بسم الله الرحمن الرحیم

سوره حجر

ثواب قرائت

۱

(حجر/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّورَهًَْ أُعْطِیَ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ، وَ مَنْ کَتَبَهَا بِزَعْفَرَانٍ وَ سَقَاهَا امْرَأَهًًْ قَلِیلَهًَْ اللَّبَنِ کَثُرَ لَبَنُهَا، وَ مَنْ کَتَبَهَا وَ جَعَلَهَا فِی عَضُدِهِ وَ هُوَ یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی کَثُرَ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ یُحِبُّ النَّاسُ مُعَامَلَتَهُ وَ کَثُرَ رِزْقُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی مَا دَامَتْ عَلَیْهِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده که فرمود: «هرکس این سوره را بخواند، به تعداد مهاجران و انصار برای او پاداش نوشته می‌شود؛ و هرکس این سوره را با زعفران نوشته و به زنی که شیرش کم است بنوشاند، شیرش زیاد می‌شود؛ و هرکس این سوره را نوشته و در حال داد و ستد به بازوی خود ببندد، کسب و کارش رونق یافته و مردم مشتاق به معامله‌ی با او می‌شوند و تا زمانی‌که این سوره همراه اوست به خواست خداوند متعال روزی‌اش افزایش می‌یابد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۰

البرهان

۲

(حجر/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ کَتَبَهَا بِزَعْفَرَانٍ وَ سَقَاهَا امْرَأَهًًْ قَلِیلَهًَْ اللَّبَنِ کَثُرَ لَبَنُهَا، وَ مَنْ کَتَبَهَا وَ جَعَلَهَا فِی خَزِینَتِهِ أَوْ جَیْبِهِ، وَ غَداً وَ خَرَجَ وَ هِیَ فِی صُحْبَتِهِ فَإِنَّهُ یَکْثُرُ کَسْبُهُ وَ لَا یَعْدِلُ أَحَدٌ عَنْهُ بِمَا یَکُونُ عِنْدَهُ مِمَّا یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی، وَ تُحِبُّ النَّاسُ مُعَامَلَتَهُ.

امام صادق (علیه السلام) - هرکس این سوره را با زعفران نوشته و به زنی که شیرش کم است بنوشاند، شیرش زیاد می‌شود؛ و هرکس این سوره را نوشته و در صندوقچه یا جیب خویش بگذارد و صبحگاهان درحالی‌که این سوره را همراه دارد [از خانه] بیرون رود کسب و کارش رونق یافته و در خرید و فروش، هیچ‌کس از معامله‌ی با او منصرف نمی‌گردد و مردم مشتاق به معامله‌ی با او می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۰

البرهان

۲

(حجر/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحِجْرَ فِی رَکْعَتَیْنِ جَمِیعاً فِی کُلِ جُمُعَهًٍْ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا بَلْوَی.

امام صادق (علیه السلام) - هرکس سوره‌ی ابراهیم و حجر را هر جمعه در رکعت اوّل و دوّم نماز (یکی‌را در رکعت اول و دیگری را در رکعت دوّم) تلاوت کند هیچ‌گاه دچار تنگدستی، دیوانگی و حادثه‌ی ناگوار نخواهد شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۰

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۲۸۰/ نورالثقلین

آیه الر تِلْکَ ءَایَاتُ الْکِتَابِ وَ قُرْءَانٍ مُّبِین [1]

الر، این آیات کتاب الهی، و قرآن مبین است.

۱

(حجر/ ۱)

السّجّاد (علیه السلام) - قُلْتَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ فِی عَامَّهًِْ ابْتِدَائِهِ الر تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْحَکِیمِ. الر کِتابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ. الر تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبِینِ. المر تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ. الر کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ. الر تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ. وَ الم\* ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهَا مِنَ السُّوَرِ وَ الطَّوَاسِینِ وَ الْحَوَامِیمِ فِی کُلِّ ذَلِکَ ثَنَّیْتَ بِالْکِتَابِ مَعَ الْقَسَمِ الَّذِی هُوَ اسْمُ مَنِ اخْتَصَصْتَهُ لِوَحْیِکَ وَ اسْتَوْدَعْتَهُ سِرَّ غَیْبِکَ فَأَوْضَحَ لَنَا مِنْهُ شُرُوطَ فَرَائِضِکَ وَ أَبَانَ لَنَا عَنْ وَاضِحِ سُنَّتِکَ وَ أَفْصَحَ لَنَا عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ أَنَارَ لَنَا مُدْلَهِمَّاتِ الظَّلَامِ وَ جَنَّبَنَا رُکُوبَ الْآثَامِ وَ أَلْزَمَنَا الطَّاعَهًَْ وَ وَعَدَنَا مِنْ بَعْدِهَا الشَّفَاعَهًَْ فَکُنْتُ مِمَّنْ أَطَاعَ أَمْرَهُ وَ أَجَابَ دَعْوَتَهُ وَ اسْتَمْسَکَ بِحَبْلِهِ فَأَقَمْتُ الصَّلَاهًَْ وَ آتَیْتُ الزَّکَاهًَْ وَ الْتَزَمْتُ الصِّیَام.

امام سجّاد (علیه السلام) - و تو که خجسته‌ای و برتری و در ابتدای برخی از سوره‌ها فرمودی: الر، این آیات کتاب استوار و حکمت‌آمیز است. (یونس/۱)، الر، این کتابی است که آیاتش استحکام یافته سپس تشریح شده‌است. (هود/۱)، الر، آن آیات کتاب آشکار است. (یوسف/۱) … الم، آن کتاب با عظمتی‌است که شک در آن راه ندارد. (بقره/۲۱)، و [همچنین] در مواردی همانند این‌ها از سوره‌های طَواسین (سوره‌های شعراء، نمل و قصص که با طس شروع می‌شوند) و حَوامیم (سوره‌های غافر، فصّلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف که با حم شروع می‌شوند)؛ در تمامی این موارد، قرآن را با سوگندی همراه نمودی که [پیش از] آن سوگند، نام کسی است (پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ) که او را مخصوص وحی خویش کرده و سرّ نهانِ خود را نزد او به امانت گذاردی؛ و او نیز برایمان از قرآن، شروط واجباتت را روشن ساخت و سنّت واضح و آشکارت را بر ما نمایاند و حلال و حرام را به صورت گویا برایمان بیان نمود و تیرگی‌های‌ظلمت را روشن کرد و ما را از ارتکاب گناهان دور ساخت و طاعت تو را بر عهده‌ی ما قرار داد و به ما در پیِ طاعت، وعده‌ی شفاعت داد. من نیز از جمله‌ی کسانی شدم که فرمان او را گردن نهاده و دعوتش را پذیرفتند و به ریسمان او چنگ زدند؛ بنابراین نماز را به پا داشته و زکات را پرداخت نمودم و روزه را بر خود لازم شمردم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۰

إقبال الأعمال، ص۲۸۵

آیه رُبَما یَوَدُّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمینَ [2]

کافران [هنگامى‌كه آثار شوم اعمال خود را ببينند،] چه بسا آرزو می‌کنند که‌ای کاش مسلمان بودند!

۱

(حجر/ ۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام): قَالَ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ قَالَ: هُوَ أَنَا إِذَا خَرَجْتُ أَنَا وَ شِیعَتِی وَ خَرَجَ عُثْمَان‌بْنُ‌عَفَّانَ وَ شِیعَتُهُ وَ نَقْتُلُ بَنِی‎أُمَیَّهًَْ فَعِنْدَهَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمَیْنِ.

امام علی (علیه السلام) - از امام باقر (علیه السلام) روایت است: امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مورد آیه: رُّبَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَوْ کَانُواْ مُسْلِمِینَ فرمود: «منظور من هستم. آن هنگامی که من با پیروانم و عثمان با یارانش، خارج شویم، ما بنی‌امیه را می‌کشیم و در این زمان: چه بسا آرزو می‌کنند که‌ای کاش مسلمان بودند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۲

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۶۴/ البرهان

۲

(حجر/ ۲)

الباقر (علیه السلام) - سَأَلَ عَبْدُاللَّهِ‌بْنُ‌عَطَاءٍ الْمَکِّیُّ الْبَاقِرَ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ قَالَ یُنَادِی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ یَسْمَعُ الْخَلَائِقُ أَلَا إِنَّهُ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّهًَْ إِلَّا مُسْلِمٌ فَیَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ لِوَلَایَهًِْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ قَالَ (علیه السلام) نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) هَکَذَا وَ قَالَ الظَّالِمُونَ آلَ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) حَقَّهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) هُوَ الْعَذَابُ هَلْ إِلَی مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ یَقُولُونَ نُرَدُّ فَنَتَوَلَّی عَلِیّاً (علیه السلام) قَالَ اللَّهُ وَ تَراهُمْ یُعْرَضُونَ عَلَیْها یَعْنِی أَرْوَاحَهُمْ تُعْرَضُ عَلَی النَّارِ خاشِعِینَ مِنَ الذُّلِّ یَنْظُرُونَ إِلَی عَلِیٍّ (علیه السلام) مِنْ طَرْفٍ خَفِیّ فَ قالَ الَّذِینَ آمَنُوا بِآلِ مُحَمَّد (إِنَّ الْخاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِینَ لِآلِ مُحَمَّد (حَقَّهُمْ فِی عَذابٍ أَلِیمٍ.

امام باقر (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌عطاء مکّی از امام باقر (علیه السلام) در مورد معنای آیه‌ی رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ؛ پرسید، حضرت فرمود: «روز قیامت، منادی چنین ندا سر دهد و همه‌ی مخلوقات [نیز ندایش‌را] بشنوند که: «آگاه باشید! کسی داخل بهشت نمی‌شود مگر اینکه مسلمان (تسلیم در برابر دستورات خداوند) باشد»! در آن روز کافران آرزو می‌کنند که ای‌کاش [در دنیا] تسلیم ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) بودند». و فرمود: «روزی این آیه شریفه [که در ادامه آید] بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد: الظَّالِمُونَ، یعنی در حق خاندان محمّد (صلی الله علیه و آله) لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ آنگاه که عذاب را به چشم خود دیدند. و آن عذاب همان امام علی (علیه السلام) است، گفتند: هَلْ إِلَی مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ آیا هیچ راهی برای بازگشت هست؟ و آیا راهی هست تا ما به دنیا بازگردیم و این بار خلافت علی (علیه السلام) را بپذیریم و خداوند درباره‌ی آنان گوید: وَ تَراهُمْ یُعْرَضُونَ عَلَیْها؛ یعنی روحشان به سوی دوزخ برده می‌شود یعنی به علی (علیه السلام) می‌نگرند مِنْ طَرْفٍ خَفِیٍّ؛ زیرچشمی. و قالَ الَّذِینَ آمَنُوا کسانی که ایمان آورده اند، گویند: یعنی به آل محمّد (صلی الله علیه و آله) ایمان آورده‌اند. گویند: «زیانکاران واقعی آنانند که خود و خانواده خویش را روز قیامت از دست داده‌اند؛ آگاه باشید که ظالمان (آن روز) در حق خاندان محمّد در عذاب دائمند!»

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۲

بحارالأنوار، ج۳۱، ص۵۷۴/ المناقب، ج۳، ص۲۱۵

۳

(حجر/ ۲)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّهًَْ إِلَّا مُسْلِمٌ فَیَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - چون روز قیامت شود منادی از جانب خداوند ندا سر می‌دهد: «کسی داخل بهشت نمی‌شود مگر اینکه مسلمان باشد». یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۲

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۳۹/ القمی، ج۱، ص۳۷۲/ البرهان

۴

(حجر/ ۲)

الصّادق (علیه السلام) - یُنَادِی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ یُسْمِعُ الْخَلَائِقَ أَنَّهُ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّهًَْ إِلَّا مُسْلِمٌ ثَمَّ یَوَدُّ سَائِرُ الْخَلْقِ أَنَّهُمْ کَانُوا مُسْلِمِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - روز قیامت منادی ندا سر می‌دهد به‌گونه‌ای که همه‌ی مردم می‌شنوند [که امروز]: «کسی داخل بهشت نمی‌شود مگر اینکه مسلمان باشد». آنجاست که چه بسا آرزو می‌کنند که‌ای کاش مسلمان بودند!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۴

بحارالأنوار، ج۷، ص۱۸۸

۵

(حجر/ ۲)

الصّادق (علیه السلام) - فَأَمَّا فِی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَإِنَّا وَ أَهْلَنَا نَجْزِی عَنْ شِیعَتِنَا کُلَّ جَزَاءٍ لَیَکُونَنَّ عَلَی الْأَعْرَافِ بَیْنَ الْجَنَّهًِْ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) وَ الحسن (علیه السلام) وَ الحسین (علیه السلام) وَ الطَّیِّبُونَ مِنْ آلِهِمْ (فَنَرَی بَعْضَ شِیعَتِنَا فِی تِلْکَ الْعَرَصَاتِ فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ مُقَصِّراً فِی بَعْضِ شَدَائِدِهَا فَنَبْعَثُ عَلَیْهِمْ خِیَارَ شِیعَتِنَا کَسَلْمَانَ (رحمة الله علیه) وَ الْمِقْدَادِ (رحمة الله علیه) وَ أَبِی‌ذَرٍّ (رحمة الله علیه) وَ عَمَّار (رحمة الله علیه) وَ نُظَرَائِهِمْ فِی الْعَصْرِ الَّذِی یَلِیهِمْ وَ فِی کُلِّ عَصْرٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَیَنْقُضُونَ عَلَیْهِمْ کَالْبُزَاهًِْ وَ الصُّقُورِ وَ یَتَنَاوَلُونَهُمْ کَمَا یَتَنَاوَلُ الْبُزَاهًُْ وَ الصُّقُورُ صَیْدَهَا فَیَزِفُّونَهُمْ إِلَی الْجَنَّهًِْ زَفّاً وَ إِنَّا لَنَبْعَثُ عَلَی آخَرِینَ مِنْ مُحِبِّینَا مِنْ خِیَارِ شِیعَتِنَا کَالْحَمَامِ فَیَلْتَقِطُونَهُمْ مِنَ الْعَرَصَاتِ کَمَا یَلْتَقِطُ الطَّیْرُ الْحَبَّ وَ یَنْقُلُونَهُمْ إِلَی الْجِنَانِ بِحَضْرَتِنَا وَ سَیُؤْتَی بِالْوَاحِدِ مِنْ مُقَصِّرِی شِیعَتِنَا فِی أَعْمَالِهِ بَعْدَ أَنْ صَانَ الْوَلَایَهًَْ وَ التَّقِیَّهًَْ وَ حُقُوقَ إِخْوَانِهِ وَ یُوقَفُ بِإِزَائِهِ مَا بَیْنَ مِائَهًٍْ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ إِلَی مِائَهًِْ أَلْفٍ مِنَ النُّصَّابِ فَیُقَالُ لَهُ هَؤُلَاءِ فِدَاؤُکَ مِنَ النَّارِ فَیَدْخُلُ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّهًَْ وَ أُولَئِکَ النُّصَّابُ النَّارَ وَ ذَلِکَ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا یَعْنِی بِالْوَلَایَةِ لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ فِی الدُّنْیَا مُنْقَادِینَ لِلْإِمَامَهًِْ لِیُجْعَلَ مُخَالِفُوهُمْ مِنَ النَّارِ فِدَاءَهُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - امّا در روز قیامت ما و اهل بیت ما هر جزایی را برای شیعیان خود می‌پذیریم، همانا میان اعراف اهل بهشت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (و پاکان خاندان آن‌ها قرار خواهند داشت، پس برخی از شیعیان خود را در میانه‌ی آن میدان‌ها خواهیم دید، و هریک از آن‌ها که در بعضی سختی‌ها کوتاهی کرده باشد، برترین شیعیان خود را مانند سلمان و مقداد و ابوذر و مانند آن‌ها را در زمان‌های پس از آن‌ها به‌سویشان می‌فرستیم و در هر دوره‌ای تا روز قیامت چنین خواهد بود. مانند شاهین و باز شکاری آنان را درمی‌یابند و مانند پرنده‌ی شکاری که شکار خود را به دهان می‌گیرد آن‌ها گرفته و گروه گروه به بهشت داخل می‌کنند. و به‌راستی که ما برترین شیعیان خود را هم‌چون کبوتر بر دوستداران آخرین خود می‌فرستیم و آن‌گونه که کبوتر دانه را از زمین برمی‌چیند، آن‌ها را از میانه‌ی میدان‌ها گرفته و در بهشت به حضور ما می‌رسانند. در این هنگام یکی از شیعیان ما را که در اعمال خود کوتاهی نموده، پس از اینکه ولایت و تقیّه و حقوق برادران خود را پاس داشته می‌آورند. و تعدادی از دشمنان اهل بیت را، بیش از صد تن تا صدهزار تن از آنان را در مقابل او قرار می‌دهند و می‌گویند: «این‌ها فدیه برای نجات تو از آتش هستند. بنابراین این مؤمنان را وارد بهشت نموده و دشمنان اهل بیت را وارد آتش می‌سازند». و این معنای فرموده‌ی خداوند است که؛ رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا؛ کافران یعنی با ولایت، لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ در دنیا تسلیم امامت باشند، تا مخالفانشان را فدیه‌ی خود در برابر آتش قرار دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۴

بحارالأنوار، ج۸، ص۴۴/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۶۰/ الإمام العسکری، ص۲۴۱/ البرهان

۶

(حجر/ ۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ وَ مَعَهُمْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهًِْ قَالَ الْکُفَّارُ لِلْمُسْلِمِینَ أَ لَمْ تَکُونُوا مُسْلِمِینَ قَالُوا بَلَی قَالُوا فَمَا أَغْنَی عَنْکُمْ إِسْلَامُکُمْ وَ قَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا فِی النَّارِ قَالُوا کَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ فَأُخِذْنَا بِهَا فَسَمِعَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ مَا قَالُوا فَأَمَرَ مَنْ کَانَ فِی النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَأُخْرِجُوا مِنْهَا فَحِینَئِذٍ یَقُولُ الْکُفَّارُ یَا لَیْتَنَا کُنَّا مُسْلِمِین.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی دوزخیان در دوزخ گرد هم آیند و [مشاهده کنند که] در میانشان برخی از مسلمانان که خداوند [به دلیل گناهانشان] اراده نموده [آن‌ها در دوزخ باشند]، نیز وجود دارند، کافران به مسلمانان گویند: «مگر شما مسلمان نبودید»؟ گویند: «چرا»! کافران گویند: «پس مسلمانی شما به دردتان نخورد و بالآخره با ما در دوزخ قرار گرفتید». گویند: «ما گناهانی داشتیم که به خاطر آن‌ها گرفتار شدیم». خداوند سخن آن‌ها را شنیده و فرمان خواهد داد هر مسلمان [با ایمانی] که در دوزخ است را از آن بیرون نمایند؛ در آن هنگام کافران گویند: «ای کاش ما نیز مسلمان بودیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۴

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۲۳۶/ نورالثقلین

آیه ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا وَ یَتَمَتَّعُوا وَ یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ [3]

آن‌ها را به حال خود واگذار تا بخورند، و [از دنيا] بهره‌گیرند، و آرزوها آنان را غافل سازد؛ ولی به‌زودی خواهند فهمید!

۱

(حجر/ ۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ أَیْ یُشْغِلُهُمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ یعنی آرزوها آنان را سرگرم می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۴

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۸

۲

(حجر/ ۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - جَاءَ الْأَجَلُ دُونَ رَجَاءِ الْأَمَل.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - مرگ‌ها فرا می‌رسد ولی آرزوها پایان نمی‌پذیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۴

إرشادالقلوب، ج۱، ص۳۹

۳

(حجر/ ۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مَا أَنْزَلَ الْمَوْتَ حَقَ مَنْزِلَتِهِ مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ.

امام علی (علیه السلام) - کسی که فردا را در شمار عمر خود حساب کند، مرگ را به‌خوبی نشناخته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

بحارالأنوار، ج۶، ص۱۳۰/ نورالثقلین

۴

(حجر/ ۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مَا اَطَالَ عَبْدٌ الْاَمَلَ إلّا سَاءَ الْعَمَلُ.

امام علی (علیه السلام) - هیچ‌کس آرزوی دراز نخواهد داشت مگر اینکه مرتکب اعمال بد و زشت شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

نورالثقلین

۵

(حجر/ ۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - لَوْ رَأَی الْعَبْدُ أَجَلَهُ وَ سُرْعَتَهُ إِلَیْهِ لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَ طَلَبَ الدُّنْیَا.

امام علی (علیه السلام) - اگر انسان نهایت عمر و سرعت فرارسیدن آن زمان را به‌سوی خویش می‌دید، حتماً تلاش برای دنیاطلبی را دشمن می‌داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

بحارالأنوار، ج۱۰، ص۳۶۸/ نورالثقلین

۶

(حجر/ ۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّمَا أَخَافُ عَلَیْکُمُ اثْنَتَیْنِ اتِّبَاعَ الْهَوَی وَ طُولَ الْأَمَلِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَی فَإِنَّهُ یَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَهًَْ.

امام علی (علیه السلام) - من از دو چیز بر شما بیم دارم: پیروی از هوای نفس و آرزوی دراز؛ امّا پیرویِ هوای نفس [انسان‌را] از حقّ باز می‌دارد و آرزوی دراز، آخرت را از یاد می‌برد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

بحارالأنوار، ج۶۷، ص۸۸/ نورالثقلین

۷

(حجر/ ۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَ صَلَاحَ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ بِالزُّهْدِ وَ الْیَقِینِ وَ هَلَاکَ آخِرِهَا بِالشُّحِّ وَ الْأَمَلِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - سامانِ کار این امّت، در آغاز دوری از دنیا و یقین است و بی‌سامانی آن، در پایان به بخل و آرزو.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

بحارالأنوار، ج۶۷، ص۱۷۳/ نورالثقلین

۸

(حجر/ ۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَلَ یُسْهِی الْعَقْلَ وَ یُنْسِی الذِّکْرَ فَأَکْذِبُوا الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُور.

امام علی (علیه السلام) - بدانید که آرزو [ی دور و دراز] عقل را غافل و یاد خدا را به فراموشی می‌سپارد؛ پس آرزو [ی ناروا] را دروغ انگارید که آرزو فریبنده است و صاحبش فریب خورده.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

نهج البلاغهًْ، ص۱۱۸/ نورالثقلین

۹

(حجر/ ۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِذَا اسْتَحَقَّتْ وَلَایَهًُْ اللَّهِ وَ السَّعَادَهًُْ جَاءَ الْأَجَلُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ وَ ذَهَبَ الْأَمَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ وَ إِذَا اسْتَحَقَّتْ وَلَایَهًُْ الشَّیْطَانِ وَ الشَّقَاوَهًُْ جَاءَ الْأَمَلُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ وَ ذَهَبَ الْأَجَلُ وَرَاءَ الظَّهْر.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - زمانی‌که ولایت خدا و سعادت [برای کسی] محقّق شود، [یاد] مرگ در برابر دیدگان [او] آمده و آرزو به پشت سر رانده می‌شود؛ و زمانی‌که ولایت شیطان و شقاوت محقّق شود، آرزو برابر دیدگان [او] آمده و [یاد] مرگ به پشت‌سر رانده می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

الکافی، ج۳، ص۲۵۸/ نورالثقلین

۱۰

(حجر/ ۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عن أبی‌جعفر (علیه السلام) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَیُ الْمُؤْمِنِینَ أَکْیَسُ قَالَ أَکْثَرُهُمْ ذِکْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام باقر (علیه السلام) فرمود: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سؤال شد: «زیرک‌ترین مؤمن کیست»؟ فرمود: «آن‌که بیش از دیگران یاد مرگ کند و برای آن آماده‌تر باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۸/ نورالثقلین

آیه وَ ما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلاَّ وَ لَها کِتابٌ مَعْلُومٌ [4]

ما اهل هیچ شهرو دیاری را هلاک نکردیم جز اینکه اجل معیّن [و زمان تغييرناپذيرى] داشتند.

آیه ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما یَسْتَأْخِرُونَ [5]

هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمی‌گیرد؛ و از آن عقب نخواهد افتاد.

۱

(حجر/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - کِتابٌ مَعْلُومٌ أَیْ أَجَلٌ مَکْتُوب.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - کِتابٌ مَعْلُومٌ یعنی اجل معیّن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۸/ القمی، ج۱، ص۳۷۳/ البرهان

۲

(حجر/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - الْأَجَلُ الْمَقْضِیُّ هُوَ الْمَحْتُومُ الَّذِی قَضَاهُ اللَّهُ وَ حَتَمَهُ وَ الْمُسَمَّی هُوَ الَّذِی فِیهِ الْبَدَاءُ یُقَدِّمُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّرُ مَا یَشَاءُ وَ الْمَحْتُومُ لَیْسَ فِیهِ تَقْدِیمٌ وَ لَا تَأْخِیرٌ.

امام صادق (علیه السلام) - «اجل مَقضیّ» همان اجل حتمی است که خداوند به وقوع حتمی آن حکم نموده است؛ و «اجل مسمّی» آن اجلی است که ممکن است نسبت به وقوع آن بَداء حاصل شده و خداوند هر قدر بخواهد آن را جلو انداخته و یا به تأخیر بیاندازد، ولی در «اجل حتمی» تقدیم و تأخیری وجود ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۶

بحارالأنوار، ج۵، ص۱۳۹

آیه وَ قالُوا یا أَیُّهَا الَّذی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ [6]

و [كافران] گفتند: «ای کسی که «ذکر» (قرآن) بر تو نازل شده، تو به یقین دیوانه‌ای!

۱

(حجر/ ۶)

علی ابن ابراهیم

علی ابن ابراهیم

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۸

القمی، ج۱، ص۳۷۳

آیه لَوْ ما تَأْتینا بِالملائکه إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقینَ [7]

اگر راست می‌گویی، چرا فرشتگان را نزد ما نمی‌آوری؟!

۱

(حجر/ ۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ حَکَی قَوْلَ قُرَیْشٍ لِرَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله): لَوْ ما تَأْتِینا بِالْمَلائِکَةِ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ أَیْ هَلَّا تَأْتِیَنَا فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَیْهِمْ فَقَالَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِکَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما کانُوا إِذاً مُنْظَرِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - لَوْ ما تَأْتِینا بِالملائکة إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ؛ یعنی فرشتگان را نزد ما بیاور؛ که خداوند عزّوجلّ درخواست آن‌ها را ردّ کرده و فرمود: ما نُنَزِّلُ الملائکه إِلَّا بِالحَقِّ وَ ما کانُوا إِذاً مُنْظَرِینَ، (حجر/۸).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۸

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۸/ القمی، ج۱، ص۳۷۳

آیه ما نُنَزِّلُ الملائکه إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ ما کانُوا إِذاً مُنْظَرینَ [8]

[آنان بدانند] ما فرشتگان را، جز به‌حق، نازل نمی‌کنیم؛ و آنگاه که نازل شوند، دیگر به آنان مهلت داده نمی‌شود [؛ و در‌صورت انكار، به عذاب الهى نابود مى‌گردند]!

۱

(حجر/ ۸)

الصّادق (علیه السلام) - قَوْلُهُ وَ ما کانُوا إِذاً مُنْظَرِینَ قَالُوا لَوْ أَنْزَلْنَا المَلَائِکَهًَْ لَمْ یُنْظَرُوا وَ هَلَکُوا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ مَا کَانُواْ إِذًا مُّنظَرِینَ؛ یعنی اگر فرشتگان را نازل کنیم به کافران مهلت داده نمی‌شود و هلاک می‌گردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۸

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۸

آیه إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ [9]

ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما به‌طور قطع آن را حفظ می‌کنیم.

۱

(حجر/ ۹)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - سَمَّی اللَّهُ رَسُولَهُ ذِکْراً قَوْلُهُ تَعَالَی قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولًا فَالذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الْأَئِمَّهًُْ أَهْلُهُ.

امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - خداوند پیامبرش (صلی الله علیه و آله) را ذکر نامیده است. در کلام خداوند متعا: خداوند چیزی که مایه تذکّر است بر شما نازل کرده\* رسولی به سوی شما فرستاده (طلاق/۱۱۱۰) ذکر؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمّه (اهل آن هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۸

المناقب، ج۴، ص۱۷۸

۲

(حجر/ ۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَولُهُ تَعَالَی إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ تَفْسِیرُ یُوسُفَ الْقَطَّانِ وَ وَکِیعِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَ إِسْمَاعِیلَ السُّدِّیِّ وَ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ أَنَّهُ قَالَ الْحَارِثُ سَأَلْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآیَهًِْ قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ نَحْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ نَحْنُ مَعْدِنُ التَّأْوِیلِ وَ التَّنْزِیلِ.

امام علی (علیه السلام) - حارث گوید: از امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مورد این آیه پرسیدم. حضرت فرمود: «به‌خدا سوگند! ما اهل ذکر هستیم؛ ماییم اهل علم و ماییم کانون تأویل و تنزیل قرآن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۸

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۷۳/ نورالثقلین/ البرهان

به‌طور قطع آن را حفظ می‌کنیم

۱ -۱

(حجر/ ۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ… {قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله):} یَا عَلِیُّ لَا تَخْرُجْ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ حَتَّی تُؤَلِّفَ کِتَابَ اللَّهِ کَیْلَا یَزِیدَ فِیهِ الشَّیْطَانُ شَیْئاً وَ لَا یَنْقُصَ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنَّکَ فِی ضِدِّ سُنَّهًِْ وَصِیِ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) فَلَمْ یَضَعْ عَلِیٌّ (علیه السلام) رِدَاءَهُ عَلَی ظَهْرِهِ حَتَّی جَمَعَ الْقُرْآنَ فَلَمْ یَزِدْ فِیهِ الشَّیْطَانُ شَیْئاً وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ شَیْئاً.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالرّحمن‌بن‌کثیر از امام باقر (علیه السلام) روایت می‌کند: … پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: ای علی (علیه السلام)! [پس از مرگ من] تا سه‌روز از خانه خارج نشو تا اینکه قرآن را گردآوری کنی تا شیطان نتواند بر قرآن بیفزاید یا از آن بکاهد؛ تو باید برخلاف روش جانشین سلیمان (علیه السلام) (آصف‌بن‌برخیا) رفتار کنی [نقل شده وقتی حضرت سلیمان (علیه السلام) از دنیا رفت، شیطان سحر و جادو را مکتوب کرده و آن را درهم پیچید و بر پشت آن نوشت: این ذخیره‌ای از گنج دانش است که آصف‌بن‌برخیا تألیف کرده سپس آن را در زیر تخت سلیمان قرار داد و در نهایت، باعث گمراهی بسیاری از مردم شد]. علی (علیه السلام) نیز عبایش را بر دوش نینداخت تا اینکه قرآن را گردآوری نمود؛ در نتیجه شیطان نتوانست چیزی به قرآن بیفزاید یا از آن بکاهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۴۸

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۲۴۹

آیه وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ فی شِیَعِ الْأَوَّلینَ [10]

ما پیش از تو [نيز] پیامبرانی در میان امّت‌های نخستین فرستادیم.

۱

(حجر/ ۱۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فِی شِیَعِ الْأَوَّلِینَ فِی أُمَمِ الْأَوَّلِینَ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فِی شِیَعِ الْأَوَّلینَ؛ یعنی امّت‌های نخستین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۰

البرهان

آیه وَ ما یَأْتیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ [11]

هیچ پیامبری به سراغ آن‌ها نمی‌آمد مگر اینکه او را مسخره می‌کردند.

آیه کَذالِکَ نَسْلُکُهُ فِی قُلُوبِ الْمُجْرِمِینَ [12]

ما اینچنین [و از هر طريق ممكن] قرآن را به درون دل‌های مجرمان راه می‌دهیم.

۱

(حجر/ ۱۲)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - مَضَتْ سُنَّتُهُمْ فِی التَّکْذِیبِ کَمَا أَنَّ قَوْمَکَ کَذَّبُوکَ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - همچنان که قوم تو، تو را تکذیب کردند، روش پیشینیان نیز در تکذیب پیامبران (علیهم السلام) بوده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۰

بحرالعرفان، ج۹، ص۱۶۲

آیه لایُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِینَ [13]

[امّا با اين حال]، آن‌ها به آن ایمان نمی‌آورند؛ و روش اقوام پیشین نیز چنین بود.

آیه وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِیهِ یَعْرُجُونَ [14]

و اگر دری از آسمان به روی آنان می‌گشودیم، و آن‌ها پیوسته در آن بالا می‌رفتند

۱

(حجر/ ۱۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَیْ عَلَی هؤُلَاءِ الْمُشْرِکِینَ باباً مِنَ السَّماءِ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ فَظَلُّوا فِیهِ یَعْرُجُونَ أَیْ فَظَلَّتِ الْمَلَائِکَهًُْ تَصْعَدُ وَ تَنْزِلُ فِی ذَلِکَ الْبَابِ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ یعنی اگر برای مشرکان دربی از آسمان بگشاییم. به آن نگاه می‌کنند. فَظَلُّوا فِیهِ یَعْرُجُونَ؛ ملائکه پیوسته از این درب فرود آیند و بالا روند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۰

بحرالعرفان، ج۹، ص۱۶۲

آیه لَقالُوا إِنَّما سُکِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ [15]

باز می‌گفتند: «ما چشم‌بندی شده‌ایم؛ بلکه ما قومی سحر شده‌ایم»!

۱

(حجر/ ۱۵)

العسکری (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ (علیه السلام) أَنَّهُ قَال قُلْتُ لِأَبِی‌عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّد (علیه السلام) هَلْ کَانَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یُنَاظِرُ الْیَهُودَ وَ الْمُشْرِکِینَ إِذَا عَاتَبُوهُ وَ یُحَاجُّهُمْ قَالَ بَلَی مِرَاراً کَثِیرَهًًْ مِنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَانَ قَاعِداً ذَاتَ یَوْمٍ بِمَکَّهًَْ بِفِنَاءِ الْکَعْبَهًِْ إِذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَهًٌْ مِنْ رُؤَسَاءِ قُرَیْشٍ مِنْهُمُ الْوَلِیدُ‌بْنُ‌الْمُغِیرَهًِْ‌الْمَخْزُومِیُّ وَ عَبْدُاللَّهِ‌بْنُ‌أَبِی‌أُمَیَّهًَْ‌الْمَخْزُومِیُّ وَ کَانَ مَعَهُمْ جَمْعٌ مِمَّنْ یَلِیهِمْ کَثِیرٌ فَأَتَوْهُ بِأَجْمَعِهِمْ فَابْتَدَأَ عَبْدُاللَّهِ‌بْنُ‌أَبِی‌أُمَیَّهًَْ‌الْمَخْزُومِیُّ فَقَالَ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) لَقَدِ ادَّعَیْتَ دَعْوَی عَظِیمَهًًْ وَ قُلْتَ مَقَالًا هَائِلًا زَعَمْتَ أَنَّکَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَبْعَثَ إِلَیْنَا رَسُولًا لَبَعَثَ أَجَلَّ مَنْ فِیمَا بَیْنَنَا مَالًا وَ أَحْسَنَهُ حَالًا… ثُمَّ قَالَ… لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی یَکُونَ لَکَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ تُعْطِینَا مِنْهُ وَ تُغْنِینَا بِهِ فَلَعَلَّنَا نَطْغَی فَإِنَّکَ قُلْتَ لَنَا کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی\* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی ثُمَّ قَالَ أَوْ تَرْقی فِی السَّماءِ أَیْ تَصْعَدَ فِی السَّمَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ أَیْ لِصُعُودِکَ حَتَّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ مِنَ اللهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ إِلَی عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌أَبِی‌أُمَیَّهًَْ‌الْمَخْزُومِیِّ وَ مَنْ مَعَهُ بِأَنْ آمِنُوا بِمُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) بْنِ‌عَبْدِاللَّهِ‎بْنِ‌عَبْدِالْمُطَّلِبِ (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّهُ رَسُولِی فَصَدِّقُوهُ فِی مَقَالِهِ فَإِنَّهُ مِنْ عِنْدِی ثُمَّ لَا أَدْرِی یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) إِذَا فَعَلْتَ هَذَا کُلَّهُ أُؤْمِنُ بِکَ أَوْ لَا أُؤْمِنُ بِکَ بَلْ لَوْ رَفَعْتَنَا إِلَی السَّمَاءِ وَ فَتَحْتَ أَبْوَابَهَا وَ أَدْخَلْتَنَاهَا لَقُلْنَا إِنَّما سُکِّرَتْ أَبْصارُنا أَوْ سَحَرْتَنَا فَقَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَا عَبْدَاللَّهِ (علیه السلام) أَ بَقِیَ شَیْءٌ مِنْ کَلَامِکَ فَقَالَ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) أَ وَ لَیْسَ فِیمَا أَوْرَدْتُهُ عَلَیْکَ کِفَایَهًٌْ وَ بَلَاغٌ مَا بَقِیَ شَیْءٌ فَقُلْ مَا بَدَا لَکَ وَ أَفْصِحْ عَنْ نَفْسِکَ إِنْ کَانَتْ لَکَ حُجَّهًٌْ وَ أْتِنَا بِمَا سَأَلْنَاکَ فَقَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّامِعُ لِکُلِّ صَوْتٍ وَ الْعَالِمُ بِکُلِّ شَیْءٍ تَعْلَمُ مَا قَالَهُ عِبَادُکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعامَ وَ یَمْشِی فِی الْأَسْواقِ إِلَی قَوْلِهِ رَجُلًا مَسْحُورا.

امام عسکری (علیه السلام) - از امام عسکری (علیه السلام) نقل شده که فرمود: از پدرم امام هادی (علیه السلام) پرسیدم: «آیا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با یهودیان و مشرکان هنگامی‌که حضرت را ملامت و سرزنش می‌کردند بحث و گفتگو و احتجاج می‌نمود»؟ پدرم فرمود: «آری! این اتّفاق بسیار می‌افتاد… روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در کنار کعبه نشسته بود که گروهی از سران قریش گردهم آمدند… جملگی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمدند و عبدالله‌بن ابی‌امیّه‌مخزومی شروع به سخن کرد و گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! تو ادّعایی بس بزرگ کرده‌ای و سخن هولناکی بر زبان جاری ساخته‌ای! تو گمان کرده‌ای فرستاده‌ی پروردگار جهانیان هستی… اگر خداوند می‌خواست فرستاده‌ای به‌سوی ما مبعوث کند حتماً از میان ما کسی که دارایی او بیشتر از دیگران و وضعیّتش بهتر است را معبوث می‌کرد… به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه انباری از جواهر و طلا و نقره داشته باشی و به ما بدهی تا بی‌نیاز و ثروتمند شویم. شاید چنانچه خود می‌گویی سر به طغیان و سرکشی برداریم زیرا در قرآن خود می‌گویی: چنین نیست (که شما می‌پندارید) به یقین انسان طغیان می‌کند، از اینکه خود را بی‌نیاز ببیند. (علق/۷۶) یا به آسمان بالا روی حتی اگر به آسمان روی، ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه نامه‌ای بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم! (اسراء/۹۳) که مضمونش این باشد: ای عبد الله‌بن‌امیه مخزومی، با همراهان خود به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ایمان بیاورید. او پیامبر من است، گفتارش را بپذیرید که من او را فرستاده‌ام. تازه بعد از تمام این کارها که انجام دهی، اطمینان ندارم که به تو ایمان خواهم آورد یا خیر. اگر ما را به آسمان بالا ببری و تمام درب‌های آسمان‌ها را به روی ما بگشایی و ما را وارد آن‌ها بنمایی، ما می‌گوییم چشم‌بندی کرده‌ای و این یک نوع سحر است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای عبدالله! آیا از سخنت چیزی باقی‌مانده»؟ گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! آیا این سخنانی که برایت گفتم کافی و رسا نبود؟ دیگر چیزی باقی نمانده است؛ حال تو هرچه می‌توانی بگو و اگر دلیل و برهانی داری بی‌پرده بیان کن و آنچه از تو خواستیم را برایمان بیاور»! رسول خدا (صلی الله علیه و آله) عرضه داشت: «خدایا! تو شنونده‌ی هر صدایی و به هر چیزی دانایی؛ آنچه بندگانت می‌گویند را می‌دانی». در آن‌هنگام خداوند بر او نازل فرمود: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! و گفتند: «چرا این پیامبر غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟! [نه سنّت فرشتگان را دارد و نه روش شاهان را]! چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده که همراه وی مردم را انذار کند [و گواه صدق دعوی او باشد]؟! یا گنجی [از آسمان] برای او فرستاده شود، یا باغی داشته باشد که از [میوه] آن بخورد [و امرار معاش کند]؟!» و ستمگران گفتند: «شما تنها از مردی مجنون پیروی می‌کنید»! (فرقان/۸۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۷۱

آیه وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرینَ [16]

ما در آسمان برج‌هایی قرار دادیم؛ و آن را برای بینندگان آراستیم.

۱

(حجر/ ۱۶)

الصّادق (علیه السلام) - أَیْ مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ زَیَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِینَ بِالْکَوَاکِبِ النَّیِّرَهًِْ.

امام صادق (علیه السلام) - وَ زَیَّنَاها لِلنَّاظِرِینَ؛ [یعنی آسمان را] با ستارگان درخشان [آراستیم].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۲

بحارالأنوار، ج۶۸، ص۵۵/ نورالثقلین

۲

(حجر/ ۱۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّماءِ بُرُوجاً قَالَ: مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ زَیَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِینَ بِالْکَوَاکِبِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّماءِ بُرُوجاً؛ [یعنی] جایگاه‌های خورشید و ماه [را در آسمان قرار دادیم] وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِینَ؛ [و آسمان را] با ستارگان [آراستیم].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۲

القمی، ج۱، ص۳۷۳/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حجر/ ۱۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - الْبُرُوجُ النُّجُومُ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - منظور از بُرُوج ستارگان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۲

بحارالأنوار، ج۶۸، ص۵۵/ نورالثقلین

آیه وَ حَفِظْناها مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ رَجیمٍ [17]

و آن را از هر شیطان رانده‌شده‌ای حفظ کردیم.

۱

(حجر/ ۱۷)

الصّادق (علیه السلام) - لَمْ تَزَلِ الشَّیَاطِینُ تَصْعَدُ إِلَی السَّمَاءِ وَ تَتَجَسَّسُ حَتَّی وُلِدَ النَّبِیُّ.

امام صادق (علیه السلام) - شیاطین پیوسته به‌سوی آسمان بالا رفته و جاسوسی می‌کردند تا اینکه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به‌دنیا آمد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۲

القمی، ج۱، ص۳۷۳/ نورالثقلین

۲

(حجر/ ۱۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ: کَانَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ

اللَّهُ یَخْتَرِقُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ فَلَمَّا وُلِدَ عِیسَی (علیه السلام) حُجِبَ عَنْ ثَلَاثِ سَمَاوَاتٍ وَ کَانَ یَخْتَرِقُ أَرْبَعَ سَمَاوَاتٍ فَلَمَّا وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حُجِبَ عَنِ السَّبْعِ کُلِّهَا وَ رُمِیَتِ الشَّیَاطِینُ بِالنُّجُومِ وَ قَالَتْ قُرَیْشٌ هَذَا قِیَامُ السَّاعَهًِْ الَّذِی کُنَّا نَسْمَعُ أَهْلَ الْکُتُبِ یَذْکُرُونَهُ وَ قَالَ عَمْرُو بْنُ أُمَیَّهًَْ وَ کَانَ مِنْ أَزْجَرِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّهًِْ انْظُرُوا هَذِهِ النُّجُومَ الَّتِی یُهْتَدَی بِهَا وَ یُعْرَفُ بِهَا أَزْمَانُ الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ فَإِنْ کَانَ رُمِیَ بِهَا فَهُوَ هَلَاکُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِنْ کَانَتْ ثَبَتَتْ وَ رُمِیَ بِغَیْرِهَا فَهُوَ أَمْرٌ حَدَثٌ وَ أَصْبَحَتِ الْأَصْنَامُ کُلُّهَا صَبِیحَهًَْ وُلِدَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) لَیْسَ مِنْهَا صَنَمٌ إِلَّا وَ هُوَ مُنْکَبٌّ عَلَی وَجْهِهِ وَ ارْتَجَسَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ إِیوَانُ کِسْرَی وَ سَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْرَهًَْ شُرْفَهًًْ وَ غَاضَتْ بُحَیْرَهًُْ سَاوَهًَْ وَ فَاضَ وَادِی السَّمَاوَهًْ وَ خَمَدَتْ نِیرَانُ فَارِسَ وَ لَمْ تَخْمُدْ قَبْلَ ذَلِکَ بِأَلْفِ عَامٍ وَ رَأَی الْمُؤْبَذَانُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ فِی الْمَنَامِ إِبِلًا صِعَاباً تَقُودُ خَیْلًا عِرَاباً قَدْ قَطَعَتْ دِجْلَهًَْ وَ انْسَرَبَتْ فِی بِلَادِهِمْ وَ انْقَصَمَ طَاقُ الْمَلِکِ کِسْرَی مِنْ وَسَطِهِ وَ انْخَرَقَتْ عَلَیْهِ دِجْلَهًُْ الْعَوْرَاءُ وَ انْتَشَرَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ نُورٌ مِنْ قِبَلِ الْحِجَازِ ثُمَّ اسْتَطَارَ حَتَّی بَلَغَ الْمَشْرِقَ وَ لَمْ یَبْقَ سَرِیرٌ لِمَلِکٍ مِنْ مُلُوکِ الدُّنْیَا إِلَّا أَصْبَحَ مَنْکُوساً وَ الْمَلِکُ مُخْرِساً لَا یَتَکَلَّمُ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ انْتُزِعَ عِلْمُ الْکَهَنَهًِْ وَ بَطَلَ سِحْرُ السَّحَرَهًِْ وَ لَمْ تَبْقَ کَاهِنَهًٌْ فِی الْعَرَبِ إِلَّا حُجِبَتْ عَنْ صَاحِبِهَا وَ عَظُمَتْ قُرَیْشٌ فِی الْعَرَبِ وَ سُمُّوا آلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ (علیه السلام) إِنَّمَا سُمُّوا آلَ اللَّهِ لِأَنَّهُمْ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ قَالَتْ آمِنَهًُْ إِنَّ ابْنِی وَ اللَّهِ سَقَطَ فَاتَّقَی الْأَرْضَ بِیَدِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَنَظَرَ إِلَیْهَا ثُمَّ خَرَجَ مِنِّی نُورٌ أَضَاءَ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ وَ سَمِعْتُ فِی الضَّوْءِ قَائِلًا یَقُولُ إِنَّکِ قَدْ وَلَدْتِ سَیِّدَ النَّاسِ فَسَمِّیهِ مُحَمَّداً وَ أُتِیَ بِهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِیَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ قَدْ بَلَغَهُ مَا قَالَتْ أُمُّهُ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِی حَجْرِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَعْطَانِی هَذَا الْغُلَامَ الطَّیِّبَ الْأَرْدَانِ قَدْ سَادَ فِی الْمَهْدِ عَلَی الْغِلْمَانِ ثُمَّ عَوَّذَهُ بِأَرْکَانِ الْکَعْبَهًِْ وَ قَالَ فِیهِ أَشْعَاراً قَالَ وَ صَاحَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِی أَبَالِسَتِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَیهِ فَقَالُوا مَا الَّذِی أَفْزَعَکَ یَا سَیِّدَنَا فَقَالَ لَهُمْ وَیْلَکُمْ لَقَدْ أَنْکَرْتُ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ مُنْذُ اللَّیْلَهًِْ لَقَدْ حَدَثَ فِی الْأَرْضِ حَدَثٌ عَظِیمٌ مَا حَدَثَ مِثْلُهُ مُنْذُ رُفِعَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ (علیه السلام) فَاخْرُجُوا وَ انْظُرُوا مَا هَذَا الْحَدَثُ الَّذِی قَدْ حَدَثَ فَافْتَرَقُوا ثُمَّ اجْتَمَعُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا مَا وَجَدْنَا شَیْئاً فَقَالَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَنَا لِهَذَا الْأَمْرِ ثُمَّ انْغَمَسَ فِی الدُّنْیَا فَجَالَهَا حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ فَوَجَدَ الْحَرَمَ مَحْفُوظاً بِالْمَلَائِکَهًِْ فَذَهَبَ لِیَدْخُلَ فَصَاحُوا بِهِ فَرَجَعَ ثُمَّ صَارَ مِثْلَ الصِّرِّ وَ هُوَ الْعُصْفُورُ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ حَرَی فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ وَرَاکَ لَعَنَکَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ حَرْفٌ

أَسْأَلُکَ عَنْهُ یَا جَبْرَئِیلُ مَا هَذَا الْحَدَثُ الَّذِی حَدَثَ مُنْذُ اللَّیْلَهًِْ فِی الْأَرْض فَقَالَ لَهُ وُلِدَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ لَهُ هَلْ لِی فِیهِ نَصِیبٌ قَالَ لَا قَالَ فَفِی أُمَّتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَضِیت.

امام صادق (علیه السلام) - ابان‌بن‌عثمان از امام صادق (علیه السلام) نقل‌کرده که فرمود: «ابلیس که خدا لعنتش کند آسمان‌های هفت‌گانه را می‌شکافت [و بالا می‌رفت]؛ زمانی‌که عیسی (علیه السلام) متولّد شد از سه آسمان محروم شد و [فقط] چهار آسمان را می‌شکافت. چون رسول خدا (صلی الله علیه و آله) متولّد شد از تمامی هفت آسمان محروم شد و شیاطین با ستارگان [از آسمان] رانده می‌شدند؛ و قریش گفتند: «این همان قیامتی است که می‌شنیدیم، اهل کتاب از آن سخن می‌گفتند». عَمروبن‌امیّه که از مهمترین پیشگویان زمان جاهلیّت بود، گفت: «به ستارگانی‌که به‌وسیله‌ی آن‌ها راه‌ها پیدا می‌شود و اوقات زمستان و تابستان به‌کمک آن‌ها تشخیص داده می‌شود توجّه کنید؛ اگر این ستارگان پرتاب شدند نشانه‌ی نابودی هرچیز [و زمان قیامت] است و اگر ثابت بودند و دیگر ستارگان پرتاب شدند نشانه‌ی یک اتفّاق جدید [و بزرگ] است». تمامی بت‌ها در صبح ولادت پیامبر (صلی الله علیه و آله) با صورت روی زمین افتادند و در آن‌شب ایوان‌کسری به لرزه درآمد و چهارده کنگره‌ی آن فروریخت و آب دریاچه‌ی ساوه به زمین فرو رفت و آتشکده‌ی فارس که هزار سال پیش از آن خاموش نشده بود، خاموش گشت و موبدان (دانشمند بزرگ زرتشت) آن شب در خواب، شتران سرکشی را دید که سواران عرب را به‌دنبال خود می‌کشانند و از دجله گذشته و در شهرهای زرتشتیان پراکنده شدند و سقف [کاخ] کسرای پادشاه از وسط شکست و رود دجله بر آن جاری شد؛ و در آن شب نوری از سمت حجاز پراکنده شد و کمی بعد گسترش یافت تا اینکه به مشرق زمین رسید؛ و تخت همه‌ی پادشاهان جهان واژگون گشت و هر پادشاهی در آن روز لال شد و نتوانست سخن بگوید و دانش پیشگویان گرفته شد و جادوی جادوگران باطل گشت و هر پیشگوی عربی از یار و همراه خویش [از جنّیان] منع گردید و قریش در بین عرب بزرگی یافته و آل‌الله (خاندان خدا) نام گرفتند. امام صادق (علیه السلام) فرمود: «چون‌که قریش در جوار بیت‌الله‌الحرام (کعبه) زندگی می‌کردند مردم آنان را آل‌الله نامیدند». و آمنه ((مادر پیامبر (صلی الله علیه و آله) ) گفت: «به خدا قسم! وقتی پسرم به دنیا آمد و دستش را بر زمین نهاد و سرش را به‌سوی آسمان بالا گرفت و به آسمان نگاه کرد؛ آنگاه نوری از من خارج شد که هرچیزی را روشن کرد و در میان آن نور شنیدم که گوینده‌ای می‌گفت: «تو سرور و آقای همه‌ی مردم را به دنیا آورده‌ای، نام او را محمّد (صلی الله علیه و آله) بگذار». او را نزد عبدالمطلّب (علیه السلام) آوردند تا وی را ببیند و این درحالی بود که گفته‌های مادرش به گوش عبدالمطلّب (علیه السلام) رسیده بود؛ عبدالمطلّب (علیه السلام) او را گرفته و در دامن خویش نشاند و گفت: «ستایش مخصوص خداوندی است که این فرزند پاکیزه را به ما عطا کرد که در گهواره بر دیگر کودکان سروری دارد». سپس او را [برای متبرّک‌شدن و حفظ از خطرات] به ارکان کعبه مالید و اشعاری درباره‌اش سرود. ابلیس فریادی زد و همه‌ی شیاطین را فرا خواند. همگی نزد او آمده و گفتند: «ای سرور ما! چه چیزی باعث فریاد و بی‌تابی تو شده است»؟ گفت: «وای بر شما! از شب‌گذشته احوال آسمان و زمین برایم باورنکردنی شده است؛ به‌یقین بر روی زمین واقعه‌ی بزرگی رخ داده که از زمان بالارفتن عیسی‌بن‌مریم (علیه السلام) [به آسمان] مانند آن رخ نداده است! بیرون روید و بنگرید که آن واقعه چیست»؟ آن‌ها پراکنده شدند و پس از مدّتی [دوباره] همگی نزد ابلیس گرد هم آمدند و گفتند: «چیزی نیافتیم»؟ ابلیس گفت: «خودم باید این‌کار را انجام دهم»؛ آنگاه در دنیا غوطه‌ور گردید و چرخی در آن زد تا اینکه به مسجدالحرام رسید و آنجا را در محاصره‌ی فرشتگان دید؛ جلو رفت تا داخل شود که فرشتگان بر سر او فریاد زدند [که بازگرد] و او بازگشت. سپس مانند گنجشکی شد و از سمت کوه حراء وارد حرم شد. جبرئیل به او گفت: «خدا تو را لعنت کند! بیرون‌شو»! ابلیس به او گفت: «ای جبرئیل! فقط یک کلمه از تو می‌پرسم، از شب گذشته در زمین چه اتّفاقی رخ داده است»؟ جبرئیل به او گفت: «محمّد (صلی الله علیه و آله) به‌دنیا آمده است». ابلیس گفت: «آیا من می‌توانم او را فریب بدهم»؟ گفت: «نه». ابلیس گفت: «آیا می‌توانم امّتش را فریب دهم»؟ گفت: «آری». ابلیس گفت: «خشنود شدم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۲

بحارالأنوار، ج۱۵، ص۲۵۹/ نورالثقلین

آیه إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبینٌ [18]

مگر آن‌کس که استراق سمع کند [و دزدانه گوش فرا دهد] که «شهابی آشکار» او را تعقیب می‌کند [و مى‌راند].

۱

(حجر/ ۱۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ذَاتَ لَیْلَهًٍْ إِذْ رُمِیَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لِلْقَوْمِ مَا کُنْتُمْ تَقُولُونَ فِی الْجَاهِلِیَّهًِْ إِذَا رَأَیْتُمْ مِثْلَ هَذَا قَالُوا کُنَّا نَقُولُ مَاتَ عَظِیمٌ وَ وُلِدَ عَظِیمٌ قَالَ فَإِنَّهُ لَا یُرْمَی بِهِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لِحَیَاهًِْ أَحَدٍ وَ لَکِنْ رَبُّنَا إِذَا قَضَی أَمْراً سَبَّحَ حَمَلَهًُْ الْعَرْشِ وَ قَالُوا قَضَی رَبُّنَا بِکَذَا فَیَسْمَعُ ذَلِکَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّتِی تَلِیهِمْ فَیَقُولُونَ ذَلِکَ حَتَّی یَبْلُغَ ذَلِکَ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَیَسْتَرِقُ الشَّیَاطِینُ السَّمْعَ فَرُبَّمَا اعْتَلَقُوا شَیْئاً فَأَتَوْا بِهِ الْکَهَنَهًَْ فَیَزِیدُونَ وَ یَنْقُصُونَ فَتُخْطِئُ الْکَهَنَهًُْ وَ تُصِیبُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَنَعَ السَّمَاءَ بِهَذِهِ النُّجُومِ فَانْقَطَعَتِ الْکِهَانَهًُْ فَلَا کِهَانَهًَْ.

امام علی (علیه السلام) - شبی همراه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودیم که ناگهان ستاره‌ای [از آسمان] پرتاب شد و برقی زد. حضرت به اطرافیان فرمود: «وقتی در زمان جاهلیّت مانند چنین صحنه‌ای را می‌دیدید چه می‌گفتید»؟ عرض کردند، می‌گفتیم: «شخص بزرگی از دنیا رفته و [یا] شخص بزرگی به دنیا آمده است». فرمود: «ستاره‌ها به‌خاطر مرگ و زندگی کسی پرتاب نمی‌شوند؛ بلکه چون پروردگارمان فرمان وجود چیزی را صادر کند، حاملان عرش الهی خدا را تسبیح کرده و گویند: «پروردگارمان فرمان وجود فلان‌چیز را صادر نمود»، اهل آسمانِ پایینِ عرش این سخن را می‌شنوند و همین سخن را تکرار می‌کنند تا اینکه خبر به اهل آسمان دنیا می‌رسد؛ [در آنجا] شیاطین، دزدانه گوش فرا می‌دهند و چه‌بسا مقداری از خبر را به‌دست می‌آورند و آن را به پیشگویان منتقل‌کرده و آن را کم و زیاد می‌کنند، در نتیجه پیشگویان گاهی خطا کرده و گاهی درست پیشگویی می‌کنند. تا اینکه خداوند عزّوجلّ آسمان را به‌وسیله‌ی این ستارگان [از استراق‌سمع شیاطین] حفظ نمود و در نتیجه [راهِ] پیشگویی بسته شد و دیگر خبردادن از آینده وجود ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۶

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۸۰/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۴۲/ مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۱۱۰

۲

(حجر/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قَالَ: یَا عَبْدَ السَّلَامِ احْذَرِ النَّاسَ وَ نَفْسَکَ فَقُلْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَمَّا النَّاسُ فَقَدْ أَقْدِرُ عَلَی أَنْ أَحْذَرَهُمْ وَ أَمَّا نَفْسِی فَکَیْفَ قَالَ إِنَّ الْخَبِیثَ یَسْتَرِقُ السَّمْعَ یَجِیئُک فَیَسْتَرِقُ ثُمَ یَخْرُجُ فِی صُورَهًِْ آدَمِیٍ فَیَقُولُ قَالَ عَبْدُ السَّلَامِ فَقُلْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی هَذَا مَا لَا حِیلَهًَْ لَهُ قَالَ هُوَ ذَاک.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالسّلام از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: »ای عبدالسّلام! از مردم و خودت بپرهیز»! عرض کردم: «پدر و مادرم به فدایت! من می‌توانم از مردم پرهیز کنم، امّا از خودم چگونه»؟ فرمود: «شیطان پلید که استراق‌سمع می‌کند نزد تو می‌آید و سخن تو را دزدانه گوش می‌دهد؛ سپس به شکل انسانی در میان مردم ظاهر شده و می‌گوید: عبدالسّلام چنین گفت». عرض کردم: «پدر و مادرم به فدایت! از این کار راه فراری وجود ندارد»! فرمود: «این است که گفتم [از خودت پرهیز کن]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۶

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۲۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حجر/ ۱۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ عَنْ آمِنَهًَْ أُمِّ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا حَمَلْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَمْ أَشْعُرْ بِالْحَمْلِ وَ لَمْ یُصِبْنِی مَا یُصِیبُ النِّسَاءَ مِنْ ثِقَلِ الْحَمْلِ وَ رَأَیْتُ فِی نَوْمِی کَأَنَّ آتِیاً أَتَانِی فَقَالَ لِی قَدْ حَمَلْتِ بِخَیْرِ الْأَنَامِ ثُمَّ وَضَعْتُهُ یَتَّقِی {قابض} الْأَرْضَ بِیَدَیْهِ وَ رُکْبَتَیْهِ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ خَرَجَ مِنِّی نُورٌ أَضَاءَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ وَ رُمِیَتِ الشَّیَاطِینُ بِالنُّجُومِ وَ حُجِبُوا مِنَ السَّمَاءِ وَ رَأَتْ قُرَیْشٌ الشُّهُبَ تَتَحَرَّکُ وَ تَزُولُ وَ تَسِیرُ فِی السَّمَاءِ فَفَزِعُوا وَ قَالُوا هَذَا قِیَامُ السَّاعَهًِْ وَ اجْتَمَعُوا إِلَی الْوَلِیدِ بْنِ الْمُغِیرَهًِْ وَ کَانَ شَیْخاً کَبِیراً مُجَرَّباً فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَی هَذِهِ النُّجُومِ الَّتِی یُهْتَدَی بِهَا فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ

الْبَحْرِ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ زَالَتْ فَهِیَ السَّاعَهًُْ وَ إِنْ کَانَتْ هَذِهِ ثَابِتَهًًْ فَهُوَ لِأَمْرٍ قَدْ حَدَثَ وَ کَانَ بِمَکَّهًَْ رَجُلٌ یَهُودِیٌّ یُقَالُ لَهُ یُوسُفُ فَلَمَّا رَأَی النُّجُومَ تَتَحَرَّکُ وَ تَسِیرُ فِی السَّمَاءِ خَرَجَ إِلَی نَادِی قُرَیْشٍ فَقَالَ: یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ! هَلْ وُلِدَ مِنْکُمُ اللَّیْلَهًَْ مَوْلُودٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَخْطَأْتُمْ وَ التَّوْرَاهًِْ قَدْ وُلِدَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهًِْ آخِرُ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَفْضَلُهُمْ وَ هُو الَّذِی نَجِدُهُ فِی کُتُبِنَا أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ ذَلِکَ النَّبِیُ رُجِمَتِ الشَّیَاطِینُ وَ حُجِبُوا مِنَ السَّمَاءِ فَرَجَعَ کُلُّ وَاحِدٍ إِلَی مَنْزِلِهِ یَسْأَلُ أَهْلَهُ فَقَالُوا قَدْ وُلِدَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنٌ، فَقَالَ الْیَهُودِیُّ اعْرِضُوهُ عَلَیَّ، فَمَشَوْا مَعَهُ إِلَی بَابِ آمِنَهًَْ فَقَالُوا لَهَا أَخْرِجِی ابْنَکِ یَنْظُرُ إِلَیْهِ هَذَا الْیَهُودِیُّ فَأَخْرَجَتْهُ فِی قِمَاطِهِ فَنَظَرَ فِی عَیْنَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ کَتِفِهِ فَرَأَی شَامَهًًْ سَوْدَاءَ عَلَیْهِ شَعَرَاتٌ فَسَقَطَ إِلَی الْأَرْضِ مَغْشِیّاً عَلَیْهِ فَضَحِکُوا مِنْهُ فَقَالَ أَ تَضْحَکُونَ یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ هَذَا نَبِیُّ السَّیْفِ لَیُبِیدَنَّکُمْ وَ ذَهَبَتِ النُّبُوَّهًُْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ وَ تَفَرَّقَ النَّاسُ یَتَحَدَّثُونَ بِخَبَرِ الْیَهُودِیِّ فَلَمَّا رُمِیَتِ الشَّیَاطِینُ بِالنُّجُومِ وَ أَنْکَرُوا ذَلِکَ اجْتَمَعُوا إِلَی إِبْلِیسَ فَقَالُوا قَدْ مُنِعْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَ قَدْ رُمِینَا بِالشُّهُبِ فَقَالَ اطْلُبُوا فَإِنَّ أَمْراً قَدْ حَدَثَ فِی الدُّنْیَا فَرَجَعُوا وَ قَالُوا لَمْ نَرَ شَیْئاً فَقَالَ إِبْلِیسُ أَنَا لَهُ بِنَفْسِی فَجَالَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ فَرَآهُ مَحْفُوفاً بِالْمَلَائِکَهًِْ وَ جَبْرَئِیلُ عَلَی بَابِ الْحَرَمِ بِیَدِهِ حَرْبَهًٌْ فَأَرَادَ إِبْلِیسُ أَنْ یَدْخُلَ فَصَاحَ بِهِ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ اخْسَأْ یَا مَلْعُونُ فَجَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ فَصَارَ مِثْلَ الصَّدِّ ثُمَّ قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ حَرْفٌ أَسْأَلُکَ عَنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ مَا هَذَا وَ مَا اجْتِمَاعُکُمْ فِی الدُّنْیَا فَقَالَ هَذَا نَبِیُّ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ قَدْ وُلِدَ وَ هُوَ آخِرُ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَفْضَلُهُمْ قَالَ هَلْ لِی فِیهِ نَصِیبٌ قَالَ لَا قَالَ فَفِی أُمَّتِهِ قَالَ بَلَی قَالَ قَدْ رَضِیت.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از آمنه مادر پیامبر (صلی الله علیه و آله) روایت است که گفت: «زمانی‌که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را آبستن بودم، احساس آبستنی نمی‌کردم و همچون زنان دیگر، دچار سنگینی بارداری نبودم؛ و در خواب دیدم گویا کسی نزدم آمد و به من گفت: «بهترین مردمان را باردار شده‌ای». هنگامی‌که او را به دنیا آوردم با دست‌ها و زانوهایش خود را از زمین بلند کرد و سرش را رو به‌سوی آسمان گرفت و [در آن میان] پرتو درخشانی از من نمایان شد که فضای میان آسمان و زمین را روشن کرد و شیاطین با ستاره‌ها رانده شدند و از ورود به آسمان منع شدند. قریش وقتی حرکت شهاب‌ها در آسمان و افتادن آن‌ها را دیدند، ترسیدند و گفتند: «قیامت برپا شده است». همگی نزد ولیدبن‌مغیره جمع شدند که پیرمردی باتجربه بود و از او درباره‌ی این حوادث پرسیدند. ولید گفت: «به ستارگانی‌که راه‌ها در تاریکی‌های خشکی و دریا به کمک آن‌ها پیدا می‌شود بنگرید، اگر آن‌ها ناپدید شده‌اند قیامت فرا رسیده است و اگر در جای خویش پابرجا هستند اتّفاق جدیدی رخ داده است». در مکّه مردی یهودی به نام یوسف بود؛ چون دید ستارگان در آسمان به حرکت درآمده‌اند به محلّ اجتماع قریش رفته و [به آن‌ها] گفت: «ای قریشیان! آیا امشب در میان شما کودکی متولّد شده است»؟ گفتند: «نه». گفت: «به تورات قسم که اشتباه می‌کنید! در این شب آخرین و بهترین پیامبران متولّد شده است و در کتاب‌های ما چنین آمده که چون این پیامبر به دنیا بیاید، شیاطین [با ستاره‌ها] رانده شده و از آسمان دور می‌شوند». پس هریک از قریشیان به خانه‌ی خود بازگشت و از اهل خود در این‌باره پرس‌وجو کرد. آن‌ها گفتند: «عبدالله‌بن‌عبدالمطّلب صاحب پسری شده است». آن یهودی گفت: «او را به من نشان دهید». قریش همراه او به خانه‌ی آمنه رفتند و به آمنه گفتند: «پسرت را بیرون بیاور تا این یهودی او را ببیند»! آمنه قنداق نوزاد را بیرون آورد. یهودی در چشمان نوزاد نگریست و پوشش شانه‌ی او را کناری زد و خال سیاهی را دید که چند مو بر آن بود و با دیدن‌آن بیهوش بر زمین افتاد. قریشیان به او خندیدند. یهودی گفت: «ای قریشیان! آیا می‌خندید؟! این پیامبرِ شمشیر است (با شمشیر قیام می‌کند) و شما را نابود خواهد کرد؛ پیامبری و نبوّت تا ابد از بنی‌اسرائیل خارج شد». مردم پراکنده شدند درحالی‌که از جریان این یهودی سخن می‌گفتند. [از سویی‌دیگر] چون شیاطین به‌وسیله‌ی ستارگان رانده شدند و این مسأله برایشان تازگی داشت همگی نزد ابلیس گرد آمدند و گفتند: «از ورود ما به آسمان جلوگیری شد و ما با شهاب سنگ رانده شدیم»! ابلیس گفت: »حتماً در دنیا اتّفاق مهمّی رخ داده است، بگردید و آن را بیابید». شیاطین [پراکنده شدند و کمی بعد] برگشتند و گفتند: «ما چیزی ندیدیم». ابلیس گفت: «من خود باید به‌دنبال آن بروم»؛ و میان مشرق و مغرب را گشت تا اینکه به حرم رسید و آن را پوشیده از فرشتگان یافت و جبرئیل را دید که بر در حرم ایستاده و نیزه‌ای به دست دارد. ابلیس خواست وارد حرم شود که جبرئیل بر سر او فریادی زد و گفت: «دور شوای ملعون»! ابلیس به‌شکل گنجشکی از جانب کوه حراء وارد شد و گفت: «ای جبرئیل! از تو سؤالی دارم». جبرئیل گفت: «چه می‌خواهی»؟ پرسید: «چه اتّفاقی افتاده است و برای چه در دنیا گرد هم آمده‌اید»؟ گفت: «پیامبر این امّت متولّد شده است و او آخرین و بهترین پیامبران است». ابلیس پرسید: «آیا من می‌توانم او را فریب بدهم»؟ جبرئیل گفت: «نه». پرسید: «امّتش را چطور»؟ گفت: «آری». ابلیس گفت: «خشنود شدم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۶

القمی، ج۱، ص۳۷۳/ البرهان

۴

(حجر/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - وَ أَمَّا أَخْبَارُ السَّمَاءِ فَإِنَ الشَّیَاطِینَ کَانَتْ تَقْعُدُ مَقَاعِدَ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ إِذْ ذَاکَ وَ هِیَ لَا تَحْجُبُ وَ لَا تُرْجَمُ بِالنُّجُومِ وَ إِنَّمَا مُنِعَتْ مِنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ لِئَلَّا یَقَعَ فِی الْأَرْضِ سَبَبٌ یُشَاکِلُ الْوَحْیَ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَ لُبِسَ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ مَا جَاءَهُمْ عَنِ اللَّهِ

لِإِثْبَاتِ الْحُجَّهًِْ وَ نَفْیِ الشَّبَهِ وَ کَانَ الشَّیْطَانُ یَسْتَرِقُّ الْکَلِمَهًَْ الْوَاحِدَهًَْ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ بِمَا یَحْدُثُ مِنَ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ فَیَخْتَطِفُهَا ثُمَّ یَهْبِطُ بِهَا إِلَی الْأَرْضِ فَیَقْذِفُهَا إِلَی الْکَاهِنِ فَإِذَا قَدْ زَادَ مِنْ کَلِمَاتٍ عِنْدَهُ فَیَخْتَلِطُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ فَمَا أَصَابَ الْکَاهِنَ مِنْ خَبَرٍ مِمَّا کَانَ یُخْبِرُ بِهِ فَهُوَ مَا أَدَّاهُ إِلَیْهِ شَیْطَانُهُ مِمَّا سَمِعَهُ وَ مَا أَخْطَأَ فِیهِ فَهُوَ مِنْ بَاطِلِ مَا زَادَ فِیهِ فَمُذْ مُنِعَتِ الشَّیَاطِینُ عَنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ انْقَطَعَتِ الْکِهَانَهًُْ… فَقَالَ کَیْفَ صَعِدَتِ الشَّیَاطِینُ إِلَی السَّمَاءِ وَ هُمْ أَمْثَالُ النَّاسِ فِی الْخِلْقَهًِْ وَ الْکَثَافَهًِْ وَ قَدْ کَانُوا یَبْنُونَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِنَ الْبِنَاءِ مَا یَعْجِزُ عَنْهُ وُلْدُ آدَمَ قَالَ غَلَّظُوا لِسُلَیْمَان کَمَا سُخِّرُوا وَ هُمْ خَلْقٌ رَقِیقٌ غِذَاؤُهُمُ التَّنَسُّمُ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ صُعُودُهُمْ إِلَی السَّمَاءِ لِاسْتِرَاقِ السَّمْعِ وَ لَا یَقْدِرُ الْجِسْمُ الْکَثِیفُ عَلَی الِارْتِقَاءِ إِلَیْهَا إِلَّا بِسُلَّمٍ أَوْ سَبَب.

امام صادق (علیه السلام) - [در گفتگوی امام صادق (علیه السلام) و شخص زندیق آمده است که امام (علیه السلام) فرمود:] و امّا اخبار [ی که از] آسمان [به پیشگو می‌رسیده] این‌گونه بوده که شیاطین در مکان‌هایی [از آسمان] برای استراق‌سمع می‌نشستند، زیرا در گذشته نه شیاطین [از استراق‌سمع] منع می‌شدند و نه به‌وسیله‌ی ستارگان رانده می‌شدند و [بعدها] به دلیل اینکه چیزی از خبر آسمان که شبیه وحی باشد [به‌وسیله‌ی شیاطین] به زمین منتقل نشده و باعث نگردد اهل زمین پیرامون آنچه از جانب خداوند برای اثبات حجّت و نفی شبهه (چیزی که موجب اشتباه حقّ و باطل شود) فرستاده می‌شود دچار اشتباه گردند، شیاطین از استراق سمع بازداشته شدند. و شیطان کارش چنین بود که یک کلمه از اخبار آسمان پیرامون آنچه قرار بود خداوند در مورد مخلوقاتش انجام دهد را دزدانه گوش داده و آن را می‌ربود، سپس آن را به زمین آورده و به پیشگو منتقل می‌کرد و گاهی اوقات از جانب خودش کلماتی به آن می‌افزود و در نتیجه، حقّ و باطل مخلوط می‌گشت. پس اخباری‌که پیشگو بیان می‌کرد و درست از آب در می‌آمد چیزی بوده که شیطان [از آسمان] شنیده و [بدون کم و کاست] به او منتقل کرده؛ و آنچه اشتباه در می‌آمد چیزی بوده که شیطان از خودش افزوده است. بنابراین از زمانی‌که شیاطین از استراق‌سمع منع گردیدند [راهِ] پیشگویی نیز قطع گردید. و امروزه آنچه شیاطین به پیشگویان منتقل می‌کنند خبرهایی از مردم پیرامون سخنانی است که بر زبان جاری می‌کنند و [یا] کارهایی‌است که می‌خواهند [در آینده] انجام دهند؛ و شیاطین به یکدیگر اخباری پیرامون حوادثی که در آینده رخ خواهد داد منتقل می‌کنند، همچون سرقتی که یک دزد انجام می‌دهد، قاتلی که قتلی مرتکب می‌شود و کسی که پنهان می‌گردد. و شیاطین نیز همچون انسان‌ها راستگو و دروغگو هستند. مرد زندیق پرسید: «چگونه شیاطین به آسمان بالا می‌رفتند با اینکه در آفرینش و داشتن جسم مادی همچون انسان‌ها هستند؛ و [به همین‌خاطر] در گذشته می‌توانستند برای سلیمان‌بن‌داوود (علی‌ها السلام) ساختمان‌هایی بسازند که بنی‌آدم از ساختن آن‌ها ناتوانند»؟! امام صادق (علیه السلام) فرمود: «آن‌ها در ابتدا موجودی لطیف [بدون جسم مادّی] بودند به‌طوری که غذایشان نسیم هوا بود و چون برای سلیمان (علیه السلام) مسخّر شدند به موجودی دارای جسم مادّی [همچون انسان] تبدیل شدند؛ و دلیل بر اینکه آن‌ها موجودی لطیف بودند این است که برای استراق‌سمع به آسمان صعود می‌کردند و موجودی‌که دارای جسم مادّی باشد نمی‌تواند به کمک نردبان یا هر وسیله‌ی دیگری به آسمان بالا برود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۵۸

بحارالأنوار، ج۱۰، ص۱۶۹

۵

(حجر/ ۱۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - لَقَدْ رُئِیَ الْمَلَائِکَهًُْ لَیْلَهًَْ وُلِدَ تَصْعَدُ وَ تَنْزِلُ وَ تُسَبِّحُ وَ تُقَدِّسُ وَ تَضْطَرِبُ النُّجُومُ وَ تَتَسَاقَطُ عَلَامَهًًْ لِمِیلَادِهِ وَ لَقَدْ هَمَّ إِبْلِیسُ بِالظَّعْنِ فِی السَّمَاءِ لِمَا رَأَی مِنَ الْأَعَاجِیبِ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ وَ کَانَ لَهُ مَقْعَدٌ فِی السَّمَاءِ الثَّالِثَهًِْ وَ الشَّیَاطِینُ یَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ فَلَمَّا رَأَوُا الْعَجَائِبَ أَرَادُوا أَنْ یَسْتَرِقُوا السَّمْعَ فَإِذَا هُمْ قَدْ حُجِبُوا مِنَ السَّمَاوَاتِ کُلِّهَا وَ رُمُوا بِالشُّهُبِ دَلَالَهًًْ لِنُبُوَّتِه.

امام علی (علیه السلام) - [در ضمن روایتی که در آن، مردی یهودی پیرامون معجزات پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) از امیرالمؤمنین (علیه السلام) سؤالاتی نمود، آمده است که حضرت فرمود]: و در شب میلاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرشتگان درحالی دیده شدند که [به آسمان] بالا رفته و [به زمین] پایین می‌آیند و مشغول تسبیح و تقدیس خداوند هستند و ستارگان به لرزه درآمده و سقوط می‌کنند؛ و همه‌ی این‌ها از نشانه‌های میلاد آن حضرت (صلی الله علیه و آله) بود. و چون ابلیس که در آسمان سوّم برای خود جایگاهی داشت آن صحنه‌های عجیب را در آن شب دید، تصمیم به رفتن به آسمان گرفت و دیگر شیاطین که کارشان استراق‌سمع بود خواستند که [در آن شب نیز به آسمان رفته و] استراق‌سمع کنند ولی جملگی از [رفتن به] آسمان‌ها منع و با شهاب‌ها رانده شدند و این‌ها همه دلائل نبوّت پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۰

الإحتجاج، ج۱، ص۲۲۳

۶

(حجر/ ۱۸)

الکاظم (علیه السلام) - فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ لِلْحِمْیَرِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) حَدِیثٌ طَوِیلٌ یَذْکُرُ فِیهِ آیاتِ الرَّسُولِ (صلی الله علیه و آله)، یَقُولُ فِیهِ مُخَاطِباً لِنَفَرٍ مِنَ الْیَهُودِ: أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَإِنْ أَنْتُمْ تُقِرُّونَ أَنَ الْجِنَ کَانُوا یَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ فَمُنِعَتْ فِی أَوَانِ رِسَالَتِهِ بِالرُّجُومِ وَ انْقِضَاضِ النُّجُومِ وَ بُطْلَانِ الْکَهَنَهًِْ وَ السَّحَرَهًِْ.

امام کاظم (علیه السلام) - در قرب‌الاسناد با سندش از امام کاظم (علیه السلام) حدیثی طولانی ذکر شده که در آن نشانه‌های روزی در سنّ پنج سالگی در محضر [پدرم] امام صادق (علیه السلام) بودم که گروهی از یهودیان به محضرش وارد شده و گفتند: «به پیامبر شما چه معجزاتی داده شد که باعث از بین‌رفتن شک از دل‌های مردم گردید»؟ من گفتم: «معجزات فراوانی داده شد… اوّلین آن‌ها همان است که خود شما [نیز] اعتراف دارید که جنّیان قبل از بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)، [در آسمان‌ها] استراق‌سمع می‌کردند و در ابتدای پیامبری آن حضرت بود که با رانده‌شدن و فرودآمدن ستارگان [بر سرشان] از این‌کار منع شدند و [در نتیجه] پیشگویی و جادوگری باطل گردید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۰

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۲۶/ نورالثقلین

۷

(حجر/ ۱۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَقَامَ رَصَداً مِنَ الشُّهُبِ الثَّوَاقِبِ عَلَی نِقَابِهَا.

امام علی (علیه السلام) - و [خداوند] بر هر راه و شکافی از آسمان، نگهبانی از شهاب‌های روشن گماشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۰

بحارالأنوار، ج۵۴، ص۱۰۹

۸

(حجر/ ۱۸)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّهًِْ کَهَنَهًٌْ وَ مَعَ کُلِّ وَاحِدٍ شَیْطَانٌ، فَکَانَ یَقْعُدُ مِنَ السَّمَاءِ مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَیَسْتَمِعُ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ مَا هُوَ کَائِنٌ فِی الْأَرْضِ، فَیَنْزِلُ وَ یُخْبِرُ بِهِ الْکَاهِنَ فَیُفْشِیهِ الْکَاهِنُ إِلَی

النَّاسِ. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عِیسَی (علیه السلام) مُنِعُوا مِنْ ثَلَاثِ سَمَاوَاتٍ، وَ لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) مُنِعُوا مِنَ السَّمَاوَاتِ کُلِّهَا وَ حُرِسَتِ السَّمَاءُ بِالنُّجُومِ وَ الشِّهَابِ مِنْ مُعْجِزَاتِ نَبِیِّنَا (صلی الله علیه و آله) لِأَنَّهُ لَمْ یُرَ قَبْلَ زَمَانِهِ. وَ قِیلَ: إِنَّ الشِّهَابَ یَقْتُلُ الشَّیَاطِینَ. وَ قِیلَ: لَا یَقْتُلُهُمْ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - در زمان جاهلیّت پیشگویانی وجود داشتند که هریک شیطانی داشت و آن شیطان همواره در آسمان در محل‌هایی برای شنیدن [اخبار و سخنان فرشتگان] می‌نشست و آنچه را که قرار بود در زمین واقع شود از فرشتگان می‌شنید؛ سپس فرود می‌آمد و به آن پیشگو خبر می‌داد و آن پیشگو نیز خبر را برای مردم افشا می‌کرد. چون خداوند حضرت عیسی (علیه السلام) را به پیامبری برانگیخت، شیاطین از سه آسمان منع شدند و آنگاه که حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) مبعوث شد از همه‌ی آسمان‌ها منع شدند و آسمان با ستارگان، حفظ و حراست می‌شد و [رانده‌شدن شیاطین با] شهاب از معجزات پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است چراکه این پدیده قبل از زمان ایشان دیده نشده است. شهاب [شیاطین را] تباه می‌سازد و می‌سوزاند، ولی [آن‌ها را] نمی‌کشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۰

بحارالأنوار، ج۵۵، ص۶۸/ بحارالأنوار، ج۶۰، ص۱۶۸

آیه وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فی‌ها رَواسِیَ وَ أَنْبَتْنا فی‌ها مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مَوْزُونٍ [19]

زمین را گستردیم؛ و در آن کوه‌های استواری قراردادیم؛ و از هرگیاه موزون، در آن رویاندیم.

آیه وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِی‌ها مَعایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِینَ [20]

و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قراردادیم؛ همچنین برای کسانی که شما نمی‌توانید به آن‌ها روزی دهید.

۱

(حجر/ ۲۰)

الباقر (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ وَ أَنْبَتْنا فِی‌ها مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَوْزُونٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْبَتَ فِی الْجِبَالِ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهًَْ وَ الْجَوْهَرَ وَ الصُّفْرَ وَ النُّحَاسَ وَ الْحَدِیدَ وَ الرَّصَاصَ وَ الْکُحْلَ وَ الزَّرْنِیخَ وَ أَشْبَاهُ هَذِهِ لَا تُبَاعُ إِلَّا وَزْناً.

امام باقر (علیه السلام) - وَ أَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُونٍ؛ خدای تبارک‌وتعالی در کوه‌ها [معادنِ] طلا، نقره، گوهر (سنگ‌های‌قیمتی)، روی، مس، آهن، سرب، سُرمه و ارسنیک پرورش داده است که چنین چیزهایی فقط با وزن‌کردن داد و ستد می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۲

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۱۷۹/ القمی، ج۱، ص۳۷۴/ البرهان

۲

(حجر/ ۲۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلِهِ وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فِی‌ها رَواسِیَ أی الجبال وَ أَنْبَتْنا فِی‌ها مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَوْزُونٍ\* وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِی‌ها مَعایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِینَ قال لکل ضرب من الحیوان قدرنا شیئا مقدرا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ؛ یعنی [در زمین] کوه‌ها [قرار دادیم]. وَ أَنْبَتْنا فِی‌ها مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَوْزُونٍ\* وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِی‌ها مَعایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِینَ یعنی برای هر موجود زنده‌ای تقدیری را معین کرده‌ایم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۲

القمی، ج۱، ص۳۷۴/ البرهان

آیه وَ إِنْ مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ [21]

و هیچ‌چیز نیست، مگر آنکه خزائن آن نزد ماست؛ ولی ما جز به‌اندازه‌ی معیّنی آن را نازل نمی‌کنیم.

۱

(حجر/ ۲۱)

السّجّاد (علیه السلام) - جَعْفَرُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِی الْعَرْشِ تِمْثَالُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَالَ وَ هَذَا تَأْوِیلُ قَوْلِهِ وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ.

امام سجّاد (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) به‌واسطه‌ی پدرشان از جدّ بزرگوارشان امام سجاد (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: «در عرش‌الهی نمونه‌ای از هرچه خداوند در خشکی و دریا آفریده، موجود است؛ و این است معنای سخن خداوند [که فرموده است]: وَ إِن مِّن شَیْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۲

بحارالأنوار، ج۵۵، ص۳۴/ روضهًْ الواعظین، ج۱، ص۴۷/ البرهان/ نورالثقلین/ بحارالأنوار، ج۵۶، ص۳۶۱

۲

(حجر/ ۲۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - الْخَزَانَهًُْ: الْمَاءُ الَّذِی یُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ فَیُنْبِتُ لِکُلِّ ضَرْبٍ مِنَ الْحَیَوَانِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُ مِنِ الْغِذَاءِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - [مراد از] خزانه، آبی است که از آسمان نازل می‌شود و برای هر موجود زنده‌ای، آن مقدار از غذا که خدا برایش مشخّص‌کرده را می‌رویاند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۲

بحارالأنوار، ج۵۶، ص۳۶۰/ القمی، ج۱، ص۳۷۵/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حجر/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا صَعِدَ مُوسَی (علیه السلام) إِلَی الطُّورِ فَنَادَی رَبَّهُ قَالَ رَبِ أَرِنِی خَزَائِنَکَ قَالَ یَا مُوسَی إِنَّ خَزَائِنِی إِذَا أَرَدْتُ شَیْئاً أَنْ أَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون.

امام صادق (علیه السلام) - چون حضرت موسی (علیه السلام) از کوه طور بالا رفت و با پروردگارش مناجات کرد، عرضه داشت: «پروردگارا! خزائن خویش را به من بنما»! خداوند فرمود: «ای موسی! خزائن من این است که هرگاه چیزی را اراده کنم به آن بگویم: «موجود شو»! پس آن‌چیز، بی‌درنگ موجود می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۲

بحارالأنوار، ج۱۳، ص۳۳۰/ البرهان

۴

(حجر/ ۲۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ مَسْعَدَهًَْ بْنِ صَدَقَهًَْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَقُومُ فِی الْمَطَرِ أَوَّلَ مَا یَمْطُرُ حَتَّی یَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْیَتُهُ وَ ثِیَابُهُ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْکِنَّ الْکِنَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا مَاءٌ قَرِیبُ عَهْدٍ بِالْعَرْشِ ثُمَّ أَنْشَأَ یُحَدِّثُ فَقَالَ إِنَّ تَحْتَ الْعَرْشِ بَحْراً فِیهِ مَاءٌ یُنْبِتُ أَرْزَاقَ الْحَیَوَانَاتِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ ذِکْرُهُ أَنْ یُنْبِتَ بِهِ مَا یَشَاءُ لَهُمْ رَحْمَهًًْ مِنْهُ لَهُمْ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ فَمَطَرَ مَا شَاءَ مِنْ سَمَاءٍ إِلَی سَمَاءٍ حَتَّی یَصِیرَ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا فِیمَا أَظُنُ فَیُلْقِیَهُ إِلَی السَّحَابِ وَ السَّحَابُ بِمَنْزِلَهًِْ الْغِرْبَالِ ثُمَّ یُوحِی اللَّهُ إِلَی الرِّیحِ أَنِ اطْحَنِیهِ وَ أَذِیبِیهِ ذَوَبَانَ الْمَاءِ ثُمَّ انْطَلِقِی بِهِ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَامْطُرِی عَلَیْهِمْ فَیَکُونَ کَذَا وَ کَذَا عُبَاباً وَ غَیْرَ ذَلِکَ فَتَقْطُرُ عَلَیْهِمْ عَلَی النَّحْوِ الَّذِی یَأْمُرُهَا بِهِ فَلَیْسَ مِنْ قَطْرَهًٍْ تَقْطُرُ إِلَّا وَ مَعَهَا مَلَکٌ حَتَّی یَضَعَهَا مَوْضِعَهَا وَ لَمْ یَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ قَطْرَهًٌْ مِنْ مَطَرٍ إِلَّا بِعَدَدٍ مَعْدُودٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ یَوْمِ الطُّوفَان عَلَی عَهْدِ نُوحٍ (علیه السلام) فَإِنَّهُ نَزَلَ مَاءٌ مُنْهَمِرٌ بِلَا وَزْنٍ وَ لَا عَدَد.

امام علی (علیه السلام) - مسعده‌بن‌صدقه گوید: از امام صادق (علیه السلام) روایت است: شیوه‌ی امام علی (علیه السلام) چنین بود که در ابتدای بارش باران زیر آن می‌ایستاد تا سر و ریش و جامه‌اش تَر شود. به حضرت عرض شد: «ای امیرالمؤمنین (علیه السلام)! زیر سقفی بروید [تا باران شما را خیس نکند]». حضرت فرمود: «این باران، آبی است که تازه از عرش رسیده است». سپس شروع به سخن نموده و فرمود: «در زیر عرش دریایی است و در آن دریا آبی قرار دارد که مایه‌ی روییدن رزق و روزی جانداران است؛ چون خدایی که یادش گرامی است، اراده کند که از روی مِهر خویش آنچه را خواهد برای آن‌ها برویاند به آن آب وحی فرماید و آن آب نیز برطبق خواسته‌ی الهی از آسمانی به آسمان دیگر فرو ریزد تا اینکه در نهایت به گمانم امام صادق (علیه السلام) فرمود: به‌آسمان دنیا برسد؛ آسمان دنیا نیز آن آب‌ها را بر ابر افکند و ابر چونان غربال است (آب‌ها را به‌صورت قطرات ریز باران درآورد). آن‌گاه خداوند به باد وحی فرماید که آن ابر را نرم کرده و [آب داخل آن که در اثر سردی هوا منجمد شده است را] همچون آب‌روان، ذوب‌گردان؛ سپس به فلان‌جا و فلان‌جا ببر و بر آن‌ها ببار و بارش در فلان‌مکان فراوان باشد و در فلان‌مکان به‌گونه‌ای دیگر. باد نیز به همان‌صورت که خدا فرمانش می‌دهد ابرها را قطره‌قطره فرو ریزاند. و به همراه هر قطره‌ی باران، فرشته‌ای وجود دارد که آن‌قطره را در جایگاهش بنشاند و همیشه تعداد و وزن قطرات بارانی که از آسمان فرو ریزد معیّن و مشخّص است، به‌جز بارانی که در هنگام وقوع طوفان حضرت نوح (علیه السلام) باریدن گرفت که به‌صورت فراوان و پی‌درپی و بی‌هیچ اندازه و شماری فرو ریخت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۴

الکافی، ج۸، ص۲۳۹/ البرهان

۵

(حجر/ ۲۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ السَّحَابَ غَرَابِیلَ لِلْمَطَرِ هِیَ تُذِیبُ الْبَرَدَ حَتَّی یَصِیرَ مَاءً لِکَیْ لَا یَضُرَّ شَیْئاً یُصِیبُهُ وَ الَّذِی تَرَوْنَ فِیهِ مِنَ الْبَرَدِ وَ الصَّوَاعِقِ نَقِمَهًٌْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُصِیبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند عزّوجلّ ابرها را غربال‌هایی برای باران قرار داده که تگرگ را آب می‌کنند تا به هرچیز می‌رسد صدمه نزند؛ و آنچه به صورت تگرگ و صاعقه‌ها مشاهده می‌کنید عذابی از سوی خداوند عزّوجلّ است که هرکس از بندگانش را بخواهد به آن دچار سازد. (یونس/۱۰۷)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۴

بحارالأنوار، ج۵۶، ص۳۸۱/ البرهان

۶

(حجر/ ۲۱)

الباقر (علیه السلام) - وَ اللَّهِ إِنَّا لَخُزَّانُ اللَّهِ فِی سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ لَا عَلَی ذَهَبٍ وَ لَا عَلَی فِضَّهًٍْ إِلَّا علی علْمِه.

امام باقر (علیه السلام) - سوگند به خداوند که ما (امامان (علیهم السلام) ) خزانه‌داران خداییم در آسمان و زمینش؛ نه آنکه خزانه‌دار طلا یا نقره باشیم، بلکه خزانه‌دار علم اوییم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۴

الکافی، ج۱، ص۱۹۲

۷

(حجر/ ۲۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ خُزَّانُ عِلْمِ اللَّهِ وَ نَحْنُ تَرَاجِمَهًُْ وَحْیِ اللَّه.

امام باقر (علیه السلام) - سَدیر گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «فدایت شوم! شما (امامان (علیهم السلام) ) چه کسانی هستید»؟ فرمود: «ما خزانه‌داران علم خدا و مترجمان وحی خداییم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۴

الکافی، ج۱، ص۱۹۲

۸

(حجر/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌بْنِ‌أَبِی‌یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَا ابْنَ أَبِی‌یَعْفُور إِنَ اللَّهَ وَاحِدٌ مُتَوَحِّدٌ بِالْوَحْدَانِیَّهًِْ مُتَفَرِّدٌ بِأَمْرِهِ فَخَلَقَ خَلْقاً فَقَدَّرَهُمْ لِذَلِکَ الْأَمْرِ فَنَحْنُ هُمْ یَا ابْنَ أَبِی‌یَعْفُورٍ فَنَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ فِی عِبَادِهِ وَ خُزَّانُهُ عَلَی عِلْمِهِ وَ الْقَائِمُونَ بِذَلِکَ.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌ابی‌یعفور گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ای پسر ابی‌یعفور! همانا خداوند یکتاست و در یکتایی، یگانه (بی‌شریک) و در کار خویش یکتاست. جمعی را آفرید و ایشان را برای این کار [امامت و خلافت] سنجیده و مقدّر کرد. ای پسر ابی‌یعفور! آن جمع ما هستیم و ماییم حجّت‌های خدا در میان بندگانش و خزانه‌داران علم او ماییم که به این کار (امامت و خلافت) قیام کرده‌ایم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۴

الکافی، ج۱، ص۱۹۲

۹

(حجر/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ الصَّادِقِ (علیه السلام) فِی بَیَانِ کُنْهِ مَعْرِفَهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیِّ (علیه السلام) وَ فَاطِمِهًَْ (سلام الله علیها) وَ الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) بِمَا لَفْظِهِ یَا مُفَضَّلُ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ عَلِمُوا مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَرَأَهُ وَ بَرَأَهُ وَ أَنَّهُمْ کَلِمَهًُْ التَّقْوَی وَ خُزَّانُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ وَ الْجِبَالِ وَ الرِّمَالِ وَ الْبِحَارِ وَ عَلِمُوا کَمْ فِی السَّمَاءِ مِنْ نَجْمٍ وَ مَلَکٍ وَ وَزْنِ الْجِبَالِ وَ کَیْلِ مَاءِ الْبِحَارِ وَ أَنْهَارِهَا وَ عُیُونِهَا وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا عَلِمُوهَا وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ وَ هُوَ فِی عِلْمِهِمْ وَ قَدْ عَلِمُوا ذَلِکَ.

امام صادق (علیه السلام) - مفضّل گوید: روزی خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم و حضرت به من فرمود: «ای‌مفضّل! آیا حقیقتِ محمّد، علی، فاطمه، حسن و حسین (علیهم السلام) را می‌شناسی»؟ عرض کردم: «آقای من! حقیقت شناخت آن‌ها چیست»؟ فرمود: «ای‌مفضّل! هرکس حقیقت ایشان را بشناسد در بالاترین درجه‌ی ایمان خواهد بود». عرض کردم: «آقای من! آن حقیقت را به من بشناسان». فرمود: «ای‌مفضّل! [حقیقت شناخت آن‌ها این است که] بدانی ایشان از آنچه خدای عزّوجلّ آفریده و پدید آورده است آگاهند و ایشان حقیقت تقوا و خزانه‌داران آسمان‌ها، زمین‌ها، کوه‌ها، ریگ‌زارها و دریاها هستند و می‌دانند در آسمان چه‌مقدار ستاره و فرشته وجود دارد و وزن‌کوه‌ها و مقدار آب دریاها و نهرها و چشمه‌ها را می‌دانند؛ هیچ برگی [از درختی] نمی‌افتد، مگر اینکه از آن آگاهند، و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین، و هیچ‌تر و خشکی وجود ندارد، جز اینکه در کتابی آشکار [در کتاب علم‌خدا] ثبت است. (انعام/۵۹) و آن کتاب آشکار در علم ایشان [نیز] ثبت است و به آن آگاهی دارند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۶

بحارالأنوار، ج۲۶، ص۱۱۶

آیه وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیْناکُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنینَ [22]

ما بادها را برای بارور ساختن [ابرها] فرستادیم؛ و از آسمان آبی نازل کردیم، و شما را با آن سیراب ساختیم؛ درحالی‌که شما توانایی حفظ و نگهداری آن را نداشتید.

ما بادها را برای بارور ساختن [ابرها] فرستادیم

۱ -۱

(حجر/ ۲۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ قَالَ الَّتِی تُلْقِحُ الْأَشْجَارَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ؛ [یعنی] بادهایی‌که درختان را بارور می‌سازند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۶

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۱۰/ القمی، ج۱، ص۳۷۵/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(حجر/ ۲۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الرِّیَاح… قَالَ وَ لِلَّهِ عَز ذِکْرُهُ رِیَاحُ رَحْمَهًٍْ لَوَاقِحُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ یَنْشُرُهَا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ مِنْهَا مَا یُهَیِّجُ السَّحَابَ لِلْمَطَرِ وَ مِنْهَا رِیَاحٌ تَحْبِسُ السَّحَابَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ رِیَاحٌ تَعْصِرُ السَّحَابَ فَتَمْطُرُ بِإِذْنِ اللَّه.

امام باقر (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: «از امام باقر (علیه السلام) پیرامون بادهای چهارگانه [یعنی] باد شمال، جنوب، صبا و دبّور (بادی که از سمت غرب می‌وزد) پرسیدم». حضرت فرمود: «برای خداوند عزّوجلّ بادهای رحمت است که بارورکننده‌اند و بادهایی دیگر که آن‌ها را پیشاپیشِ [بارانِ] رحمتش می‌فرستد؛ برخی از آن‌ها ابرها را [برای بارش] به جنبش در می‌آورند، برخی دیگر ابر را میان آسمان و زمین نگه می‌دارند، برخی ابرها را می‌فشارند تا به اذن خداوند باعث بارش آن‌ها شوند و برخی دیگر بادهایی هستند که خداوند در قرآن بر شمرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۶

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۱۲/ البرهان

۱ -۳

(حجر/ ۲۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَا تَسُبُّوا الرِّیحَ فَإِنَّهَا بُشْرٌ وَ إِنَّهَا نُذُرٌ وَ إِنَّهَا لَوَاقِحُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ خَیْرِهَا وَ تَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - باد را دشنام ندهید، زیرا برخی از آن‌ها بشارت‌دهنده [ی بارش باران]، برخی بیم‌دهنده [از عذاب] و برخی دیگر بارورکننده‌اند؛ پس از خدا خیر و برکت آن‌ها را خواسته و از شرّ آن‌ها به خدا پناه ببرید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۶

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۱۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(حجر/ ۲۲)

الباقر (علیه السلام) - لِلَّهِ رِیَاحُ رَحْمَهًٍْ لَوَاقِحُ یَنْشُرُهَا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِه.

امام باقر (علیه السلام) - به خدا قسم بادهای رحمت، آبستن کننده‌اند که به واسطه رحمتش می‌وزند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۶

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۱۲/ البرهان

۱ -۵

(حجر/ ۲۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ‌عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالَ: مَا هَبَّتْ رِیحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النبی (صلی الله علیه و آله) عَلَی رُکْبَتَیْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَهًًْ وَ لَا تَجْعَلْهَا عَذَاباً اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِیَاحاً وَ لَا تَجْعَلْهَا رِیحاً… تَفْسِیرُ ذَلِکَ فِی کِتَابِ اللَّهِ أَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً. إِذْ أَرْسَلْنا عَلَیْهِمُ الرِّیحَ الْعَقِیمَ وَ قَالَ وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِح.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) نقل‌شده که گفت: هرگاه بادی می‌وزید پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر دو زانو نشسته و عرضه می‌داشت: «خداوندا! این باد را رحمت قرار ده و آن را عذاب قرار مده؛ خداوندا! آن را «ریاح» قرار ده و «ریح» قرار مده». ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) گوید: «تفسیر این سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) (مقصود از ریاح و ریح) در قرآن است [آنجا که می‌فرماید]: ما تندباد وحشتناک و سردی را بر آنان (قوم عاد) فرستادیم. (قمر/۱۹)؛ در آن هنگام‌که تندبادی بی‌باران بر آن‌ها (قوم عاد) فرستادیم. (ذاریات/۴۱)؛ و فرمود: بادها را به‌عنوان بشارتگرانی می‌فرستد. (روم/۴۶).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۶

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۱۹

آیه وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْیی وَ نُمیتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ [23]

ماییم که زنده می‌کنیم و می‌میرانیم؛ و ماییم وارث [همه‌ی جهانيان].

۱

(حجر/ ۲۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - نَحْنُ الْوارِثُونَ أی نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - نَحْنُ الْوارِثُونَ؛ یعنی زمین و هرکه بر روی آن است را به ارث می‌بریم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۸

القمی، ج۱، ص۳۷۵

آیه وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ [24]

ما، هم از پیشینیان شما آگاه بودیم؛ و هم از آیندگان.

آیه وَ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَکِیمٌ عَلِیمٌ [25]

به یقین پروردگار تو، آن‌ها را [در قيامت] جمع و محشور می‌کند؛ چراکه او حکیم و داناست.

سبب نزول

۱

(حجر/ ۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی الصَّفِ الْمُقَدَّمِ فَازْدَحَمَ النَّاسُ وَ کَانَتْ دُورُ بَنِی عُذْرَهًَْ بَعِیدَهًًْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا لَنَبِیعَنَّ دُورَنَا وَ لَنَشْتَرِیَنَّ دُوراً قَرِیبَهًًْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی نُدْرِکَ الصَّفَّ الْمُتَقَدِّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ أَنَسٍ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از ربیع‌بن‌انس نقل شده: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «خداوند و فرشتگان او بر کسانی که در صفّ اوّل جماعت بایستند، درود می‌فرستند». به‌دنبال این فرمایش حضرت، مردم [برای حضور در صفّ اوّل] هجوم آوردند. قبیله‌ی بنی‌عُذره که خانه‌هایشان از مسجد دور بود [و به‌همین‌خاطر معمولاً به صفّ اوّل جماعت نمی‌رسیدند]. گفتند: «خانه‌هایمان را می‌فروشیم و خانه‌هایی نزدیک مسجد خریداری می‌کنیم تا به صفّ اوّل جماعت برسیم». در این‌هنگام این آیه نازل شد [و به آن‌ها گوشزد نمود که خداوند از نیّت شما آگاه است و حتّی اگر در صف آخر قرار بگیرید چون می‌خواهید در صف اوّل باشید پاداش نیّت خود را خواهید داشت].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۸

بحارالأنوار، ج۸۵، ص۲۰۳/ فقه القرآن، ج۲، ص۱۴۰

ما، هم از پیشینیان شما آگاه بودیم؛ و هم از آیندگان

۱ -۱

(حجر/ ۲۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ قَالَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ.

امام باقر (علیه السلام) - جابر از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده که حضرت [پیرامون آیه‌ی] وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَأْخِرِینَ؛ فرمود: «منظور، مؤمنان امّت اسلامی هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۸

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۱۷۴/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۰/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(حجر/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الْمُسْتَقْدِمِینَ أَصْحَابُ الْحَسَنَاتِ وَ الْمُسْتَأْخِرِینَ أَصْحَابُ السَّیِّئَاتِ.

امام صادق (علیه السلام) - منظور از المُسْتَقْدِمِینَ نیکوکاران و منظور از المُسْتَأْخِرِینَ بدکاران هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۸

البرهان

آیه وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ [26]

ما انسان را از گل خشکیده‌ای [همچون سفال] که از گل بدبوی [تيره رنگى] گرفته شده بود آفریدیم.

ما انسان را از گل خشکیده‌ای [همچون سفال] که از گل بدبوی [تیره رنگی] گرفته شده بود آفریدیم

۱ -۱

(حجر/ ۲۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ سَبَخِهَا تُرْبَهًًْ سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّی خَلَصَتْ وَ لَاطَهَا بِالْبَلَّهًِْ حَتَّی لَزَبَتْ فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَهًًْ ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَ وُصُولٍ وَ أَعْضَاءٍ وَ فُصُولٍ أَجْمَدَهَا حَتَّی اسْتَمْسَکَتْ وَ أَصْلَدَهَا حَتَّی صَلْصَلَتْ لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ وَ أَمَدٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ نَفَخَ فِیهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثُلَتْ إِنْسَاناً ذَا أَذْهَانٍ یُجِیلُهَا وَ فِکَرٍ یَتَصَرَّفُ بِهَا وَ جَوَارِحَ یَخْتَدِمُهَا وَ أَدَوَاتٍ یُقَلِّبُهَا وَ مَعْرِفَهًٍْ یَفْرُقُ بِهَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ الْأَذْوَاقِ وَ الْمَشَامِّ وَ الْأَلْوَانِ وَ الْأَجْنَاسِ مَعجوناً بِطِینَهًِْ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَهًِْ وَ الْأَشْبَاهِ الْمُؤْتَلِفَهًِْ وَ الْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِیَهًِْ وَ الْأَخْلَاطِ الْمُتَبَایِنَهًِْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ الْبَلَّهًِْ وَ الْجُمُودِ.

امام علی (علیه السلام) - خداوند سبحان، خاکی از قسمت‌های گوناگون زمین، از قسمت‌های سخت و نرم و شور و شیرین گرد آورد و آب بر آن افزود تا گِلی خالص و آماده شد و با افزودن رطوبت، چسبناک گردید که از آن، اندامی شایسته و عضوهایی جدا و به یکدیگر پیوسته آفرید. آن را خشکانید تا محکم شد. خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد تا زمانی معیّن و سرانجامی مشخّص، اندام انسان کامل گردید. آنگاه از روحی که آفرید در آن دمید تا به‌صورت انسانی زنده در آمد، دارای نیروی اندیشه که وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر موجودات، تصرّف نماید. به انسان اعضاء و جوارحی بخشید که در خدمت او باشند و ابزاری عطا فرمود که آن‌ها را در زندگی به کار گیرد. قدرت تشخیص به او داد تا حق و باطل را بشناسد و حواسّ چشایی و بویایی، و وسیله‌ی تشخیص رنگ‌ها و اجناس مختلف در اختیار او قرار داد. انسان را مخلوطی از رنگ‌های گوناگون و چیزهای همانند و سازگار و نیروهای متضّاد و مزاج‌های گوناگون گرمی، سردی، تری و خشکی قرار داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۶۸

نهج البلاغهًْ، ص۴۲

۱ -۲

(حجر/ ۲۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ (رحمة الله علیه) عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) … قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَقَدَّمَ إِلَی الْمَلَائِکَهًِْ فِی آدَمَ (علیه السلام) مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْلُقَهُ احْتِجَاجاً مِنْهُ عَلَیْهِمْ قَالَ فَاغْتَرَفَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی غُرْفَهًًْ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْفُرَاتِ فَصَلْصَلَهَا فَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا مِنْکِ أَخْلُقُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ عِبَادِیَ الصَّالِحِینَ وَ الْأَئِمَّهًَْ الْمُهْتَدِینَ الدُّعَاهًَْ إِلَی الْجَنَّهًِْ وَ أَتْبَاعَهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ لَا أُبَالِی وَ لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ یَعْنِی بِذَلِکَ خَلْقَهُ إِنَّهُ اغْتَرَفَ غُرْفَهًًْ مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ الْأُجَاجِ فَصَلْصَلَهَا فَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا مِنْکِ أَخْلُقُ الْجَبَّارِینَ وَ الْفَرَاعِنَهًَْ وَ الْعُتَاهًَْ وَ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَ الدُّعَاهًَْ إِلَی النَّارِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ لَا أُبَالِی وَ لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ قَالَ وَ شَرَطَ فِی ذَلِکَ الْبَدَاءَ وَ لَمْ یَشْرِطْ فِی أَصْحَابِ الْیَمِینِ الْبَدَاءَ ثُمَّ خَلَطَ الْمَاءَیْنِ فَصَلْصَلَهُمَا ثُمَّ أَلْقَاهُمَا قُدَّامَ عَرْشِهِ وَ هُمَا سُلَالَهًٌْ مِنْ طِینٍ ثُمَّ أَمَرَ الْمَلَائِکَهًَْ الْأَرْبَعَهًَْ الشِّمَالَ وَ الدَّبُورَ وَ الصَّبَا وَ الْجَنُوبَ أَنْ جَوِّلُوا عَلَی هَذِهِ السُّلَالَهًِْ وَ أَبْرِءُوهَا وَ انْسِمُوهَا ثُمَّ جَزِّءُوهَا وَ فَصِّلُوهَا وَ أَجْرَوْا إِلَیْهَا الطَّبَائِعَ الْأَرْبَعَهًَْ الرِّیحَ وَ الْمِرَّهًَْ وَ الدَّمَ وَ الْبَلْغَمَ قَالَ فَجَالَتِ الْمَلَائِکَهًُْ عَلَیْهَا وَ هِیَ الشِّمَالُ وَ الصَّبَا وَ الْجَنُوبُ وَ الدَّبُورُ فَأَجْرَوْا فِیهَا الطَّبَائِعَ الْأَرْبَعَهًَْ قَالَ وَ الرِّیحُ فِی الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَهًِْ فِی الْبَدَنِ مِنْ نَاحِیَهًِْ الشِّمَالِ قَالَ وَ الْبَلْغَمُ فِی الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَهًِْ فِی الْبَدَنِ مِنْ نَاحِیَهًِْ الصَّبَا قَالَ وَ الْمِرَّهًُْ فِی الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَهًِْ فِی الْبَدَنِ مِنْ نَاحِیَهًِْ الدَّبُورِ قَالَ وَ الدَّمُ فِی الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَهًِْ فِی الْبَدَنِ مِنْ نَاحِیَهًِْ الْجَنُوبِ قَالَ فَاسْتَقَلَّتِ النَّسَمَهًُْ وَ کَمَلَ الْبَدَنُ قَالَ فَلَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَهًِْ الرِّیحِ حُبُّ الْحَیَاهًِْ وَ طُولُ الْأَمَلِ وَ الْحِرْصُ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَهًِْ الْبَلْغَمِ حُبُّ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ

اللِّینُ وَ الرِّفْقُ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَهًِْ الْمِرَّهًِْ الْغَضَبُ وَ السَّفَهُ وَ الشَّیْطَنَهًُْ وَ التَّجَبُّرُ وَ التَّمَرُّدُ وَ الْعَجَلَهًُْ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَهًِْ الدَّمِ حُبُّ النِّسَاءِ وَ اللَّذَّاتِ.

امام باقر (علیه السلام) - جابر [جُعفی] از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: امام علی (علیه السلام) فرمود: «چون خداوند اراده فرمود که حضرت آدم (علیه السلام) را بیافریند… خداوند جلّ‌جلاله خطاب به فرشتگان فرمود: من بشری را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبوی [تیره‌رنگی] گرفته شده، می‌آفرینم. هنگامی‌که آن را نظام بخشیدم، و در او از روح خود (روحی شایسته و بزرگ) دمیدم، همگی برای او سجده کنید! (حجر/۲۹۲۸) و این فرمانی از جانب خداوند عزّوجلّ خطاب به فرشتگان پیش از آفریدن آدم (علیه السلام) بود تا حجّت خویش را بر آنان تمام نماید [و آنان مهیّای اطاعت فرمان‌الهی شوند]. پس خداوند تبارک‌وتعالی کفی از آب‌گوارای شیرین برگرفت و آن را با خاک درهم آمیخت تا سفت و سخت شد و خطاب به‌آن فرمود: «از تو پیامبران و رسولان (علیهم السلام)، بندگان‌صالحم، امامان هدایت‌کننده (علیهم السلام) که دعوت‌کنندگان به‌سوی بهشت هستند و پیروان ایشان تا روز قیامت را می‌آفرینم و [از کسی] پروایی ندارم و از آنچه انجام می‌دهم بازخواست نمی‌شوم و آنان [در برابر من] بازخواست خواهند شد»؛ [منظور خداوند این است‌که آفریدگانش بازخواست خواهند شد]. [سپس] کفی دیگر از آب شور و تلخ برگرفت و آن را با خاک درهم آمیخت تا سفت و سخت شد و خطاب به آن فرمود: «از تو زورگویان، طغیانگران، سرکشان، برادران شیاطین، دعوت‌کنندگان به‌سوی جهنّم تا روز قیامت و پیروان ایشان را می‌آفرینم و [از کسی] پروایی ندارم و از آنچه انجام می‌دهم بازخواست نمی‌شوم و آنان [در برابر من] بازخواست خواهند شد». و در مورد سرنوشت آن‌ها با آن‌ها بَداء (بداء یعنی چیزی که در ظاهر و به گمان ما مورد خواست و اراده‌ی خدا بوده پس از گذشت برهه‌ای از زمان، خلافش ظاهر شود که البتّه در امور تشریعی و احکام معمولاً به آن، نَسخ و در امور تکوینی، بداء می‌گویند) را شرط کرد [یعنی آن‌ها نیز می‌توانند با توبه و عبادت و پرهیزگاری به راه‌راست هدایت شده و عاقبت به‌خیر شوند] ولی در مورد سعادتمندان، بداء را شرط نکرد. سپس هر دو آب را با یکدیگر مخلوط کرده و با خاک درهم آمیخت؛ آن‌گاه آن دو را درحالی‌که عصاره‌ای از گِل بودند در پای‌عرش خویش افکنده و به چهار فرشته‌ی شمال، دبّور، صبا و جنوب فرمان داد که: «بر گِرد این عصاره‌ی گِلی بگردید و آن را [برای آفریدن و حیات‌بخشیدن] آماده کرده و بر آن بدمید، آن‌گاه آن را قسمت‌قسمت نموده و به‌صورت قطعه‌های از هم جدا درآورید و طبیعت‌های چهارگانه‌ی صفرا، سودا، خون و بلغم را در آن جاری سازید». چهار فرشته یعنی شمال، صبا، جنوب و دبّور نیز بر آن گردیده و طبیعت‌های چهارگانه را در آن جاری ساختند. [بنابراین] طبیعت صفرا که یکی از طبیعت‌های چهارگانه‌ی بدن می‌باشد از جانب باد شمال است و طبیعت بلغم از جانب باد صبا و طبیعت سودا از جانب باد دبّور و طبیعت‌خون از جانب باد جنوب. پس از جاری‌شدن این‌طبیعت‌ها، بشر پدید آمد و بدن او کامل گردید. بشر از جانب طبیعت صفرا، حسّ دوست‌داشتن زندگی و آرزوی دراز و آزمندی؛ از جانب طبیعت بلغم، دوست‌داشتن خوردنی و نوشیدنی و نرم‌خویی و مدارا؛ از جانب طبیعت سودا، خشم و حماقت و نافرمانی و خود بزرگ‌بینی و سرپیچی‌کردن و عجله‌نمودن؛ و از جانب طبیعت خون، دوست‌داشتن زنان و لذّت‌ها و انجام کارهای حرام و شهوت‌رانی را دارا می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۰

علل الشرایع، ج۱، ص۱۰۶/ البرهان

۱ -۳

(حجر/ ۲۶)

الباقر (علیه السلام) - عن إسحاق القمّیّ قال: دخلت علی أبی‌جعفر الباقر (علیه السلام) … فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمَّا کَانَ مُتَفَرِّداً بِالْوَحْدَانِیَّهًِْ ابْتَدَأَ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ شَیْءٍ فَأَجْرَی الْمَاءَ الْعَذْبَ عَلَی أَرْضٍ طَیِّبَهًٍْ طَاهِرَهًٍْ سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهَا ثُمَ نَضَبَ الْمَاءَ عَنْهَا فَقَبَضَ قَبْضَهًًْ مِنْ صَفْوَهًِْ ذَلِکَ الطِّینِ وَ هِیَ طِینَهًُْ أَهْلِ الْبَیْتِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَهًًْ مِنْ أَسْفَلِ ذَلِکَ الطِّینِ وَ هِیَ طِینَهًُْ شِیعَتِنَا ثُمَّ اصْطَفَانَا لِنَفْسِهِ فَلَوْ أَنَّ طِینَهًَْ شِیعَتِنَا تُرِکَتْ کَمَا تُرِکَتْ طِینَتُنَا لَمَا زَنَی أَحَدٌ مِنْهُمْ وَ لَا سَرَقَ وَ لَا لَاطَ وَ لَا شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ لَا اکْتَسَبَ شَیْئاً مِمَّا ذَکَرْتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَجْرَی الْمَاءَ الْمَالِحَ عَلَی أَرْضٍ مَلْعُونَهًٍْ سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا ثُمَّ نَضَبَ الْمَاءَ عَنْهَا ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَهًًْ وَ هِیَ طِینَهًٌْ مَلْعُونَهًٌْ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَ هِیَ طِینَهًُْ خَبَالٍ وَ هِیَ طِینَهًُْ أَعْدَائِنَا فَلَوْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَرَکَ طِینَتَهُمْ کَمَا أَخَذَهَا لَمْ تَرَوْهُمْ فِی خَلْقِ الْآدَمِیِّینَ وَ لَمْ یُقِرُّوا بِالشَّهَادَتَیْنِ وَ لَمْ یَصُومُوا وَ لَمْ یُصَلُّوا وَ لَمْ یُزَکُّوا وَ لَمْ یَحُجُّوا الْبَیْتَ وَ لَمْ تَرَوْا أَحَداً مِنْهُمْ بِحُسْنِ خُلُقٍ وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَمَعَ الطِّینَتَیْنِ طِینَتَکُمْ وَ طِینَتَهُمْ فَخَلَطَهَا وَ عَرَکَهَا عَرْکَ الْأَدِیمِ وَ مَزَجَهَا بِالْمَاءَیْنِ فَمَا رَأَیْتَ مِنْ أَخِیکَ الْمُؤْمِنِ مِنْ شَرِّ لَفْظٍ أَوْ زِنًا أَوْ شَیْءٍ مِمَّا ذَکَرْتَ مِنْ شُرْبِ مُسْکِرٍ أَوْ غَیْرِهِ فَلَیْسَ مِنْ جَوْهَرِیَّتِهِ وَ لَا مِنْ إِیمَانِهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَسْحَهًِْ النَّاصِبِ اجْتَرَحَ هَذِهِ السَّیِّئَاتِ الَّتِی ذَکَرْتَ وَ مَا رَأَیْتَ مِنَ النَّاصِبِ مِنْ حُسْنِ وَجْهٍ وَ حُسْنِ خُلُقٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَلَاهًٍْ أَوْ حَجِّ بَیْتٍ أَوْ صَدَقَهًٍْ أَوْ مَعْرُوفٍ فَلَیْسَ مِنْ جَوْهَرِیَّتِهِ إِنَّمَا تِلْکَ الْأَفَاعِیلُ مِنْ مَسْحَهًِْ الْإِیمَانِ اکْتَسَبَهَا وَ هُوَ اکْتِسَابُ مَسْحَهًِْ الْإِیمَانِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ فَمَهْ قَالَ لِی یَا إِسْحَاقُ أَ یَجْمَعُ اللَّهُ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ نَزَعَ اللَّهُ تَعَالَی مَسْحَهًَْ الْإِیمَانِ مِنْهُمْ فَرَدَّهَا إِلَی شِیعَتِنَا وَ نَزَعَ مَسْحَهًَْ النَّاصِبِ بِجَمِیعِ مَا اکْتَسَبُوا مِنَ السَّیِّئَاتِ فَرَدَّهَا إِلَی أَعْدَائِنَا وَ عَادَ کُلُّ شَیْءٍ إِلَی عُنْصُرِهِ الْأَوَّلِ الَّذِی مِنْهُ.

امام باقر (علیه السلام) - اسحاق قمی گوید: به حضور امام باقر (علیه السلام) رسیدم… ایشان فرمود: «ای اسحاق! از آن¬جایی که خداوند عزّوجلّ در یکتایی خودش یگانه است، موجودات را از هیچ آفرید؛ آب گوارایی را هفت روز و هفت شب بر زمین پاک¬نهاد و پاکیزه¬ای جاری کرد و سپس آن آب را از آن بیرون کشید و مشتی از بهترین قسمت آن گِل برداشت، که همان طینت ما اهل بیت بود، و مشتی از زیر آن گِل برداشت که طینت شیعیان ما بود و سپس ما را برای خود برگزید. اگر طینت شیعیانمان مانند طینت ما به حال خود رها می¬شد، هیچ¬یک از آنان زنا نمی¬کردند و دزدی نمی¬کردند و لواط نمی¬نمودند و شراب نمی¬نوشیدند و هیچ¬یک از این کارهایی که گفتی را انجام نمی¬دادند. ولی خداوند عزّ و جلّ آب شوری را هفت روز و هفت شب بر زمین ملعونی جاری کرد و آن¬گاه آن آب را از آن بیرون کشید و مشتی از آن برداشت، که همان طینت لعنت شده¬ایست که از گل سیاه بدبوست و همان طینت فاسد می¬باشد که طینت دشمنان ماست؛ اگر خداوند عزّ و جلّ طینت آنان را به همان حالی که آن را برداشت رها می¬نمود، [اکنون شما] آنان را به شکل آدمی¬زاد نمی¬دیدید و به شهادتین اقرار نمی¬کردند و روزه نمی¬گرفتند و نماز به جا نمی¬آوردند و زکات نمی¬دادند و حج خانه خدا نمی¬کردند و هیچ¬یک از آنان را خوش¬اخلاق نمی¬دیدید، ولی خداوند تبارک و تعالی آن دو طینت، [یعنی] طینت شما و طینت آنان، را پیش هم آورد و با هم مخلوط کرد و مانند پوست به هم سایید و با آن دو آب مخلوط نمود. آن¬چه از بدکلامی و زنا و چیزهای دیگری مانند نوشیدن شراب و غیره که گفتی از برادرت دیده¬ای، به سبب جوهره و ایمان او نیست، بلکه سایش [طینت] دشمن مخالف به اوست که سبب شده است این کارهای بدی که گفتی را مرتکب شود. و آن¬چه از خوش¬رویی و خوش¬اخلاقی و روزه و نماز و حج خانه خدا و صدقه و کارهای خوب که گفتی از دشمن مخالف دیده¬ای، به سبب جوهره او نیست، این کارها فقط به سبب ساییدن ایمان است و آن¬ها را به جهت سایش ایمان انجام داده است». عرض کردم: «فدایت شوم! وقتی روز قیامت برسد، چه می¬شود»؟ ایشان فرمود: «ای اسحاق! آیا خداوند خیر و شر را در یک¬جا جمع می¬کند!؟ هنگامی که روز قیامت فرا رسد، خداوند عزّ و جلّ [اثر] سایش ایمان را از آنان خارج می¬کند و به شیعیان ما باز می¬گرداند و [اثر] سایش مخالفان و تمام کارهای بدی که کرده¬اند را از آنان خارج می¬کند و به دشمنان ما برمی¬گرداند و [بدین ترتیب] هر چیزی به عنصر اولی که [آفرینشش] از آن شروع شده بود باز می¬¬گردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۲

علل الشرایع، ج۲، ص۴۹۰

ولایت

۱

(حجر/ ۲۶)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّا (وَ شِیعَتَنَا خُلِقْنَا مِنْ طِینَهًٍْ مِنْ عِلِّیِّینَ وَ خُلِقَ عَدُوُّنَا مِنْ طِینَهًِْ خَبَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.

امام باقر (علیه السلام) - ما و شیعیانمان از سرشت علّیّون آفریده شده‌ایم و دشمنانمان از سرشت تباهی مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۴

بحارالأنوار، ج۵، ص۲۲۵/ بحارالأنوار، ج۲۵، ص۱۰/ بحارالأنوار، ج۶۴، ص۱۲۹

۲

(حجر/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ طِینَهًِْ الْجَنَّهًِْ وَ خَلَقَ الْکَافِرَ مِنْ طِینَهًِْ النَّارِ وَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً طَیَّبَ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ فَلَا یَسْمَعُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا عَرَفَهُ وَ لَا یَسْمَعُ شَیْئاً مِنَ الْمُنْکَرِ إِلَّا أَنْکَرَهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الطِّینَاتُ ثَلَاثٌ طِینَهًُْ الْأَنْبِیَاءِ (وَ الْمُؤْمِنُ مِنْ تِلْکَ الطِّینَهًِْ إِلَّا أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ (هُمْ مِنْ صَفْوَتِهَا هُمُ الْأَصْلُ وَ لَهُمْ فَضْلُهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ الْفَرْعُ مِنْ طِینٍ لازِبٍ کَذَلِکَ لَا یُفَرِّقُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ شِیعَتِهِمْ وَ قَالَ طِینَهًُْ النَّاصِبِ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَ أَمَّا الْمُسْتَضْعَفُونَ فَمِنْ تُرابٍ لَا یَتَحَوَّلُ مُؤْمِنٌ عَنْ إِیمَانِهِ وَ لَا نَاصِبٌ عَنْ نَصْبِهِ وَ لِلَّهِ الْمَشِیَّهًُْ فِیهِمْ.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالغفار جازیّ از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: «خداوند عزّوجلّ مؤمن را از سرشت بهشت و کافر را از سرشت جهنّم آفریده است». و فرمود: «هرگاه خداوند خیر بنده‌ای را بخواهد جان و تنش را پاک کند؛ از این‌رو هر خیری بشنود، آن را بشناسد و هر بد و زشتی بشنود، آن‌را ناپسند شمارد». همچنین شنیدم که می‌فرمود: «سرشت‌ها بر سه گونه‌اند: سرشت پیامبران (علیهم السلام) که مؤمن نیز از همان سرشت است، جز آنکه پیامبران (علیهم السلام) از خالص و برگزیده‌ی آن سرشتند و آن‌ها اصل باشند و فضیلتشان به‌جای خود محفوظ است و مؤمنان فرعی هستند از گِلی چسبنده. (صافات/۱۱) به‌همین‌خاطر خدای عزّوجلّ میان پیامبران (علیهم السلام) و پیروانشان جدایی نیندازد». و فرمود: «سرشت دشمن اهل‌بیت (علیهم السلام) مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ است؛ و سرشت مستضعفان (کسانی که در دنیا به‌ناچار پیرو مستکبران هستند) از خاک است. مؤمن از ایمان‌خویش و دشمن اهل بیت (علیهم السلام) از دشمنی‌اش برنگردد و مستضعفان، وابسته به خواست خداوند هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۴

بحارالأنوار، ج۶۴، ص۸۲/ بحارالأنوار، ج۲۵، ص۹/ البرهان

گل خشکیده‌ای

۱

(حجر/ ۲۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - مِنْ صَلْصالٍ قَالَ الْمَاءِ الْمُتَصَلْصِلِ بِالطِّینِ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ حَمَإٍ مُتَغَیِّر.ٍ

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مِن صَلْصَالٍ [یعنی] آب آمیخته‌شده با گِل؛ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ [یعنی] گِل‌سیاه دگرگون شده.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۴

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۱۵۳/ القمی، ج۱، ص۳۷۵/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ [27]

و جنّ را پیش از آن، از آتش گرم و سوزان خلق‌کردیم.

۱

(حجر/ ۲۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ قَالَ أَبُوإِبْلِیسَ وَ قَالَ الْجِنُّ مِنْ وُلْدِ الْجَانِّ مِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ وَ کَافِرُونَ وَ یَهُودُ وَ نَصَارَی وَ یَخْتَلِفُ أَدْیَانُهُمْ وَ الشَّیَاطِینُ مِنْ وُلْدِ إِبْلِیسَ وَ لَیْسَ فِیهِمْ مُؤْمِنُونَ إِلَّا وَاحِدٌ اسْمُهُ هَامُ‌بْنُ‌هِیمِ‌بْنِ لَاقِیسَ‌بْنِ‌إِبْلِیسَ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَرَآهُ جَسِیماً عَظِیماً وَ امْرَأً مَهُولًا فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا هَامُ‌بْنُ‌هِیمِ‌بْنِ لَاقِیسَ‌بْنِ‌إِبْلِیسَ کُنْتُ یَوْمَ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ (علیه السلام) غُلَاماً ابْنَ أَعْوَامٍ أَنْهَی عَنِ الِاعْتِصَامِ وَ آمُرُ بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ فَقَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِئْسَ لَعَمْرِی الشَّابُّ الْمُؤَمَّلُ وَ الْکَهْلُ الْمُؤَمَّرُ فَقَالَ دَعْ عَنْکَ هَذَا یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) فَقَدْ جَرَتْ تَوْبَتِی عَلَی یَدِ نُوحٍ وَ لَقَدْ کُنْتُ مَعَهُ فِی السَّفِینَهًِْ فَعَاتَبْتُهُ عَلَی دُعَائِهِ عَلَی قَوْمِهِ وَ لَقَدْ کُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) حَیْثُ أُلْقِیَ فِی النَّارِ فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ لَقَدْ کُنْتُ مَعَ موسی (علیه السلام) حِینَ غَرَّقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَ نَجَّی بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ لَقَدْ کُنْتُ مَعَ هُودٍ (علیه السلام) حِینَ دَعَا عَلَی قَوْمِهِ فَعَاتَبْتُهُ وَ لَقَدْ کُنْتُ مَعَ صَالِحٍ (علیه السلام) فَعَاتَبْتُهُ عَلَی دُعَائِهِ عَلَی قَوْمِهِ وَ لَقَدْ قَرَأْتُ الْکُتُبَ فَکُلُّهَا تُبَشِّرُنِی بِکَ وَ الْأَنْبِیَاءُ (یُقْرِءُونَکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُونَ أَنْتَ أَفْضَلُ الْأَنْبِیَاءِ (وَ أَکْرَمُهُمْ فَعَلِّمْنِی مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ شَیْئاً فَقَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلِّمْهُ فَقَالَ هَامٌ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) إِنَّا لَا نُطِیعُ إِلَّا نَبِیّاً (علیه السلام) أَوْ وَصِیَّ نَبِیٍّ (علیه السلام) فَمَنْ هَذَا قَالَ هَذَا أَخِی وَ وَصِیِّی وَ وَزِیرِی وَ وَارِثِی عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ نَعَمْ نَجِدُ اسْمَهُ فِی الْکُتُبِ إِلْیَا فَعَلَّمَهُ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فَلَمَّا کَانَتْ لَیْلَهًُْ الْهَرِیرِ بِصِفِّینَ جَاءَ إِلَی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ذیل آیه: وَ الجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ گوید: الجَآنَّ، پدر ابلیس است و جنّیان از فرزندان الجَآنَّ هستند که برخی از آن‌ها مؤمن و برخی کافرند و برخی یهودی و برخی مسیحی‌اند و ادیان مختلفی دارند. شیاطین از فرزندان ابلیس‌اند و در میان آن‌ها تنها یک مؤمن وجود دارد به نام هام‌بن‌هیم بن‌لاقیس‌بن ابلیس که نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و حضرت، او را موجودی تنومند و عظیم الجثه و ترسناک دید. به او فرمود: «تو کیستی»؟ عرض کرد: «من هام‌بن‌هیم بن‌لاقیس بن‌ابلیس هستم؛ روزی که قابیل، هابیل (علیه السلام) را کشت کودکی چندساله بودم و از پرهیزکاری نهی و به فاسدنمودن طعام، امر می‌کردم». رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «به جان‌خودم سوگند! چه بد است جوانی‌که امید [به گمراه‌کردن دیگران] دارد و چه بد است میانسالی‌که امر [به بدی‌ها] کند». عرض کرد: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! از این سخن بگذر که من به دست نوح (علیه السلام) توبه کرده‌ام و همراه او در کشتی بودم و او را به خاطر نفرین‌کردن قومش سرزنش نمودم. و آنگاه که ابراهیم (علیه السلام) در آتش افکنده شد، همراه او بودم که خدا آتش را برایش سرد و سلامت گرداند. و آنگاه که خداوند فرعون را غرق نمود و بنی‌اسرائیل را نجات داد با موسی (علیه السلام) بودم. و آنگاه که هود (علیه السلام) قومش را نفرین کرد با او بودم و وی را سرزنش کردم. و همراه صالح (علیه السلام) بودم و او را به خاطر نفرین‌کردن قومش سرزنش کردم. و من همه‌ی کتاب‌های‌آسمانی را خوانده‌ام و همه‌ی آن‌ها مرا به آمدن تو مژده و بشارت داده‌اند و همه‌ی پیامبران (علیهم السلام) به تو سلام رسانده و می‌گفتند که تو بهترین و شریف‌ترین پیامبران (علیهم السلام) هستی. حال از آنچه خداوند بر تو نازل فرموده چیزی به من بیاموز». رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «به او بیاموز»! هام گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! ما تنها از پیامبر یا جانشین او اطاعت می‌کنیم؛ این کیست»؟ فرمود: «این برادر، جانشین، وزیر و وارث من علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علی‌ها السلام) است». هام گفت: «آری! نام او در کتاب‌های آسمانی «الیا» آمده است». امیرالمؤمنین (علیه السلام) [نیز مطالبی را] به هام آموخت و او در جنگ‌صفّین در لیلهًْ‌الهریر (شبی که جنگ میان سپاه امیرالمؤمنین (علیه السلام) و سپاه معاویه به اوج خود رسید) نزد حضرت آمد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۴

بحارالأنوار، ج۲۷، ص۱۴/ القمی، ج۱، ص۳۷۵/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حجر/ ۲۷)

العسکری (علیه السلام) - یُوسُفُ‌بْنُ‌مُحَمَّدبْنِ‌زِیَادٍ وَ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا أَنَّهُمَا قَالا فَقُلْنَا لِلْحَسَنِ أبی‌الْقَائِمِ (علیه السلام) فَعَلَی هَذَا لَمْ یَکُنْ إِبْلِیسُ أَیْضاً مَلَکاً فَقَالَ لَا بَلْ کَانَ مِنَ الْجِنِّ أَ مَا تَسْمَعَانِ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَأَخْبَرَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنَّهُ کَانَ مِنَ الْجِنِّ وَ هُوَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ.

امام عسکری (علیه السلام) - یوسف‌بن‌محمّدبن‌زیاد و علی‌بن‌محمّدبن‌سیار از پدرانشان نقل کرده‌اند که به امام عسکری (علیه السلام) عرض کردیم: «بنابراین ابلیس نیز فرشته نبوده‌است»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «نه، بلکه از جنّیان بوده؛ آیا نشنیده‌اید که خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: به‌یاد آرید زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، آن‌ها همگی سجده کردند جز ابلیس که از جنّ بود. (کهف/۵۰) که [در این آیه] خداوند عزّوجلّ خبر داده که او از جنّیان بوده است؛ و ابلیس همان است که خداوند عزّوجلّ فرموده است: الجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۶

الاحتجاج، ج۲، ص۴۵۸/ بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۱۲

۳

(حجر/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمَّا خَلَقَ نَارَ السَّمُومِ وَ هِیَ نَارٌ لَا حَرَّ لَهَا وَ لَا دُخَانَ فَخَلَقَ مِنْهَا الْجَانَّ فَذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ وَ سَمَّاهُ مَارِجاً وَ خَلَقَ مِنْهُ زَوْجَهُ وَ سَمَّاهَا مَارِجَهًًْ، فَوَاقَعَهَا فَوَلَدَتِ الْجَانَّ ثُمَّ وَلَدَ الْجَانٌّ وَلَداً وَ سَمَّاهُ الْجِنَّ وَ مِنْهُ تَفَرَّعَتْ قَبَائِلُ الْجِنِّ وَ مِنْهُمْ إِبْلِیسُ اللَّعِینُ وَ کَانَ یُولَدُ الْجَانُّ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ یُولَدُ الْجِنُّ کَذَلِکَ تَوْأَمَیْنِ، فَصَارُوا تِسْعِینَ أَلْفاً ذَکَراً وَ أُنْثَی، وَ ازْدَادُوا حَتَّی بَلَغُوا عِدَّهًَْ الرِّمَالِ وَ تَزَوَّجَ إِبْلِیسُ بِامْرَأَهًٍْ مِنْ وُلْدِ الْجَانِّ یُقَالُ لَهَا: لَهْبَا بِنْتُ رَوْحَا بْنِ سَلْسَاسِلَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ بِیلْقَیْسَ وَ طُونَهًَْ فِی بَطْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ شَعَلَا وَ شَعِیلَهًَْ فِی بَطْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ دَوْهَرَ وَ دَوْهَرَهًَْ فِی بَطْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ شَوْظَا وَ شِیظَهًَْ فِی بَطْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ فَقْطَسَ وَ فَقْطَسَهًَْ فِی بَطْنٍ وَاحِدٍ فَکَثُرَ أَوْلَادُ إِبْلِیسَ (لَعَنَهُ اللَّهُ) حَتَّی صَارُوا لَا یُحْصَوْنَ وَ کَانُوا یَهِیمُونَ عَلَی وُجُوهِهِمْ کَالذَّرِّ وَ النَّمْلِ وَ الْبَعُوضِ وَ الْجَرَادِ وَ الطَّیْرِ وَ الذُّبَابِ، وَ کَانُوا یَسْکُنُونَ الْمَفَاوِزَ وَ الْقِفَارَ وَ الْحِیَاضَ وَ الْآجَامَ وَ الطُّرُقَ وَ الْمَزَابِلَ وَ الْکُنُفَ وَ الْأَنْهَارَ وَ الْآبَارَ وَ النَّوَاوِیسَ وَ کُلَّ مَوْضِعِ وَحْشٍ حَتَّی امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. ثُمَّ تَمَثَّلُوا بِوُلْدِ آدَمَ (علیه السلام) بَعْدَ

ذَلِکَ وَ هُمْ عَلَی صُوَرِ الْخَیْلِ وَ الْحَمِیرِ وَ الْبِغَالِ وَ الْإِبِلِ وَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْکِلَابِ وَ السِّبَاعِ وَ السَّلَاحِفِ. فَلَمَّا امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ ذُرِّیَّهًِْ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ أَسْکَنَ اللَّهُ الْجَانَّ الْهَوَاءَ دُونَ السَّمَاءِ وَ أَسْکَنَ وُلْدَ الْجِنِّ فِی سَمَاءِ الدُّنْیَا وَ أَمَرَهُمْ بِالْعِبَادَهًِْ وَ الطَّاعَهًِْ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ. وَ هَبَطَ الْجِنُّ وَ إِبْلِیسُ اللَّعِینُ وَ سَکَنَا الْأَرْضَ فَأُعْطُوا عَلَی ذَلِکَ الْعَهْدِ وَ نَزَلُوا وَ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفَ قَبِیلَهًٍْ یَعْبُدُونَ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ دَهْراً طَوِیلًا ثُمَّ رَفَعَ اللَّهُ إِبْلِیسَ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا لِکَثْرَهًِْ عِبَادَتِهِ، فَعَبَدَ اللَّهَ تَعَالَی فِیهَا أَلْفَ سَنَهًٍْ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَی السَّمَاءِ الثَّانِیَهًِْ فَعَبَدَ اللَّهَ تَعَالَی فِیهَا أَلْفَ سَنَهًٍْ وَ لَمْ یَزَلْ یَعْبُدُ اللَّهَ فِی کُلِّ سَماءٍ أَلْفَ سَنَهًٍْ حَتَّی رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ السَّابِعَهًِْ وَ کَانَ أَوَّلَ یَوْمٍ فِی السَّمَاءِ الْأُولَی السَّبْتَ وَ الْأَحَدَ فِی الثَّانِیَهًِْ حَتَّی کَانَ یَوْمَ الْجُمُعَهًِْ صَیَّرَ فِی السَّمَاءِ السَّابِعَهًِْ وَ کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ وَ یُوَحِّدُهُ حَقَّ تَوْحِیدِهِ وَ کَانَ بِمَنْزِلَهًٍْ عَظِیمَهًٍْ حَتَّی إِذَا مَرَّ بِهِ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) وَ مِیکَائِیلُ (علیه السلام) یَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَقَدْ أُعْطِیَ هَذَا الْعَبْدُ مِنَ الْقُوَّهًِْ عَلَی طَاعَهًِْ اللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ مَا لَمْ یُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ. فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ بِدَهْرٍ طَوِیلٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) أَنْ یَهْبِطَ إِلَی الْأَرْضِ وَ یَقْبِضَ مِنْ شَرْقِهَا وَ غَرْبِهَا وَ قَعْرِهَا وَ بَسْطِهَا قَبْضَهًًْ لِیَخْلُقَ مِنْهَا خَلْقاً جَدِیداً لِیَجْعَلَهُ أَفْضَلَ الْخَلَائِقِ.

امام صادق (علیه السلام) - چون خداوند متعال آتش سَمُوم را آفرید که آتشی است بدون گرما و دود، از آن آتش، جانّ را آفرید؛ و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: وَ الجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ؛ و نام او را «مارِج» گذاشت و از خود او برایش همسری آفرید و او را «مارِجه» نامید. آن‌ها با یکدیگر درآویختند و پس از مدّتی مارجه، صاحب فرزندی شد. سپس جانّ نیز صاحب فرزندی شد و نامش را جنّ نهاد و از او قبیله‌های مختلف جنّیان پراکنده شدند و ابلیس ملعون از آنان است. جانّ همیشه صاحب دو فرزند، یکی پسر و دیگری دختر می‌شد؛ جنّ نیز همیشه صاحب دو قلو می‌شد؛ تا اینکه تعداد آن‌ها به نود هزار مرد و زن رسید و هم‌چنان زیاد شدند تا اینکه به تعداد شن‌های بیابان رسیدند. ابلیس با زنی از فرزندان جانّ به نام «لهبا» دختر روحابن‌سلساسل ازدواج کرد؛ لهبا در یک شکم، بلقیس و طونه را زایید، سپس شعلا و شعیله را در یک شکم، دوهر و دوهره را در یک شکم، شوظا و شیظه را در یک شکم و فقطس و فقطسه را نیز در یک شکم زایید. در نتیجه تعداد فرزندان ابلیس آنقدر زیاد شد که از شماره خارج گردید. آن‌ها همانند غبار، مورچه، پشه و ملخ و پرنده‌ها و مگس، آواره و سرگردان بودند و در بیابان‌ها، کویرها، آبگیرها، بیشه‌ها، راه‌ها، زباله‌دان‌ها، مستراح‌ها، رودها، چاه‌ها، گورستان‌های‌مسیحیان و هر جای بی‌آب‌وعلفی زندگی می‌کردند تا اینکه زمین از وجود آن‌ها پر شد. سپس آن‌ها که به‌شکل اسب و خر و قاطر و شتر و بز و گاو و گوسفند و سگ و درنده و لاک‌پشت بودند خود را به‌شکل انسان‌ها درآوردند. چون زمین از نسل ابلیس پر شد، خداوند جانّ را در هوا، زیر آسمان و فرزندان جنّ را در آسمان دنیا سکونت داد و آن‌ها را به عبادت و بندگی فرمان داد؛ چنان‌که فرموده: من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا پرستش کنند. (ذاریات/۵۶). آسمان پیوسته به زمین فخر فروخته و می‌گفت: «پروردگارم مرا [بر تو برتری داده و] بالای تو برافراشته است و من جایگاه فرشتگان هستم؛ عرش و تخت‌فرمانروایی‌خدا و خورشیده و ماه و ستارگان و گنجینه‌های رحمت، همه در من قرار دارند و وحی از سوی من نازل می‌شودن. زمین [در پاسخ او] گفت: «خداوند مرا گسترده است و ریشه‌ی درختان و گیاهان و چشمه‌ها را به من سپرده است و میوه‌ها و رودها و درخت‌ها را بر روی من آفریده است». آسمان به او گفت: «هیچ‌کس بر روی تو نیست که خداوند متعال را یاد کند». زمین عرضه داشت: «پروردگارا! آسمان بر من فخر می‌فروشد که بر روی من هیچ‌کس نیست که تو را یاد کند». ندا آمد: «آرام باش‌ای زمین! من از خاک تو صورتی می‌آفرینم که هیچ جنّی چنان نیست و به او عقل و علم و کتاب و زبان عطا می‌کنم و کلام خودم را بر او نازل خواهم کرد؛ سپس زیرورو و شرق و غرب تو را [از آن‌ها] پُر می‌کنم که رنگ و درون و برونشان از جنس خاک تو خواهد بود؛ پس‌ای زمین! به خاطر این امر بر آسمان فخرفروشی کن». زمین آرام گرفت و از پروردگارش خواست آفریده‌ای را بر روی او فرود آورد. خدا به او اذن داد، به شرط آنکه خداوند را بندگی‌کرده و در برابر او نافرمانی نکنند. [به‌دنبال این اذن‌الهی] جنّ و ابلیس‌ملعون به زمین آمده و ساکن آن شدند و برطبق آن‌عهد عمل کردند و همه‌ی جنّیان که هفتاد هزار قبیله بودند، به زمین آمدند و تا زمانی طولانی خدا را آن‌گونه که شایسته‌ی اوست عبادت کردند. سپس خداوند ابلیس را به خاطر کثرت عبادتش به آسمان دنیا بالا برد و او هزار سال آنجا خداوند متعال را عبادت کرد. پس از مدّتی به آسمان دوّم بالا برده شد و آنجا نیز هزار سال خداوند متعال را عبادت کرد و پیوسته در هر آسمان خدا را هزار سال عبادت می‌کرد تا اینکه خدا او را به آسمان هفتم بالا برد؛ و اوّلین روزی که به آسمان دنیا رفت، شنبه بود و یکشنبه در آسمان دوّم بود تا اینکه در نهایت، روز جمعه به آسمان هفتم رسید و خدا را آن‌گونه که سزاوار اوست، عبادت می‌کرد و آن‌گونه که باید به یگانگی او اقرار می‌نمود. او به چنان مقام عظیمی رسیده بود که وقتی جبرئیل و میکائیل از کنار او می‌گذشتند، به یکدیگر می‌گفتند: «به این بنده، چنان قدرت و توانی برای عبادت خدا داده شده که به هیچ فرشته‌ای آن‌گونه عطا نشده است». بعد از گذشت زمانی بس طولانی، خداوند متعال به جبرئیل فرمان داد به زمین فرود آید و از شرق و غرب و پستی و بلندی آن مشتی خاک بیاورد تا خدا از آن، آفریده‌ای جدید بیافریند و او را اشرف مخلوقات قرار دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۶

البرهان

۴

(حجر/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - الْآبَاءُ ثَلَاثَهًٌْ آدَمُ وَلَدَ مُؤْمِناً وَ الْجَانُ وَلَدَ کَافِراً وَ إِبْلِیسُ وَلَدَ کَافِراً وَ لَیْسَ فِیهِمْ نِتَاجٌ إِنَّمَا یَبِیضُ وَ یُفْرِخُ وَ وُلْدُهُ ذُکُورٌ لَیْسَ فِیهِمْ إِنَاثٌ.

امام صادق (علیه السلام) - پدران بر سه‌گونه‌اند: آدم (علیه السلام) که فرزندی مؤمن آورد؛ جانّ که فرزند مؤمن و کافر آورد و ابلیس که فرزند کافر آورد؛ و در میان شیاطین بچّه‌زایی وجود ندارد، بلکه شیطان تخم می‌گذارد و جوجه می‌آورد و فرزندانش همه نرند و در میانشان ماده وجود ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۸

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۱۱۱/ نورالثقلین

آیه وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ [28]

و [به‌خاطر بياور] هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبوی [تيره رنگى] گرفته شده، می‌آفرینم.

۱

(حجر/ ۲۸)

الباقر (علیه السلام) -… یَا إِسْحَاقَ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمَّا کَانَ مُتَفَرِّداً بِالْوَحْدَانِیَّهًِْ ابْتَدَأَ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ شَیْءٍ فَأَجْرَی الْمَاءَ الْعَذْبَ عَلَی أَرْضٍ طَیِّبَهًٍْ طَاهِرَهًٍْ سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهَا ثُمَّ نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهَا فَقَبَضَ قَبْضَهًًْ مِنْ صَفْوَهًِْ ذَلِکَ الطِّینِ وَ هِیَ طِینَهًُْ أَهْلِ الْبَیْتِ (علیهم السلام) ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَهًًْ مِنْ أَسْفَلِ ذَلِکَ الطِّینِ وَ هِیَ طِینَهًُْ شِیعَتِنَا ثُمَّ اصْطَفَانَا لِنَفْسِهِ فَلَوْ أَنَّ طِینَهًَْ شِیعَتِنَا تُرِکَتْ کَمَا تُرِکَتْ طِینَتُنَا لَمَا زَنَی أَحَدٌ مِنْهُمْ وَ لَا سَرَقَ وَ لَا لَاطَ وَ لَا شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ لَا اکْتَسَبَ شَیْئاً مِمَّا ذَکَرْتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَجْرَی الْمَاءَ الْمَالِحَ عَلَی أَرْضٍ مَلْعُونَهًٍْ سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا ثُمَّ نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهَا ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَهًًْ وَ هِیَ طِینَهًٌْ مَلْعُونَهًٌْ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَ هِیَ طِینَهًُْ خَبَالٍ وَ هِیَ طِینَهًُْ أَعْدَائِنَا فَلَوْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ تَرَکَ طِینَتَهُمْ کَمَا أَخَذَهَا لَمْ تَرَوْهُمْ فِی خَلْقِ الْآدَمِیِّینَ وَ لَمْ یُقِرُّوا بِالشَّهَادَتَیْنِ وَ لَمْ یَصُومُوا وَ لَمْ یُصَلُّوا وَ لَمْ یُزَکُّوا وَ لَمْ یَحُجُّوا الْبَیْتَ وَ لَمْ تَرَوْا أَحَداً مِنْهُمْ بِحُسْنِ خُلُقٍ وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ‌وَتَعَالَی جَمَعَ الطِّینَتَیْنِ طِینَتَکُم وَ طِینَتَهُمْ فَخَلَطَهَا وَ عَرَکَهَا عَرْکَ الْأَدِیمِ وَ مَزَجَهَا بِالْمَاءَیْنِ فَمَا رَأَیْتَ مِنْ أَخِیکَ الْمُؤْمِنِ مِنْ شَرِّ لَفْظٍ أَوْ زِنًا أَوْ شَیْءٍ مِمَّا ذَکَرْتَ مِنْ شُرْبِ مُسْکِرٍ أَوْ غَیْرِهِ فَلَیْسَ مِنْ جَوْهَرِیَّتِهِ وَ لَا مِنْ إِیمَانِهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَسْحَهًِْ النَّاصِبِ اجْتَرَحَ هَذِهِ السَّیِّئَاتِ الَّتِی ذَکَرْتَ وَ مَا رَأَیْتَ مِنَ النَّاصِبِ مِنْ حُسْنِ وَجْهٍ وَ حُسْنِ خُلُقٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَلَاهًٍْ أَوْ حَجِّ بَیْتٍ أَوْ صَدَقَهًٍْ أَوْ مَعْرُوفٍ فَلَیْسَ مِنْ جَوْهَرِیَّتِهِ إِنَّمَا تِلْکَ الْأَفَاعِیلُ مِنْ مَسْحَهًِْ الْإِیمَانِ اکْتَسَبَهَا وَ هُوَ اکْتِسَابُ مَسْحَهًِْ الْإِیمَان.

امام باقر (علیه السلام) - از آن جایی که خداوند متعال در یکتایی، یگانه است همه‌چیز را از هیچ به وجود آورد. او هفت شبانه روز آب گوارا را بر زمین نیکو و پاکیزه‌ای جاری ساخت؛ سپس آب فروکش کرد و خداوند مشتی از بهترین و خالص‌ترین بخش آن گِل را برگرفت که همان سرشت اهل بیت (علیهم السلام) است؛ آن‌گاه مشتی دیگر از پایین آن گِل را برگرفت که همان سرشت شیعیان ماست؛ سپس ما را برای خویش برگزید. اگر سرشت شیعیان ما همچون سرشت ما به‌حال خود رها می‌شد [و با گِلی دیگر مخلوط نمی‌گشت] هیچ‌یک از آنان زنا، دزدی و لواط نمی‌کرد و مایع مست‌کننده نمی‌نوشید و هیچ‌کدام از گناهانی که برشمردی را مرتکب نمی‌شد؛ ولی خداوند متعال آب‌شور را هفت شبانه‌روز بر زمینی نفرین شده جاری ساخت، سپس آب فروکش کرد و خداوند مشتی [از آن گِل] برگرفت که سرشتی نفرین شده، مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ و سرشت فساد و تباهی و سرشت دشمنان ماست. اگر خداوند عزّوجلّ سرشت آنان را به‌حال خود رها می‌کرد آنان را به‌صورت انسان‌ها نمی‌دیدید و آنان هرگز به شهادتین اقرار نمی‌کردند، روزه نمی‌گرفتند، نماز نمی‌خواندند، زکات نمی‌دادند و حجّ به‌جا نمی‌آوردند و هیچ‌یک از آنان را خوش‌اخلاق نمی‌دیدید؛ ولی خداوند تبارک‌وتعالی سرشت‌شما و آنان را جمع کرده و با یکدیگر مخلوط نموده و به‌مانند به‌هم پیچیده‌شدن چرم، آن‌را به هم مالید و با هر دو آب (گوارا و شور) مخلوط نمود. بنابراین هر بدی همچون بدزبانی، زنا یا هر گناه دیگری همچون نوشیدن مایع مست‌کننده یا گناهان دیگر که نام بردی از برادر مؤمنت دیدی از طبیعت و ایمان او نیست بلکه او به خاطر تماس با [سرشت] دشمن ما، این گناهانی که نام بردی را مرتکب می‌شود؛ و آن خوش‌رویی و خوش‌اخلاقی یا روزه، نماز، به‌جا آوردن حجّ، صدقه‌دادن یا هر کار خیر دیگری که از دشمن ما می‌بینی از طبیعت او نیست، بلکه این کارها به خاطر مخلوط‌شدن سرشت او با سرشت ایمان است و [در حقیقت] این‌کارها حاصل سرشت ایمان می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۷۸

علل الشرایع، ج۲، ص۴۸۹/ بحارالأنوار، ج۵، ص۲۴۷/ نورالثقلین

آیه فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ [29]

هنگامی‌که آن را نظام بخشیدم، و در او از روح خود (روحی شایسته و بزرگ) دمیدم، همگی برای او سجده کنید!

هنگامی‌که آن را نظام بخشیدم، و در او از روح خود روحی شایسته و بزرگ) دمیدم، همگی برای او سجده کنید

۱ -۱

(حجر/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرُّوحِ الَّتِی فِی آدم (علیه السلام) قَوْلُهُ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی قَالَ هَذِهِ رُوحٌ مَخْلُوقَهًٌْ وَ الرُّوحُ الَّتِی فِی عِیسَی (علیه السلام) مَخْلُوقَهًٌْ.

امام صادق (علیه السلام) - از احول (محمّدبن‌علی‌بن‌نعمان) گوید: «از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی روحی که در آدم (علیه السلام) دمیده شده که خدا [در موردش] می‌فرماید: فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی؛ پرسیدم»؟ حضرت فرمود: «این روح، آفریده‌ای [از آفریده‌های خداوند] است و روحی هم که در عیسی (علیه السلام) بود [نیز] آفریده‌ای [از آفریده‌های خداوند] است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۰

الکافی، ج۱، ص۱۳۳/ بحارالأنوار، ج۱۴، ص۲۱۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(حجر/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ قَالَ رُوحٌ خَلَقَهَا اللَّهُ فَنَفَخَ فِی آدم (علیه السلام) مِنْهَا.

امام باقر (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: «از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی این سخن خداوند [که می‌فرماید]: وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ؛ پرسیدم». حضرت فرمود: «روحی است که خداوند آن را آفرید و از آن، در آدم (علیه السلام) دمید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۰

بحارالأنوار، ج۴، ص۱۳/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(حجر/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَصَمِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الرُّوحِ الَّتِی فِی آدَمَ (علیه السلام) وَ الَّتِی فِی عِیسَی (علیه السلام) مَا هُمَا قَالَ رُوحَانِ مَخْلُوقَانِ اخْتَارَهُمَا وَ اصْطَفَاهُمَا رُوحُ آدَمَ (علیه السلام) وَ رُوحُ عِیسَی (علیه السلام).

امام باقر (علیه السلام) - از ابوجعفر اصمّ نقل‌شده که گفت: «از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی روحی که در [وجود] آدم و عیسی (علی‌ها السلام) بوده، پرسیدم». حضرت فرمود: «دو روح از آفریده‌ها [ی خدا] بوده‌اند که خداوند آن دو را به‌عنوان روح آدم و روح عیسی (علیه السلام) انتخاب کرده و برگزیده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۰

التوحید، ص۱۷۲/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۴

(حجر/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی کَیْفَ هَذَا النَّفْخُ فَقَالَ إِنَّ الرُّوحَ مُتَحَرِّکٌ کَالرِّیحِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ رُوحاً لِأَنَّهُ اشْتَقَّ اسْمَهُ مِنَ الرِّیحِ وَ إِنَّمَا أَخْرَجَهُ عَنْ لَفْظَهًِْ الرِّیحِ لِأَنَّ الْأَرْوَاحَ مُجَانِسَهًٌْ لِلرِّیحِ وَ إِنَّمَا أَضَافَهُ إِلَی نَفْسِهِ لِأَنَّهُ اصْطَفَاهُ عَلَی سَائِرِ الْأَرْوَاحِ کَمَا قَالَ لِبَیْتٍ مِنَ الْبُیُوتِ بَیْتِی وَ لِرَسُولٍ مِنَ الرُّسُلِ (خَلِیلِی وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ وَ کُلُّ ذَلِکَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مُحْدَثٌ مَرْبُوبٌ مُدَبَّرٌ.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: «از امام‌صادق (علیه السلام) درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی پرسیدم که این دمیدن چگونه بوده است»؟ حضرت فرمود: «روح، همچون باد در جنبش است و آن را روح نامیده‌اند؛ چراکه نام آن از ریح (به‌معنی باد) مشتقّ شده است؛ و بدین‌جهت خداوند آن را از لفظ ریح گرفته است که ارواح [در سرعت حرکت و ...] همجنس بادند. و همانا خداوند، روح را به خود نسبت داده چراکه آن را بر دیگر ارواح برگزیده است، چنان‌که از میان خانه‌ها به یک خانه (کعبه) گفته است: «خانه‌ی من» و به یک فرستاده از میان رسولان (علیهم السلام) گفته است: «خلیل من» و مانند آن؛ و همه‌ی این‌ها آفریده شده، ساخته و پرداخته شده، پدید آمده، پرورش داده شده و تدبیرشده [از ناحیه‌ی خدا] هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۲

الکافی، ج۱، ص۱۳۳/ بحارالأنوار، ج۴، ص۱۱/ الاحتجاج، ج۲، ص۳۲۳/ التوحید، ص۱۷۱/ معانی الأخبار، ص۱۷/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۵

(حجر/ ۲۹)

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

امام باقر (علیه السلام) - از محمّدبن‌مسلم نقل‌شده که گفت: «از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی آنچه اهل سنّت روایت می‌کنند که خداوند آدم (علیه السلام) را بر نقش خویش آفریده است، پرسیدم». حضرت فرمود: «نقش آدم (علیه السلام) نقشی تازه پدید آمده و آفریده شده بوده است و خداوند آن را برگزیده و بر نقش‌های گوناگون دیگر اختیار نمود و به خودش نسبت داد، همچنان‌که کعبه و روح را به خودش نسبت داده و فرموده: بَیْتِیَ؛ خانه‌ام. (بقره/۱۲۵) وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۲

الکافی، ج۱، ص۱۳۴/ بحارالأنوار، ج۴، ص۱۳/ الاحتجاج، ج۲، ص۳۲۳/ التوحید، ص۱۰۳/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۶

(حجر/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی قَالَ رُوحٌ اخْتَارَهُ اللَّهُ وَ اصْطَفَاهُ وَ خَلَقَهُ وَ أَضَافَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ فَضَّلَهُ عَلَی جَمِیعِ الْأَرْوَاحِ فَأَمَرَ فَنُفِخَ مِنْهُ فِی آدم (علیه السلام).

امام باقر (علیه السلام) - از محمّدبن‌مسلم نقل‌شده که گفت: «از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید]: وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی؛ پرسیدم». حضرت فرمود: «روحی است که خداوند آن را اختیار کرده و برگزیده است و آن را آفریده و به خودش نسبت داده و بر تمامی ارواح برتری‌اش داده است و فرمان داده تا از آن، در آدم (علیه السلام) دمیده شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۲

بحارالأنوار، ج۴، ص۱۱/ التوحید، ص۱۷۰/ معانی الأخبار، ص۱۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۷

(حجر/ ۲۹)

الجواد (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ مُحَمَّدِبْنِ‌عَلِیٍّ‌الثَّانِی (علیه السلام) قَالَ أَقْبَلَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) ذَاتَ یَوْمٍ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ (رحمة الله علیه) وَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مُتَّکِئٌ عَلَی یَدِ سَلْمَانَ (رحمة الله علیه) فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَجَلَسَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَیْئَهًِْ وَ اللِّبَاسِ فَسَلَّمَ عَلَی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَرَدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ. فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَسْأَلُکَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِل… فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) سَلْنِی عَمَّا بَدَا لَکَ. فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الرَّجُلِ إِذَا نَامَ أَیْنَ تَذْهَبُ رُوحُه… فَالْتَفَتَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِلَی أَبِی‌مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) فَقَالَ یَا أَبَامُحَمَّدٍ أَجِبْهُ! فَقَالَ (علیه السلام) أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْإِنْسَانِ إِذَا نَامَ أَیْنَ تَذْهَبُ رُوحُهُ فَإِنَّ رُوحَهُ مُتَعَلِّقَهًٌْ بِالرِّیحِ وَ الرِّیحُ مُتَعَلِّقَهًٌْ بِالْهَوَاءِ إِلَی وَقْتِ مَا یَتَحَرَّکُ صَاحِبُهَا لِلْیَقَظَهًِْ فَإِنْ أَذِنَ اللَّهُ بِرَدِّ تِلْکَ الرُّوحِ عَلَی صَاحِبِهَا جَذَبَتْ تِلْکَ الرُّوحُ الرِّیحَ وَ جَذَبَتْ تِلْکَ الرِّیحُ الْهَوَاءَ فَرَجَعَتْ فَسَکَنَتْ فِی بَدَنِ صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ یَأْذَنِ اللَّهُ

عَزَّوَجَلَّ بِرَدِّ تِلْکَ الرُّوحِ عَلَی صَاحِبِهَا جَذَبَ الْهَوَاءُ الرِّیحَ فَجَذَبَتِ الرِّیحُ الرُّوحَ فَلَمْ تُرَدَّ عَلَی صَاحِبِهَا إِلَی وَقْتِ مَا یُبْعَثُ.

امام جواد (علیه السلام) - از امام جواد (علیه السلام) روایت است: «روزی امیرالمؤمنین (علیه السلام) به همراه امام حسن (علیه السلام) و سلمان فارسی (رحمة الله علیه) درحالی‌که به دست سلمان (رحمة الله علیه) تکیه داده بود به مسجد الحرام وارد شد و نشست؛ در آن‌هنگام مردی خوش‌سیما و خوش‌لباس (حضرت خضر (علیه السلام) ) جلو آمده و به امیرالمؤمنین (علیه السلام) سلام کرد و حضرت، جواب سلامش را داد. آن مرد نشست و اندکی بعد عرض کرد: «ای امیرالمؤمنین (علیه السلام)! سه سؤال از شما می‌پرسم». امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او فرمود: «هرچه می‌خواهی از من بپرس». عرض کرد: «مرا خبر بده! وقتی انسان می‌خوابد، روحش کجا می‌رود»؟ امیرالمؤمنین (علیه السلام) رو به امام حسن (علیه السلام) کرده و فرمود: «ای ابامحمّد (علیه السلام)! پاسخ او را بده»! امام حسن (علیه السلام) [خطاب به آن مرد] فرمود: «امّا آنچه درباره‌ی انسان پرسیدی که وقتی می‌خوابد روحش کجا می‌رود [جوابش این است]: روح انسان [هنگام خواب] آویخته به باد می‌شود و باد هم آویخته به هوا، تا زمانی‌که صاحبش برای بیداری به جنبش درآید؛ اگر خدای متعال اجازه دهد که آن روح به صاحبش برگردد آن روح، باد را به‌سوی خود کشد و آن باد، هوا را به‌سوی خود کشد و روح برگشته و در تن صاحبش آرام گیرد؛ و اگر خدای عزّوجلّ اجازه‌ی بازگشت آن روح به صاحبش را ندهد، هوا باد را به‌سوی خود کشد و باد، روح را به‌سوی خود کشد و آن روح تا روزی‌که صاحبش برانگیخته شود به صاحبش بازنگردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۲

الاحتجاج، ج۱، ص۲۶۶/ العیون، ج۱، ص۶۶؛ «بتفاوت»

۱ -۸

(حجر/ ۲۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) -… ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِیَاطاً فَقُبِضَ بَصَرُهُ کَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ وَ خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ فَصَارَ جِیفَهًًْ بَیْنَ أَهْلِهِ قَدْ أَوْحَشُوا مِنْ جَانِبِهِ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ لَا یُسْعِدُ بَاکِیاً وَ لَا یُجِیبُ دَاعِیاً.

امام علی (علیه السلام) - آن‌گاه چنگال مرگ تمام وجودش را فرا می‌گیرد و چشم او نیز مانند گوشش از کار می‌افتد و روح از بدنش خارج می‌شود و چون مرداری در بین خانواده‌اش بر زمین می‌ماند که از نشستن در کنار او وحشت دارند و از نزدیک‌شدن به او دوری می‌جویند. نه سوگواری را یاری می‌کند و نه خواننده‌ای را پاسخ می‌دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۴

بحارالأنوار، ج۶، ص۱۶۴/ نهج البلاغهًْ، ص۱۶۱

۱ -۹

(حجر/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - وَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِی سَأَلَ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَهًٍْ أَنَّهُ قَال… أَخْبِرْنِی عَنِ السِّرَاجِ إِذَا انْطَفَی أَیْنَ یَذْهَبُ نُورُهُ؟ قَالَ یَذْهَبُ فَلَا یَعُودُ. قَالَ فَمَا أَنْکَرْتَ أَنْ یَکُونَ الْإِنْسَانُ مِثْلَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ وَ فَارَقَ الرُّوحُ الْبَدَنَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَیْهِ أَبَداً کَمَا لَا یَرْجِعُ ضَوْءُ السِّرَاجِ إِلَیْهِ أَبَداً إِذَا انْطَفَی. قَالَ لَمْ تُصِبِ الْقِیَاسَ إِنَّ النَّارَ فِی الْأَجْسَامِ کَامِنَهًٌْ وَ الْأَجْسَامَ قَائِمَهًٌْ بِأَعْیَانِهَا کَالْحَجَرِ وَ الْحَدِیدِ فَإِذَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ سَقَطَتْ مِنْ بَیْنِهِمَا نَارٌ تُقْتَبَسُ مِنْهَا سِرَاجٌ لَهُ ضَوْءٌ فَالنَّارُ ثَابِتٌ فِی أَجْسَامِهَا وَ الضَّوْءُ ذَاهِبٌ وَ الرُّوحُ جِسْمٌ رَقِیقٌ قَدْ أُلْبِسَ قَالَباً کَثِیفاً وَ لَیْسَ بِمَنْزِلَهًِْ السِّرَاجِ الَّذِی ذَکَرْتَ إِنَّ الَّذِی خَلَقَ فِی الرَّحِمِ جَنِیناً مِنْ مَاءٍ صَافٍ وَ رَکَّبَ فِیهِ ضُرُوباً مُخْتَلِفَهًًْ مِنْ عُرُوقٍ وَ عَصَبٍ وَ أَسْنَانٍ وَ شَعْرٍ وَ عِظَامٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ هُوَ یُحْیِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ یُعِیدُهُ بَعْدَ فَنَائِهِ. قَالَ فَأَیْنَ الرُّوحُ؟ قَالَ فِی بَطْنِ الْأَرْضِ حَیْثُ مَصْرَعِ الْبَدَنِ إِلَی وَقْتِ الْبَعْثِ. قَالَ فَمَنْ صُلِبَ فَأَیْنَ رُوحُهُ؟ قَالَ فِی کَفِّ الْمَلَکِ الَّذِی قَبَضَهَا حَتَّی یُودِعَهَا الْأَرْضَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الرُّوحِ أَ غَیْرُ الدَّمِ؟ قَالَ نَعَمْ الرُّوحُ عَلَی مَا وَصَفْتُ لَکَ مَادَّتُهَا مِنَ الدَّمِ وَ مِنَ الدَّمِ رُطُوبَهًُْ الْجِسْمِ وَ صَفَاءُ اللَّوْنِ وَ حُسْنُ الصَّوْتِ وَ کَثْرَهًُْ الضَّحِکِ فَإِذَا جَمَدَ الدَّمُ فَارَقَ الرُّوحُ الْبَدَنَ. قَالَ فَهَلْ یُوصَفُ بِخِفَّهًٍْ وَ ثِقَلٍ وَ وَزْنٍ؟ قَالَ الرُّوحُ بِمَنْزِلَهًِْ الرِّیحِ فِی الزِّقِ إِذَا نُفِخَتْ فِیهِ امْتَلَأَ الزِّقُّ مِنْهَا فَلَا یَزِیدُ فِی وَزْنِ الزِّقِّ وُلُوجُهَا فِیهِ وَ لَا یَنْقُصُهَا خُرُوجُهَا مِنْهُ کَذَلِکَ الرُّوحُ لَیْسَ لَهَا ثِقْلٌ وَ لَا وَزْنٌ. قَالَ فَأَخْبِرْنِی مَا جَوْهَرُ الرِّیحِ؟ قَالَ الرِّیحُ هَوَاءٌ إِذَا تَحَرَّکَ یُسَمَّی رِیحاً فَإِذَا سَکَنَ یُسَمَّی هَوَاءً وَ بِهِ قِوَامُ الدُّنْیَا وَ لَوْ کُفِتَ الرِّیحُ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ لَفَسَدَ کُلُّ شَیْءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ نَتُنَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الرِّیحَ بِمَنْزِلَهًِْ الْمِرْوَحَهًِْ تَذُبُّ وَ تَدْفَعُ الْفَسَادَ عَنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ تُطَیِّبُهُ فَهِیَ بِمَنْزِلَهًِْ الرُّوحِ إِذَا خَرَجَ عَنِ الْبَدَنِ نَتُنَ الْبَدَنُ وَ تَغَیَّرَ وَ تَبَارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ. قَالَ أَ فَتَتَلَاشَی الرُّوحُ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ قَالَبِهِ أَمْ هُوَ بَاقٍ؟ قَالَ بَلْ هُوَ بَاقٍ إِلَی وَقْتٍ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَعِنْدَ ذَلِکَ تَبْطُلُ الْأَشْیَاءُ وَ تَفْنَی فَلَا حِسَّ وَ لَا مَحْسُوسَ ثُمَّ أُعِیدَتِ الْأَشْیَاءُ کَمَا بَدَأَهَا مُدَبِّرُهَا وَ ذَلِکَ أَرْبَعُمِائَهًِْ سَنَهًٍْ یَسْبُتُ فِیهَا الْخَلْقُ وَ ذَلِکَ بَیْنَ النَّفْخَتَیْنِ. قَالَ وَ أَنَّی لَهُ بِالْبَعْثِ وَ الْبَدَنُ قَدْ بَلِیَ وَ الْأَعْضَاءُ قَدْ تَفَرَّقَتْ فَعُضْوٌ بِبَلْدَهًٍْ یَأْکُلُهَا سِبَاعُهَا وَ عُضْوٌ بِأُخْرَی تُمَزِّقُهُ هَوَامُّهَا وَ عُضْوٌ صَارَ تُرَاباً بُنِیَ بِهِ مَعَ الطِّینِ حَائِطٌ؟! قَالَ إِنَّ الَّذِی أَنْشَأَهُ مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ وَ صَوَّرَهُ عَلَی غَیْرِ مِثَالٍ کَانَ سَبَقَ إِلَیْهِ قَادِرٌ أَنْ یُعِیدَهُ کَمَا بَدَأَهُ. قَالَ أَوْضِحْ لِی ذَلِکَ. قَالَ إِنَّ الرُّوحَ مُقِیمَهًٌْ فِی مَکَانِهَا رُوحُ الْمُحْسِنِ فِی ضِیَاءٍ وَ فُسْحَهًٍْ وَ رُوحُ الْمُسِیءِ فِی ضِیقٍ وَ ظُلْمَهًٍْ وَ الْبَدَنُ یَصِیرُ تُرَاباً کَمَا مِنْهُ خُلِقَ وَ مَا تَقْذِفُ بِهِ السِّبَاعُ وَ الْهَوَامُّ مِنْ أَجْوَافِهَا مِمَّا أَکَلَتْهُ وَ مَزَّقَتْهُ کُلُّ ذَلِکَ فِی التُّرَابِ مَحْفُوظٌ عِنْدَ مَنْ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّهًٍْ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ یَعْلَمُ عَدَدَ الْأَشْیَاءِ وَ وَزْنَهَا وَ إِنَّ تُرَابَ الرُّوحَانِیِّینَ بِمَنْزِلَهًِْ الذَّهَبِ فِی التُّرَابِ فَإِذَا کَانَ حِینُ الْبَعْثِ مُطِرَتِ الْأَرْضُ مَطَرَ النُّشُورِ فَتَرْبُو الْأَرْضُ ثُمَّ تمخضوا {تُمْخَضُ} مَخْضَ السِّقَاءِ فَیَصِیرُ تُرَابُ الْبَشَرِ کَمَصِیرِ الذَّهَبِ مِنَ التُّرَابِ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ وَ الزُّبْدِ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مُخِضَ فَیَجْتَمِعُ تُرَابُ کُلِّ قَالِبٍ إِلَی قَالَبِهِ فَیَنْتَقِلُ بِإِذْنِ اللَّهِ الْقَادِرِ إِلَی حَیْثُ الرُّوحِ فَتَعُودُ الصُّوَرُ بِإِذْنِ الْمُصَوِّرِ کَهَیْئَتِهَا وَ تَلِجُ الرُّوحُ فِیهَا فَإِذَا قَدِ اسْتَوَی لَا یُنْکِرُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً.

امام صادق (علیه السلام) - از جمله سؤالاتی که شخصی زندیق (بی‌دین) از امام صادق (علیه السلام) پرسید این بود که گفت: «درباره‌ی چراغ به من خبر بده که وقتی خاموش می‌شود نورش کجا می‌رود»؟ حضرت فرمود: «می‌رود و بازنمی‌گردد»، عرض کرد: «چرا قبول نداری که انسان نیز مانند همان نور چراغ باشد ‍[یعنی] پس از مرگ، روح از بدن خارج شده و دیگر بدان باز نمی‌گردد؛ همان‌طور که نور چراغ پس از خاموشی هرگز به چراغ بازنمی‌گردد»؟! فرمود: «قیاس درستی نکردی؛ [زیرا] آتش در درون اجسام پنهان است و پایداری اجسام به ذاتشان است، مانند سنگ و آهن؛ هرگاه یکی از آن‌ها به دیگری برخورد نماید از میانشان آتشی می‌جهد که چراغ نورانی از آن گرفته می‌شود. در نتیجه آتش در اجسام ثابت است و نور [از بین] می‌رود؛ و روح جسمی لطیف است که قالبی ستبر بر آن پوشانده شده است و همچون چراغی که گفتی نیست؛ بی‌شکّ کسی که در رحِم، جنینی از آبی صاف آفریده و انواع مختلفی از رگ‌ها و عصب و دندان‌ها و مو و استخوان‌ها و دیگر چیزها را در آن در هم آمیخته، همان کسی است که او را بعد از مرگش زنده می‌کند و بعد از نابودی‌اش بازمی‌گرداند». گفت: «پس روح کجاست»؟ فرمود: «در دلِ زمین همان‌جا که بدن دفن است تا وقت برانگیخته‌شدن». گفت: «پس کسی که به صلیب کشیده شده است [و بدنش در زمین دفن نمی‌شود] روحش کجاست»؟ فرمود: «در دست آن فرشته‌ای است که او را قبض روح کرده تا زمانی‌که آن روح را به زمین بسپارد». گفت: «مرا از روح باخبر کن! آیا روح چیزی غیر از خون است»؟ فرمود: «آری! همان‌طور که برایت گفتم روح ماده‌اش از خون است و خون مایه‌ی رطوبت جسم، روشنی رنگ [پوست]، زیبایی صدا و خنده‌ی زیاد است؛ و چون خون خشک شود [و از جریان بیافتد] روح از بدن جدا می‌گردد». گفت: «آیا روح به سبکی، سنگینی و وزن داشتن توصیف می‌شود»؟ فرمود: «روح به‌منزله‌ی باد در مَشک آب است که هرگاه در آن مَشک دمیده شود از باد پر می‌شود ولی نه واردشدن باد به وزن آن بیافزاید و نه خارج‌شدنش از وزن آن بکاهد؛ روح نیز این‌گونه است که نه سنگینی دارد و نه وزنی». عرض کرد: «به من خبر بده که حقیقت باد چیست»؟ فرمود: «باد همان هواست که چون به حرکت درآید، باد و چون از حرکت بازایستد هوا نامیده شود و پایداری دنیا به آن است و اگر سه روز باد نوزد هر چیزی بر روی زمین خراب و بدبو می‌گردد؛ و این بدان‌خاطر است‌که باد همچون بادزنی است‌که فساد و خرابی را از هر چیزی دور ساخته و آن را پاکیزه می‌کند؛ پس در حقیقت، باد همچون روح است که چون از بدن خارج شود بدن بدبو گردد و تغییر می‌کند؛ بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است. (مؤمنون/۱۴). گفت: «آیا روح بعد از اینکه از قالب خود (بدن) خارج شد از بین می‌رود یا باقی می‌ماند»؟ فرمود: «تا زمانی‌که در صور دمیده شود باقی می‌ماند؛ در آن هنگام همه‌چیز تباه‌گشته و از بین می‌رود، در نتیجه نه حسّی باقی می‌ماند و نه محسوسی؛ سپس همه‌چیز به همان صورتی‌که تدبیرکننده‌اش در ابتدا آفریده بود، بازمی‌گردد و آن دوران که میان دوبار دمیدن در صور است چهارصد سال می‌باشد که خلق در آن آرام می‌یابند». گفت: «چگونه دوباره برانگیخته‌شود با اینکه بدن پوسیده و اعضایش پراکنده شده‌اند، عضوی در سرزمینی خوراک درندگان شده و عضوی در جای‌دیگر توسط جانوران دریده گشته و عضوی‌دیگر تبدیل به خاک‌شده و با گِل آن، دیواری ساخته‌اند»؟! فرمود: «آن‌که او را از هیچ آفریده و بی‌هیچ مثال‌قبلی صورتگری‌اش کرده، می‌تواند همان‌گونه که در ابتدا او را آفریده دوباره برگرداند». گفت: «این‌مطلب را برایم شرح بده»! فرمود: «روح در جایگاه خود قرار دارد، روح شخص نیکوکار در نور و فراخی است و روح شخص بدکار در تنگنا و تاریکی؛ و بدن تبدیل به خاک می‌شود همان‌گونه که از آن آفریده شده بود؛ و آنچه درندگان و جانوران خورده و تکّه‌تکّه کرده‌اند و از درون خود [به صورت مدفوع] بیرون می‌افکنند همه در خاک نزد کسی که هم‌وزن ذرّه‌ای در تاریکی‌های زمین از او مخفی نمی‌ماند، محفوظ است و او تعداد و وزن همه‌ی اشیاء را می‌داند. و خاک انسان‌های پارسا همچون طلا در دل خاک است؛ چون زمان برانگیختن فرا رسد باران رستاخیز بر زمین ببارد و زمین مرتفع شود؛ سپس همچون زیرورو شدن مشک، زیرورو گردد و خاک بشر همچون طلایی شود که هنگام شسته‌شدن از خاک جدا گردد و همچون کره‌ای شود که با زدن شیر [از آن] گرفته شود. در نتیجه خاکِ هر انسانی در کالبد خویش گرد آید و به اذن خدای قادر به جایی که روح قرار دارد منتقل شود و صورت‌ها به اذن خدای‌صورت‌آفرین، به شکل اوّلیه‌ی‌خود بازگردند و روح در آن‌ها دمیده شود؛ و چون انسان کاملی شد چیزی از [وجود] خود را انکار نخواهد کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۴

الاحتجاج، ج۲، ص۳۳۶/ بحارالأنوار، ج۱۰، ص۱۶۴

۱ -۱۰

(حجر/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِبْنِ‌الْقَاسِمِ‌النَّوْفَلِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللَّهِ‌الصَّادِقِ (علیه السلام) الْمُؤْمِنُ یَرَی الرُّؤْیَا فَتَکُونُ کَمَا رَآهَا وَ رُبَّمَا رَأَی الرُّؤْیَا فَلَا تَکُونُ شَیْئاً. فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا نَامَ خَرَجَتْ مِنْ رُوحِهِ حَرَکَهًٌْ مَمْدُودَهًٌْ صَاعِدَهًٌْ إِلَی السَّمَاءِ فَکُلَّمَا رَآهُ رُوحُ الْمُؤْمِنِ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاءِ فِی مَوْضِعِ التَّقْدِیرِ وَ التَّدْبِیرِ فَهُوَ الْحَقُّ وَ کُلَّمَا رَآهُ فِی الْأَرْضِ فَهُوَ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ. فَقُلْتُ لَهُ وَ تَصْعَدُ رُوحُ الْمُؤْمِنِ إِلَی السَّمَاءِ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْءٌ فِی بَدَنِهِ؟ فَقَالَ لَا لَوْ خَرَجَتْ کُلُّهَا حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْءٌ إِذاً لَمَاتَ. قُلْتُ فَکَیْفَ یَخْرُجُ؟ فَقَالَ أَ مَا تَرَی الشَّمْسَ فِی السَّمَاءِ فِی مَوْضِعِهَا وَ ضَوْؤُهَا وَ شُعَاعُهَا فِی الْأَرْضِ فَکَذَلِکَ الرُّوحُ أَصْلُهَا فِی الْبَدَنِ وَ حَرَکَتُهَا مَمْدُودَهًٌْ.

امام صادق (علیه السلام) - محمد بن قاسم نوفلی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: «چه بسا مؤمن خوابی ببیند و بعداً همان طور که دیده، برایش اتفاق می‌افتد، و نیز چه بسا خوابی ببیند و هیچ نباشد»؟ پس امام فرمود: «وقتی مؤمن بخوابد، از روحش حرکتی کشیده شده تا آسمان خارج می‌شود، و آنچه را که روح مؤمن در ملکوت آسمان که جایگاه تقدیر و تدبیر است ببیند، درست است و آنچه را در زمین ببیند، تخیلات واهی است». به او گفتم: «آیا روح مؤمن به آسمان بالا می‌رود»؟ فرمود: «آری». گفتم: «آیا تا آنجا که در بدنش چیزی نماند»؟ فرمود: «نه، اگر همه‌اش خارج شود تا این که هیچ چیز در بدنش باقی نماند می‌میرد». گفتم: «پس چگونه خارج می‌شود»؟ فرمود: «آیا نمی‌بینی خورشید در جای خود در آسمان است و نور و پرتویش در زمین؟ روح هم همین طور است، یعنی اصلش در بدن است و جنبش و حرکتش کشیده شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۶

الأمالی للصّدوق، ص۱۴۵/ بحارالأنوار، ج۵۸، ص۳۲

ولایت

۱

(حجر/ ۲۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّدَ فِی وَحْدَانِیَّتِهِ، ثُمَّ تَکَلَّمَ بِکَلِمَهًٍْ فَصَارَتْ نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِکَ النُّورِ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ خَلَقَنِی وَ ذُرِّیَّتِی، ثُمَ تَکَلَّمَ بِکَلِمَهًٍْ فَصَارَتْ رُوحاً فَأَسْکَنَهُ اللَّهُ فِی ذَلِکَ النُّورِ وَ أَسْکَنَهُ فِی أَبْدَانِنَا، فَنَحْنُ رُوحُ اللَّهِ وَ کَلِمَاتُهُ، فَبِنَا احْتَجَّ عَلَی خَلْقِهِ، إلَی قَولِهِ أَنَا الْحَاشِرُ إِلَی اللَّهِ وَ أَنَا کَلِمَهًُْ اللَّهِ الَّتِی یَجْمَعُ بِهَا الْمُفْتَرِقَ وَ یُفَرِّقُ بِهَا الْمُجْتَمِعَ وَ أَنَا أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَی وَ أَمْثَالُهُ الْعُلْیَا وَ آیَاتُهُ الْکُبْرَی… وَ إِلَیَّ عَذَابُ أَهْلِ النَّارِ وَ إِلَیَّ إِیَابُ الْخَلْقِ جَمِیعاً وَ أَنَا الْإِیَابُ الَّذِی یَئُوبُ إِلَیْهِ کُلُّ شَیْءٍ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَ إِلَیَّ حِسَابُ الْخَلْقِ جَمِیعا.

امام علی (علیه السلام) - خداوند تبارک‌وتعالی یکتا و بی‌همتا و در یکتایی خود بی‌نظیر است؛ او سخنی گفت و آن‌سخن تبدیل به نوری گشت؛ سپس از آن‌نور محمّد (صلی الله علیه و آله)، من و نسل مرا آفرید؛ سپس سخنی دیگر گفت و آن سخن تبدیل به روحی گشت و خداوند آن روح را در آن نور و در بدن‌های ما سکونت داد، در نتیجه ما روح خدا و گفتار خداییم و خداوند به‌وسیله‌ی ما بر خلقش احتجاج کرد. و منم آن گفتار خداوند که به‌وسیله‌ی آن پراکنده را گرد آورد و گردآمده را پراکنده سازد؛ و منم نام‌های‌نیک خدا و وصف‌های برتر و نشانه‌های بزرگ او و منم صاحب بهشت و دوزخ. و بازگشت همه‌ی مخلوقات به‌سوی من خواهد بود و من همان بازگشتگاهی هستم که هر چیزی بعد از مرگ به‌سوی آن بازمی‌گردد و حساب تمامی مخلوقات با من است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۸

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۴۶

۲

(حجر/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْن‌عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی تَوَحَّدَ بِمُلْکِهِ فَعَرَّفَ عِبَادَهُ نَفْسَهُ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِمْ أَمْرَهُ وَ أَبَاحَ لَهُمْ جَنَّتَهُ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُطَهِّرَ قَلْبَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ عَرَّفَهُ وَلَایَتَنَا وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَطْمَسَ عَلَی قَلْبِهِ أَمْسَکَ عَنْهُ مَعْرِفَتَنَا ثُمَّ قَالَ یَا مُفَضَّلُ وَ اللَّهِ مَا اسْتَوْجَبَ آدَمُ أَنْ یَخْلُقَهُ اللَّهُ بِیَدِهِ وَ یَنْفُخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ إِلَّا بِوَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ مَا کَلَّمَ اللَّهُ مُوسَی تَکْلِیماً إِلَّا بِوَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ لَا أَقَامَ اللَّهُ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ آیَهًًْ لِلْعَالَمِینَ إِلَّا بِالْخُضُوعِ لِعَلِیٍّ (علیه السلام) ثُمَّ قَالَ اجْمَلِ الْأَمْرَ مَا اسْتَأْهَلَ خَلْقٌ مِنَ اللَّهِ النَّظَرَ إِلَیْهِ إِلَّا بِالْعُبُودِیَّهًِْ لَنَا.

امام صادق (علیه السلام) - مفضّل‌بن‌عمر گوید: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی در فرمانروایی‌خود یکتاست؛ خویشتن را به بندگانش شناساند و آن‌گاه امر خود را به آن‌ها واگذار کرد و بهشت‌خویش را برایشان ارزانی داشت. خداوند هرکس از جنّ و انس را بخواهد دل پاک دهد او را آشنا به ولایت ما سازد و هرکه را بخواهد کوردل نماید او را از معرفت ما بازدارد». سپس فرمود: «ای‌مفضّل! به خدا سوگند! آدم (علیه السلام) سزاوار آفریده‌شدن به دست خدا و دمیدن روح خویش در او نشد مگر به‌واسطه‌ی [پذیرش] ولایت علی (علیه السلام) و خدا با موسی (علیه السلام) بی‌واسطه سخن نگفت مگر به ولایت علی (علیه السلام) و خدا عیسی‌بن‌مریم (علیه السلام) را نشانه‌ای برای جهانیان قرار نداد مگر به‌واسطه‌ی فروتنی‌او نسبت به علی (علیه السلام)». سپس فرمود: «سخن را کوتاه کنم، هیچ‌کس سزاوار این نشد که خدا به او نظر [لطف و رحمت] افکند مگر به‌واسطه‌ی اطاعت‌کردن از ما [اهل بیت (]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۸

بحارالأنوار، ج۲۶، ص۲۹۴

۳

(حجر/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّ رُوحَ آدَمَ (علیه السلام) لَمَّا أُمِرَتْ أَنْ تَدْخُلَ فِیهِ فَکَرِهَتْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْخُلَ کُرْهاً وَ تَخْرُجَ کُرْهاً.

امام باقر (علیه السلام) - چون روح آدم (علیه السلام) فرمان یافت که [در بدن] او داخل شود، از این‌کار کراهت داشت [زیرا روح از عالم ملکوت است و تناسبی با تن خاکی ندارد]؛ خداوند نیز به او فرمان داد که به ناچار داخل شود و [هنگام مرگ نیز] به ناچار بیرون آید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۸

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۱۰۸/ نورالثقلین

تفسیر روح به قدرت

۱

(حجر/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ‌بْنِ‌عَمْرٍوٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی قَالَ مِنْ قُدْرَتِی.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالکریم‌بن‌عمرو از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است که درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید]: فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی؛ فرمود: «[یعنی] از قدرت خویش [در او دمیدم]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۸

بحارالأنوار، ج۴، ص۱۲/ التوحید، ص۱۷۲/ معانی الأخبار، ص۱۷/ البرهان/ نورالثقلین

۲

(حجر/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خَلَقَ خَلْقاً وَ خَلَقَ رُوحاً ثُمَّ أَمَرَ مَلَکاً فَنَفَخَ فِیهِ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی نَقَصَتْ مِنْ قُدْرَهًِْ اللَّهِ شَیْئاً هِیَ مِنْ قُدْرَتِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند عزّوجلّ مخلوقی (آدم (علیه السلام) ) را آفرید و روحی را [نیز] آفرید؛ آن‌گاه به فرشته‌ای فرمان داد و او [روح را] در آن مخلوق دمید. و این‌گونه نیست که آن روح چیزی از قدرت خدا کاسته باشد (تحت سیطره و قدرت خدا نباشد) [بلکه] از قدرت او سرچشمه گرفته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۸۸

بحارالأنوار، ج۴، ص۱۲/ التوحید، ص۱۷۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حجر/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَحَدٌ صَمَدٌ لَیْسَ لَهُ جَوْفٌ وَ إِنَّمَا الرُّوحُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ نَصْرٌ وَ تَأْیِیدٌ وَ قُوَّهًٌْ یَجْعَلُهُ اللَّهُ فِی قُلُوبِ الرُّسُلِ وَ الْمُؤْمِنِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند تبارک‌وتعالی یگانه و صمَد است؛ و صمد وجودی است که اندرون ندارد [ذاتی است بسیط و غیر مرکّب] و روح، آفریده‌ای از مخلوقات اوست که دارای آگاهی، توان و نیروی حمایت‌کردن است و خداوند آن را در دل‌های پیامبران (علیهم السلام) و مؤمنان قرار می‌دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۰

بحارالأنوار، ج۳، ص۲۸۸/ البرهان

آیه فَسَجَدَ الملائکه کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ [30]

پس همه‌ی فرشتگان، بی‌استثنا، سجده کردند.

۱

(حجر/ ۳۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذْ أَقْبَلَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِإِبْلِیسَ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ فَمَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الَّذِینَ هُمْ أَعْلَی مِنَ الملائکه فَقَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَا وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) وَ الحسن (علیه السلام) وَ الحسین (علیه السلام) کُنَّا فِی سُرَادِقِ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اللَّهَ وَ تُسَبِّحُ الملائکه بِتَسْبِیحِنَا قَبْلَ أَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ آدم (علیه السلام) بِأَلْفَیْ عَامٍ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ آدم (علیه السلام) أَمَرَ الملائکه أَنْ یَسْجُدُوا لَهُ وَ لَمْ یَأْمُرْنَا بِالسُّجُودِ فَسَجَدَتِ المَلَائِکَهًُْ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ\* إِلَّا إِبْلِیسَ فَإِنَّهُ أَبَی أَنْ یَسْجُدَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ أَیْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسِ الْمَکْتُوبِ أَسْمَاؤُهُمْ فِی سُرَادِقِ الْعَرْشِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابوسعید خُدری گوید: در محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نشسته بودیم که مردی نزد ایشان آمد و عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! مرا از این سخن خداوند عزّوجلّ خطاب به ابلیس [که می‌فرماید]: آیا تکبّر کردی یا از برترین‌ها بودی؟! (ص/۷۵). باخبر ساز! این برترین‌ها چه کسانی هستند که از فرشتگان نیز والاترند»؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «دوهزار سال قبل از اینکه خداوند عزّوجلّ آدم (علیه السلام) را بیافریند من، علی (علیه السلام)، فاطمه (حسن و حسین (علی‌ها السلام) در سرا پرده‌ی عرش خدا را تسبیح می‌گفتیم و فرشتگان [نیز] به تسبیح ما تسبیح‌گو بودند. چون خداوند عزّوجلّ آدم (علیه السلام) را آفرید به فرشتگان فرمان داد که برای او سجده کنند و ما را به به سجده‌کردن [برای آدم (علیه السلام)] فرمان نداد. تمامی فرشتگان بدون استثناء سجده کردند مگر ابلیس که از سجده‌کردن سرباز زد. خداوند تبارک‌وتعالی فرمود: أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ؛ یعنی [آیا تکبّر کردی یا] از این پنج‌تن که نام‌هایشان در سراپرده‌ی عرش نوشته شده، بودی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۰

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۱۴۲/ نورالثقلین

۲

(حجر/ ۳۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ اسْتَأْدَی اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی الْمَلَائِکَهًَْ وَدِیعَتَهُ لَدَیْهِمْ وَ عَهْدَ وَصِیَّتِهِ إِلَیْهِمْ فِی الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ وَ الْخُنُوعِ لِتَکْرِمَتِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ وَ قَبِیلَهُ اعْتَرَتْهُمُ الْحَمِیَّهًُْ وَ غَلَبَتْ عَلَیْهِمُ الشِّقْوَهًُْ وَ تَعَزَّزُوا بِخِلْقَهًِْ النَّارِ وَ اسْتَوْهَنُوا خَلْقَ الصَّلْصَالِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ النَّظِرَهًَْ اسْتِحْقَاقاً لِلسُّخْطَهًِْ وَ اسْتِتْمَاماً لِلْبَلِیَّهًِْ وَ إِنْجَازاً لِلْعِدَهًِْ فَقَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ، إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم.

امام عسکری (علیه السلام) - و خداوند سبحان از فرشتگان خواست به ادای امانتی‌که نزد آنان داشت و وفا به عهدی که به آنان سفارش کرده بود در انجام سجده بر آدم (علیه السلام) و فروتنی برای اکرام‌کردن او اقدام نمایند؛ و فرمود: برای آدم سجده و خضوع کنید! همگی سجده کردند جز ابلیس. (بقره/۳۴) که غرور و خود بزرگ‌بینی او را گرفت و شقاوت و بدبختی بر او چیره شد و به آفرینش خود از آتش افتخار نمود و به وجود آمده از خاک خشکیده را پست و بی‌مقدار شمرد. خداوند نیز برای سزاواربودن شیطان به خشم الهی، و برای کامل شدن آزمایش و تحقّق وعده‌ها به او مهلت داد و فرمود: تو از مهلت یافتگانی]! ، [امّا نه تا روز رستاخیز، بلکه] تا روز و وقت معیّنی. (حجر/۳۸۳۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۰

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۱۱۲/ نورالثقلین

آیه إِلاَّ إِبْلیسَ أَبی أَنْ یَکُونَ مَعَ السَّاجِدینَ [31]

جز ابلیس، که ابا کرد از این که با سجده‌کنندگان باشد.

۱

(حجر/ ۳۱)

الصّادق (علیه السلام) - وَ أَبَی إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ یَسْجُدَ لِآدَمَ (علیه السلام) اسْتِکْباراً وَ حَسَداً. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ وَ النَّارُ تَأْکُلُ الطِّینَ وَ أَنَا الَّذِی عَبَدْتُکَ دَهْراً طَوِیلًا

قَبْلَ أَنْ تَخْلُقَهُ وَ أَنَا الَّذِی کَسَوْتَنِی الرِّیشَ وَ النُّورَ وَ أَنَا الَّذِی عَبَدْتُکَ فِی أَکْنَافِ السَّمَاوَاتِ مَعَ الْکَرُوبِیِّینَ وَ الصَّافِّینَ وَ الْمُسَبِّحِینَ وَ الرُّوحَانِیِّینَ وَ الْمُقَرَّبِینَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: لَقَدْ عَلِمْتُ فِی سَابِقِ عِلْمِی مِنْ مَلَائِکَتِی الطَّاعَهًَْ وَ مِنْکَ الْمَعْصِیَهًَْ فَلَمْ یَنْفَعْکَ طُولُ الْعِبَادَهًِْ لِسَابِقِ الْعِلْمِ فِیکَ وَ قَدْ أَبْلَسْتُکَ مِنَ الْخَیْرِ کُلِّهِ إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ وَ جَعَلْتُکَ مَذْمُوماً مَدْحُوراً شَیْطَاناً رَجِیماً لَعِیناً. فَعِنْدَ ذَلِکَ تَغَیَّرَتْ خِلْقَتُهُ الْحَسَنَهًُْ إِلَی خِلْقَهًٍْ کَرِیهَهًٍْ مُشَوَّهَهًٍْ. فَوَثَبَ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَهًُْ بِحِرَابِهَا وَ هُمْ یَلْعَنُونَهُ وَ یَقُولُونَ لَهُ: رَجِیمٌ مَلْعُونٌ رَجِیمٌ مَلْعُونٌ. فَأَوَّلُ مَنْ طَعَنَهُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) ثُمَّ مِیکَائِیلُ (علیه السلام) ثُمَّ إِسْرَافِیلُ (علیه السلام) ثُمَّ عِزْرَائِیلُ (علیه السلام) ثُمَّ جَمِیعُ الْمَلَائِکَهًِْ مِنْ کُلِّ نَاحِیَهًٍْ وَ هُوَ هَارِبٌ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ حَتَّی أَلْقُوهُ فِی الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ فَبَادَرَتْ إِلَیْهِ الْمَلَائِکَهًُْ بِحِرَابٍ مِنْ نَارٍ فَلَمْ یَزَالُوا یَطْعَنُونَهُ حَتَّی بَلَغُوهُ الْقَرَارَ وَ غَابَ عَنْ عُیُونِ الْمَلَائِکَهًِْ. وَ الْمَلَائِکَهًُْ فِی اضْطِرَابٍ وَ السَّمَاوَاتُ فِی رَجَفَانٍ مِنْ جُرْأَهًِْ إِبْلِیسَ اللَّعِینِ وَ عِصْیَانِهِ أَمْرَ اللَّهِ.

امام صادق (علیه السلام) - و ابلیس خدا او را لعنت کند به خاطر تکبّرکردن و حسادت از سجده بر آدم (علیه السلام) امتناع کرد؛ پس خداوند متعال فرمود: گفت: «ای ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم سجده کنی؟! آیا تکبّر کردی یا از برترین‌ها بودی؟! [برتر از اینکه فرمان سجود به تو داده شود]! ، گفت: «من از او بهترم مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل»! (ص/۷۶۷۵) و آتش، خاک را در کام خود می‌گیرد؛ و من کسی هستم که روزگاری‌طولانی قبل از اینکه آدم (علیه السلام) را بیافرینی، تو را عبادت و بندگی کرده‌ام؛ و من کسی هستم که با پَر و نور پوشاندی؛ و من کسی هستم که در جای جای آسمان‌ها همراه فرشتگان مقرّب، فرشتگان صف‌کشیده [برای نیایش و عبادت]، فرشتگان‌تسبیح‌گو، فرشتگان پارسا و فرشتگان نزدیک به درگاه‌الهی تو را عبادت کرده‌ام. خداوند متعال فرمود: «من با علم قدیم خویش، فرمانبرداری فرشتگان و نافرمانی تو [در این‌روز] را می‌دانستم؛ به خاطر همین علم قدیم نسبت به [نافرمانی] تو، عبادت‌های طولانی برایت سودی ندارد. تو را تا ابد از رحمت خویش ناامید گرداندم و تو را مذمّت شده، خوار گشته، دور شده، رانده‌شده و نفرین‌شده قرار دادم». در آن‌هنگام آفرینش نیکوی ابلیس تبدیل به آفرینشی زشت و ناپسند گردید و فرشتگان، با نیزه‌های‌خویش بر او حمله‌ور شدند درحالی‌که او را نفرین کرده و خطاب به‌او می‌گفتند: «رانده شده! نفرین شده! رانده شده! نفرین شده»! اوّلین فرشته‌ای که او را با نیزه راند جبرئیل بود، بعد از او میکائیل، اسرافیل، عزرائیل و همه‌ی فرشتگان از هر طرف او را راندند درحالی‌که ابلیس از دست‌آن‌ها می‌گریخت؛ تا در نهایت او را در دریای برافروخته [از آتش] افکندند. آن‌گاه تمامی فرشتگان شتاب‌کنان با نیزه‌هایی آتشین به‌سویش رفته و آنقدر با نیزه او را زدند تا او را به قرارگاه دوزخ رساندند و از چشم آن‌ها ناپدید گشت. و به خاطر جرأت ابلیس در نافرمانی دستور خدا، همه‌ی فرشتگان در آشفتگی و آسمان‌ها در لرزه بودند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۰

البرهان

۲

(حجر/ ۳۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَنَّ المَلَائِکه کَانَتْ تُقَاتِلُ الْجِنَّ فَسُبِیَ إِبْلِیسُ وَ کَانَ صَغِیراً وَ کَانَ مَعَ الملائکه فَتُعُبِّدَ مَعَهَا بِالْأَمْرِ بِالسُّجُودِ لِآدم (علیه السلام) فَسَجَدُوا وَ أَبَی إِبْلِیسُ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ إِلَّا إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فرشتگان پیوسته با جنّیان در جنگ و ستیز بودند و [در این جنگ و ستیز] ابلیس‌که کم سنّ و سال بود [از جنّیان] به اسارت درآمد و پیوسته در میان فرشتگان بود تا اینکه همراه آنان فرمان یافت برای آدم (علیه السلام) سجده نماید؛ فرشتگان سجده کردند و ابلیس [از سجده‌کردن] سرباز زد؛ به همین دلیل است که خداوند فرموده است: جز ابلیس که از جنّ بود. (کهف/۵۰).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۲

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۱۳۰

آیه قالَ یا إِبْلیسُ ما لَکَ أَلاَّ تَکُونَ مَعَ السَّاجِدینَ [32]

[خداوند] فرمود: «ای ابلیس! چرا با سجده‌کنندگان نیستی»؟!

آیه قالَ لَمْ أَکُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ [33]

گفت: «من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبویی آفریده‌ای، سجده نخواهم کرد».

آیه قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّکَ رَجِیمٌ [34]

فرمود: «از آن (صف فرشتگان) بیرون رو، که تو [از درگاه ما] رانده شده‌ای!

۱

(حجر/ ۳۴)

الرّضا (علیه السلام) - أَنَ اسْمَ إِبْلِیسَ الْحَارِثُ وَ إِنَّمَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا إِبْلِیسُ یَا عَاصِی وَ سُمِّیَ إِبْلِیسُ لِأَنَّهُ أُبْلِسُ مِنْ رَحْمَهًِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

امام رضا (علیه السلام) - نام ابلیس، حارث است و معنای این سخن خداوند عزّوجلّ که فرموده است: یا إِبْلِیسُ؛ «ای نافرمان» است؛ و بدین‌خاطر او را إِبْلِیسُ نامیده‌اند که از رحمت خداوند عزّوجلّ نومید و مأیوس شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۲

معانی الأخبار، ص۱۳۸

آیه وَ إِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَةَ إِلی یَوْمِ الدِّینِ [35]

و لعنت [و دورى از رحمت حق] تا روز قیامت بر تو خواهد بود».

۱

(حجر/ ۳۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَبْدُ اللهِ‌بْنِ‌یَزِیدِ‌بْنِ‌سَلَامٍ أنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ سَألَهُ عَن الأیَّامِ فَالْخَمِیسُ قَالَ هُوَ یَوْمٌ خَامِسٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ هُوَ یَوْمٌ أَنِیسٌ لُعِنَ فِیهِ إِبْلِیسُ وَ رُفِعَ فِیهِ إِدْرِیس (علیه السلام).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالله‌بن‌یزیدبن‌سلّام… [به پیامبر (صلی الله علیه و آله)] عرض کرد: «پنچ‌شنبه چه روزی است»؟ حضرت فرمود: «پنجمین روز از دنیا بوده و روز اُنس و آرامش، و روزی است که ابلیس در آن لعنت شد و حضرت ادریس (علیه السلام) ترفیع مقام پیدا نمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۲

الثقلین

آیه قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ [36]

گفت: «پروردگارا! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده [و زنده بگذار]».

۱

(حجر/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَن وَهْبِ‌بْنِ‌جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِبْلِیسَ وَ قَوْلِهِ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ یَا وَهْبُ أَ تَحْسَبُ أَنَّهُ یَوْمُ یَبْعَثُ اللَّهُ النَّاسَ لَا وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْظَرَهُ إِلَی یَوْمِ یَبْعَثُ اللَّهُ قَائِمَنَا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فَیَأْخُذُ بِنَاصِیَتِهِ فَیَضْرِبُ عُنُقَهُ فَذَلِکَ الْیَوْمُ هُوَ الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ.

امام صادق (علیه السلام) - از وهب‌بن‌جُمیع نقل شده که گفت: «از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی ابلیس و این سخنش رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّکَ مِنَ المُنْظَرِینَ إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ المَعْلُوم پرسیدم که آن روز کدام روز است»؟ حضرت فرمود: «ای وهب! می‌پنداری آن روز روزی است که خداوند مردم را [برای برپایی قیامت] برمی‌انگیزد؟ نه! بلکه خداوند عزّوجلّ او را تا روزی که قائم ما (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ما را [برای قیام‌کردن] برانگیزد، مهلت داده است و حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موی جلو سرش را گرفته و گردنش را بزند؛ آن‌روز، الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۴

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۲۱/ بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۵۴/ دلایل الإمامهًْ، ص۲۴۰/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۲

۲

(حجر/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَأَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ\* قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ\* إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ یَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ یَوْمٌ یَذْبَحُهُ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَی الصَّخْرَهًِْ الَّتِی فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌یونس به‌واسطه‌ی فرد نامعلومی از امام صادق (علیه السلام) نقل‌کرده که حضرت درباره‌ی این‌سخن خداوند تبارک‌وتعالی فَأَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمنْظَرِینَ إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ المَعْلُوم؛ فرمود: «روز وقت معیّن روزی است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ابلیس را بر صخره‌ای که در بیت المقدس است سر می‌بُرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۴

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۴۴

آیه قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرینَ [37]

فرمود: تو از مهلت یافتگانی!

۱

(حجر/ ۳۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَأَعْطَاهُ اللَّهُ النَّظِرَهًَْ اسْتِحْقَاقاً لِلسُّخْطَهًِْ وَ اسْتِتْمَاماً لِلْبَلِیَّهًِْ وَ إِنْجَازاً لِلْعِدَهًِْ فَقَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ\* إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

امام علی (علیه السلام) - خداوند برای سزاواربودن شیطان به خشم الهی و برای کامل‌شدن آزمایش و تحقّق وعده‌ها به او مهلت داد و فرمود: فَإِنَّکَ مِنَ الْمنْظَرِینَ إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمعْلُومِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۴

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۱۲۲/ نهج البلاغهًْ، ص۴۲

۲

(حجر/ ۳۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَطِیَّهًَْ قَال: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) حَدِّثْنِی کَیْفَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِإِبْلِیسَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ\* إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ لِشَیْءٍ کَانَ تَقَدَّمَ شَکَرَهُ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ رَکْعَتَانِ رَکَعَهُمَا فِی السَّمَاءِ فِی أَلْفَیْ سَنَهًٍْ أَوْ فِی أَرْبَعَهًِْ آلَافِ سَنَهًٍْ.

امام صادق (علیه السلام) - از حسن‌بن‌عطیه نقل شده که گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «به‌من خبر ده چگونه خداوند عزّوجلّ به ابلیس فرمود: فَإِنَّکَ مِنَ الْمنْظَرِینَ إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ المَعْلُومِ»؟ حضرت فرمود: «در مقابل کاری که ابلیس در گذشته انجام داده بود خداوند از او سپاسگزاری نمود». عرض کردم: «چه کاری»؟ فرمود: «دو رکعت نماز که ابلیس در آسمان در مدّت دو یا چهارهزار سال به جای آورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۴

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۴۰/ علل الشرایع، ج۲، ص۵۲۵

۳

(حجر/ ۳۷)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ إِبْلِیسَ عَبَدَ اللَّهَ فِی السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ فِی رَکْعَتَیْنِ سِتَّهًَْ آلَافِ سَنَهًٍْ وَ کَانَ إِنْظَارُ اللَّهِ إِیَّاهُ إِلَی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ بِمَا سَبَقَ مِنْ تِلْکَ الْعِبَادَهًْ.

امام صادق (علیه السلام) - از حسن‌بن‌عطیّه نقل شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: «ابلیس خداوند را در آسمان چهارم با دو رکعت نماز در شش هزار سال عبادت کرد و مهلتی که خدا به او تا روزی معیّن داد در مقابل آن عبادت بوده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۴

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۵۴/ نورالثقلین

۴

(حجر/ ۳۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ مَنْ سَلَّمَ الْأُمُورَ لِمَالِکِهَا لَمْ یَسْتَکْبِرْ عَنْ أَمْرِهِ کَمَا اسْتَکْبَرَ إِبْلِیسُ عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ وَ اسْتَکْبَرَ أَکْثَرُ الْأُمَمِ عَنْ طَاعَهًِْ أَنْبِیَائِهِمْ فَلَمْ یَنْفَعْهُمُ التَّوْحِیدُ کَمَا لَمْ یَنْفَعْ إِبْلِیسَ ذَلِکَ السُّجُودُ الطَّوِیلُ فَإِنَّهُ سَجَدَ سَجْدَهًًْ وَاحِدَهًًْ أَرْبَعَهًَْ آلَافِ عَامٍ وَ لَمْ یُرِدْ بِهَا غَیْرَ زُخْرُفِ الدُّنْیَا وَ التَّمْکِینِ مِنَ النَّظِرَهًِْ فَلِذَلِکَ لَا تَنْفَعُ الصَّلَاهًُْ وَ الصَّدَقَهًُْ إِلَّا مَعَ الِاهْتِدَاءِ إِلَی سَبِیلِ النَّجَاهًِْ وَ طُرُقِ الْحَق وَ قَطَعَ اللَّهُ عُذْرَ عِبَادِهِ بِتَبْیِینِ آیَاتِهِ وَ إِرْسَالِ رُسُلِهِ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ لَمْ یَخْلُ أَرْضُهُ مِنْ عَالِمٍ بِمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْخَلِیقَهًُْ وَ مُتَعَلِّمٍ عَلَی سَبِیلِ النَّجَاهًِْ أُولَئِکَ هُمُ الْأَقَلُّونَ عَدَدا.

امام علی (علیه السلام) - و هرکه کارها را به مالک‌اصلی آن‌ها (خدا) بسپارد در مقابل فرمان او تکبّر نکند؛ آن چنانکه ابلیس در مقابل [فرمان] سجده‌کردن برای آدم (علیه السلام) تکبّر کرد و بیشتر امّت‌ها در مقابل فرمانبرداری از پیامبرانشان (علیهم السلام) تکبّر ورزیدند و به‌همین‌خاطر، یگانه‌پرستی به‌حالشان سودی نبخشید؛ چنانکه آن سجده‌کردن طولانی برای ابلیس سودی نداشت، که او چهارهزار سال یک سجده به جای آورد و نیّتی از این کار جز [رسیدن به] زر و زیور دنیا و خودنمایی نداشت؛ بنابراین نماز و صدقه جز با پیداکردن راه آشکار نجات و راه‌های راستین سودی نمی‌بخشد؛ و خداوند با بیان‌کردن آیاتش و فرستادن رسولانش جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای بندگانش باقی نگذاشت، تا بعد از [آمدن] این پیامبران، حجّتی برای مردم در برابر خدا باقی نماند [و بر همه اتمام حجّت شود] (نساء/۱۶۵) و زمین را از عالِمی که آگاه به نیازمندی‌های [گوناگونِ] خلایق باشد و فراگیر دانشی که در مسیر نجات باشد، خالی نگذاشته است [هرچند] چنین‌افرادی بسیار کم و اندکند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۴

الأحتجاج، ج۱، ص۲۴۸/ البرهان

۵

(حجر/ ۳۷)

السّجّاد (علیه السلام) - عَنْ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ عَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) إِذَا أَتَی الْمُلْتَزَمَ قَالَ اللَّهُمَ إِنَ عِنْدِی أَفْوَاجاً مِنْ ذُنُوبٍ وَ أَفْوَاجاً مِنْ خَطَایَا وَ عِنْدَکَ أَفْوَاجٌ مِنْ رَحْمَهًٍْ وَ أَفْوَاجٌ مِنْ مَغْفِرَهًٍْ یَا مَنِ اسْتَجَابَ لِأَبْغَضِ خَلْقِهِ إِلَیْهِ إِذْ قَالَ أَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ اسْتَجِبْ لِی وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا.

امام سجّاد (علیه السلام) - ابان گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: چون امام سجاد (علیه السلام) کنار مُلتزَم (دیوار مقابل در خانه‌ی کعبه) رسید عرضه داشت: «خداوندا! من گناهان و خطاهای بسیار دارم و تو رحمت و مغفرت بسیار؛ ای کسی که خواسته‌ی بدترین آفریده‌اش را اجابت نمود، آنگاه که او عرض کرد: فَأَنْظِرْنِی إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ؛ خواسته‌ی مرا اجابت کن و با من چنین و چنان نما».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۶

بحارالأنوار، ج۹۶، ص۱۹۶/ البرهان

۶

(حجر/ ۳۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْکَعْبَهًِْ فَإِذَا شَیْخٌ مُحْدَوْدَبٌ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ علی عیْنَیْهِ مِنْ شِدَّهًِْ الْکِبَرِ وَ فِی یَدِهِ عُکَّازَهًٌْ وَ عَلَی رَأْسِهِ بُرْنُسٌ أَحْمَرُ وَ عَلَیْهِ مِدْرَعَهًٌْ مِنَ الشَّعْرِ فَدَنَا إِلَی النبی (صلی الله علیه و آله) وَ النَّبِیُّ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ عَلَی الْکَعْبَهًِْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ادْعُ لِی بِالْمَغْفِرَهًِْ فَقَالَ النبی (صلی الله علیه و آله) خَابَ سَعْیُکَ یَا شَیْخُ وَ ضَلَّ عَمَلُکَ فَلَمَّا تَوَلَّی الشَّیْخُ قَالَ لِی یَا أَبَاالحسن (علیه السلام) أَ تَعْرِفُهُ قُلْتُ لَا قَالَ ذَلِکَ اللَّعِینُ إِبْلِیسُ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَعَدَوْتُ خَلْفَهُ حَتَّی لَحِقْتُهُ وَ صَرَعْتُهُ إِلَی الْأَرْضِ وَ جَلَسْتُ عَلَی صَدْرِهِ وَ وَضَعْتُ یَدِی فِی حَلْقِهِ لِأَخْنِقَهُ فَقَالَ لِی لَا تَفْعَلْ یَا أَبَاالحسن (علیه السلام) فَإِنِّی مِنَ الْمُنْظَرِینَ\* إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَ اللَّهِ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) إِنِّی لَأُحِبُّکَ جِدّاً وَ مَا أَبْغَضَکَ أَحَدٌ إِلَّا شَرِکْتُ أَبَاهُ فِی أُمِّهِ فَصَارَ وَلَدَ زِناً فَضَحِکْتُ وَ خَلَّیْتُ سَبِیلَهُ.

امام علی (علیه السلام) - من در کنار کعبه نشسته بودم که ناگهان پیر مردی پشت خمیده که از شدّت پیری ابروانش بر روی چشمانش ریخته و در دستش عصایی داشت و کلاه بلند سُرخی بر سر نهاده و لباسی پشمینه در برداشت وارد شد و به پیامبر (صلی الله علیه و آله) که پشتش را به کعبه تکیه داده بود نزدیک شده و عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! برای آمرزش من دعا کن»! پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای پیر مرد! تلاش تو بی‌ثمر و عملت، گرفتار گمراهی شده است». چون آن پیر مرد روی‌گردان شد پیامبر (صلی الله علیه و آله) به من فرمود: «ای اباالحسن (علیه السلام)! آیا او را می‌شناسی»؟ عرض کردم: «نه»! فرمود: «او همان ابلیس ملعون بود». امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: «به‌دنبال او دویدم تا به وی رسیده و او را به زمین انداختم و روی سینه‌اش نشستم و دستم را روی حلقش گذاشتم تا خفه‌اش کنم. به من گفت: «ای ابالحسن (علیه السلام)! این کار را نکن! چراکه من [از مهلت یافتگان تا روز و وقت معیّن] هستم؛ ای‌علی (علیه السلام)! به خدا سوگند من تو را بسیار دوست می‌دارم و هرکس که با تو دشمنی کند من با پدرش در [هنگام زناشویی] با مادرش، شریک شوم و فرزندی‌که متولّد گردد زنازاده باشد». من [با شنیدن این سخن] خندیدم و رهایش کردم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۶

بحارالأنوار، ج۲۷، ص۱۴۸/ بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۴۴

آیه إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ [38]

[امّا نه تا روز رستاخيز، بلكه] تا روز و وقت معیّنی.

۱

(حجر/ ۳۸)

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

امام صادق (علیه السلام) - یَوْمِ الْوَقْتِ المَعْلُومِ روزی است که در «صور» یک‌بار دمیده شود و ابلیس در فاصله‌ی میان دمیدن اوّل [که همه‌ی موجودات می‌میرند] و دمیدن دوّم [که همه‌ی موجودات دوباره زنده خواهند شد] می‌میرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۶

علل الشرایع، ج۲، ص۴۰۲/ البرهان/ نورالثقلین

۲

(حجر/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ‌بْنِ‌عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ: إِنَّ إِبْلِیسَ قَالَ أَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ فَأَبَی اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ\* إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ظَهَرَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِی جَمِیعِ أَشْیَاعِهِ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدم (علیه السلام) إِلَی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَ هِیَ آخِرُ کَرَّهًٍْ یَکُرُّهَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فَقُلْتُ وَ إِنَّهَا لَکَرَّاتٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا لَکَرَّاتٌ وَ کَرَّاتٌ مَا مِنْ إِمَامٍ فِی قَرْنٍ إِلَّا وَ یَکُرُّ مَعَهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ فِی دَهْرِهِ حَتَّی یُدِیلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْکَافِرِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ کَرَّ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فِی أَصْحَابِهِ وَ جَاءَ إِبْلِیسُ فِی أَصْحَابِهِ وَ یَکُونُ مِیقَاتُهُمْ فِی أَرْضٍ مِنْ أَرَاضِی الْفُرَاتِ یُقَالُ لَهُ الرَّوْحَاءُ قَرِیبٌ مِنْ کُوفَتِکُمْ فَیَقْتَتِلُونَ قِتَالًا لَمْ یُقْتَتَلْ مِثْلُهُ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ الْعَالَمِینَ فَکَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَصْحَابِ عَلِیٍّ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَدْ رَجَعُوا إِلَی خَلْفِهِمُ الْقَهْقَرَی مِائَهًَْ قَدَمٍ وَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ قَدْ وَقَعَتْ بَعْضُ أَرْجُلِهِمْ فِی الْفُرَاتِ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَهْبِطُ الْجَبَّارُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الملائکه وَ قُضِیَ الْأَمْرُ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَمَامَهُ بِیَدِهِ حَرْبَهًٌْ مِنْ نُورٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَیْهِ إِبْلِیسُ رَجَعَ الْقَهْقَرَی نَاکِصاً علی عقِبَیْهِ فَیَقُولُونَ لَهُ أَصْحَابُهُ أَیْنَ تُرِیدُ وَ قَدْ ظَفِرْتَ فَیَقُولُ إِنِّی أَری ما لا تَرَوْنَ إِنِّی أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِینَ فَیَلْحَقُهُ النبی (صلی الله علیه و آله) فَیَطْعُنُهُ طَعْنَهًًْ بَیْنَ کَتِفَیْهِ فَیَکُونُ هَلَاکُهُ وَ هَلَاکُ جَمِیعِ أَشْیَاعِهِ فَعِنْدَ ذَلِکَ یُعْبَدُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَا یُشْرَکُ بِهِ شَیْئاً وَ یَمْلِکُ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ سَنَهًٍْ حَتَّی یَلِدَ الرَّجُلُ مِنْ شِیعَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) أَلْفَ وَلَدٍ مِنْ صُلْبِهِ ذَکَراً وَ عِنْدَ ذَلِکَ تَظْهَرُ الْجَنَّتَانِ الْمُدْهَامَّتَانِ عِنْدَ مَسْجِدِ الْکُوفَهًِْ وَ مَا حَوْلَهُ بِمَا شَاءَ اللَّهُ.

امام صادق (علیه السلام) - از عبدالکریم‌بن‌عمرو خَثعمی گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می‌فرمود: «ابلیس [به خداوند] عرض کرد: أَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ؛ ولی خداوند از [پذیرش] این‌خواسته‌ی او خودداری کرده و فرمود: فَإِنَّکَ مِنَ المُنْظَرِینَ\* إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ المَعْلُومِ؛ وقتی روز معیّن و معلوم برسد، ابلیس لعنهًْ الله بر تمام پیروانش از زمان خلقت آدم (علیه السلام) توسّط خدا تا روز معیّن معلوم ظاهر می‌شود و این آخرین بازگشت است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) دارد. پس گفتم: «آیا امیرالمؤمنین (علیه السلام) چندین بازگشت دارد»؟ فرمود: «بله! چندین و چند بازگشت و هیچ امامی در هیچ قرنی نیست، مگر اینکه نیکوکار و زشک‌کار در روزگارش با او رجعت می‌کنند تا خدا مؤمن را بر کافر غلبه دهد. وقتی روز معیّن معلوم رسید، امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) با یارانش و ابلیس با یارانش بر می‌گردند و وعده‌گاه آنان در زمین از اراضی فرات است که به آن «روحاء» گفته می‌شود و نزدیک گونه شماست. پس چنان جنگی با هم می‌کنند که از روزی که خدا جهانیان را خلق نمود، جنگی به مانند آن رخ نداده است گویا من یاران امیرالمؤمنین (علیه السلام) را می‌بینم که صد قدم به عقب رفته‌اند، و گویا می‌بینم که قسمتی از پاهایشان در آب فرو رفته است. پس در این هنگام خداوند جبّار و ملائکه در سایه‌ای از ابرها هبوط می‌کنند و کار تمام می‌شود و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روبه‌روی اوست و در دستانش چیزی نورانی است. پس وقتی ابلیس به آن نظر می‌کند، به عقب برگشته و پشت می‌کند. پس یارانش به او می‌گویند: «کجا می‌خواهی بروی؟ تو که داری پیروز می‌شوی»؟ إِنِّی أَری ما لا تَرَوْنَ؛ من چیزی می‌بینم که شما نمی‌بینید (انفال/۴۸) إِنِّی أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِینَ؛ من از خداوندی‌که پروردگار عالمیان است، بیم دارم. (حشر/۱۶) در آن حال پیامبر (صلی الله علیه و آله) خود را به او رسانده و با نیزه، ضربه‌ای میان دو کتفش می‌زند که در اثر آن، ابلیس و تمامی پیروانش به هلاکت می‌رسند؛ از آن پس تنها خداوند عزّوجلّ پرستش شده و چیزی شریک او قرار داده نمی‌شود؛ و امیرالمؤمنین (علیه السلام) چهل‌وچهارهزار سال حکومت می‌کند تا جایی که یک مرد از شیعیان علی (علیه السلام) هزار فرزند پسر از صلب خویش متولّد می‌سازد در آن‌هنگام دو باغ نزدیک مسجد کوفه و اطراف آن به اراده‌ی خداوند آشکار می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۶

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۴۲/ البرهان

۳

(حجر/ ۳۸)

الکاظم (علیه السلام) - عن إِسْحَاقَ‌بْنِ‌عَمَّارٍ قَال: سَأَلْتُهُ عَنْ إِنْظَارِ اللَّهِ تَعَالَی إِبْلِیسَ وَقْتاً مَعْلُوماً ذَکَرَهُ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ\* إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ یَوْمُ قِیَامِ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فَإِذَا بَعَثَهُ اللَّهُ کَانَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهًِْ وَ جَاءَ إِبْلِیسُ حَتَّی یَجْثُوَ عَلَی رُکْبَتَیْهِ فَیَقُولُ یَا وَیْلَاهُ مِنْ هَذَا الْیَوْمِ فَیَأْخُذُ بِنَاصِیَتِهِ فَیَضْرِبُ عُنُقَهُ فَذَلِکَ یَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ مُنْتَهَی أَجَلِهِ.

امام کاظم (علیه السلام) - اسحاق‌بن‌عمّار گوید: از امام‌کاظم (علیه السلام) درباره‌ی زمان معیّنی که خداوند متعال به ابلیس مهلت داده است و آن را در کتابش بیان کرده و فرموده: فَإِنَّکَ مِنَ المُنْظَرِینَ\* إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمعْلُومِ؛ پرسیدم. حضرت فرمود: «آن زمان معیّن روز قیام قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است؛ زمانی‌که خداوند او را بر می‌انگیزد، در مسجد کوفه است و ابلیس آمده و درحالی‌که به دو زانو نشسته می‌گوید: «وای از این‌روز»! در آن‌روز حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موی جلوی‌پیشانی ابلیس را گرفته و گردنش را خواهد زد. آن‌روز، روز و وقت معیّن و پایان زندگی ابلیس است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۸

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۳۷۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۲/ دلایل الإمامهًْ، ص۲۴۰/ منتخب الأنوارالمضییهًْ، ص۲۰۳

۴

(حجر/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - یَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ یَوْمٌ یَذْبَحُهُ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَی الصَّخْرَهًِْ الَّتِی فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ.

امام صادق (علیه السلام) - یَوْمُ الْوَقْتِ المَعْلُومِ روزی است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) او را بر صخره‌ای که در بیت‌المقدس است، ذبح می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۸

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۱۵۴/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۳۷

۵

(حجر/ ۳۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - تَفْسِیرُ الْإِمَامِ العسکری، قَالَ (علیه السلام) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَلَا فَاذْکُرُوا یَا أُمَّهًَْ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ آلَهُ عِنْدَ نَوَائِبِکُمْ وَ شَدَائِدِکُمْ لَیَنْصُرُ اللَّهُ بِهِمْ مَلَائِکَتَکُمْ (عَلَی الشَّیَاطِینِ الَّذِینَ یَقْصِدُونَکُمْ فَإِنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَعَهُ مَلَکٌ (علیه السلام) عَنْ یَمِینِهِ یَکْتُبُ حَسَنَاتِهِ وَ مَلَکٌ (علیه السلام) عَنْ یَسَارِهِ یَکْتُبُ سَیِّئَاتِهِ وَ مَعَهُ شَیْطَانَانِ مِنْ عِنْدِ إِبْلِیسَ یُغْوِیَانِهِ فَإِذَا وَسْوَسَا فِی قَلْبِهِ ذَکَرَ اللَّهَ وَ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهًَْ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّد وَ آلِهِ حُبِسَ الشَّیْطَانَانِ ثُمَّ سَارَ إِلَی إِبْلِیسَ فَشَکَوَاهُ وَ قَالَا لَهُ قَدْ أَعْیَانَا أَمْرُهُ فَأَمْدِدْنَا بِالْمَرَدَهًِْ فَلَا یَزَالُ یُمِدُّهُمَا حَتَّی یُمِدَّهُمَا بِأَلْفِ مَارِدٍ فَیَأْتُونَهُ فَکُلَّمَا رَامُوهُ ذَکَرَ اللَّهَ وَ صَلَّی عَلَی مُحَمَّد وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ لَمْ یَجِدُوا عَلَیْهِ طَرِیقاً وَ لَا مَنْفَذاً قَالُوا لِإِبْلِیسَ لَیْسَ لَهُ غَیْرُکَ تُبَاشِرُهُ بِجُنُودِکَ فَتَغْلِبُهُ وَ تُغْوِیهِ فَیَقْصِدُهُ إِبْلِیسُ بِجُنُودِهِ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لِلْمَلَائِکَهًِْ (هَذَا إِبْلِیسُ قَدْ قَصَدَ عَبْدِی فُلَاناً أَوْ أَمَتِی فُلَانَهًَْ بِجُنُودِهِ أَلَا فَقَاتِلُوهُ فَیُقَاتِلَهُمْ بِإِزَاءِ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ مِنْهُمْ مِائَهًُْ أَلْفِ مَلَکٍ (وَ هُمْ عَلَی أَفْرَاسٍ مِنْ نَارٍ بِأَیْدِیهِمْ سُیُوفٌ مِنْ نَارٍ وَ رِمَاحٌ مِنْ نَارٍ وَ قِسِیٌّ وَ نَشَاشِیبُ وَ سَکَاکِینُ وَ أَسْلِحَتُهُمْ مِنْ نَارٍ فَلَا یَزَالُونَ یُخْرِجُونَهُمْ وَ یَقْتُلُونَهُمْ بِهَا وَ یَأْسِرُونَ إِبْلِیسَ فَیَضَعُونَ عَلَیْهِ تِلْکَ الْأَسْلِحَهًَْ فَیَقُولُ یَا رَبِّ وَعْدَکَ وَعْدَکَ قَدْ أَجَّلْتَنِی إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لِلْمَلَائِکَهًِْ (وَعَدْتُهُ أَنْ لَا أُمِیتَهُ وَ لَمْ أَعِدْهُ أَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَیْهِ السِّلَاحَ وَ الْعَذَابَ وَ الْآلَامَ اشْتَفُوا مِنْهُ ضَرْباً بِأَسْلِحَتِکُمْ فَإِنِّی لَا أُمِیتُهُ فَیُثْخِنُونَهُ بِالْجِرَاحَاتِ ثُمَّ یَدْعُونَهُ فَلَا یَزَالُ سَخِینَ الْعَیْنِ عَلَی نَفْسِهِ وَ أَوْلَادِهِ الْمَقْتُولِینَ الْمُقْتَلِینَ وَ لَا یَنْدَمِلُ شَیْءٌ مِنْ جِرَاحَاتِهِ إِلَّا بِسِمَاعِهِ أَصْوَاتِ الْمُشْرِکِینَ بِکُفْرِهِمْ فَإِنْ بَقِیَ هَذَا الْمُؤْمِنُ عَلَی طَاعَهًِْ اللَّهِ وَ ذِکْرِهِ وَ الصَّلَاهًِْ عَلَی مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ آلِهِ (بَقِیَ إِبْلِیسُ عَلَی تِلْکَ الْجِرَاحَاتِ وَ إِنْ زَالَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِکَ وَ انْهَمَکَ فِی مُخَالَفَهًِْ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مَعَاصِیهِ انْدَمَلَتْ جِرَاحَاتُ إِبْلِیسَ ثُمَّ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ الْعَبْدِ حَتَّی یُلْجِمَهُ وَ یُسْرِجَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ یَرْکَبَهُ ثُمَّ یَنْزِلُ عَنْهُ وَ یَرْکَبُ ظَهْرَهُ شَیْطَاناً مِنْ شَیَاطِینِهِ وَ یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أَ مَا تَذْکُرُونَ مَا أَصَابَنَا مِنْ شَأْنِ هَذَا ذَلَّ وَ انْقَادَ لَنَا الْآنَ حَتَّی صَارَ یَرْکَبُهُ هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُدِیمُوا عَلَی إِبْلِیسَ سُخْنَهًَْ عَیْنِهِ وَ أَلَمَ جِرَاحَاتِهِ فَدَاوِمُوا عَلَی طَاعَهًِْ اللَّهِ وَ ذِکْرِهِ وَ الصَّلَاهًِْ عَلَی مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ إِنْ زِلْتُمْ عَنْ ذَلِکَ کُنْتُمْ أُسَرَاءَ فَیَرْکَبُ أَقْفِیَتَکُمْ بَعْضُ مَرَدَتِهِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در تفسیر [منسوب به] امام عسکری (علیه السلام) آمده: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای امّت محمّد (صلی الله علیه و آله)! محمّد (صلی الله علیه و آله) و خاندان او را در مصیبت‌ها و سختی‌ها یاد کنید تا خداوند فرشتگان [گماشته شده بر] شما را بر شیاطینی که آهنگ شما کنند، یاری دهد؛ چراکه با هرکدام از شما فرشته‌ای در سمت راست است که نیکی‌ها و فرشته‌ای در سمت چپ که بدی‌هایش را می‌نویسد، و همراه او دو شیطان از جانب ابلیس هستند که وی را گمراه کنند. هرگاه آن دو شیطان در دلش وسوسه کنند و او خدا را یاد کرده و بگوید: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّد وَ آلِهِ آن دو شیطان در بند شوند؛ سپس نزد ابلیس رفته و شکوه کنند و گویند: «کار او ما را درمانده کرده است؛ ما را با شیاطین سرکش کمک کن». ابلیس نیز پیوسته آن دو را کمک کند تا در نهایت با هزار شیطان سرکش یاریشان کند و آن‌ها جملگی سراغ آن انسان روند. هرگاه آهنگ او نمایند و او خدا را یاد کرده و بر محمّد و خاندان پاکش درود می‌فرستد آن‌ها راه و روزنه‌ای به او نیابند و به ابلیس گویند: «جز خودت کسی حریف او نمی‌شود، باید خودت با لشکریانت بروی و او را مغلوب ساخته و گمراه کنی». ابلیس نیز با لشکریانش آهنگ او کنند. خداوند متعال به فرشته‌ها فرماید: «این ابلیس است که با لشکرش آهنگ فلان بنده یا کنیز مرا کرده؛ به جنگ او بروید»! پس در مقابل هر شیطان رانده شده، صدهزار فرشته به‌پیکار روند درحالی‌که فرشتگان بر اسبانی از آتش قرار دارند و به‌دستانشان شمشیرها و نیزه‌هایی از آتش است و کمان‌ها، تیرها و چاقوهایی آتشین دارند و همه‌ی سلاح‌هایشان از آتش است و پیوسته با آن سلاح‌ها شیاطین را بیرون رانده و بکُشند و ابلیس را به اسارت گرفته و آن سلاح‌ها را بر او نهند. ابلیس عرض کند: «پروردگارا! وعده‌ات، وعده‌ات، تو مرا إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ المَعْلُومِ مهلت داده‌ای»! خداوند متعال به فرشتگان فرماید: «من وعده‌اش دادم که او را [تا روز معیّن] نکشم، وعده ندادم که سلاح، عذاب و دردها را بر او مسلّط نسازم؛ او را با سلاح‌های خود بزنید و [با این‌کار] از او انتقام بگیرید که [هر چقدر بزنید] من او را نمی‌کُشم [تا بیشتر شکنجه ببیند]». فرشتگان نیز او را با زخم‌های فراوان ناتوان ساخته و سپس رهایش می‌کنند. او پیوسته بر خود و فرزندان کشته‌شده‌اش گریان باشد و برای زخم‌های او مرهمی نیست جز شنیدن صداهای کفرآلود مشرکان. پس اگر این انسان مؤمن بر طاعت و یاد خدا و صلوات بر محمّد و خاندانش (پابرجا بماند آن زخم‌ها بر تن ابلیس باقی بماند؛ و اگر بنده از این وضعیت بازگردد و در مخالفت با خدای عزّوجلّ و گناهان غوطه‌ور شود زخم‌های ابلیس خوب شود و بر آن‌بنده نیرو یابد تا در نهایت، به او دهنه زند و بر پشتش زین نهاده و سوارش شود؛ سپس از او پایین آید و شیطانی از شیاطینش را بر پشت او سوار کرده و به یارانش گوید: «آیا به یاد ندارید ما از دست او چه کشیدیم؟ اکنون زبون و فرمانبر ما گشته، به‌گونه‌ای که این شیطان بر او سوار می‌شود»! در ادامه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «اگر می‌خواهید پیوسته چشم ابلیس را گریان نگه داشته و زخم‌های او را دردناک سازید پیوسته بر طاعت و یاد خدا و صلوات بر محمّد و خاندانش (مداومت کنید؛ و اگر از آن دست بکشید اسیرانی گردید که برخی از شیاطین سرکش بر پشت شما سوار شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۴۹۸

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۷۱

۶

(حجر/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ یَحْیَی‌بْنِ‌أَبِی‌الْعَلَاءِ الرَّازِی أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَی أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ

جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ… لِإِبْلِیسَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَ أَخْبِرْنِی عَنْ هَذَا الْبَیْتِ کَیْفَ صَارَ فَرِیضَهًًْ عَلَی الْخَلْقِ أَنْ یَأْتُوهُ قَالَ فَالْتَفَتَ أبوعبدالله (علیه السلام) إِلَیْهِ وَ قَالَ مَا سَأَلَنِی عَنْ مَسْأَلَتِکَ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَمَّا قَالَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ضَجَّتِ الملائکه مِنْ ذَلِکَ وَ قَالُوا یَا رَبِّ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ جَاعِلًا فِی أَرْضِکَ خَلِیفَهًًْ فَاجْعَلْهُ مِنَّا مَنْ یَعْمَلُ فِی خَلْقِکَ بِطَاعَتِکَ فَرَدَّ عَلَیْهِمْ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ فَظَنَّتِ الملائکه أَنَّ ذَلِکَ سَخَطٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَیْهِمْ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ یَطُوفُونَ بِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَهُمْ بِبَیْتٍ مِنْ مَرْمَرٍ سَقْفُهُ یَاقُوتَهًٌْ حَمْرَاءُ وَ أَسَاطِینُهُ الزَّبَرْجَدُ یَدْخُلُهُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ (لَا یَدْخُلُونَهُ بَعْدَ ذَلِکَ إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ وَ یَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ نَفْخَهًٌْ واحِدَهًٌْ فَیَمُوتُ إِبْلِیسُ مَا بَیْنَ النَّفْخَهًِْ الْأُولَی وَ الثَّانِیَهًِْ وَ أَمَّا نُونٌ فَکَانَ نَهَراً فِی الْجَنَّهًِْ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الثَّلْجِ وَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَهُ کُنْ مِدَاداً فَکَانَ مِدَاداً ثُمَّ أَخَذَ شَجَرَهًًْ فَغَرَسَهَا بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَ الْیَدُ الْقُوَّهًُْ وَ لَیْسَ بِحَیْثُ تَذْهَبُ إِلَیْهِ الْمُشَبِّهَهًُْ ثُمَّ قَالَ لَهَا کُونِی قَلَماً ثُمَّ قَالَ لَهُ اکْتُبْ فَقَالَ یَا رَبِّ وَ مَا أَکْتُبُ قَالَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَفَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ خَتَمَ عَلَیْهِ وَ قَالَ لَا تَنْطِقَنَّ إِلَی یَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم.

امام صادق (علیه السلام) - از یحیی‌بن‌علاء رازی نقل شده: مردی به محضر امام صادق (علیه السلام) رسید و عرض کرد: «فدایت شوم! مرا از معنای این سخن خداوند عزّوجلّ… خطاب به ابلیس [که فرموده]: فَإِنَّکَ مِنَ الْمنْظَرِینَ\* إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ المَعْلُومِ؛ و همچنین از اینکه چرا بر مردمان واجب شده به زیارت کعبه بیایند، باخبر فرما». امام (علیه السلام) به او رو کرده و فرمود: «قبل از تو هرگز کسی چنین سؤالی از من نکرده بود! چون خدای عزّوجلّ به فرشتگان فرمود: من در روی زمین، جانشینی قرار خواهم داد. (بقره/۳۰) فرشتگان از این خبر، بانگ و فریاد برآورده و عرض کردند: «پروردگارا! اگر می‌خواهی حتماً برای خود جانشینی در زمین قرار دهی کسی از ما را برای این‌کار قرار ده که در میان مخلوقاتت تو را عبادت کند». خدا در پاسخ آن‌ها فرمود: من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. (بقره/۳۰) فرشتگان گمان کردند خداوند با این پاسخ بر آنان خشم گرفته است؛ در نتیجه به عرش‌الهی پناه برده و بر گرد آن به طواف پرداختند. خداوند عزّوجلّ نیز به آنان فرمان داد خانه‌ای را طواف کنند که از مرمر ساخته شده و سقفش از یاقوت سرخ و ستون‌هایش از زبرجد بوده است و هر روز هفتاد هزار فرشته داخل آن شده و پس از آن إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمعْلُومِ داخل آن نخواهند شد». [در ادامه] امام (علیه السلام) فرمود: «و روز وقت معیّن، روزی است که در «صور» یک‌بار دمیده شود و ابلیس در فاصله‌ی میان دمیدن اوّل [که همه‌ی موجودات می‌میرند] و دمیدن دوّم [که همه‌ی موجودات دوباره زنده می‌شوند] خواهد مرد. و امّا نون؛ عبارت است از نهری در بهشت که آبش از برف سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است حق تعالی به این آب می‌فرماید: مرکّب شو، پس بلافاصله مرکّب می‌گردد، سپس درختی را با دستش می‌کارد [امام (علیه السلام) برای رفع شبهه‌ای که برای گروه مشبّهه پیش آمده بلافاصله فرمود: مقصود از «ید» قوّه و قدرت است نه آن معنایی که در توهّم گروه مشبّهه می‌باشد] پس از آن به درخت می‌فرماید: «قلم شو». و به‌دنبال آن به قلم امر می‌فرماید: «بنویس». درختی که قلم شده عرض می‌کند: «چه بنویسم»؟ حق جلّت عظمته می‌فرماید: آنچه تا روز قیامت واقع خواهد شد را بنویس. پس قلم به فرمان خدا تمام وقایع را می‌نگارد و آن را به نفخ صور و هلاکت ابلیس ختم می‌کند و بعد خداوند متعال به آن می‌فرماید: إِلَی یَوْمَ الْوَقْتِ المَعْلُوم البتّه سخن مگو و تکلّم مکن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۰

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۱۰۸

آیه قالَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعینَ [39]

گفت: «پروردگارا! به سبب آنکه مرا گمراه ساختی، من [نعمت‌هاى مادّى را] در زمین در نظر آن‌ها جلوه می‌دهم، و به‌یقین همگی را گمراه خواهم ساخت».

۱

(حجر/ ۳۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ یُعْدِیَکُمْ بِدَائِهِ وَ أَن یَسْتَفِزَّکُمْ بِنِدَائِهِ وَ أَنْ یُجْلِبَ عَلَیْکُمْ بِخَیْلِهِ وَ رَجِلِه فَلَعَمْرِی لَقَدْ فَوَّقَ لَکُمْ سَهْمَ الْوَعِیدِ وَ أَغْرَقَ لَکُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِیدِ وَ رَمَاکُمْ مِنْ مَکَانٍ قَرِیبٍ فَقَالَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ قَذْفاً بِغَیْبٍ بَعِیدٍ وَ رَجْماً بِظَنٍّ مُصِیبٍ فَصَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِیَّهًِْ وَ إِخْوَانُ الْعَصَبِیَّهًِْ وَ فُرْسَانُ الْکِبْرِ وَ الْجَاهِلِیَّهًْ.

امام علی (علیه السلام) -ای بندگان خدا! از دشمن خدا پرهیز کنید! مبادا شما را به بیماری خود مبتلا سازد و با ندای خود شما را به حرکت در آورد و با لشکرهای پیاده و سواره‌ی خود بر شما بتازد. به جان خودم سوگند! شیطان تیر خطرناکی برای شکار شما بر چلّه‌ی کمان گذارده و تا حدّ توان کشیده و از نزدیک‌ترین مکان، شما را هدف قرار داده است و [خطاب به خدا] گفته است: رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ. اما تیری در تاریکی¬ها و سنگی بدون نشانه‌روی رها ساخت، گرچه فرزندان خود¬پسندی و برادران تعصب و خود¬خواهی و سواران مرکب جهالت و خود¬پرستی او را تصدیق کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۲

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۱۴/ البرهان

۲

(حجر/ ۳۹)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ یُونُسَ‌بْنِ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) یَا یُونُسُ لَا

تَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِیَّهًِْ فَإِنَّ الْقَدَرِیَّهًَْ لَمْ یَقُولُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ وَ لَا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ وَ لَا بِقَوْلِ إِبْلِیسَ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّهًِْ قَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ وَ قَالَ أَهْلُ النَّارِ رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنَّا قَوْماً ضالِّینَ وَ قَالَ إِبْلِیسُ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَقُولُ بِقَوْلِهِمْ وَ لَکِنِّی أَقُولُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَی فَقَالَ یَا یُونُسُ (علیه السلام) لَیْسَ هَکَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَی یَا یُونُسُ (علیه السلام) تَعْلَمُ مَا الْمَشِیئَهًُْ قُلْتُ لَا قَالَ هِیَ الذِّکْرُ الْأَوَّلُ فَتَعْلَمُ مَا الْإِرَادَهًُْ قُلْتُ لَا قَالَ هِیَ الْعَزِیمَهًُْ عَلَی مَا یَشَاءُ فَتَعْلَمُ مَا الْقَدَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هِیَ الْهَنْدَسَهًُْ وَ وَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَ الْفَنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَ إِقَامَهًُْ الْعَیْنِ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ فَتَحْتَ لِی شَیْئاً کُنْتُ عَنْهُ فِی غَفْلَهًٍْ.

امام رضا (علیه السلام) - یونس‌بن‌عبدالرّحمن گوید: امام رضا (علیه السلام) به من فرمود: «ای یونس! هم‌عقیده با قدریّه (اهل تفویض که معتقدند انسان به صورت کاملاً مستقل می‌تواند هرکاری را انجام داده یا ترک کند و اراده‌ی خدا در کردار او هیچ تأثیری ندارد) مباش؛ زیرا آن‌ها نه قائل به گفتار اهل بهشتند، نه اهل‌دوزخ و نه ابلیس؛ زیرا اهل بهشت گویند: سپاس مخصوص خداوندی است که ما را به این [همه نعمت] رهنمون شد و اگر او ما را هدایت نکرده بود ما [به این‌ها] راه نمی‌یافتیم. (اعراف/۴۳)؛ و اهل‌دوزخ گویند: پروردگارا! بدبختی ما بر ما چیره شد و ما قوم گمراهی بودیم. (مؤمنون/۱۰۶)؛ و ابلیس گفت: رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی». عرض کردم: «سوگند به خدا! من عقیده‌ی آن‌ها را ندارم؛ بلکه معتقدم اتّفاقی نمی‌افتد مگر به‌وسیله‌ی آنچه خدا خواهد و اراده کند و تقدیر نماید و حکم فرماید». حضرت فرمود: «ای‌یونس! عقیده‌ی صحیح این نیست؛ [بلکه صحیح این است که بگویی]: اتّفاقی نمی‌افتد جز آنچه خدا خواهد و اراده کند و تقدیر نماید و حکم فرماید. ای یونس! آیا می‌دانی مشیّت (خواست خدا) چیست»؟ عرض کردم: «نه»! فرمود: «یادآوری نخستین [آنچه در لوح محفوظ آمده]؛ آیا می‌دانی اراده چیست»؟ عرض کردم: «نه»! فرمود: «عزم و آهنگ بر [انجام] چیزی است که او خواهد. آیا می‌دانی قدَر چیست»؟ عرض کردم: «نه»! فرمود: «اندازه‌گیری و مرزبندی برای [مقدار] بقاء و [زمان] فناء». سپس فرمود: «و قضاء (حکم) همان محکم‌ساختن و وجود خارجی دادن است». یونس گوید: از امام (علیه السلام) اجازه خواستم تا سر مبارکش را ببوسم و عرض کردم: «گِرهی را برایم گشودی که از آن بی‌خبر بودم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۲

الکافی، ج۱، ص۱۵۷/ بحارالأنوار، ج۵، ص۱۲۲/ المحاسن، ج۱، ص۲۴۴

آیه إِلاَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ [40]

مگر بندگان خالص‌شده‌ات را.

۱

(حجر/ ۴۰)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَانَ وَ لَا شَیْءَ فَخَلَقَ خَمْسَهًًْ مِنْ نُورِ جَلَالِهِ وَ {جَعَلَ} لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اسْماً مِنْ أَسْمَائِه… فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَی آدَم (علیه السلام) … عَلَّمَهُ أَسْمَاءَهُمْ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِکَةِ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَّمَهُمْ بِأَسْمَائِهِم… وَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ إِذْ کَانَتْ سَجْدَتُهُمْ لآِدَمَ تَفْضِیلًا لَهُ وَ عِبَادَهًًْ لِلَّهِ إِذْ کَانَ ذَلِکَ بِحَقٍّ لَهُ وَ أَبَی إِبْلِیسُ الْفَاسِقُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَقَالَ ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ قَالَ فَقَدْ فَضَّلْتُهُ عَلَیْکَ حَیْثُ أَمَرْ {تُ} بِالْفَضْلِ لِلْخَمْسَهًِْ الَّذِینَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَاناً وَ لَا مِنْ شِیعَتِهِمْ {یَتَّبِعُهُمْ} فَذَلِکَ اسْتِثْنَاءُ اللَّعِینِ إِلَّا عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ قَالَ إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَ هُمُ الشِّیعَهًُْ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند تبارک‌وتعالی بود، بی‌آنکه چیز دیگری باشد؛ پس پنج‌تن (علیهم السلام) را از نور جلال خویش آفرید و برای هریک نامی از نام‌های خود قرار داد. … چون خداوند متعال آدم (علیه السلام) را آفرید… آنگاه نام‌های آنان را به وی آموخت. سپس آن‌ها را به فرشتگان عرضه داشت. (بقره/۳۱) این درحالی است که نام‌های آنان را به فرشتگان نیاموخته بود. هنگامی‌که آدم، فرشتگان را از نام‌های آنان آگاه کرد. (بقره/۳۳) فرشتگان دانستند که آن نام‌ها نزد آدم (علیه السلام) به امانت گزارده شده و او با آگاهی [به آن نام‌ها، بر فرشتگان] برتری یافته است؛ و فرمان یافتند که [بر آدم (علیه السلام)] سجده کنند، زیرا سجده‌ی آن‌ها بر آدم (علیه السلام) بزرگداشت او و عبادت خدا بود؛ چون این سجده در حقیقت سجده برای خدا بود؛ و ابلیس نافرمانبردار از فرمان پروردگارش سرباز زد و خداوند فرمود: در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ گفت: «من از او بهترم». (اعراف/۱۲) خدا فرمود: «من آدم (علیه السلام) را در همان زمانی‌که دستور دادم آن پنج نفر (علیهم السلام) را که هیچ‌گونه تسلّطی برای تو نسبت به آن‌ها و شیعیانشان که از آن‌ها پیروی می‌کنند، قرار ندادم بزرگ بدارد، بر تو برتری دادم». و این سخن إِلَّا عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمخْلَصِینَ؛ استثنایی است که ابلیس ملعون [از کسانی که می‌خواهد گمراه سازد] بیان کرده است؛ و خدا فرمود: بر بندگانم هیچ تسلّطی نخواهی یافت. (حجر/۴۲)؛ که آن بندگان، همان شیعیان هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۴

فرات الکوفی، ص۵۶

۲

(حجر/ ۴۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الْإِخْلَاصِ قَالَ الْمُخْلِصُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ النَّاسَ شَیْئاً حَتَّی یَجِدَ وَ إِذَا وَجَدَ رَضِیَ وَ إِذَا بَقِیَ عِنْدَهُ شَیْءٌ أَعْطَاهُ فِی اللَّهِ فَإِنَّ مَنْ لَمْ یَسْأَلِ الْمَخْلُوقَ فَقَدْ أَقَرَّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِالْعُبُودِیَّهًِْ وَ إِذَا وَجَدَ فَرَضِیَ فَهُوَ عَنِ اللَّهِ رَاضٍ وَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَنْهُ رَاضٍ وَ إِذَا أَعْطَی لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ عَلَی حَدِّ الثِّقَهًِْ بِرَبِّهِ عَزَّوَجَل.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ای‌جبرئیل! تفسیر اخلاص چیست؟ گفت: «انسان مخلص کسی است که از مردم چیزی نخواهد تا آنکه خود بیابد؛ و هرگاه به دست آورد، به آن خشنود شود؛ و اگر چیزی در دستش باقی بماند در راه خدا ببخشد. [چنین کسی مخلص است] زیرا کسی که از مردم درخواستی نکند در حقیقت، به بندگی خدای عزّوجلّ اقرار نموده است و آنگاه که [خواسته‌ی خویش را] بیابد و خشنود شود در حقیقت، از خداوند خشنود گشته و خداوند تبارک‌وتعالی از او خشنود است؛ و چون در راه خدا ببخشد یعنی اطمینان کامل به پروردگارش دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۴

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۳۷۴/ نورالثقلین

آیه قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلیَّ مُسْتَقِیمٌ [41]

فرمود: «این راه مستقیمی است که بر عهده‌ی من است [و سنّت هميشگى‌ام].

۱

(حجر/ ۴۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَبُو بَرْزَهًَْ قَالَ: بَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذْ قَالَ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ فَقَالَ رَجُلٌ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یَعْنِی اللَّهُ فَضْلَ هَذَا الصِّرَاطِ عَلَی مَا سِوَاهُ فَقَالَ النَّبِیُّ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) هَذَا جَوَابُکَ یَا فُلَانُ أَمَّا قَوْلُکَ فَضْلُ الْإِسْلَامِ عَلَی مَا سِوَاهُ کَذَلِکَ وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیمٌ فَإِنِّی قُلْتُ لِرَبِّی مقبل عَنْ غَزْوَهًِْ تَبُوکَ الْأُولَی اللَّهُمَّ إِنِّی جَعَلْتُ عَلِیّاً (علیه السلام) بِمَنْزِلَهًِْ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّهًَْ لَهُ مِنْ بَعْدِی فَصَدِّقْ کَلَامِی وَ أَنْجِزْ وَعْدِی وَ اذْکُرْ عَلِیّاً (علیه السلام) بِالْقَلْبِ کَمَا ذَکَرْ هَارُونَ فَإِنَّکَ قَدْ ذَکَرْتَ اسْمِی فِی الْقُرْآنِ فَقَرَأَ آیَهًًْ فَأَنْزَلَ تَصْدِیقَ قَوْلِی فَرَسَخَ جَسَدُهُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَهًِْ وَ تَکْذِیبِ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ شَکَوْا فِی مَنْزِلِ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَنَزَلَ هَذَا صِرَاطُ عَلِیٍّ الْمُسْتَقِیمُ وَ هُوَ {هَذَا} جَالِسٌ عِنْدِی فَاقْبَلُوا نَصِیحَتَهُ وَ اسْمَعُوا قَوْلَهُ فَإِنَّهُ مَنْ یَسُبُّنِی یَسُبُّهُ {یسب} اللَّهُ وَ مَنْ سَبَّ عَلِیّاً (علیه السلام) فَقَدْ سَبَّنِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابوبرزه گفت: در خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نشسته بودیم. آن جناب به‌سوی علی (علیه السلام) اشاره نموده، این آیه را خواند: این راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید! و از راه‌های پراکنده [و انحرافی] پیروی نکنید، که شما را از طریق حق، دور می‌سازد! این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می‌کند، شاید پرهیزگاری پیشه کنید»! (انعام/۱۵۳) مردی عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! مگر منظور از آیه این نیست که خدا این راه را بر تمام راه‌ها برتری داده [یعنی اسلام را]». پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «این ستمی است که تو [درباره‌ی علی (علیه السلام)] روا می‌داری». امّا آنچه گفتی که خداوند اسلام را بر غیرش برتری داده، صحیح است امّا این آیه هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا موقعی نزول یافت که من از جنگ تبوک اوّل بازمی‌گشتم». عرض کردم: «پروردگارا! من علی (علیه السلام) را همچون هارون (علیه السلام) برادر موسی (علیه السلام) در میان امّت خود به جانشینی گذاشتم؛ جز اینکه پیامبری بعد از من نیست. خداوندا! گفتار مرا تصدیق کن و وعده‌ی مرا تمام نما و نام علی (علیه السلام) را در قرآن ذکر کن؛ چنانچه نام هارون را برده¬ای. آنگاه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آیه‌ای را از قرآن خواند و فرمود: «خداوند سخن مرا با این آیه هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیمٌ تصدیق کرد. او همین است که نزد من نشسته است. نصیحتش را بشنوید و [به او] گوش کنید. هرکه مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده و هرکه علی (علیه السلام) را دشنام دهد به من دشنام داده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۶

فرات الکوفی، ص۱۳۷

۲

(حجر/ ۴۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ هِشَامِ‌بْنِ‌الْحَکَمِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ هَکَذَا هَذَا صِرَاطُ عَلِیٍّ مُسْتَقِیمٍ یَعْنِی عَلِیَّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَیْ طَرِیقَهُ وَ دِینَهُ لَا عِوَجَ فِیه.

امام صادق (علیه السلام) - هشام‌بن‌حکم از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که امام (علیه السلام) آیه قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلیََّّ مُسْتَقِیمٌ را تلاوت نموده و فرمود: منظورش علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) بود یعنی هیچ انحرافی در مسلک و آئینش نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۶

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۲

۳

(حجر/ ۴۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ الْجُعْفِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) … قُلْتُ مَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ فِی کِتَابِهِ قالَ هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیمٌ قَالَ صِرَاطُ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقُلْتُ صِرَاطُ عَلِیٍ فَقَالَ صِرَاطُ عَلِیِ {بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام)}.

امام باقر (علیه السلام) - سلام‌بن‌مستنیر جعفی گوید خدمت امام باقر (علیه السلام) رفتم و عرض کردم: «منظور آیه قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلیََّّ مُسْتَقِیمٌ چیست»؟ فرمود: «صراط علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است. عرض کردم: «صراط علی (علیه السلام)»؟! فرمود: «آری، صراط علی (علیه السلام)»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۶

فرات الکوفی، ص۲۲۵/ بصایرالدرجات، ص۵۱۲/ نورالثقلین/ البرهان

آیه إِنَّ عِبادی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغاوینَ [42]

که بربندگانم هیچ تسلّطی نخواهی یافت؛ مگر گمراهانی که از تو پیروی می‌کنند.

۱

(حجر/ ۴۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَن عَلِیِّ‌بْنِ‌النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی هَذِهِ الْعِصَابَهًِْ خَاصَّهًًْ سُلْطَانٌ قُلْتُ وَ کَیْفَ وَ فِیهِمْ مَا فِیهِمْ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ لَیْسَ لَکَ سُلْطَانٌ أَنْ یُحَبِّبَ إِلَیْهِمُ الْکُفْرَ وَ یُبْغِضَ إِلَیْهِمُ الْإِیمَانَ.

امام صادق (علیه السلام) - علیّ‌بن‌نعمان از کسی که برایش از امام صادق (علیه السلام) حدیث کرده نقل می‌کند که ایشان درباره‌ی این سخن خداوند إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ؛ فرمود: «ابلیس فقط بر شیعیان تسلّط ندارد». عرض کردم: «چگونه چنین چیزی ممکن است و حال آنکه افراد گناهکاری در میان شیعیان هستند»؟ فرمود: «آیه به این معنا که فکر می‌کنی نیست، بلکه به این معناست که تو (ابلیس) نمی‌توانی کفر را در نظر آنان خوب جلوه دهی و ایمان را در نظرشان منفور سازی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۶

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۹۴/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۲/ المحاسن، ج۱، ص۱۷۱/ معانی الأخبار، ص۱۵۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حجر/ ۴۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ (رحمة الله علیه) عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ مَا تَفْسِیرُ هَذَا قَالَ قَالَ اللَّهُ إِنَّکَ لَا تَمْلِکُ أَنْ تُدْخِلَهُمْ جَنَّهًًْ وَ لَا نَاراً.

امام باقر (علیه السلام) - از جابر نقل شده که گفت: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «معنا و تفسیر این سخن خداوند [که می‌فرماید]: إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ؛ چیست»؟ حضرت فرمود: «خداوند [به ابلیس] فرموده: «تو نمی‌توانی بندگانم را به بهشت یا جهنّم وارد کنی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۸

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۵۴/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۲/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حجر/ ۴۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) یَذْکُرُ فِی حَدِیثِ غَدِیرِ خُمٍّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ النبی (صلی الله علیه و آله) لِعَلِیٍّ (علیه السلام) مَا قَالَ وَ أَقَامَهُ لِلنَّاسِ صَرَخَ إِبْلِیسُ صَرْخَهًًْ فَاجْتَمَعَتْ لَهُ الْعَفَارِیتُ فَقَالُوا یَا سَیِّدَنَا مَا هَذِهِ الصَّرْخَهًُْ فَقَالَ وَیْلَکُمْ یَوْمُکُمْ کَیَوْمِ عِیسَی (علیه السلام) وَ اللَّهِ لَأُضِلَّنَّ فِیهِ الْخَلْقَ قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ صَرَخَ إِبْلِیسُ صَرْخَهًًْ فَرَجَعَتْ إِلَیْهِ الْعَفَارِیتُ فَقَالُوا یَا سَیِّدَنَا مَا هَذِهِ الصَّرْخَهًُْ الْأُخْرَی فَقَالَ وَیْحَکُمْ حَکَی اللَّهُ وَ اللَّهِ کَلَامِی قُرْآناً وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِکَ وَ جَلَالِکَ لَأُلْحِقَنَّ الْفَرِیقَ بِالْجَمِیعِ قَالَ فَقَالَ النبی (صلی الله علیه و آله) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ قَالَ صَرَخَ إِبْلِیسُ صَرْخَهًًْ فَرَجَعَتْ إِلَیْهِ الْعَفَارِیتُ فَقَالُوا یَا سَیِّدَنَا مَا هَذِهِ الصَّرْخَهًُْ الثَّالِثَهًُْ قَالَ وَ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ لَکِنَّ بِعِزَّتِکَ وَ جَلَالِکَ یَا رَبِّ لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمُ الْمَعَاصِیَ حَتَّی أُبَغِّضَهُمْ إِلَیْکَ قَالَ فَقَالَ أبوعبدالله (علیه السلام) وَ الَّذِی بَعَثَ بِالْحَقِّ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) لَلْعَفَارِیتُ وَ الْأَبَالِسَهًُْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَکْثَرُ مِنَ الزَّنَابِیرِ عَلَی اللَّحْمِ وَ الْمُؤْمِنُ أَشَدُّ مِنَ الْجَبَلِ وَ الْجَبَلُ یُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْفَأْسِ فَیُنْحَتُ مِنْهُ وَ الْمُؤْمِنُ لَا یُسْتَقَلُّ عَلَی دِینِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - جعفربن‌محمّد خزاعی از پدرش نقل کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که در مورد داستان غدیر خمّ می‌فرمود: «چون پیامبر (صلی الله علیه و آله) سخنان خویش را درباره‌ی علی (علیه السلام) بیان فرمود و او را پیشوای مسلمانان قرار داد، ابلیس فریاد بلندی کشید که همه‌ی شیاطین سرکش گرد او آمدند و گفتند: «آقای ما! این فریاد بلند برای چه بود»؟ ابلیس گفت: «وای بر شما! امروزِ [برای] شما مانند روز عیسی (علیه السلام) است؛ به خدا قسم که مردم را درباره‌ی علی گمراه خواهم ساخت». پس این‌آیه نازل شد: [آری] به یقین، ابلیس گمان خود را درباره‌ی آن‌ها محقّق ساخت که همگی از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مؤمنان. (سبأ/۲۰) ابلیس فریاد بلند [دیگری] کشید و دوباره شیاطین سرکش نزد او بازگشته و گفتند: «آقای ما! این فریاد بلند دیگر برای چه بود»؟ گفت: «وای بر شما! به خدا قسم! خداوند براساس سخن من، این آیه را نازل کرد: وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِیقاً مِنَ المُؤْمِنِینَ؛ سپس سر به آسمان بلند کرده و گفت: «به عزّت و جلالت سوگند! این مؤمنان را نیز به دیگران ملحق سازم». در آن‌هنگام پیامبر (صلی الله علیه و آله) [این‌آیه را تلاوت] فرمود: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ. [بار دیگر] ابلیس فریاد بلندی کشید و دوباره شیاطین سرکش نزد او بازگشته و گفتند: «آقای ما! این فریاد بلند سوّم برای چه بود»؟ گفت: «به خدا قسم از دست یاران علی بود؛ پروردگارا! به عزّت و جلالت قسم! گناهان را در نظرشان بیارایم تا آنان را دشمن تو سازم». [در ادامه] امام صادق (علیه السلام) فرمود: «سوگند به خدایی که محمّد (صلی الله علیه و آله) را به حقّ مبعوث کرد! شیاطین سرکش و ابلیس‌ها بر سر مؤمنین، بیش از زنبورها بر سر گوشت هستند و مؤمن نیز از کوه سخت‌تر است، [چرا که] با تیشه می‌توانی به کوه نزدیک شده و از آن بتراشی، ولی مؤمن [ذرّه‌ای] از دینش کم نمی‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۸

بحارالأنوار، ج۳۷، ص۱۶۴/ العیاشی، ج۲، ص۳۰۱

ولایت

۱

(حجر/ ۴۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أَبُوبَصِیرٍ وَ قَدْ خَفَرَهُ النَّفَسُ فَلَمَّا أَخَذَ مَجْلِسَهُ قَالَ لَهُ أبوعبدالله (علیه السلام) یَا أَبَا مُحَمَّد مَا هَذَا النَّفَسُ الْعَالِی فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ‌رَسُولِ‌اللَّهِ (علیه السلام) کَبِرَ سِنِّی وَ اقْتَرَبَ أَجَلِی مَعَ أَنَّنِی لَسْتُ أَدْرِی مَا أَرِدُ عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِی فَقَالَ أبوعبدالله (علیه السلام) یَا أَبَامُحَمَّد أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُکْرِمُ الشَّبَابَ مِنْکُم‌أَنْ یُعَذِّبَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی مِنَ الْکُهُولِ أَنْ یُحَاسِبَهُم قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا لَنَا خَاصَّهًًْ أَمْ لِأَهْلِ التَّوْحِیدِ قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا لَکُمْ خَاصَّهًًْ دُونَ الْعَالَمِ قَالَ فَهَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ

فِدَاکَ زِدْنِی فَقَالَ یَا أَبَامُحَمَّد لَقَدْ ذَکَرَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِهَذَا إِلَّا الْأَئِمَّهًَْ (علیه السلام) وَ شِیعَتَهُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌سلیمان از پدرش نقل کرده که گفت: «در محضر امام صادق (علیه السلام) بودم که ابوبصیر نفس زنان بر ایشان وارد شد؛ چون در جای خود نشست امام صادق (علیه السلام) به‌او فرمود: «ای ابامحمّد! چرا به این تندی نفس می‌زنی»؟ عرض کرد: «فدایت شوم‌ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! سنّم بالا رفته، استخوانم باریک گشته و مرگم نزدیک شده است با اینکه نمی‌دانم در آخرت چه وضعی خواهم داشت»؟ … فرمود: «ای ابامحمّد! مگر نمی‌دانی که خداوند متعال جوانان شما شیعیان را گرامی می‌دارد و از سالخورده‌های شما شرم دارد»؟! … عرض کردم: «فدایت شوم! آیا این مقام مخصوص ما شیعیان است یا برای همه‌ی یکتاپرستان»؟ فرمود: «نه به خدا سوگند! فقط برای شماست نه همه‌ی مردمان». آیا [با گفتن این‌سخنان] تو را شاد کردم»؟ عرض کردم: «فدایت شوم! بر شادی‌ام بیفزا»! فرمود: «ای ابامحمّد! خداوند شما شیعیان را در قرآن یاد کرده و فرموده: إِنَّ عِبادی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ؛ به خدا سوگند! منظور او از بندگان [در این آیه] فقط امامان (علیهم السلام) و شیعیانشان است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۰۸

الکافی، ج۸، ص۳۵/ بحارالأنوار، ج۴۷، ص۳۹۰/ الاختصاص، ص۱۰۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۲/ فرات الکوفی، ص۲۲۵/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۷۶

۲

(حجر/ ۴۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) یَا أَبَا مُحَمَّد تَفَرَّقَ النَّاسُ شُعَباً وَ رَجَعْتُمْ أَنْتُمْ إِلَی أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ (فَأَرَدْتُمْ مَا أَرَادَ اللَّهُ وَ أَحْبَبْتُمْ مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ وَ اخْتَرْتُمْ مَنِ اخْتَارَهُ اللَّهُ فَأَبْشِرُوا وَ اسْتَبْشِرُوا فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ الْمَرْحُومُونَ الْمُتَقَبَّلُ مِنْکُمْ حَسَنَاتُکُمْ الْمُتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِکُمْ فَهَلْ سَرَرْتُکَ… فَقُلْتُ نَعَمْ زِدْنِی فَقَالَ لَقَدِ اسْتَثْنَاکُمُ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی الشَّیْطَانِ فَقَالَ إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَ اللَّهِ مَا عَنَی بِهَذَا غَیْرَکُمْ فَهَلْ سَرَرْتُکَ فَقُلْتُ نَعَم.

امام صادق (علیه السلام) - از ابوبصیر گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ای ابامحمّد! مسلمانان گروه‌گروه شدند و شما شیعیان به‌سوی اهل‌بیت پیامبرتان بازگشتید؛ اراده کرده‌اید آنچه را خدا اراده کرده و دوست دارید آن‌که را خدا دوست دارد و برگزیدید آن‌که را خدا برگزیده است؛ پس [یکدیگر را] بشارت دهید و شادمان باشید که به‌خدا سوگند شما آمرزیدگانی هستید که نیکی‌هایتان از شما پذیرفته شده و از گناهانتان چشم‌پوشی گشته است. آیا تو را شاد کردم»؟ عرض کردم: «آری، بر شادی‌ام بیفزا»! فرمود: «خداوند متعال شما را [از فریب شیطان] استثناء کرده و فرموده: إِنَّ عِبادی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ؛ به خدا سوگند! منظور او از بندگان [در این آیه] غیر از شما کسی‌دیگر نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۰

بحارالأنوار، ج۲۷، ص۱۲۳/ أعلام الدین، ص۴۵۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۳/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حجر/ ۴۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ سَعِیدِ‌بْنِ‌زَیْدِ‌بْنِ‌أَرْطَاهًَْ قَالَ: لَقِیتُ کُمَیْلَ‌بْنَ‌زِیَادٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ أَمِیر الْمُؤْمِنِینَ علِیّ‌بْن‌أَبِی‎طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِوَصِیَّهًٍْ أَوْصَانِی بِهَا یَوْماً هِیَ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ أَوْصَانِی یَوْماً فَقَالَ لِی یَا کُمَیْلُ (رحمة الله علیه) إِنَّ إِبْلِیسَ لَا یَعِدُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّمَا یَعِدُ عَنْ رَبِّهِ لِیَحْمِلَهُمْ عَلَی مَعْصِیَتِهِ فَیُوَرِّطَهُمْ یَا کُمَیْلُ (رحمة الله علیه) 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 (رحمة الله علیه) إِنَّ لَهُ فِخَاخاً یَنْصِبُهَا فَاحْذَرْ أَنْ یُوقِعَکَ فِیهَا یَا کُمَیْلُ (رحمة الله علیه) 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 (رحمة الله علیه) 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 (رحمة الله علیه) انْجُ بِوَلَایَتِنَا مِنْ أَنْ یَشْرَکَکَ فِی مَالِکَ وَ وُلْدِکَ کَمَا أُمِرَ.

امام علی (علیه السلام) - سعیدبن‌زیدبن ارطاه گوید: «کمیل‌بن‌زیاد را دیدم و از او درباره‌ی فضیلت و برتری امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علی‌ها السلام) پرسیدم». کمیل گفت: «آیا می‌خواهی تو را از سفارشی که روزی آن حضرت به من نمود آگاه سازم که آن‌سفارش برای تو از تمامی آنچه در دنیا وجود دارد، بهتر است»؟ گفتم: «آری»! گفت: «روزی حضرت به من سفارش نموده و فرمود: «ای‌کمیل! ابلیس از جانب خودش وعده‌ای نمی‌دهد بلکه از جانب پروردگارش وعده می‌دهد تا بندگان را بر نافرمانی خدا وادار ساخته و در منجلاب گناه گرفتار کند. ای‌کمیل! ابلیس با نیرنگ پنهانش به‌سراغت می‌آید و تو را به [انجام] عبادتی که می‌داند به آن انس گرفته‌ای و رهایش نمی‌کنی، فرمان می‌دهد؛ تو نیز می‌پنداری که او فرشته‌ای بزرگوار است [که تو را به آن‌عبادت فرمان می‌دهد] درحالی‌که او شیطان رانده‌شده [از درگاه خداوند] است. چون به او دلگرم شده و اطمینان پیدا کردی تو را وادار به [انجام] گناهان‌تباه کننده‌ای می‌کند که با آن‌ها رستگاری وجود ندارد. ای‌کمیل! ابلیس دام‌هایی دارد که آن‌ها را [برای فریب انسان‌ها] پهن می‌کند؛ بپرهیز از اینکه تو را در آن‌ها گرفتار سازد. ای‌کمیل! زمین آکنده از دام‌های شیاطین است و هرگز کسی از آن‌ها رهایی نمی‌یابد مگر کسی که به ما چنگ درآویزد؛ ای کمیل! خداوند تو را آگاه ساخته که کسی جز بندگانش از آن دام‌ها رهایی نیابد و بندگان او دوستداران ما هستند؛ همان‌طور که فرموده است: إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ؛ و فرموده: تسلّط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده‌اند، و آن‌ها که نسبت به او [خدا] شرک می‌ورزند [و فرمان‌شیطان را به جای فرمان خدا، گردن می‌نهند] (نحل/۱۰۰). ای کمیل! به‌واسطه‌ی ولایت ما، از اینکه ابلیس در مال و فرزندانت شریک شود آن‌چنان که به این کار فرمان یافته (اشاره به آیه‌ی۶۴ از سوره‌ی اسراء) رهایی پیدا کن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۰

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۲۷۴/ بشارهًْ المصطفی، ص۲۸

آیه وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعینَ [43]

و دوزخ، میعادگاه همه‌ی آن‌هاست!

۱

(حجر/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ فَوُقُوفُهُمْ عَلَی الصِّرَاطِ.

امام باقر (علیه السلام) - وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ فرمود: «آن‌ها بر روی پل صراط [از این حقیقت که دوزخ میعادگاهشان است] آگاهی خواهند یافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۰

بحارالأنوار، ج۸، ص۶۶/ القمی، ج۱، ص۳۷۶/ نورالثقلین

۲

(حجر/ ۴۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الدروع الواقیهًْ مِنْ کِتَابِ زُهْدِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ أَحْمَدَ الْقُمِّی أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ عَلَی النبی (صلی الله علیه و آله) وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ بَکَی النبی (صلی الله علیه و آله) بُکَاءً شَدِیداً وَ بَکَتْ صَحَابَتُهُ لِبُکَائِهِ وَ لَمْ یَدْرُوا مَا نَزَلَ بِهِ جبرئیل (علیه السلام) وَ لَمْ یَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَتِهِ أَنْ یُکَلِّمَهُ وَ کَانَ النبی (صلی الله علیه و آله) إِذَا رَأَی فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) فَرِحَ بِهَا فَانْطَلَقَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِلَی بَابِ بَیْتِهَا فَوَجَدَ بَیْنَ یَدَیْهَا شَعِیراً وَ هِیَ تَطْحَنُ فِیهِ وَ تَقُولُ وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی فَسَلَّمَ عَلَیْهَا وَ أَخْبَرَهَا بِخَبَرِ النبی (صلی الله علیه و آله) وَ بُکَائِهِ فَنَهَضَتْ وَ الْتَفَّتْ بِشَمْلَهًٍْ لَهَا خَلَقَهًٍْ قَدْ خِیطَتْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ مَکَاناً بِسَعَفِ النَّخْلِ فَلَمَّا خَرَجَتْ نَظَرَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ (رحمة الله علیه) إِلَی الشَّمْلَهًِْ وَ بَکَی وَ قَالَ وَا حُزْنَاهُ إِنَّ بَنَاتِ قَیْصَرَ وَ کِسْرَی لَفِی السُّنْدُسِ وَ الْحَرِیرِ وَ ابْنَهًُْ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) عَلَیْهَا شَمْلَهًُْ صُوفٍ خَلَقَهًٌْ قَدْ خِیطَتْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ مَکَاناً فَلَمَّا دَخَلَتْ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) عَلَی النبی (صلی الله علیه و آله) قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ سَلْمَانَ (رحمة الله علیه) تَعجبَ مِنْ لِبَاسِی فَوَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا لِی وَ لِعَلِیٍّ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ إِلَّا مَسَکُ کَبْشٍ نَعْلِفُ عَلَیْهَا بِالنَّهَارِ بَعِیرَنَا فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ افْتَرَشْنَاهُ وَ إِنَّ مِرْفَقَتَنَا لَمِنْ آدم (علیه السلام) حَشْوُهَا لِیفٌ فَقَالَ النبی (صلی الله علیه و آله) یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) إِنَّ ابْنَتِی لَفِی الْخَیْلِ السَّوَابِقِ ثُمَّ قَالَتْ یَا أَبَتِ فَدَیْتُکَ مَا الَّذِی أَبْکَاکَ فَذَکَرَ لَهَا مَا نَزَلَ بِهِ جبرئیل (علیه السلام) مِنَ الْآیَتَیْنِ الْمُتَقَدِّمَتَیْنِ قَالَ فَسَقَطَتْ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) عَلَی وَجْهِهَا وَ هِیَ تَقُولُ الْوَیْلُ ثُمَّ الْوَیْلُ لِمَنْ دَخَلَ النَّارَ فَسَمِعَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) فَقَالَ یَا لَیْتَنِی کُنْتُ کَبْشاً لِأَهْلِی فَأَکَلُوا لَحْمِی وَ مَزَّقُوا جِلْدِی وَ لَمْ أَسْمَعْ بِذِکْرِ النَّارِ وَ قَالَ أَبُوذَرٍّ (رحمة الله علیه) یَا لَیْتَ أُمِّی کَانَتْ عَاقِراً وَ لَمْ تَلِدْنِی وَ لَمْ أَسْمَعْ بِذِکْرِ النَّارِ وَ قَالَ مِقْدَادٌ (رحمة الله علیه) یَا لَیْتَنِی کُنْتُ طَائِراً فِی الْقِفَارِ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیَّ حِسَابٌ وَ لَا عِقَابٌ وَ لَمْ أَسْمَعْ بِذِکْرِ النَّارِ وَ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَا لَیْتَ السِّبَاعَ مَزَّقَتْ لَحْمِی وَ لَیْتَ أُمِّی لَمْ تَلِدْنِی وَ لَمْ أَسْمَعْ بِذِکْرِ النَّارِ ثُمَّ وَضَعَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ وَ جَعَلَ یَبْکِی وَ یَقُولُ وَا بُعْدَ سَفَرَاهُ وَا قِلَّهًَْ زَادَاهُ فِی سَفَرِ الْقِیَامَهًِْ یَذْهَبُونَ فِی النَّارِ وَ یُتَخَطَّفُونَ مَرْضَی لَا یُعَادُ سَقِیمُهُمْ وَ جَرْحَی لَا یُدَاوَی جَرِیحُهُمْ وَ أَسْرَی لَا یُفَکُّ أَسْرُهُمْ مِنَ النَّارِ یَأْکُلُونَ وَ مِنْهَا یَشْرَبُونَ وَ بَیْنَ أَطْبَاقِهَا یَتَقَلَّبُونَ وَ بَعْدَ لُبْسِ الْقُطْنِ مُقَطَّعَاتِ النَّارِ یَلْبَسُونَ وَ بَعْدَ مُعَانَقَهًِْ الْأَزْوَاجِ مَعَ الشَّیَاطِینِ مُقَرَّنُونَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هنگامی‌که آیات، هفت در دارد؛ و برای هر دری، بخشی از آن‌ها تعیین و تقسیم شده‌اند. (حجر/۴۴) نازل گردید، پیامبر (صلی الله علیه و آله) سخت گریست و اصحاب نیز با گریستن ایشان به گریه افتادند درحالی‌که نمی‌دانستند جبرئیل چه آیه‌ای را بر حضرت نازل کرده و کسی نیز نمی‌توانست با آن حضرت سخن بگوید [و علّت گریه‌ی ایشان را جویا شود] و عادت پیامبر (صلی الله علیه و آله) این‌بود که چون فاطمه (سلام الله علیها) را می‌دید از دیدن او خوشحال می‌شد؛ این بود که یکی از اصحاب به در خانه‌ی فاطمه (سلام الله علیها) رفت و او را دید که مشغول آسیاب‌کردن جو است و در آن‌حال می‌گوید: و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است. (قصص/۶۰) او به فاطمه (سلام الله علیها) سلام کرد و خبر گریستن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را به ایشان داد. فاطمه (سلام الله علیها) برخاست و با چادر کهنه‌ای که داشت و دوازده جای آن با لیف‌خرما وصله شده بود، خود را پوشاند. چون از خانه بیرون آمد سلمان فارسی (رحمة الله علیه) به چادر نگاهی کرده و گریست و گفت: «وای از اندوه و غم! دختران قیصر و کسری، دیبا و حریر بر تن دارند و دختر محمّد (صلی الله علیه و آله) چادری پشمینه‌ی کهنه دارد که دوازده جای آن وصله شده است»! چون فاطمه (سلام الله علیها) بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) وارد شد عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! سلمان (رحمة الله علیه) از پوشش من در شگفت شد؛ قسم به آنکه تو را به حقّ مبعوث کرد، پنج سال است که من و علی (علیه السلام) جز یک پوست گوسفند نداریم که روزها شترمان بر روی آن علف می‌خورد و چون شب شود آن را به‌عنوان فرش می‌گسترانیم؛ و بالش ما از پوستی است که درون آن از لیف خرما پُر شده است». پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای سلمان (رحمة الله علیه)! دختر من [در ترک دنیا و توجّه به خدا] جزو پیشتازان است». سپس فاطمه (سلام الله علیها) عرض کرد: «پدرجان! جانم به فدایت! چه چیزی شما را وادار به گریه کرده است»؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن دو آیه‌ای که جبرئیل نازل کرده بود را برایش بیان فرمود. فاطمه (سلام الله علیها) [با شنیدن آن‌ها] با صورت به زمین افتاد درحالی‌که می‌گفت: «وای! وای بر کسی که داخل دوزخ شود»! سلمان (رحمة الله علیه) با شنیدن آن‌ها گفت: «ای‌کاش من گوسفندی برای خانواده‌ام بودم و آن‌ها گوشت مرا خورده و پوستم را پاره‌پاره می‌کردند و یاد دوزخ را نمی‌شنیدم». ابوذر (رحمة الله علیه) گفت: «ای کاش مادرم نازا بود و مرا نمی‌زایید و من یاد دوزخ را نمی‌شنیدم». عمّار (رحمة الله علیه) گفت: «ای کاش من پرنده‌ای در بیابانی بی‌آب و علف بودم و حساب و عذابی در انتظارم نبود و یاد دوزخ را نمی‌شنیدم». و علی (علیه السلام) فرمود: «ای کاش درندگان گوشت مرا پاره‌پاره می‌کردند وای کاش مادرم مرا نزاییده بود و یاد دوزخ را نمی‌شنیدم». سپس دستش را بر سر خویش نهاده و شروع به گریه نمود و می‌فرمود: «آه از دوری سفر آخرت! آه از کمی توشه‌ی راه در سفر قیامت! دوزخیان می‌روند و در دوزخ سردرگم گشته و به‌وسیله‌ی سگان دوزخ ربوده می‌شوند؛ بیمارانی هستند که از آن‌ها عیادتی به عمل نمی‌آید و مجروحینی هستند که زخم‌های آن‌ها مداوا نمی‌شود و اسیرانی هستند که دوران اسارتشان پایان نمی‌پذیرد؛ از آتش می‌خورند و از آن می‌نوشند و در میان طبقات جهنّم رفت و آمد می‌کنند؛ درحالی‌که در دنیا [لباس‌هایی از] پنبه و کتان می‌پوشیدند [در دوزخ] لباس‌هایی بریده‌شده از آتش خواهند پوشید؛ و در دنیا همنشین همسران خویش بودند و [در دوزخ] همنشین شیاطین خواهند بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۲

بحارالأنوار، ج۴۳، ص۸۷/ مستدرک الوسایل، ج۳، ص۲۷۳

۳

(حجر/ ۴۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - یُرِیدُ إِبْلِیسَ وَ أَشْیَاعَهُ وَ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنِ الْغَاوِینَ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - مقصود خداوند، ابلیس و پیروانش و گمراهانی است که از او دنباله‌روی کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۲

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۱۷۲

آیه لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ [44]

هفت در دارد؛ و برای هر دری، بخشی از آن‌ها تعیین و تقسیم شده‌اند.

۱

(حجر/ ۴۴)

الکاظم (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ أَبِی‌نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالحسن (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَهًٍْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهًٍْ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ.

امام کاظم (علیه السلام) - از احمدبن‌محمّد بن‌ابی‌نصر نقل شده که گفت: «از امام کاظم (علیه السلام) درباره‌ی مردی پرسیدم که به جزئی از دارایی‌اش وصیّت کرده [که در موردی مصرف شود؛ چه مقدار از دارایی‌اش باید مصرف گردد]»؟ حضرت فرمود: «یک‌هفتم؛ چراکه خداوند متعال می‌فرماید: لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ». عرض کردم: «مردی که به سهمی از دارایی‌اش وصّیت کرده [چه‌مقدار از دارایی‌اش باید مصرف گردد]»؟ فرمود: «مراد از سهم، یک‌هشتم است»؛ آنگاه این آیه را قرائت فرمود: زکات‌ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای [جمع آوری] آن زحمت می‌کشند، و کسانی که برای جلب محبّتشان اقدام می‌شود، و برای [آزادی] بردگان، و [ادای دین] بدهکاران، و در راه [تقویت آیین] خدا، و واماندگان در راه این، یک فریضه‌ی [مهّم] الهی است و خداوند دانا و حکیم است! (توبه/۶۰) [که در این آیه، هشت گروه بیان شده است].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۴

تهذیب الأحکام، ج۹، ص۲۰۹/ الإستبصار، ج۴، ص۱۳۲/وسایل الشیعهًْ، ج۱۹، ص۳۸۴/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۱۳۰/ بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۲۱۴/ الإرشاد، ج۱، ص۲۲۱/ عوالی اللآلی، ج۲، ص۱۱۷/ فقه القرآن، ج۲، ص۳۱۳

۲

(حجر/ ۴۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - یَدْخُلُ فِی کُلِّ بَابٍ أهْلُ مَذْهَبٍ وَ لِلْجَنَّهًِْ ثَمَانِیَهًَُْ أبْوَابٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - از هر در دوزخ، اهل یک آیین وارد می‌شوند و بهشت، هشت در دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۴

البرهان

۳

(حجر/ ۴۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ جَهَنَّمَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ أَطْبَاقٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَ وَضَعَ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی فَقَالَ هَکَذَا وَ أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْجِنَانَ عَلَی الْعَرْضِ وَ وَضَعَ النِّیرَانَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَأَسْفَلُهَا جَهَنَّمُ وَ فَوْقَهَا لَظَی وَ فَوْقَهَا الْحُطَمَهًُْ وَ فَوْقَهَا سَقَرُ وَ فَوْقَهَا الْجَحِیمُ وَ فَوْقَهَا السَّعِیرُ وَ فَوْقَهَا الْهَاوِیَهًُْ.

امام علی (علیه السلام) - جهنّم هفت در دارد که این درها به‌صورت طبقه‌طبقه هستند و برخی بالای برخی دیگر است؛ و یکی از دستان خود را بر روی دیگری قرار داد و فرمود: «این‌چنین است». و خداوند بهشت را در کنار هم [بدون طبقه] و دوزخ‌ها را بر روی یکدیگر قرار داده است؛ پایین‌ترین طبقه‌ی دوزخ جَهَنَّمُ است و بالای آن لَظَی، بالای آن الحُطَمَهْ، بالای آن سَقَرُ، بالای آن الجَحِیمُ، بالای آن السَّعِیرُ و بالای آن الهَاوِیَهْ قرار دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۴

بحارالأنوار، ج۸، ص۲۴۵/ نورالثقلین

۴

(حجر/ ۴۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَمَّا لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فَبَلَغَنِی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا سَبْعَ دَرَکَاتٍ أَعْلَاهَا الْجَحِیمُ یَقُومُ أَهْلُهَا عَلَی الصَّفَا مِنْهَا تَغْلِی آدم (علیه السلام) عغَتُهُمْ فِیهَا کَغَلْیِ الْقُدُورِ بِمَا فِیهَا وَ الثَّانِیَهًُْ لَظی\* نَزَّاعَةً لِلشَّوی\* تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّی\* وَ جَمَعَ فَأَوْعی وَ الثَّالِثَهًُْ سَقَرُ لا تُبْقِی وَ لا تَذَرُ\* لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ\* عَلَیْها تِسْعَةَ عَشَرَ وَ الرَّابِعَهًُْ الْحُطَمَهًُْ وَ مِنْهَا یَثُورُ شَرَرٌ کَالْقَصْرِ کَأَنَّهَا جِمَالَاتٌ صُفْرٌ تُدَقُّ کُلُّ مَنْ صَارَ إِلَیْهَا مِثْلَ الْکُحْلِ فَلَا یَمُوتُ الرُّوحُ کُلَّمَا صَارُوا مِثْلَ الْکُحْلِ عَادُوا وَ الْخَامِسَهًُْ الْهَاوِیَهًُْ فِیهَا مَلَأٌ یَدْعُونَ یَا مَالِکُ أَغِثْنَا فَإِذَا أَغَاثَهُمْ جَعَلَ لَهُمْ آنِیَهًًْ مِنْ صُفْرٍ مِنْ نَارٍ فِیهِ صَدِیدُ مَاءٍ یَسِیلُ مِنْ جُلُودِهِمْ کَأَنَّهُ مُهْلٌ فَإِذَا رَفَعُوهُ لِیَشْرَبُوا مِنْهُ تَسَاقَطَ لَحْمُ وُجُوهِهِمْ فِیهَا مِنْ شِدَّهًِْ حَرِّهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی

الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً وَ مَنْ هَوَی فِیهَا هَوَی سَبْعِینَ عَاماً فِی النَّارِ کُلَّمَا احْتَرَقَ جِلْدُهُ بُدِّلَ جِلْداً غَیْرَهُ وَ السَّادِسَهًُْ هِیَ السَّعِیرُ فِیهَا ثَلَاثُ مِائَهًِْ سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ فِی کُلِّ سُرَادِقٍ ثَلَاثُ مِائَهًِْ قَصْرٍ مِنْ نَارٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ ثَلَاثُ مِائَهًِْ بَیْتٍ مِنْ نَارٍ فِی کُلِّ بَیْتٍ ثَلَاثُ مِائَهًِْ لَوْنٍ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فِیهَا حَیَّاتٌ مِنْ نَارٍ وَ عَقَارِبُ مِنْ نَارٍ وَ جَوَامِعُ مِنْ نَارٍ وَ سَلَاسِلُ مِنْ نَارٍ وَ أَغْلَالٌ مِنْ نَارٍ وَ هُوَ الَّذِی یَقُولُ اللَّهُ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالًا وَ سَعِیراً وَ السَّابِعَهًُْ جَهَنَّمُ وَ فِیهَا الْفَلَقُ وَ هُوَ جُبٌّ فِی جَهَنَّمَ إِذَا فُتِحَ أَسْعَرَ النَّارَ سِعْراً وَ هُوَ أَشَدُّ النَّارِ عَذَاباً وَ أَمَّا صَعُوداً فَجَبْلٌ مِنْ صُفْرٍ مِنْ نَارٍ وَسَطَ جَهَنَّمَ وَ أَمَّا أَثاماً فَهُوَ وَادٍ مِنْ صُفْرٍ مُذَابٍ یَجْرِی حَوْلَ الْجَبَلِ فَهُوَ أَشَدُّ النَّارِ عَذَاباً.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - درباره‌ی آیه‌ی لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ؛ شنیده‌ام و خدا [از حقیقت] آگاه است که خداوند جهنّم را در هفت‌طبقه قرار داده و بالاترین طبقه‌اش «جحیم» است که اهل آن بر روی سنگی سخت از آن می‌ایستند و مغزشان همچون جوشش آنچه در دیگ بجوشد، خواهد جوشید. دوّمین طبقه؛ لَظَی؛ شعله‌های سوزان آتش است؛ دست و پا و پوست سر را می‌کند و می‌برد؛ و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می‌زند و [همچنین آن‌ها که] اموال را جمع و ذخیره کردند! . (معارج/۱۸۱۵). سوّمین طبقه؛ سقر؛ [آتشی است که] نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه چیزی را رها می‌سازد! پوست تن را بکلّی دگرگون می‌کند! نوزده نفر [از فرشتگان عذاب] بر آن گمارده شده‌اند. (مدثر/۳۰۲۷). چهارمین طبقه حُطَمه است؛ شراره‌هایی از خود پرتاب می‌کند مانند یک کاخ؛ گویی [در سرعت و کثرت] همچون شتران زرد رنگی هستند [که به هر سو پراکنده می‌شوند]! (مرسلات/۳۳۳۲)؛ هرکس در آن بیفتد همانند سُرمه کوبیده می‌شود، امّا روح نمی‌میرد؛ و هربار که همچون سُرمه [کوبیده] شوند باز به حالت اوّل برمی‌گردند. پنجمین طبقه «هاویه» است که مالک (نگهبان دوزخ) در آنجاست و دوزخیان صدا زنند: «ای مالک! آبی به ما بده»! چون او [بخواهد] برای آن‌ها آبی بیاورد ظرف‌هایی مِسی و آتشین برایشان می‌آورد که درونش آبی‌چرکین و متعفّن است و آن آبی است‌که از پوست‌هایشان همچون فلز گداخته روان می‌گردد؛ هرگاه آن ظرف را بالا برند تا از آن بنوشند گوشت صورت‌هایشان از شدّت حرارت آن، درون ظرف فرو ریزد؛ چنانکه خداوند فرموده است: و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنان می‌آورند که همچون فلز گداخته صورت‌ها را بریان می‌کند! چه بد نوشیدنی، و چه بد محلّ اجتماعی است! (کهف/۲۹). و هرکس در آن‌طبقه بیفتد، هفتاد سال در آتش سقوط می‌کند و هرگاه پوستش بسوزد، پوست جدیدی برایش می‌روید. ششمین طبقه «سَعیر» است که در آن سیصد سراپرده‌ی آتشین است و در هر سراپرده، سیصد قصر آتشین و در هر قصر، سیصد خانه‌ی آتشین و در هر خانه، سیصد نوع از عذاب دوزخ وجود دارد؛ در آنجا مارها و عقرب‌های آتشین، طوق‌ها و زنجیرها و غُل‌هایی آتشین وجود دارد؛ همانطور که خداوند می‌فرماید: ما برای کافران زنجیرها و غلّّّها و آتش افروخته آماده کرده‌ایم. (انسان/۴). هفتمین طبقه «جهنّم» است که چاه فلق در آنجا قرار دارد و هرگاه گشوده شود آتش دوزخ را به شدّت شعله‌ور سازد و شدیدترین و سوزنده‌ترین آتش است؛ و امّا کوه «صعود» کوهی است از مس آتشین که در میانه‌ی جهنّم است؛ و امّا درّه‌ی «أثام» درّه‌ای است از مس گداخته که پیرامون کوه «صعود» روان می‌گردد و سخت‌ترین عذاب دوزخ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۴

بحارالأنوار، ج۸، ص۲۸۹/ القمی، ج۱، ص۳۷۶/ البرهان

۵

(حجر/ ۴۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ الرِّزْقِیِّ عَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ (علیه السلام) قَالَ لِلنَّارِ سَبْعَهًُْ أَبْوَابٍ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ فِرْعَوْنُ وَ هَامَانُ وَ قَارُونُ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ الْمُشْرِکُونَ وَ الْکُفَّارُ مِمَّنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ طَرْفَهًَْ عَیْنٍ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ بَنُو أُمَیَّهًَْ هُوَ لَهُمْ خَاصَّهًًْ لَا یُزَاحِمُهُمْ فِیهِ أَحَدٌ وَ هُوَ بَابُ لَظَی وَ هُوَ بَابُ سَقَرَ وَ هُوَ بَابُ الْهَاوِیَهًِْ تَهْوِی بِهِمْ سَبْعِینَ خَرِیفاً وَ کُلَّمَا هَوَی بِهِمْ سَبْعِینَ خَرِیفاً فَارَ بِهِمْ فَوْرَهًًْ قَذَفَ بِهِمْ فِی أَعْلَاهَا سَبْعِینَ خَرِیفاً ثُمَّ تَهْوِی بِهِمْ کَذَلِکَ سَبْعِینَ خَرِیفاً فَلَا یَزَالُونَ هَکَذَا أَبَداً خَالِدِینَ مُخَلَّدِینَ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ مُبْغِضُونَا وَ مُحَارِبُونَا وَ خَاذِلُونَا وَ إِنَّهُ لَأَعْظَمُ الْأَبْوَابِ وَ أَشَدُّهَا حَرّاً قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ الرِّزْقِیُّ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) الْبَابُ الَّذِی ذَکَرْتَ عَنْ أَبِیکَ عَنْ جَدِّکَ (علیه السلام) أَنَّهُ یَدْخُلُ مِنْهُ بَنُو أُمَیَّهًَْ یَدْخُلُهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَلَی الشِّرْکِ أَوْ مَنْ أَدْرَکَ مِنْهُمُ الْإِسْلَامَ فَقَالَ لَا أُمَّ لَکَ أَ لَمْ تَسْمَعْهُ یَقُولُ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ الْمُشْرِکُونَ وَ الْکُفَّارُ فَهَذَا الْبَابُ یَدْخُلُ فِیهِ کُلُّ مُشْرِکٍ وَ کُلُّ کَافِرٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسابِ وَ هَذَا الْبَابُ الْآخَرُ یَدْخُلُ مِنْهُ بَنُو أُمَیَّهًَْ لِأَنَّهُ هُوَ لِأَبِی سُفْیَانَ وَ مُعَاوِیَهًَْ وَ آلِ مَرْوَانَ خَاصَّهًًْ یَدْخُلُونَ مِنْ ذَلِکَ الْبَابِ فَتَحْطِمُهُمْ النَّارُ حَطْماً لَا تَسْمَعُ لَهُمْ فِیهَا وَاعِیَهًًْ وَ لَا یَحْیَوْنَ فِیهَا وَ لَا یَمُوتُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌فضیل رزقی از امام صادق (علیه السلام) و ایشان به نقل از پدرشان از جدّشان نقل کرده‌اند که امام سجاد (علیه السلام) فرمود: «برای دوزخ هفت در است، از یک در فرعون، هامان و قارون؛ از یک در مشرکان و کافرانی‌که یک چشم‌برهم‌زدن نیز به‌خدا ایمان نیاورده‌اند و از دری‌دیگر بنی‌امیّه وارد می‌شوند و آن در مخصوص بنی‌امیّه است و کسی با آن‌ها از آن وارد نخواهد شد و آن، درِ شعله‌ی سوزان آتش، در دوزخ آزار دهنده و در فرو برنده است که هفتاد خریف (هر خریف، هشتاد سال است) آنان را فرو می‌برد و هرگاه آنان را هفتاد خریف فرو برد، جهنّم آنان را هفتاد خریف به بالا پرتاب می‌کند و دوباره هفتاد خریف به پایین فرو برد و همواره این کار تکرار می‌گردد و آنان در جهنّم برای همیشه و جاویدان خواهند بود؛ و دری دیگر که دشمنان ما و کسانی که با ما جنگیدند و ما را خوار کردند از آن وارد می‌شوند و این در بزرگترین و پرحرارت‌ترین درهاست». عرض کردم: «آن دری که به نقل از پدرت (علیه السلام) از جدّت (علیه السلام) نقل فرمودی که بنی‌امیّه از آن داخل می‌شوند آیا مخصوص افرادی از بنی‌امیّه است که درحال شرک از دنیا رفته‌اند یا کسانی هم که [در ظاهر] اسلام آورده‌اند از آن داخل خواهند شد»؟ حضرت فرمود: «بی مادر! (این‌تعبیر در زبان عربی زیاد استعمال می‌شود و همیشه برای مذمّت نیست) آیا نشنیدی‌که امام سجاد (علیه السلام) فرمود: «مشرکان و کافران از دری‌دیگر وارد می‌شوند که مخصوص مشرکان و کافرانی است که به روز حساب ایمان نمی‌آورد. (غافر/۲۷) و این دری‌دیگر است که بنی‌امیّه از آن داخل می‌شوند و مخصوص ابوسفیان، معاویه و آل‌مروان است و چون از آن در وارد شوند آتش آنان را به‌شدّت درهم می‌کوبد و نه فریادشان در آن شنیده می‌شود و نه در آن زنده می‌مانند و نه می‌میرند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۶

الخصال، ج۲، ص۳۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(حجر/ ۴۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فَمَنْ مَاتَ عَلَی کُفْرِهِ وَ فُسُوقِهِ وَ شِرْکِهِ وَ نِفَاقِهِ وَ ظُلْمِهِ فَ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ.

امام علی (علیه السلام) - لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ هرکس در هنگام مرگ با حالت کفر، نافرمانی خدا، شرک، نفاق یا ستم بمیرد پس لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۶

بحارالأنوار، ج۳۰، ص۶۹

۷

(حجر/ ۴۴)

الصّادق (علیه السلام) - کِتَابُ الْإِسْتِدْرَاکِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْأَعْمَشِ أَنَّ الْمَنْصُورَ حَیْثُ طَلَبَهُ فَتَطَهَّرَ وَ تَکَفَّنَ وَ تَحَنَّطَ قَالَ لَهُ حَدِّثْنِی بِحَدِیثٍ سَمِعْتُهُ أَنَا وَ أَنْتَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی بَنِی حِمَّانَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَیَّ الْأَحَادِیثِ قَالَ حَدِیثَ أَرْکَانِ جَهَنَّمَ قَالَ قُلْتُ أَ وَ تُعْفِینِی قَالَ لَیْسَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلٌ قَالَ قُلْتُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ لِجَهَنَّمَ سَبْعَهًُْ أَبْوَابٍ وَ هِیَ الْأَرْکَانُ لِسَبْعَهًِْ فَرَاعِنَهًٍْ ثُمَّ ذَکَرَ الْأَعْمَشُ نُمْرُودَ بْنَ کَنْعَانَ فِرْعَوْنَ الْخَلِیلِ وَ مُصْعَبَ بْنَ الْوَلِیدِ فِرْعَوْنَ مُوسَی وَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ وَ السَّادِسَ یَزِیدَ قَاتِلَ وَلَدِی ثُمَّ سَکَتُّ فَقَالَ لِی الْفِرْعَوْنُ السَّابِعُ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ الْعَبَّاسِ یَلِی الْخِلَافَهًَْ یُلَقَّبُ بِالدَّوَانِیقِیِّ اسْمُهُ الْمَنْصُورُ قَالَ فَقَالَ لِی صَدَقْتَ هَکَذَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد (علیه السلام).

امام صادق (علیه السلام) - چون منصور دوانیقی، سلیمان‌بن‌مهران اعمش (از اصحاب‌خاصّ امام‌صادق (علیه السلام) ) را [به دربار خویش] خواست اعمش غسل کرد، کفن پوشید و به خود کافور مالید. [هنگامی‌که نزد منصور رسید] منصور به او گفت: «آن حدیثی که دو نفری از جعفر صادق (علیه السلام) در محلّه‌ی بنی‌حمان شنیدیم را برایم نقل کن». اعمش‌گوید: به او گفتم: «کدام حدیث»؟ گفت: «حدیث ارکان جهنّم». گفتم: «مرا معاف دار». گفت: «چاره‌ای نیست، باید نقل کنی». گفتم: «جعفربن‌محمّد (علی‌ها السلام) از پدرانش (علیهم السلام) نقل کرد که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده: «جهنّم دارای هفت در می‌باشد و همان درها پایه و ارکان جهنّم است که متعلّق به هفت ستمگر است». سپس اعمش نام این افراد را بیان کرد: «نمرود بن‌کنعان، ستمگر دوران ابراهیم خلیل (علیه السلام)؛ مصعب‌بن‌ولید، ستمگر دوران موسی (علیه السلام)؛ ابوجهل‌بن‌هشام؛ . . و ششم؛ یزید قاتل فرزندم (امام‌حسین (علیه السلام) )». [اعمش‌گوید:] در اینجا من سکوت کردم. منصور گفت: «و ستمگر هفتم»؟ گفتم: «مردی از بنی‌عبّاس که عهده‌دار خلافت می‌شود و لقبش دوانیقی و اسمش منصور است». گفت: «راست گفتی! جعفربن‌محمّد (علی‌ها السلام) همین‌گونه برایمان نقل کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۸

بحارالأنوار، ج۴۷، ص۳۰۹

۸

(حجر/ ۴۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ قَالَ لِی جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) قَدْ أَمَرْتُ الْجَنَّهًَْ وَ النَّارَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَیْکَ قَالَ فَرَأَیْتُ الْجَنَّهًَْ وَ مَا فِیهَا مِنَ النَّعِیمِ وَ رَأَیْتُ النَّارَ وَ مَا فِیهَا مِنَ الْعَذَابِ وَ الْجَنَّهًُْ فِیهَا ثَمَانِیَهًُْ أَبْوَابٍ و رَأَیْتُ عَلَی أَبْوَابِ النَّارِ مَکْتُوباً عَلَی الْبَابِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَ کَلِمَاتٍ مَنْ رَجَا اللَّهَ سَعِدَ وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ أَمِنَ وَ الْهَالِکُ الْمَغْرُورُ مَنْ رَجَا غَیْرَ اللَّهِ وَ خَافَ سِوَاهُ وَ عَلَی الْبَابِ الثَّانِی مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یَکُونَ عُرْیَاناً یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ فَلْیَکْسُ الْجُلُودَ الْعَارِیَهًَْ فِی الدُّنْیَا مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یَکُونَ عَطْشَاناً یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ فَلْیَسْقِ الْعِطَاشَ فِی الدُّنْیَا مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یَکُونَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ جَائِعاً فَلْیُطْعِمِ الْبُطُونَ الْجَائِعَهًَْ فِی الدُّنْیَا وَ عَلَی الْبَابِ الثَّالِثِ مَکْتُوبٌ لَعَنَ اللَّهُ الْکَاذِبِینَ لَعَنَ اللَّهُ الْبَاخِلِینَ لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِینَ وَ عَلَی الْبَابِ الرَّابِعِ مَکْتُوبٌ ثَلَاثُ کَلِمَاتٍ أَذَلَّ اللَّهُ مَنْ أَهَانَ الْإِسْلَامَ أَذَلَّ اللَّهُ مَنْ أَهَانَ أَهْلَ الْبَیْتِ أَذَلَّ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ الظَّالِمِینَ عَلَی ظُلْمِهِمْ لِلْمَخْلُوقِینَ وَ عَلَی الْبَابِ الْخَامِسِ مَکْتُوبٌ ثَلَاثُ کَلِمَاتٍ لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَی فَالْهَوَی یُخَالِفُ الْإِیمَانَ وَ لَا تُکْثِرْ مَنْطِقَکَ فِیمَا لَا یَعْنِیکَ فَتَسْقُطَ مِنْ رَحْمَهًِْ اللَّهِ وَ لَا تَکُنْ عَوْناً لِلظَّالِمِینَ وَ عَلَی الْبَابِ السَّادِسِ مَکْتُوبٌ أَنَا حَرَامٌ عَلَی الْمُجْتَهِدِینَ أَنَا حَرَامٌ عَلَی الْمُتَصَدِّقِینَ أَنَا حَرَامٌ عَلَی الصَّائِمِینَ وَ عَلَی الْبَابِ السَّابِعِ مَکْتُوبٌ ثَلَاثُ کَلِمَاتٍ حَاسِبُوا نُفُوسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ وَبِّخُوا نُفُوسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُوَبَّخُوا وَ ادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ أَنْ تَرِدُوا عَلَیْهِ وَ لَا تَقْدِرُوا عَلَی ذَلِکَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - چون مرا شبانه‌ی به آسمان (معراج) بردند جبرئیل به من گفت: «بهشت و دوزخ مأمور شده‌اند که خود را بر تو عرضه کنند». پس بهشت و نعمت‌هایش و دوزخ و عذاب‌هایش را مشاهده کردم و بهشت، هشت در داشت… و بر روی درهای دوزخ، نوشته‌هایی دیدم؛ بر روی در اوّل سه جمله بود: «کسی که امیدش به خدا باشد سعادتمند شود؛ و کسی که از خدا بترسد در امان باشد؛ و هلاک‌شونده و فریب‌خورده کسی است که امیدش به غیر خدا باشد و از غیر او بترسد». روی در دوّم [نوشته بود]: «هرکس بخواهد در روز قیامت، برهنه نباشد باید در دنیا برهنگان را بپوشاند؛ هرکس بخواهد در روز قیامت، تشنه نباشد باید در دنیا تشنگان را سیراب کند؛ هرکس بخواهد که در قیامت گرسنه نباشد باید در دنیا شکم‌های گرسنه را سیر کند». و بر در سوّم نوشته بود: «خداوند دروغگویان، بخیلان و ستمگران را از رحمت خویش دور ساخته است». و بر در چهارم سه جمله نوشته بود: «خداوند ذلیل کند آنکه اسلام را خوار کند؛ خداوند ذلیل کند آن‌که اهل‌بیت (علیهم السلام) را خوار کند؛ خداوند ذلیل کند آن‌که ستمگران را بر ظلم‌کردن به مخلوقات یاری رساند». و بر در پنجم سه جمله نوشته بود: «از هوای نفس پیروی نکنید که هوای نفس مخالف ایمان است؛ و در مورد مطلبی‌که به تو ربطی ندارد زیاد سخن مگو که باعث می‌شود از رحمت خداوند محروم شوی؛ و یاور ستمگران مباش». و بر در ششم نوشته بود: «من (دوزخ) بر تلاش‌گران [در راه خدا]، صدقه‌دهندگان و روزه‌داران حرام هستم». و بر در هفتم سه جمله نوشته بود: «از خود حساب بکِشید قبل از اینکه [روز قیامت] از شما حساب بکشند؛ خود را سرزنش کنید قبل از اینکه [روز قیامت] شما را سرزنش کنند؛ خدای عزّوجلّ را بخوانید پیش از آنکه [روز قیامت] بر او وارد شوید و دیگر توانایی بر خواندن او را نداشته باشید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۱۸

بحارالأنوار، ج۸، ص۱۴۴

۹

(حجر/ ۴۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ فَرْدٌ یُحِبُّ الْوَتْرَ وَ فَرْدٌ اصْطَفَی الْوَتْرَ فَأَجْرَی جَمِیعَ الْأَشْیَاءِ عَلَی سَبْعَهًٍْ فَقَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَ قَالَ خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً وَ قَالَ فِی جَهَنَّمَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ وَ قَالَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یابِساتٍ وَ قَالَ سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عجافٌ وَ قَالَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ وَ قَالَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیم.

امام علی (علیه السلام) - خداوند بی‌همتایی است که یکتایی را دوست دارد و بی‌همتایی است که یکتایی را [برای خویش] برگزید؛ و همه‌ی اشیاء را بر عدد هفت جاری کرد؛ خدای عزّوجلّ فرموده: هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن را. (طلاق/۱۲) و فرموده: و هفت آسمان را بر روی یکدیگر آفرید. (ملک/۳)؛ و درباره‌ی جهنّم فرموده: لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ؛ و فرموده: هفت خوشه‌ی سبز و هفت خوشه‌ی خشکیده. (یوسف/۴۳) و فرموده‌ی: س هفت گاو چاق که هفت گاو لاغر آن‌ها را می‌خورند. (یوسف/۴۳)؛ و فرموده: بذری که هفت خوشه برویاند. (بقره/۲۶۱) و فرموده: [سوره‌ی] حمد و قرآن عظیم دادیم. (حجر/۸۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۰

بحارالأنوار، ج۹۴، ص۵/ الغارات، ج۱، ص۱۰۷/ مستدرک الوسایل، ج۷، ص۴۶۳

۱۰

(حجر/ ۴۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ سِمَاکِ‌بْنِ‌حَرْبٍ عَنْ عِکْرِمَهًَْ عَنِ ابْنِ‌عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ یَهُودِیَّانِ فَسَأَلَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَالا أَیْنَ تَکُونُ الْجَنَّهًُْ وَ أَیْنَ تَکُونُ النَّارُ قَالَ أَمَّا الْجَنَّهًُْ فَفِی السَّمَاءِ وَ أَمَّا النَّارُ فَفِی الْأَرْضِ قَالا فَمَا السَّبْعَهًُْ قَالَ سَبْعَهًُْ أَبْوَابِ النَّارِ مُتَطَابِقَاتٍ.

امام علی (علیه السلام) - ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) گوید: دو نفر یهودی [به مدینه] آمدند و سؤالاتی از امام علی (علیه السلام) پرسیدند؛ [از جمله] سؤال کردند: «بهشت و دوزخ کجا هستند»؟ حضرت فرمود: «بهشت در آسمان و دوزخ در زمین است». سؤال کردند: «عدد هفت بیانگر چیست»؟ فرمود: «هفت درِ دوزخ که بر فراز یکدیگر [و طبقه‌طبقه] هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۰

بحارالأنوار، ج۱۰، ص۴/ نورالثقلین

آیه إِنَّ الْمُتَّقینَ فی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ [45]

به‌یقین، پرهیزگاران در باغ‌های [سرسبز] بهشتی و در کنار چشمه‌ها هستند.

۱

(حجر/ ۴۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَ لِلْجَنَّهًِْ ثَمَانِیَهًَْ أَبْوَابٍ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِیُّونَ وَ الصِّدِّیقُونَ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالِحُونَ وَ خَمْسَهًُْ أَبْوَابٍ یَدْخُلُ مِنْهَا شِیعَتُنَا وَ مُحِبُّونَا فَلَا أَزَالُ وَاقِفاً عَلَی الصِّرَاطِ أَدْعُو وَ أَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ شِیعَتِی وَ مُحِبِّی وَ أَنْصَارِی وَ مَنْ تَوَلَّانِی فِی دَارِ الدُّنْیَا فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکَ وَ شُفِّعْتَ فِی شِیعَتِکَ وَ یُشَفَّعُ کُلُّ رَجُلٍ مِنْ شِیعَتِی وَ مَنْ تَوَلَّانِی وَ نَصَرَنِی وَ حَارَبَ مَنْ حَارَبَنِی بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ مِنْ جِیرَانِهِ وَ أَقْرِبَائِهِ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی قَلْبِهِ مِقْدَارُ ذَرَّهًٍْ مِنْ بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (.

امام علی (علیه السلام) - همانا بهشت هشت در دارد، یکی از درها برای ورود پیامبران (و صدّیقان است، از در دیگر شهداء و نیکوکاران وارد می‌شوند، و پنج در برای ورود شیعیان و دوستداران ماست و من همواره بر صراط ایستاده‌ام و دعا می‌کنم و می‌گویم: «پروردگارا، شیعیان و دوستداران و یاران مرا و هر آن‌کس را که در دنیا مرا دوست داشته به سلامت دار». در این هنگام ندایی از میانه‌ی عرش می‌رسد که: «دعایت مستجاب شد و شفاعتت برای شیعیانت پذیرفته شد». و نیز هریک از شیعیان من و کسانی که مرا به دوستی گرفته و یاری کردند و با سخن یا عمل با دشمنان من جنگیدند، برای هفتاد هزار تن از همسایگان و نزدیکان خود شفاعت می‌کنند. و در دیگری نیز برای ورود مسلمانان دیگر است، کسانی که شهادت لااله الالله داده‌اند و در قلبشان ذره‌ای بغض نسبت به ما اهل بیت (وجود ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۰

الخصال، ج۲، ص۴۰۸/ البرهان

۲

(حجر/ ۴۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ قَالَ لِی جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) قَدْ أَمَرْتُ الْجَنَّهًَْ وَ النَّارَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَیْکَ قَالَ فَرَأَیْتُ الْجَنَّهًَْ وَ مَا فِیهَا مِنَ النَّعِیمِ وَ رَأَیْتُ النَّارَ وَ مَا فِیهَا مِنَ الْعَذَابِ وَ الْجَنَّهًُْ فِیهَا ثَمَانِیَهًُْ أَبْوَابٍ عَلَی کُلِّ بَابٍ مِنْهَا أَرْبَعُ کَلِمَاتٍ کُلُّ کَلِمَهًٍْ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا لِمَنْ یَعْلَمُ وَ یَعْمَلُ بِهَا وَ لِلنَّارِ سَبْعَهًُْ أَبْوَابٍ عَلَی کُلِّ بَابٍ مِنْهَا ثَلَاثُ کَلِمَاتٍ کُلُّ کَلِمَهًٍْ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا لِمَنْ یَعْلَمُ وَ یَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ لِی جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) اقْرَأْ یَا مُحَمَّدُ مَا عَلَی الْأَبْوَابِ فَقَرَأْتُ ذَلِکَ أَمَّا أَبْوَابُ الْجَنَّهًِْ فَعَلَی أَوَّلِ بَابٍ مِنْهَا مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ لِکُلِّ شَیْءٍ حِیلَهًٌْ وَ حِیلَهًُْ الْعَیْشِ أَرْبَعُ خِصَالٍ الْقَنَاعَهًُْ وَ بَذْلُ الْحَقِّ وَ تَرْکُ الْحِقْدِ وَ مُجَالَسَهًُْ أَهْلِ الْخَیْرِ وَ عَلَی الْبَابِ الثَّانِی مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ لِکُلِّ شَیْءٍ حِیلَهًٌْ وَ حِیلَهًُْ السُّرُورِ فِی الْآخِرَهًِْ أَرْبَعُ خِصَالٍ مَسْحُ رُءُوسِ الْیَتَامَی وَ التَّعَطُّفُ عَلَی الْأَرَامِلِ وَ السَّعْیُ فِی حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِینَ وَ التَّفَقُّدُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ عَلَی الْبَابِ الثَّالِثِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ لِکُلِّ شَیْءٍ حِیلَهًٌْ وَ حِیلَهًُْ الصِّحَّهًِْ فِی الدُّنْیَا أَرْبَعُ خِصَالٍ قِلَّهًُْ الْکَلَامِ وَ قِلَّهًُْ الْمَنَامِ وَ قِلَّهًُْ الْمَشْیِ وَ قِلَّهًُْ الطَّعَامِ وَ عَلَی الْبَابِ الرَّابِعِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ جَارَهُ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ وَالِدَیْهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْراً أَوْ یَسْکُتُ وَ عَلَی الْبَابِ الْخَامِسِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یُظْلَمَ فَلَا یَظْلِمْ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یُشْتَمَ فَلَا یَشْتِمْ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یُذَلَّ فَلَا یُذِلَّ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَمْسِکَ بِالْعُرْوَهًِْ الْوُثْقَی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ فَلْیَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ وَ عَلَی الْبَابِ السَّادِسِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ قَبْرُهُ وَسِیعاً فَسِیحا فَلْیَبْنِ الْمَسَاجِدَ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا تَأْکُلَهُ الدِّیدَانُ تَحْتَ الْأَرْضِ فَلْیَسْکُنِ الْمَسَاجِدَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ طَرِیّاً مُطِرّاً لَا یَبْلَی فَلْیَکْنُسِ الْمَسَاجِدَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرَی مَوْضِعَهُ فِی الْجَنَّهًِْ فَلْیَکْسُ الْمَسَاجِدَ بِالْبُسُطِ وَ عَلَی الْبَابِ السَّابِعِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ بَیَاضُ الْقَلْبِ فِی أَرْبَعِ خِصَالٍ عِیَادَهًِْ الْمَرِیضِ وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ شِرَاءِ الْأَکْفَانِ وَ رَدِّ الْقَرْضِ وَ عَلَی الْبَابِ الثَّامِنِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ فَلْیَتَمَسَّکْ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ السَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ الصَّدَقَهًِْ وَ الْکَفِّ عَنْ أَذَی عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالله‌بن‌مسعود گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: چون مرا شبانه‌ی به آسمان (معراج) بردند جبرئیل به من گفت: «بهشت و دوزخ مأمور شده‌اند که خود را بر تو عرضه کنند». پس بهشت و نعمت‌هایش و دوزخ و عذاب‌هایش را مشاهده کردم و بهشت، هشت در داشت و بر هر دری از آن، چهار جمله نوشته شده بود که هر جمله، برای کسی که بداند و به آن عمل کند از دنیا و هرآنچه در آن است بهتر می‌باشد؛ و جهنّم هفت در داشت که بر هر دری از آن، سه جمله نوشته شده بود که هر جمله، برای کسی که بداند و به آن عمل کند از دنیا و هرآنچه در آن است بهتر می‌باشد. جبرئیل به من گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! نوشته‌های روی این درها را بخوان». من نیز چنین کردم. امّا درهای بهشت؛ روی اوّلین در بهشت نوشته بود: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، علیّ ولی الله (علیه السلام)؛ هر چیزی چاره‌ای دارد و چاره‌ی رفاه و آسودگی چهار خصلت است؛ قناعت، بخشش حقّ خویش، رهاکردن کینه و همنشینی با نیکان». و روی دوّمین در نوشته بود: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، علیّ ولی الله (علیه السلام)؛ هرچیزی چاره‌ای دارد و چاره‌ی شادمانی در آخرت چهار خصلت است: نوازش سر یتیمان، دلسوزی نسبت به بیوه‌زنان، تلاش در برآورده‌کردن نیازهای مؤمنان و دلجویی از فقیران و مسکینان». و روی سوّمین در نوشته بود: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، علیّ ولی الله (علیه السلام)؛ هرچیزی چاره‌ای دارد و چاره‌ی سلامتی در دنیا چهار خصلت است: کم‌گویی، کم‌خوابیدن، کم راه‌رفتن و کم‌خوری». و روی چهارمین در نوشته بود: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، علیّ ولی الله (علیه السلام)؛ هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید میهمانش را گرامی‌بدارد، هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید همسایه‌اش را گرامی‌بدارد، هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید پدر و مادرش را گرامی‌بدارد و هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید سخن‌نیک بگوید یا سکوت اختیار کند». و روی پنجمین در نوشته بود: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، علیّ ولی الله (علیه السلام)؛ هرکس بخواهد مورد ستم قرار نگیرد نباید ستم کند، هرکس بخواهد ناسزا نشنود نباید ناسزا بگوید، هرکس بخواهد خوار نشود نباید کسی را خوار کند و هرکس بخواهد در دنیا و آخرت به دستگیره‌ی محکمی چنگ زند باید بگوید: لا اله الا الله، محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، علیّ ولی الله (علیه السلام)». و روی ششمین در نوشته بود: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، علیّ ولی الله (علیه السلام)؛ هرکس بخواهد قبرش وسیع و فراخ باشد باید مسجد بسازد، هرکس بخواهد که کِرم‌ها در زیر زمین [جسد] او را نخورند باید در مساجد مأوا گزیند، هرکس بخواهد جسدش [در قبر] برای‌همیشه تازه و باطراوت باشد و نپوسد باید مساجد را جارو نماید و هرکس بخواهد جایگاهش در بهشت را ببیند باید مساجد را با فرش‌ها بپوشاند». و روی هفتمین در نوشته بود: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، علیّ ولی الله (علیه السلام)؛ روشنی دل در چهار خصلت است: عیادت مریض، تشییع‌جنازه کردن، خریدن کفن و پس‌دادن بدهی». و روی هشتمین در نوشته بود: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، علی ولی الله (علیه السلام)؛ هرکس بخواهد از درهای‌بهشت وارد شود باید به چهار خصلت چنگ زند: سخاوت، خوش اخلاقی، صدقه‌دادن و خودداری از آزار رساندن به بندگان خداوند متعال».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۰

بحارالأنوار، ج۸، ص۱۴۴

آیه ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنینَ [46]

[فرشتگان به آن‌ها مى‌گويند]: داخل این باغ‌ها شوید با [نهايت] سلامت و امنیّت!

۱

(حجر/ ۴۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَلَا وَ إِنَّ التَّقْوَی مَطَایَا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ أُعْطُوا أَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّهًَْ وَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا وَ وَجَدُوا رِیحَهَا وَ طِیبَهَا وَ قِیلَ لَهُمْ ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِینَ.

امام علی (علیه السلام) - آگاه باشید که تقوا مَرکب‌هایی راهوار است که مهارشان به دست سواره‌های آن‌ها سپرده شده، در نتیجه آنان را وارد بهشت می‌نمایند و درهای بهشت برای آن‌ها باز می‌شود و به نسیم و بوی‌خوش بهشت دست می‌یابند و به آن‌ها خطاب می‌شود: ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۲

الکافی، ج۸، ص۶۷/ بحارالأنوار، ج۸، ص۱۸۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حجر/ ۴۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فی کتاب الاحتجاج للطبرسی (رحمة الله علیه) عن النبی (صلی الله علیه و آله) حدیث طویل یقول فیه (علیه السلام) و قد ذکر علیا (علیه السلام) و اولاده (أَلَا إِنَ أَوْلِیَاءَهُمُ الَّذِینَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّهًَْ آمِنِینَ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ بِالتَّسْلِیمِ أَنْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِین.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در کتاب احتجاج در حدیثی طولانی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل است که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) و فرزندان ایشان یاد کرد… آگاه باشید که دوستداران علی و فرزندانش (علیهم السلام) کسانی هستند که خداوند عزّوجلّ آنان را توصیف نموده و فرموده: «کسانی که با سلامت و امنیّت داخل بهشت می‌شوند و فرشتگان با سلام به استقبالشان می‌آیند [و می‌گویند]: گوارایتان باد این نعمت‌ها! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید! (زمر/۷۳).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۴

نورالثقلین/ بحارالأنوار، ج۳۷، ص۱۳؛ فیه «فی کتاب الاحتجاج… اولاده» محذوف

آیه وَ نَزَعْنا ما فی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلینَ [47]

و ما هرگونه حسد و کینه را از سینه آن‌ها بر می‌کنیم؛ درحالی‌که همه برادرند، و بر تخت‌ها رو به روی یکدیگر قراردارند.

۱

(حجر/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أَبُوبَصِیر… فَقَالَ لَهُ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَا أَبَامُحَمَّد (علیه السلام) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُکْرِمُ الشَّبَابَ مِنْکُم أَنْ یُعَذِّبَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی مِنَ الْکُهُولِ أَنْ یُحَاسِبَهُمْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا لَنَا خَاصَّهًًْ أَمْ لِأَهْلِ التَّوْحِیدِ قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا لَکُمْ خَاصَّهًًْ دُونَ الْعَالَم قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ زِدْنِی فَقَالَ یَا أَبَامُحَمَّد لَقَدْ ذَکَرَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِهَذَا غَیْرَکُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌سلیمان از پدرش نقل کرده که گفت: «در محضر امام صادق (علیه السلام) بودم که ابوبصیر بر ایشان وارد شد؛ امام صادق (علیه السلام) [به او] فرمود: «ای ابامحمّد! مگر نمی‌دانی که خداوند متعال… جوانان را گرامی می‌دارد از اینکه عذابشان کند و از سالخوردگان شرم دارد از اینکه به حسابشان رسد». ابوبصیر گوید: عرض کردم: «فدایت شوم! آیا این مقام مخصوص ما شیعیان است یا برای همه‌ی یکتاپرستان»؟ فرمود: «نه به خدا سوگند! فقط برای شماست نه همه‌ی مردمان». ابوبصیر گوید: عرض کردم: «فدایت شوم! بر شادی‌ام بیفزا»! فرمود: «ای ابامحمّد! خداوند شما شیعیان را در قرآن یاد کرده و فرموده: إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلینَ؛ به خدا سوگند! خداوند از این جمله، غیر از شما را اراده نکرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۴

الکافی، ج۸، ص۳۵/ بحارالأنوار، ج۶۵، ص۵۰/ فرات الکوفی، ص۲۲۵

۲

(حجر/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَمْرِوبْنِ‌أَبِی‌الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُُ: أَنْتُمْ وَ اللَّهِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ إِنَّمَا شِیعَتُنَا أَصْحَابُ الْأَرْبَعَهًِْ الْأَعْیُنِ عَیْنٍ فِی الرَّأْسِ وَ عَیْنٍ فِی الْقَلْبِ أَلَا وَ الْخَلَائِقُ کُلُّهُمْ کَذَلِکَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ أَبْصَارَکُمْ وَ أَعْمَی أَبْصَارَهُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - عمروبن‌ابی‌المقدام گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: «به خدا سوگند! شما (شیعیان) کسانی هستید که خدا [درباره‌ی ایشان] فرموده: وَ نَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِینَ؛ بی‌گمان شیعیان ما دارای چهار چشم هستند، دو چشم در سر و دو چشم در دل؛ آگاه باشید که همه‌ی مردمان اینگونه‌اند، ولی خداوند چشمان [دلِ] شما را گشوده و چشم‌های [دلِ] دیگران را کور کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۴

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۳۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۴/ البرهان/ البرهان

۳

(حجر/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) - لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَهًٌْ إِلَّا وَ مَلَائِکَهًُْ اللَّهِ یَأْتُونَهُ بِالسَّلَامِ وَ أَنْتُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - هیچ مرد و زنی از شما [شیعیان] نیست مگر اینکه فرشتگان الهی با سلام به‌سویش آیند و شما کسانی هستید که خدا [درباره‌ی ایشان] فرموده است: وَ نَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۴

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۳۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۴/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(حجر/ ۴۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌مُوسَی قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: قَرَأَ عَلِیٌّ (علیه السلام) هَذِهِ الْآیَهًَْ: وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ فَقَالَ: فِینَا وَ اللَّهِ نَزَلَتْ أَهْلَ بَدْرٍ خَاصَّهًًْ.

امام علی (علیه السلام) - ابوموسی بصری از حسن بصری نقل می‌کند: علی (علیه السلام) آیة: وَ نَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِینَ؛ را تلاوت کرده و فرمود: «این آیة فقط در حقّ ما جنگجویان بدر نازل شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۴

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۱۵/ بحارالأنوار، ج۳۹، ص۲۲۱/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۱۸/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۲۶۴/ العمدهًْ، ص۳۰۷/ المناقب، ج۳، ص۲۳۰

۵

(حجر/ ۴۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً یَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًْ وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ فِی ثَلَاثِ بُطُونٍ مِنْ قُرَیْشٍ: بَنِی هَاشِمٍ، وَ بَنِی تَیْمِ بْنِ مُرَّهًَْ، وَ بَنِی عَدِیِّ بْنِ کَعْبٍ مِنْهُم.

امام علی (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌مُلَیل گوید: «از علی (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: آیه: وَ نَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِینَ؛ در حقّ سه طایفه از قریش یعنی بنی‌هاشم، بنی‌تیم‌بن‌مُرّه و بنی‌عَدیّ‌بن‌کعب نازل شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۶

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۱۴

۶

(حجر/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) - وَ إِنَّ لِکُلِّ شَیْءٍ جَوْهَراً وَ جَوْهَرُ وُلْدِ آدم (علیه السلام) مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ نَحْنُ (وَ شِیعَتُنَا بَعْدَنَا حَبَّذَا شِیعَتُنَا مَا أَقْرَبَهُمْ مِنْ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ أَحْسَنَ صُنْعَ اللَّهِ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ یَتَعَاظَمَ النَّاسُ ذَلِکَ أَوْ یَدْخُلَهُمْ زَهْوٌ لَسَلَّمَتْ عَلَیْهِمُ الملائکه قُبُلًا وَ اللَّهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شِیعَتِنَا یَتْلُو الْقُرْآنَ فِی صَلَاتِهِ قَائِماً إِلَّا وَ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِائَهًُْ حَسَنَهًٍْ وَ لَا قَرَأَ فِی صَلَوَاتِهِ جَالِساً إِلَّا وَ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ خَمْسُونَ حَسَنَهًًْ وَ لَا فِی غَیْرِ صَلَاهًٍْ إِلَّا وَ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ إِنَّ لِلصَّامِتِ مِنْ شِیعَتِنَا لَأَجْرُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِمَّنْ خَالَفَهُ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَی فُرُشِکُمْ نِیَامٌ لَکُمْ أَجْرُ الْمُجَاهِدِینَ وَ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ فِی صَلَاتِکُمْ لَکُمْ أَجْرُ الصَّافِّینَ فِی سَبِیلِهِ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی‌سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ إِنَّمَا شِیعَتُنَا أَصْحَابُ الْأَرْبَعَهًِْ الْأَعْیُنِ عَیْنَانِ فِی الرَّأْسِ وَ عَیْنَانِ فِی الْقَلْبِ أَلَا وَ الْخَلَائِقُ کُلُّهُمْ کَذَلِکَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَتَحَ أَبْصَارَکُمْ وَ أَعْمَی أَبْصَارَهُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - آگاه باشید که برای هرچیزی گوهری است و گوهر بنی‌آدم (علیه السلام)، محمّد (صلی الله علیه و آله) و ما امامان (علیهم السلام) و بعد ما شیعیان ما هستند. خوشا به‌حال شیعیان ما که چه نزدیکند به عرش خدای عزّوجلّ، و چه نیکوست رفتار خداوند با ایشان در روز رستاخیز. به خدا سوگند! اگر بر مردم گران و بزرگ نمی‌آمد و یا شیعیان را خودستایی در بر نمی‌گرفت فرشتگان، رو در رو به آن‌ها سلام می‌کردند. به خدا سوگند! هیچ بنده‌ای در شیعیان ما نیست که قرآن را ایستاده درحال نماز بخواند مگر آنکه در برابر هر حرفی از آن صد حسنه به او دهند؛ و اگر نشسته در نماز بخواند، برای هر حرفی پنجاه حسنه به او بخشند؛ و اگر در غیر نماز بخواند، برای هر حرفی ده حسنه به او بخشند؛ و شخص خاموش از شیعیان ما پاداش تلاوت‌کننده‌ی قرآن از مخالفانش را دارد. به خدا سوگند! شما در بسترهای‌خویش آرمیده‌اید و پاداش مجاهدان در راه خدا را دارید؛ و به خدا سوگند! شما در نماز ایستاده‌اید و پاداش صف‌بستگان در راه خدا را دریافت می‌کنید. به خدا سوگند! شمایید آن کسانی که خدای عزّوجلّ درباره‌ی ایشان فرموده: وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ؛ بی‌گمان شیعیان‌ما دارای چهار چشم هستند، دو چشم در سر و دو چشم در دل؛ آگاه باشید که همه‌ی مردمان اینگونه‌اند، ولی خدای عزّوجلّ چشمان [دلِ] شما را گشوده و چشم‌های [دلِ] دیگران را کور کرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۶

الکافی، ج۸، ص۲۱۴/ بحارالأنوار، ج۶۵، ص۸۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۳

۷

(حجر/ ۴۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌بْنِ‌أَبِی‌أَوْفَی قَالَ: خَرَجَ النبی (صلی الله علیه و آله) وَ نَحْنُ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَهًِْ فَقَامَ وَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَی وَ أَثْنَی عَلَیْهِ فَقَالَ إِنِّی مُحَدِّثُکُمْ حَدِیثاً فَاحْفَظُوهُ وَ عُوهُ وَ لْیُحَدَّثْ مَنْ بَعْدَکُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَی لِرِسَالَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الملائکه رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ أَسْکَنَهُمُ الْجَنَّهًَْ وَ إِنِّی مُصْطَفِی مِنْکُمْ مَنْ أُحِبُّ أَنْ أَصْطَفِیَهُ وَ أُوَاخِی بَیْنَکُمْ کَمَا آخَی اللَّهُ بَیْنَ الملائکه فَذَکَرَ کَلَاماً فِیهِ طُولٌ فَقَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) لَقَدِ انْقَطَعَ ظَهْرِی وَ ذَهَبَ رُوحِی عِنْدَ مَا صَنَعْتَ بِأَصْحَابِکَ فَإِنْ کَانَ مِنْ سَخْطَهًٍْ بِکَ عَلَیَّ فَلَکَ الْعُتْبَی فَقَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ مَا أَنْتَ مِنِّی إِلَّا بِمَنْزِلَهًِْ هَارُونَ (علیه السلام) مِنْ موسی (علیه السلام) إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ مَا أَخَّرْتُکَ إِلَّا لِنَفْسِی فَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَنْتَ أَخِی وَ وَارِثِی قَالَ وَ مَا الَّذِی أَرِثُ مِنْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ مَا وَرَّثَتِ الْأَنْبِیَاءُ مِنْ قَبْلِی قَالَ وَ مَا وَرَّثَتِ الْأَنْبِیَاءُ (مِنْ قَبْلِکَ قَالَ کِتَابَ رَبِّهِمْ وَ سُنَّهًَْ نَبِیِّهِمْ (أَنْتَ مَعِی یَا عَلِیُّ (علیه السلام) فِی قَصْرِی فِی الْجَنَّهًِْ مَعَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) بِنْتِی هِیَ زَوْجَتُکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ وَ أَنْتَ رَفِیقِی ثُمَّ تَلَا رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ الْمُتَحَابُّونَ فِی اللَّهِ یَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالله‌بن‌ابی‌اوقی گوید: ما در مسجد مدینه [نشسته] بودیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله) [از خانه] خارج شد و [در مسجد] ایستاد و حمد و ثنای خداوند متعال را به‌جای‌آورده و فرمود: «من امروز حدیثی را برایتان بیان می‌کنم، شما آن را حفظ کرده و به ذهن خود بسپارید و به بعد از خودتان نیز منتقل کنید؛ خداوند از میان مخلوقاتش، افرادی را برای رسالت خویش برگزیده است، چنان که فرموده: خداوند از فرشتگان رسولانی برمی‌گزیند، و همچنین از مردم. (حج/۷۵) و آنان را در بهشت جای داده است؛ و من امروز از میان شما کسی را که دوست می‌دارم [برای خودم به‌عنوان برادر] برمی‌گزینم و آن‌چنان که خداوند میان فرشتگان، برادری برقرار فرمود من نیز میان شما برادری برقرار خواهم نمود». آنگاه سخنان فراوانی را بیان فرمود. [بعد از اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) میان همه‌ی مسلمانان، برادری برقرار ساخت] علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علی‌ها السلام) عرض کرد: «هنگامی‌که میان همه‌ی اصحابت [به‌جز من] برادری برقرار ساختی، کمرم [از شدّت ناراحتی] دوتا شد و جانم درآمد! اگر این کار به‌خاطر آن است که از دست من ناراحتی، می‌توانی مرا بازخواست کنی [تا از من راضی شوی]»؟! رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «سوگند به خدایی که مرا به حقّ مبعوث نمود! تو نسبت به من همچون هارون (علیه السلام) نسبت به موسی (علیه السلام) هستی، جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود، و من [برادریِ] تو را برای خودم به تأخیر انداختم؛ من رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هستم و تو برادر و وارث من هستی». عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! چه چیزی از شما به ارث خواهم بُرد»؟ فرمود: «آنچه پیامبران (علیهم السلام) پیش از من به ارث گذاشتند». عرض کرد: «پیامبران (علیهم السلام) پیش از شما چه به ارث گذاشتند»؟ فرمود: «کتاب پروردگارشان و سنّت پیامبرشان؛ ای علی (علیه السلام)! تو در قصر من در بهشت همراه من خواهی بود، همراه دخترم فاطمه (سلام الله علیها) که در دنیا و آخرت همسر توست و تو رفیق من هستی». آنگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) [این آیه را] تلاوت فرمود: إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ؛ کسانی که به‌خاطر خدا یکدیگر را دوست دارند و [در بهشت، روبه‌روی هم نشسته و] به یکدیگر نگاه می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۶

بحارالأنوار، ج۳۸، ص۳۴۵/ فرات الکوفی، ص۲۲۶/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۲۳۱/ الصراط المستقیم، ج۲، ص۲۴/ العمدهًْ، ص۱۶۷/ کشف الغمهًْ، ج۱، ص۳۲۸/ کشف الیقین، ص۲۰۰

۸

(حجر/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) - حَنَانِ‌بْنِ‌سَدِیرٍالصَّیْرَفِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ‌جعفربن‌مُحَمَّد (علیه السلام) وَ عَلَی کَتِفِهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ‌رَسُولِ‌اللَّهِ (علیه السلام) مَا یُثْبِتُ اللَّهُ شِیعَتَکُمْ عَلَی مَحَبَّتِکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ (قَالَ أَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ قَلْبُکَ قُلْتُ بَلَی إِلَّا أَنَّ قَلْبِی قَرْحَهًٌْ ثُمَّ قَالَ لِخَآدم لَهُ ائْتِنِی بِبَیْضَهًٍْ بَیْضَاءَ فَوَضَعَهَا عَلَی النَّارِ حَتَّی نَضِجَتْ ثُمَّ أَهْوَی بِالْقِشْرِ إِلَی النَّارِ وَ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی‌عَنْ جَدِّی أَنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ هَوَی مُبْغِضُنَا فِی النَّارِ هَکَذَا ثُمَّ أَخْرَجَ صُفْرَتَهَا فَأَخَذَهَا عَلَی کَفِّهِ الْیُمْنَی ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّا لَصَفْوَهًُْ اللَّهِ کَمَا هَذِهِ الصُّفْرَهًُْ صَفْوَهًُْ هَذِهِ الْبَیْضَهًِْ ثُمَّ دَعَا بِخَاتَمِ فِضَّهًٍْ فَخَالَطَ الصُّفْرَهًَْ مَعَ الْبَیَاضِ وَ الْبَیَاضَ مَعَ الصُّفْرَهًِْ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی‌عَنْ آبَائِی عَنْ جَدِّی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ کَانَ شِیعَتُنَا هَکَذَا بِنَا مُخْتَلِطِینَ وَ شَبَّکَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - حنان‌بن‌سَدیر صیرفی گوید: خدمت حضرت صادق (علیه السلام) مشرّف شدم و آن حضرت ردایی نشانه‌دار از خز بر شانه داشت. عرض کردم: «ای پسر پیامبر (صلی الله علیه و آله)! چه چیز شیعه شما را در محبّتتان ثابت می‌دارد»؟ فرمود: «مگر دلت ایمان نیاورده»؟ گفتم: «چرا آقا، مختصر عقده‌ای در قلبم هست». حضرت به خادم فرمود یک تخم‌مرغ سفید بیاورد و آن را روی آتش گذاشت تا کاملا پخت. آنگاه پوست تخم‌مرغ را در آتش افکند و فرمود: «پدرم از قول جدّم به من خبر داد که در روز قیامت، دشمن ما همچون این پوست تخم‌مرغ به آتش افکنده شود». سپس زرده‌ی آن را خارج کرد، آن را در کف دست راست خود قرار داد و فرمود: «به خدا سوگند! ما خلاصه‌ی ممتاز انتخاب شده‌ی خداییم. چنانچه این زرده، خلاصه ممتاز تخم مرغ است». سپس فرمود: «یک انگشتر نقره آوردند و سفیده و زرده را هم مخلوط کرد و فرمود: «پدرم از قول پدرانم، از قول جدم، از زبان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به من فرمود که روز قیامت، شیعیان ما این چنین با ما مخلوط هستند». حضرت انگشتان خویش را میان هم برد و آنگاه فرمود: إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۸

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۵۶/ فرات الکوفی، ص۲۲۷

۹

(حجر/ ۴۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - نَزَلَتْ فِی عَلِیِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ حَمْزَهًْ (رحمة الله علیه) وَ جَعْفَرٍ وَ عَقِیلٍ وَ أَبِی ذَرٍّ، وَ سَلْمَانَ وَ عَمَّارٍ وَ الْمِقْدَادِ، وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام).

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - از ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) نقل شده که درباره‌ی آیه‌ی وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ؛ گفت: «این آیه در شأن علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام)، حمزه، جعفر، عقیل، ابوذر، سلمان، عمّار، مقداد، حسن و حسین (علی‌ها السلام) نازل شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۸

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۱۳/ بحارالأنوار، ج۳۶، ص۷۲

۱۰

(حجر/ ۴۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌هُرَیْرَهًَْ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنَا أَمْ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) قَالَ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ أَنْتَ أَعَزُّ عَلَیَّ مِنْهَا وَ کَأَنِّی بِکَ وَ أَنْتَ عَلَی حَوْضِی تَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ وَ إِنَّ عَلَیْهِ لَأَبَارِیقَ مِثْلَ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ أَنْتَ وَ الحسن (علیه السلام) وَ الحسین (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) وَ عَقِیلٌ (رحمة الله علیه) وَ جَعْفَرٌ (رحمة الله علیه) فِی الْجَنَّهًِْ إِخْوَاناً عَلَی سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ أَنْتَ مَعِی وَ شِیعَتُکَ فِی الْجَنَّهًِْ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ لَا یَنْظُرُ أَحَدُهُمْ فِی قَفَا صَاحِبِه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابوهریره گوید: علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) عرضه داشت: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! کدامیک نزد تو محبوب‌تر است، من یا فاطمه (سلام الله علیها)»؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «فاطمه (سلام الله علیها) نزد من محبوب‌تر از توست، ولی تو در نزد من از او عزیزتری؛ گویا تو را می‌بینم که در کنار حوض کوثر قرار داری و مردم [بی ولایت] را از آن دور می‌کنی و بر آن‌حوض جام‌هایی است به تعداد ستارگان‌آسمان و تو به همراه حسن، حسین (علی‌ها السلام)، فاطمه (سلام الله علیها)، عقیل و جعفر (ه ره) در بهشت درحالی‌که همه برابرید، بر تخت‌ها روبه‌روی یکدیگر قرار دارید؛ تو با من هستی و شیعه‌ی تو در بهشت خواهد بود». سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) [این‌آیه را] تلاوت فرمود: إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ؛ به‌گونه‌ای‌که هیچ‌یک از آن‌ها به پشت دیگری نگاه نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۲۸

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۷۲/ بحارالأنوار، ج۳۷، ص۸۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۳/ کشف الغمهًْ، ج۱، ص۳۲۵/ کشف الیقین، ص۴۰۷/ نهج الحق، ص۲۰۶

آیه لا یَمَسُّهُمْ فی‌ها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجینَ [48]

هیچ خستگی و رنجی در آنجا به آن‌ها نمی‌رسد، و هیچ‌گاه از آن اخراج نمی‌شوند!

۱

(حجر/ ۴۸)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌مُحَمَّد النَّوْفَلِیِّ قَالَ: قَدِمَ سُلَیْمَانُ الْمَرْوَزِیُّ مُتَکَلِّمُ خُرَاسَانَ عَلَی الْمَأْمُونِ فَأَکْرَمَه ثُمَّ وَجَّهَ الْمَأْمُونُ إِلَی الرِّضَا (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّهُ {قَدِمَ عَلَیْنَا} رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ وَ هُوَ وَاحِدُ خُرَاسَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْکَلَامِ وَ یُنْکِرُ الْبَدَاءَ ثُمَّ قَالَ الْمَأْمُونُ یَا أَبَاالحسن (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِیمَا تَشَاجَرَا فِیهِ فقَالَ الرِّضَا (علیه السلام) یَا سُلَیْمَانُ هَلْ یَعْلَمُ اللَّهُ جَمِیعَ مَا فِی الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ قَالَ سُلَیْمَانُ نَعَمْ قَالَ فَیَکُونُ مَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنَّهُ یَکُونُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کَانَ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْءٌ إِلَّا کَانَ أَ یَزِیدُهُمْ أَوْ یَطْوِیهِ عَنْهُمْ قَالَ سُلَیْمَانُ بَلْ یَزِیدُهُمْ قَالَ فَأَرَاهُ فِی قَوْلِکَ قَدْ زَادَهُمْ مَا لَمْ یَکُنْ فِی عِلْمِهِ أَنَّهُ یَکُونُ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَالْمَزِیدُ لَا غَایَهًَْ لَهُ قَالَ فَلَیْسَ یُحِیطُ عِلْمُهُ عِنْدَکُمْ بِمَا یَکُونُ فِیهِمَا إِذَا لَمْ یَعْرِفْ غَایَهًَْ ذَلِکَ وَ إِذَا لَمْ یُحِطْ عِلْمُهُ بِمَا یَکُونُ فِیهِمَا لَمْ یَعْلَمْ مَا یَکُونُ فِیهِمَا أَنْ یَکُونَ تَعَالَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً قَالَ سُلَیْمَانُ إِنَّمَا قُلْتُ لَا یَعْلَمُهُ لِأَنَّهُ لَا غَایَهًَْ لِهَذَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَصَفَهُمَا بِالْخُلُودِ وَ کَرِهْنَا أَنْ نَجْعَلَ لَهُمَا انْقِطَاعاً قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) لَیْسَ عِلْمُهُ بِذَلِکَ بِمُوجِبٍ لِانْقِطَاعِهِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ یَعْلَمُ ذَلِکَ ثُمَّ یَزِیدُهُمْ ثُمَّ لَا یَقْطَعُهُ عَنْهُمْ وَ کَذَلِکَ قَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی کِتَابِهِ کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها لِیَذُوقُوا الْعَذابَ وَ قَالَ لِأَهْلِ الْجَنَّهًِْ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ وَ قَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ فاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ فَهُوَ جَلَّ وَ عَزَّ یَعْلَمُ ذَلِکَ وَ لَا یَقْطَعُ عَنْهُمُ الزِّیَادَهًَْ أَ رَأَیْتَ مَا أَکَلَ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ وَ مَا شَرِبُوا أَ لَیْسَ یُخْلِفُ مَکَانَهُ قَالَ بَلَی قَالَ أَ فَیَکُونُ یَقْطَعُ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ قَدْ أَخْلَفَ مَکَانَهُ قَالَ سُلَیْمَانُ لَا قَالَ فَکَذَلِکَ کُلَّمَا یَکُونُ فِیهَا إِذَا أَخْلَفَ مَکَانَهُ فَلَیْسَ بِمَقْطُوعٍ عَنْهُمْ قَالَ سُلَیْمَانُ بَلْ یَقْطَعُهُ عَنْهُمْ وَ لَا یَزِیدُهُمْ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) إِذاً یَبِیدُ مَا فِیهِمَا وَ هَذَا یَا سُلَیْمَانُ إِبْطَالُ الْخُلُودِ وَ خِلَافُ الْکِتَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ لَهُمْ ما یَشاؤُنَ فِی‌ها وَ لَدَیْنا مَزِیدٌ وَ یَقُولُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ وَ یَقُولُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِینَ وَ یَقُولُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خالِدِینَ فِی‌ها أَبَداً وَ یَقُولُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ فاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ فَلَمْ یُحِرْ جَوَابا.

امام رضا (علیه السلام) - از حسن‌بن‌محمّد نوفلی نقل شده است که گفت: «سلیمان‌مَروزیّ دانشمندِ [متخصّص در] علم کلام از خراسان بر مأمون وارد شد و مأمون او را گرامی داشت. مأمون کسی را نزد امام رضا (علیه السلام) فرستاده و گفت: «مردی از اهل مرْو به محضر ما رسیده که یگانه‌ی خراسان در میان علمای علم کلام است». امام رضا (علیه السلام) فرمود: «ای سلیمان! آیا خداوند تمامی آنچه در بهشت و جهنّم [از نعمت و عذاب] است می‌داند»؟ سلیمان عرض کرد: «آری». فرمود: «پس هر نعمت یا عذابی در بهشت و جهنّم خواهد بود، همان‌هایی است که خدای عزّوجلّ می‌داند»؟! سلیمان عرض کرد: «همین‌طور است». فرمود: «پس اگر تمامی آن نعمت‌ها و عذاب‌ها برطبق علم خدا واقع شود، آیا خداوند می‌تواند بر آن‌ها بیفزاید یا از آن‌ها کم کند»؟ عرض کرد: «بر آن‌ها خواهد افزود». فرمود: «پس بنابر گفته‌ی تو که خداوند اضافه می‌کند چیزی به آن‌ها افزوده است که خود نمی‌دانسته، ایجاد خواهد شد»! عرض کرد: «فدایت شوم! اضافه‌دادن غایت و نهایت ندارد». فرمود: «پس طبق‌نظر شما خداوند احاطه‌ی علمی به آنچه در بهشت و جهنّم است ندارد، زیرا نهایت آن را نمی‌داند؛ و چون احاطه‌ی علمی ندارد نمی‌داند چه چیز در بهشت و جهنّم خواهد بود! [ولی] خداوند بسیار منزّه از چنین نسبتی است»! سلیمان عرض کرد: «من که گفتم خداوند به آن‌ها علم ندارد از این‌رو بود که آن‌ها نهایتی ندارند و خود خداوند عزّوجلّ آن‌ها را به جاودانگی و خُلود توصیف فرموده است و لذا ما نخواستیم پایانی برای آن‌ها قرار دهیم». حضرت فرمود: «علم خداوند به آن‌ها باعث نمی‌شود نهایتی داشته باشند، زیرا خداوند به آن‌ها علم دارد با این‌حال بر آن‌ها خواهد افزود و از آن‌ها کم نخواهد کرد؛ و خداوند خود نیز در قرآن چنین فرموده است: هرگاه پوست‌های تنشان [در آن] بریان گردد [و بسوزد] پوست‌های دیگری به‌جای آن قرار می‌دهیم، تا عذاب را بچشند (نساء/۵۶) و در مورد اهل بهشت فرموده: بخششی است قطع نشدنی. (هود/۱۰۸) و فرموده است: و میوه‌های فراوان که هرگز قطع و ممنوع نمی‌شود. (واقعه/۳۳۳۲)؛ پس خداوند آن زیادی‌ها را می‌داند و از آنان کم نخواهد کرد. آیا به نظر تو آنچه اهل بهشت می‌خورند و می‌آشامند خداوند چیزی جایگزینش نمی‌کند»؟ عرض کرد: «چرا». فرمود: «حال که به‌جای آن خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها [که مصرف می‌شود] چیز جدیدی جایگزین می‌کند، آیا بخشش‌خود را از آن‌ها قطع کرده است»؟ عرض کرد: «نه». فرمود: «پس هرچه در آنجا وجود خواهد داشت وقتی جایش پر می‌شود از آن‌ها قطع نمی‌گردد». عرض کرد: «چرا، اضافات را از آن‌ها دریغ می‌کند و چیز اضافی به آنان نمی‌دهد»! فرمود: «ای سلیمان! در این‌صورت آنچه در بهشت و جهنّم است از بین رفته و تمام خواهد شد و این‌سخن بر خلاف کتاب خدا و ضدّ خلود و جاودانگی بهشت و جهنّم است، زیرا خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: هرچه بخواهند در آنجا برای آن‌ها هست، و نزد ما نعمت‌های بیشتری است [که به فکر هیچ‌کس نمی‌رسد]. (ق/۳۵) و می‌فرماید: بخششی است قطع نشدنی. (هود/۱۰۸)؛ و می‌فرماید: وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِینَ؛ و می‌فرماید: در آن بهشت جاویدان بمانند. (توبه/۲۲)؛ و می‌فرماید: و میوه‌های فراوان که هرگز قطع و ممنوع نمی‌شود. (واقعه/۳۳۳۲)» سلیمان جوابی نداشت بدهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۰

بحارالأنوار، ج۱۰، ص۳۳۲/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۰۴/ التوحید، ص۴۴۸/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۱۸۴

۲

(حجر/ ۴۸)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کَانَ إِدْرِیسُ النَّبِیُّ (علیه السلام) یَسِیحُ النَّهَارَ وَ یَصُومُهُ وَ یَبِیتُ حَیْثُ مَا جَنَّهُ اللَّیْلُ وَ یَأْتِیهِ رِزْقُهُ حَیْثُ مَا أَفْطَرَ وَ کَانَ یَصْعَدُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِثْلُ مَا یَصْعَدُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ کُلِّهِمْ فَسَأَلَ مَلَکُ الْمَوْتِ رَبَّهُ فِی زِیَارَهًِْ إِدْرِیسَ (علیه السلام) وَ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَنَزَلَ وَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَصْحَبَکَ فَأَکُونَ مَعَکَ فَصَحِبَهُ وَ کَانَا یَسِیحَانِ النَّهَارَ وَ یَصُومَانِهِ فَإِذَا جَنَّهُمَا اللَّیْلُ أُتِیَ إِدْرِیسُ فِطْرَهُ فَیَأْکُلُ وَ یَدْعُو مَلَکَ الْمَوْتِ إِلَیْهِ فَیَقُولُ لَا حَاجَهًَْ لِی فِیهِ ثُمَّ یَقُومَانِ یُصَلِّیَانِ وَ إِدْرِیسُ یُصَلِّی وَ یَفْتُرُ وَ یَنَامُ وَ مَلَکُ الْمَوْتِ یُصَلِّی وَ لَا یَنَامُ وَ لَا یَفْتُرُ فَمَکَثَا بِذَلِکَ أَیَّاماً ثُمَّ إِنَّهُمَا مَرَّا بِقَطِیعِ غَنَمٍ وَ کَرْمٍ قَدْ أَیْنَعَ فَقَالَ مَلَکُ الْمَوْتِ هَلْ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ذَلِکَ حَمَلًا أَوْ مِنْ هَذَا عَنَاقِیدَ فَنُفْطِرَ عَلَیْهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَدْعُوکَ إِلَی مَالِی فَتَأْبَی فَکَیْفَ تَدْعُونِی إِلَی مَالِ الْغَیْرِ ثُمَّ قَالَ إِدْرِیسُ (علیه السلام) قَدْ صَحِبْتَنِی وَ أَحْسَنْت فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَکُ الْمَوْتِ قَالَ إِدْرِیسُ لِی إِلَیْکَ حَاجَهًٌْ فَقَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ تَصْعَدُ بِی إِلَی السَّمَاءِ فَاسْتَأْذَنَ مَلَکُ الْمَوْتِ رَبَّهُ فِی ذَلِکَ فَأَذِنَ لَهُ فَحَمَلَهُ عَلَی جَنَاحِهِ فَصَعِدَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِدْرِیسُ (علیه السلام) إِنَّ لِی إِلَیْکَ حَاجَهًًْ أُخْرَی قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ بَلَغَنِی مِنَ الْمَوْتِ شِدَّهًٌْ فَأُحِبُّ أَنْ تُذِیقَنِی مِنْهُ طَرَفاً فَأَنْظُرَ هُوَ کَمَا بَلَغَنِی فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ لَهُ فَأَذِنَ فَأَخَذَ بِنَفْسِهِ سَاعَهًًْ ثُمَّ خَلَّی عَنْهُ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ رَأَیْتَ قَالَ بَلَغَنِی عَنْهُ شِدَّهًٌْ وَ إِنَّهُ لَأَشَدُّ مِمَّا بَلَغَنِی وَ لِی إِلَیْکَ حَاجَهًٌْ أُخْرَی تُرِینِیَ النَّارَ فَاسْتَأْذَنَ مَلَکُ الْمَوْتِ صَاحِبَ النَّارِ فَفَتَحَ لَهُ فَلَمَّا رَآهَا إِدْرِیسُ (علیه السلام) سَقَطَ مَغْشِیّاً عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی إِلَیْکَ حَاجَهًٌْ أُخْرَی تُرِینِیَ الْجَنَّهًَْ فَاسْتَأْذَنَ مَلَکُ الْمَوْتِ خَازِنَ الْجَنَّهًِْ فَدَخَلَهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهَا قَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ مَا کُنْتُ لِأَخْرُجَ مِنْهَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ قَدْ ذُقْتُهُ وَ یَقُولُ وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها وَ قَدْ وَرَدْتُهَا وَ یَقُولُ فِی الْجَنَّهًِْ وَ ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنْها.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - ابن عباس (رحمة الله علیه) گوید: ادریس پیامبر (علیه السلام) روزها به مراقبت از نفس و عبادت و روزه مشغول بود و هرجا که شب او را در بر می‌گرفت به استراحت می‌پرداخت و روزی‌اش هر وقت که زمان افطارش بود، به نزدش می‌رسید و اعمال صالح او به‌اندازه‌ی اعمال صالح همه‌ی اهل زمین بود؛ به‌همین‌خاطر عزرائیل از پروردگارش درخواستِ زیارت ادریس (علیه السلام) را نمود تا بتواند به او سلام و درود بفرستد. خداوند نیز به او اجازه داد و او به نزد ادریس (علیه السلام) رفته و به او گفت: «من می‌خواهم همنشین و همراه تو باشم». بنابراین با ادریس (علیه السلام) همراه شد و آن دو روز را به مراقبت از نفس و عبادت و روزه مشغول بودند و چون شب فرا می‌رسید غذای افطار ادریس (علیه السلام) به او می‌رسید و مشغول خوردن شده و عزرائیل را نیز به خوردن دعوت می‌کرد؛ عزرائیل می‌گفت: «من نیازی به غذا ندارم». سپس هر دو برخواسته و مشغول به نماز می‌شدند و ادریس (علیه السلام) مقداری نماز می‌خواند و چون خسته می‌شد می‌خوابید ولی عزرائیل پیوسته نماز می‌خواند و نه می‌خوابید و نه خسته می‌شد. به این ترتیب چند روزی سپری شد تا اینکه آن دو به گلّه‌ی گوسفند و تاکستانی رسیدند که میوه‌های رسیده و تازه‌ای داشت. عزرائیل گفت: «آیا می‌توانی از این‌گلّه، برّه‌ای یا از این تاکستان، چند خوشه‌ی انگور برداری تا با آن افطار کنیم»؟ ادریس (علیه السلام) فرمود: «سبحان الله! من تو را به مال خویش دعوت می‌کنم و تو امتناع می‌کنی، حال چگونه مرا به مال دیگری دعوت می‌کنی»؟! سپس فرمود: «تو [چند روزی] مرا همراهی کردی و در این‌مدّت همراه خوبی بودی؛ [بگو] که هستی»؟ گفت: «من عزرائیل هستم». ادریس (علیه السلام) فرمود: «من از تو درخواستی دارم». پرسید: «چه درخواستی»؟ گفت: «اینکه مرا به آسمان ببری». عزرائیل برای این کار از پروردگارش اجازه خواست و خداوند نیز اجازه فرمود. پس ادریس (علیه السلام) را بر بال‌خویش سوار کرده و او را به آسمان برد. ادریس (علیه السلام) به‌او گفت: «من درخواست دیگری نیز از تو دارم». پرسید: «چه درخواستی»؟ گفت: «شنیده‌ام که مرگ بسیار سخت و شدید است، می‌خواهم اندکی از آن را به من بچشانی تا ببینم آیا همان‌گونه است که شنیده‌ام». عزرائیل برای این کار از پروردگارش اجازه خواست و خداوند نیز اجازه فرمود. سپس برای ساعتی جان او را گرفت و دوباره جانش را به او بازگرداند و پرسید: «مرگ را چگونه دیدی»؟ گفت: «مقداری از سختی مرگ را چشیدم و بسیار سخت‌تر از چیزی است که شنیده بودم؛ درخواست دیگری نیز از تو دارم [و آن اینکه] دوزخ را به من نشان دهی». عزرائیل از نگهبان جهنّم اجازه گرفت و دوزخ را برای ادریس (علیه السلام) گشود. چون ادریس (علیه السلام) آتش جهنّم را مشاهده کرد، بیهوش افتاد. [چون به‌هوش آمد] گفت: «درخواست‌دیگری نیز از تو دارم [و آن اینکه] بهشت را به من نشان دهی». عزرائیل از نگهبان بهشت اجازه گرفت و او را وارد بهشت نمود. ادریس (علیه السلام) گفت: «ای عزرائیل! من دیگر از اینجا بیرون نمی‌روم زیرا که خداوند می‌فرماید: هرکسی چشنده‌ی طعم مرگ است. (عنکبوت/۵۷) و من نیز آن را چشیدم و می‌فرماید: و هیچ‌یک از شما نیست که وارد جهنّم نشود. (مریم/۷۱) و من نیز وارد آن شدم؛ و درباره‌ی بهشت نیز می‌فرماید: نمی‌توانند از آن خارج گردند. (مائده/۳۷)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۲

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۲۷۸/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۶۴

آیه نَبِّئْ عِبادی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحیمُ [49]

[اى پيامبر]! بندگانم را آگاه کن که آمرزنده‌ی مهربان منم.

آیه وَ أَنَّ عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِیمُ [50]

و [اينكه] عذاب من، همان عذاب دردناک است!

۱

(حجر/ ۵۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَی نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَرَّ بِقَوْمٍ یَضْحَکُونَ فَقَالَ أَ تَضْحَکُونَ فَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ لَضَحِکْتُمْ قَلِیلًا وَ لَبَکَیْتُمْ طَوِیلًا فَنَزَلَ جَبْرَائِیلُ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَک نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الْأَلِیم.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - سبب نزول آیه: نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ؛ این بوده که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از کنار عدّه‌ای عبور کرد که می‌خندیدند. فرمود: «آیا می‌خندید! اگر آنچه را که من می‌دانم شما نیز می‌دانستید خنده‌ی شما کم و گریه‌تان طولانی بود». جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! پروردگارت تو را سلام رسانده و می‌فرماید: نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ\* وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الْأَلِیمُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۴

إرشادالقلوب، ج۱، ص۱۰۹

۲

(حجر/ ۵۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ نَبِّئْ عِبَادِی أَیْ أَخْبِرْهُمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - نَبِّئْ عِبادِی؛ یعنی به بندگانم خبر بده.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۴

القمی، ج۱، ص۳۷۶

آیه وَ نَبِّئْهُمْ عَن ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ [51]

و به آن‌ها از مهمان‌های ابراهیم خبر ده.

آیه إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْکُمْ وَجِلُونَ [52]

هنگامی‌که بر او وارد شدند و سلام‌کردند؛ [ابراهيم] گفت: «ما از شما بیمناکیم»!

۱

(حجر/ ۵۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: … قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) إِنَّ لُوطاً (علیه السلام) لَبِثَ فِی قَوْمِهِ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ یَدْعُوهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ یُحَذِّرُهُمْ عَذَابَهُ وَ کَانُوا قَوْماً لَا یَتَنَظَّفُونَ مِنَ الْغَائِطِ وَ لَا یَتَطَهَّرُونَ مِنَ الْجَنَابَهًِْ وَ کَانَ لُوطٌ ابْنَ خَالَهًِْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ کَانَتِ امْرَأَهًُْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) سَارَهًُْ (سلام الله علیها) أُخْتَ لُوطٍ وَ کَانَ لُوطٌ (علیه السلام) وَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) نَبِیَّیْنِ مُرْسَلَینِ مُنْذِرَینِ وَ کَانَ لُوطٌ (علیه السلام) رَجُلًا سَخِیّاً کَرِیماً یَقْرِی الضَّیْفَ إِذَا نَزَلَ بِهِ وَ یُحَذِّرُهُمْ قَوْمَهُ قَالَ فَلَمَّا رَأَی قَوْمُ لُوطٍ (علیه السلام) ذَلِکَ مِنْهُ قَالُوا لَهُ إِنَّا نَنْهَاکَ عَنِ الْعَالَمِینَ لَا تَقْرِ ضَیْفاً یَنْزِلُ بِکَ إِنْ فَعَلْتَ فَضَحْنَا ضَیْفَکَ الَّذِی یَنْزِلُ بِکَ وَ أَخْزَیْنَاکَ فَکَانَ لُوطٌ (علیه السلام) إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّیْفُ کَتَمَ أَمْرَهُ مَخَافَهًَْ أَنْ یَفْضَحَهُ قَوْمُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلُوطٍ عَشِیرَهًٌْ قَالَ وَ لَمْ یَزَلْ لُوطٌ (علیه السلام) وَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) یَتَوَقَّعَانِ نُزُولَ الْعَذَابِ عَلَی قَوْمِهِ فَکَانَتْ لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ لِلُوطٍ (علیه السلام) مَنْزِلَهًٌْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ شَرِیفَهًٌْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ کَانَ إِذَا أَرَادَ عَذَابَ قَوْمِ لُوطٍ (علیه السلام) أَدْرَکَتْهُ مَوَدَّهًُْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ خُلَّتُهُ وَ مَحَبَّهًُْ لُوطٍ فَیُرَاقِبُهُمْ فَیُؤَخِّرُ عَذَابَهُمْ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَلَمَّا اشْتَدَّ أَسَفُ اللَّهِ عَلَی قَوْمِ لُوطٍ (علیه السلام) وَ قَدَّرَ عَذَابَهُمْ وَ قَضَی أَنْ یُعَوِّضَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مِنْ عَذَابِ قَوْمِ لُوطٍ بِغُلَامٍ عَلِیمٍ فَیُسَلِّیَ بِهِ مُصَابَهُ بِهَلَاکِ قَوْمِ لُوطٍ فَبَعَثَ اللَّهُ رُسُلًا إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) یُبَشِّرُونَهُ بِإِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) فَدَخَلُوا عَلَیْهِ لَیْلًا فَفَزِعَ مِنْهُمْ وَ خَافَ أَنْ یَکُونُوا سُرَّاقاً فَلَمَّا رَأَتْهُ الرُّسُلُ فَزِعاً مَذْعُوراً قَالُوا سَلاماً قالَ سَلَامٌ إِنَّا مِنْکُمْ وَجِلُونَ\* قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا {رُسُلُ رَبِّکَ} نُبَشِّرُکَ بِغُلامٍ عَلِیمٍ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ الْغُلَامُ الْعَلِیمُ هُوَ إِسْمَاعِیلُ (علیه السلام) مِنْ هَاجَرَ (سلام الله علیها) فَقالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) لِلرُّسُلِ (أَ بَشَّرْتُمُونِی عَلی أَنْ مَسَّنِیَ الْکِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ\* قالُوا بَشَّرْناکَ بِالْحَقِّ فَلا تَکُنْ مِنَ الْقانِطِینَ فَقالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَما خَطْبُکُمْ بَعْدَ الْبِشَارَهًِْ قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلی قَوْمٍ مُجْرِمِینَ قَوْمِ لُوطٍ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْماً فَاسِقِینَ لِنُنْذِرَهُمْ عَذَابَ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: … امام باقر (علیه السلام) فرمود: «حضرت لوط (علیه السلام) سی سال در میان قومش بود و آن‌ها را به‌سوی خدای عزّوجلّ دعوت می‌کرد و از عذاب الهی بیم می‌داد. آن‌ها قومی بودند که بعد از قضای حاجت خود را از آلودگی و نجاست پاک نمی‌کردند و بعد از جنابت، غسل نمی‌نمودند. و لوط (علیه السلام) پسر خاله‌ی حضرت ابراهیم (علیه السلام) و همسر حضرت ابراهیم (علیه السلام) ساره، خواهر لوط (علیه السلام) بود؛ و ابراهیم و لوط (علی‌ها السلام) هر دو فرستاده و پیامبر خدا بودند تا مردم را بیم دهند. لوط (علیه السلام) مردی بخشنده و کریم بود و اگر میهمانی به خانه‌اش می‌آمد، از او پذیرایی می‌کرد و آن‌ها را از قوم خود [و عمل زشتشان] برحذر می‌داشت. وقتی قوم او چنین دیدند، گفتند: «ما تو را از رویاروشدن با مردم دیگر نهی می‌کنیم، نباید از میهمانی‌که به منزلت می‌آید پذیرایی کنی. اگر این کار را بکنی، میهمانت را رسوا می‌کنیم و تو را در برابر او خوار و ذلیل می‌گردانیم». از همین‌روی بود که وقتی به خانه‌ی لوط (علیه السلام) میهمان می‌آمد، حضورش را از دیگران پنهان می‌کرد از ترس اینکه مبادا قومش او را رسوا و بی‌آبرو کنند؛ زیرا لوط (علیه السلام) هیچ قوم و خویشی در میان آن‌ها نداشت [تا از او حمایت کنند]. لوط و ابراهیم (علی‌ها السلام) پیوسته منتظر بودند عذاب الهی بر قوم لوط نازل شود؛ آن دو پیامبر (علی‌ها السلام) نزد خدا منزلت و مقام والا و شریفی داشتند و هرگاه خداوند اراده می‌فرمود قوم لوط (علیه السلام) را عذاب کند، به دوستی ابراهیم (علیه السلام) با خود و محبّت لوط (علیه السلام) توجّه نموده و [به خاطر آن دو] مراعات قوم لوط را می‌کرد و عذابشان را به تأخیر می‌انداخت». [در ادامه] امام باقر (علیه السلام) فرمود: «چون خشم خدا بر قوم لوط [در اثر اصرار آنان بر گناهان] شدّت یافت و عذابشان را حتمی ساخت و خداوند حکم فرمود که به جبران عذاب قوم لوط (علیه السلام)، پسری دانا به ابراهیم (علیه السلام) بدهد تا غم هلاکت قوم لوط (علیه السلام) را با وجود آن پسر تسکین دهد، خداوند فرستادگانی را نزد ابراهیم (علیه السلام) فرستاد تا به او مژده‌ی تولّد اسماعیل (علیه السلام) را بدهند. فرستادگان، شبانگاه نزد ابراهیم (علیه السلام) رفتند و ابراهیم (علیه السلام) ترسید که مبادا آن‌ها دزد باشند. چون آنان او را ترسان و بیمناک دیدند آن‌ها سلام گفتند ابراهیم (علیه السلام) [نیز] گفت: «سلام ما از شما بیمناکیم! گفتند: نترس! قَالُواْ لاَ تَوْجَلْ ما فرستادگان پروردگارت هستیم که نُبَشِّرُکَ بِغُلامٍ عَلِیمٍ» امام باقر (علیه السلام) فرمود: «پسر دانا همان اسماعیل (علیه السلام) است که از هاجر بوده است». ابراهیم (علیه السلام) به فرستادگان گفت: «آیا به من [چنین] بشارت می‌دهید با اینکه پیر شده‌ام؟! به چه چیز بشارت می‌دهید»؟! گفتند: «تو را به حق بشارت دادیم از مأیوسان مباش»! (حجر/۵۵۵۴) ». ابراهیم (علیه السلام) گفت: «مأموریت شما بعد از این بشارت چیست»؟ گفتند: «ما به‌سوی قومی گنهکار یعنی قوم لوط مأموریت یافته‌ایم (حجر/۵۸)؛ آن‌ها قومی بدکار هستند، تا آن‌ها را از عذاب پروردگار جهانیان بیم دهیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۴

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۴۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۴/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۱۱۸/ بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۷۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۲/ البرهان/ نورالثقلین

آیه قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلامٍ عَلیمٍ [53]

گفتند: «نترس، ما تو را به پسری دانا بشارت می‌دهیم»!

۱

(حجر/ ۵۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ سَارَهًَْ قَالَتْ لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) قَدْ کَبِرْتَ فَلَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَکَ وَلَداً فَیُقِرَّ أَعْیُنَنَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَکَ خَلِیلًا وَ هُوَ مُجِیبٌ دَعْوَتَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلَ إِبْرَاهِیمُ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ غُلَاماً عَلِیماً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِّی وَاهِبٌ لَکَ غُلَاماً عَلِیماً ثُمَّ أَبْلُوکَ فِیهِ بِالطَّاعَهًِْ لِی قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فَمَکَثَ إِبْرَاهِیمُ بَعْدَ الْبِشَارَهًِْ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ جَاءَتْهُ الْبِشَارَهًُْ مِنَ اللَّهِ بِإِسْمَاعِیلَ مَرَّهًًْ أُخْرَی بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِین.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌قاسم از امام صادق (علیه السلام) روایت می‌کند که فرمود: ساره به ابراهیم (علیه السلام) گفت: تو پیر شده‌ای. ای کاش از پروردگارت می‌خواستی تا به تو فرزندی بدهد تا چشم ما را روشن سازد، زیرا خداوند تو را دوست خود قرار داده است و ان‌شاءالله دعایت را اجابت می‌کند». از این‌رو ابراهیم (علیه السلام) از خداوند خواست تا به او پسری دانا ارزانی دارد. خداوند به او وحی فرمود: که من به تو پسری دانا می‌بخشم و سپس تو را در راه اطاعت از من با همین پسر می‌آزمایم امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ابراهیم (علیه السلام) پس از مژده داده شدن، سه سال درنگ کرد. پس از سه سال باری دیگر از سوی خداوند به اسماعیل (علیه السلام) مژده داده شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۶

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۳۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حجر/ ۵۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فبَیْنَا إِبْرَاهِیمُ قَاعِدٌ فِی مَوْضِعِهِ الَّذِی کَانَ فِیهِ وَ قَدْ کَانَ أَضَافَ قَوْماً وَ خَرَجُوا وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ شَیْءٌ فَنَظَرَ إِلَی أَرْبَعَهًِْ نَفَرٍ قَدْ وَقَفُوا عَلَیْهِ لَا یُشْبِهُونَ النَّاسَ فَقالُوا سَلاماً فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) سَلَامٌ فَجَاءَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) إِلَی سَارَهًَْ (سلام الله علیها) فَقَالَ لَهَا قَدْ جَاءَنِی أَضْیَافٌ لَا یُشْبِهُونَ النَّاسَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا هَذَا الْعجلُ فَذَبَحَهُ وَ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ إِلَیْهِمْ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجلٍٍ حَنِیذٍ فَلَمَّا رَأی أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً وَ جَاءَتْ سَارَهًُْ (سلام الله علیها) فِی جَمَاعَهًٍْ مَعَهَا فَقَالَتْ لَهُمْ مَا لَکُمْ تَمْتَنِعُونَ مِنْ طَعَامِ خَلِیلِ اللَّهِ فَقالُوا لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لا تَوْجَلْ أَیْ لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلی قَوْمِ لُوطٍ فَفَزِعَتْ سَارَهًُْ (سلام الله علیها) وَ ضَحِکَتْ أَیْ حَاضَتْ وَ قَدْ کَانَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا مُنْذُ دَهْرٍ طَوِیلٍ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوب.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ابراهیم (علیه السلام) در جایگاه خود نشسته و قومی را مهمان کرده بود. آنان پس از مهمانی رفتند و برای ابراهیم (علیه السلام) غذایی باقی نمانده بود. در همین حال نگاهش به چهار نفر افتاد که نزدش ایستادند و به آن مردم شباهتی نداشتند. آنان سلام گفتند. ابراهیم (علیه السلام) نیز سلام گفت. او نزد ساره آمد و به او فرمود: «مهمانانی نزد من آمده‌اند که به این مردم شباهتی ندارند». ساره گفت: «ما تنها همین گوساله را داریم». از این‌رو ابراهیم (علیه السلام) آن گوساله را سر برید و بریان نمود و نزد آنان برد، چنانکه خداوند عزّوجلّ فرموده است: فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند. گفتند: سلام. [او نیز] گفت: سلام. طولی نکشید که گوساله بریانی برای آن‌ها آورد [امّا] هنگامی‌که دید دست آن‌ها به آن نمی‌رسد [و از آن نمی‌خورند، کار] آن‌ها را زشت شمرد و در دل احساس ترس نمود. (هود/۷۰۶۹). ساره به همراه گروهی نزد آنان آمد و به آن‌ها گفت: «چرا [از خوردن] غذای خلیل الله (علیه السلام) خودداری می‌کنید»؟! آن‌ها به ابراهیم (علیه السلام) گفتند: لا تَوْجَلْ؛ یعنی نترس! ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم. (هود/۷۰) ساره [با شنیدن این‌سخن] به‌شدّت ترسید و [به یکباره] حیض شد درحالی‌که روزگار درازی بود که دیگر حیض نمی‌شد. خداوند عزّوجلّ فرمود: «او را بشارت به اسحاق و پس از او یعقوب دادیم. (هود/۷۱)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۶

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۵۶

آیه قالَ أَ بَشَّرْتُمُونی عَلی أَنْ مَسَّنِیَ الْکِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ [54]

گفت: «آیا به من [چنين] بشارت می‌دهید با اینکه پیر شده‌ام؟! با این‌حال به چه چیز بشارت می‌دهید»؟!

۱

(حجر/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَلَامَهًُْ الْکِبَرِ ثَلَاثٌ کَلَالُ الْبَصَرِ وَ انْحِنَاءُ الظَّهْرِ وَ رِقَّهًُْ الْقَدَم.

امام صادق (علیه السلام) - نشانه‌ی پیری سه چیز است: کم‌سویی چشم، خمیدگی پشت و ناتوانی پا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۸

بحارالأنوار، ج۶، ص۱۱۹/ نورالثقلین

آیه قالُوا بَشَّرْناکَ بِالْحَقِّ فَلا تَکُنْ مِنَ الْقانِطِینَ [55]

گفتند: «تو را به حق بشارت دادیم؛ بنابراین جزء مأیوسان مباش».

آیه قالَ وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ [56]

گفت: «چه کسی جز گمراهان، از رحمت پروردگارش مأیوس می‌شود»؟!

۱

(حجر/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فَأَطْرَقَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُقَنِّطْنِی مِنْ رَحْمَتِکَ ثُمَّ جَهَرَ فَقَالَ وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.

امام صادق (علیه السلام) - صفوان‌جمّال گوید: «پشت سر امام صادق (علیه السلام) نماز خواندم؛ [بعد از پایان نماز] حضرت سرش را پایین انداخت و سپس گفت: «خدایا! مرا از رحمت‌خویش مأیوس نکن»! آنگاه با صدای بلند فرمود: «وَ مَن یَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ»

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۸

بحارالأنوار، ج۸۳، ص۳۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حجر/ ۵۶)

الکاظم (علیه السلام) - إِلَهِی إِنَّ ذُنُوبِی وَ کَثْرَتَهَا قَدْ غَیَّرَتْ وَجْهِی عِنْدَکَ وَ حَجَبَتْنِی عَنِ اسْتِیهَالِ رَحْمَتِکَ وَ بَاعَدَتْنِی عَنِ اسْتِیجَابِ مَغْفِرَتِکَ وَ لَوْ لَا تَعَلُّقِی بِآلَائِکَ وَ تَمَسُّکِی بِالرَّجَاءِ لِمَا وَعَدْتَ أَمْثَالِی مِنَ الْمُسْرِفِینَ وَ أَشْبَاهِی مِنَ الْخَاطِئِینَ بِقَوْلِکَ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ الْآیَهًَْ وَ حَذَّرْتَ الْقَانِطِینَ مِنْ رَحْمَتِکَ فَقُلْت وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّون… إِلَهِی لَقَدْ کَانَ ذُلُّ الْإِیَاسِ عَلَیَّ مُشْتَمِلًا وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِکَ بِی مُلْتَحِفاً.

امام کاظم (علیه السلام) - خداوندا! گناهان من و بسیاری آن‌ها، روی مرا در پیشگاه تو دگرگون ساخته و مرا از شایستگی برای رحمت تو بازداشته و از سزاوار بودن برای آمرزش تو دور ساخته است؛ و اگر نبود که من به نعمت‌های تو آویخته‌ام و به امیدواری به تو چنگ زده‌ام به این‌خاطر که امثال من از اسرافکاران و خطاکاران را با این سخنت؛ ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید، از رحمت خدا نومید نشوید. که خدا همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. (زمر/۵۳) وعده دادی و ناامیدان از رحمت خود را برحذر داشته و فرمودی: وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ؛ معبود من! [اگر این‌ها نبود] هرآینه ذلّت و خواری و ناامیدی مرا فرا می‌گرفت و نومیدی از رحمتت مرا در بر می‌گرفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۸

البلدالأمین، ص۳۸۷

۳

(حجر/ ۵۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - {قال الله:} یا بن آدم (علیه السلام) بِإِحْسَانِی إِلَیْکَ قَوِیتَ عَلَی طَاعَتِی وَ بِسُوءِ ظَنِّکَ بِی قَنَطْتَ مِنْ رَحْمَتِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند تبارک‌وتعالی می‌فرماید: «ای فرزند آدم! به‌واسطه‌ی نیکی‌کردن من با تو بر فرمان‌برداری از من توانا شدی و به بدگمانیت به من از رحمت من نومید گشتی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۳۸

التوحید، ص۳۴۴/ نورالثقلین

آیه قالَ فَما خَطْبُکُمْ أَیُّهَا الْمُرْسَلُونَ [57]

[سپس] گفت: «مأموریت شما چیست‌ای فرستادگان [خدا]»؟

آیه قالُوا إِنّا أُرْسِلْنا إِلی قَوْمٍ مُجْرِمِینَ [58]

گفتند: «ما به‌سوی قومی گنهکار فرستاده شده‌ایم [تا آن‌ها را هلاك كنيم].

آیه إِلّا آلَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِینَ [59]

مگر خاندان لوط، که همگی آن‌ها را نجات خواهیم داد.

آیه إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرینَ [60]

به‌جز همسرش، که مقدّر داشتیم از بازماندگان [در شهر، و هلاك شوندگان] باشد»

۱

(حجر/ ۶۰)

الباقر (علیه السلام) - فَقالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) لِلرُّسُلِ (إِنَّ فِی‌ها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِی‌ها لَنُنَجِّیَنَّهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِینَ. إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِینَ قَالَ فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ\* قالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ\* قالُوا بَلْ جِئْناکَ بِما کانُوا فِیهِ قَوْمُکَ مِنْ عَذَابِ اللهِ یَمْتَرُونَ\* وَ أَتَیْناکَ بِالْحَقِّ لِنُنْذِرَ قَوْمَکَ الْعَذَاب وَ إِنَّا لَصادِقُونَ\* فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ یَا لُوطُ (علیه السلام) إِذَا مَضَی لَکَ مِنْ یَوْمِکَ هَذَا سَبْعَهًُْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهَا بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ إِذَا مَضَی نِصْفُ اللَّیْلِ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُها ما أَصابَهُمْ… وَ امْضُوا فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ حَیْثُ تُؤْمَرُون فَقَضَوْا ذَلِکَ الْأَمْرَ إِلَی لُوطٍ (علیه السلام) أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - ابراهیم (علیه السلام) به آن فرستادگان فرمود: «در این آبادی لوط است!» گفتند: «ما به کسانی که در آن هستند آگاهتریم! او و خانواده‌اش را نجات می‌دهیم جز همسرش که در میان قوم (گنهکار) باقی خواهد ماند.» (عنکبوت/۳۲) حضرت فرمود: فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ\* قالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ\* قالُوا بَلْ جِئْناکَ بِما کانُوا فِیهِ یَمْتَرُونَ\* وَ أَتَیْناکَ بِالْحَقِّ یعنی تا قومت را از عذاب بیم دهیم وَ إِنَّا لَصادِقُونَ\* فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ یعنی‌ای لوط، پس از گذشت هفت روز و هفت شب از امروز خانواده‌ات را حرکت ده بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْل یعنی وقتی شب از نیمه گذشت وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُها ما أَصابَهُمْ… وَ امْضُوا در آن شب. امام باقر (علیه السلام) فرمود: آنان لوط (علیه السلام) را از این امر آگاه کردند که ریشه آن گروه صبحگاهان بریده خواهد شد. أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ (حجر/۶۶۶۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۰

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۴۹/ علل الشرایع، ج۲، ص۵۴۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۴

۲

(حجر/ ۶۰)

الباقر (علیه السلام) - قالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) إِنَّ فِی‌ها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِی‌ها لَنُنَجِّیَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِینَ فَلَمَّا عَذَّبَهُمْ اللَّهُ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) رُسُلًا یُبَشِّرُونَهُ بِإِسْحَاقَ وَ یُعَزُّونَهُ بِهَلَاکِ قَوْمِ لُوط (علیه السلام).

امام باقر (علیه السلام) - ابراهیم (علیه السلام) [به فرستادگان‌الهی] گفت: در این آبادی لوط است! گفتند: «ما به کسانی که در آن هستند آگاه‌تریم! او و خانواده‌اش را نجات می‌دهیم». (عنکبوت/۳۲) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِینَ؛ چون خداوند آنان را عذاب کرد، فرستادگانی به‌سوی ابراهیم (علیه السلام) فرستاد تا او را به [تولّد] اسحاق (علیه السلام) بشارت داده و به خاطر نابودی قوم لوط از او دلجویی کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۰

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۷۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۲

آیه فَلَمّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ [61]

هنگامی‌که فرستادگان [خدا] به سراغ خاندان لوط آمدند.

آیه قالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ [62]

[لوط] گفت: «شما گروه ناشناسی هستید»!

آیه قالُوا بَلْ جِئْناکَ بِما کانُوا فِیهِ یَمْتَرُونَ [63]

گفتند: «ما همان چیزی را برای تو آورده‌ایم که آن‌ها (کافران) در آن پیوسته تردید داشتند [آرى، ما مأمور عذابيم]!

آیه وَ أَتَیْناکَ بِالْحَقِّ وَ إِنّا لَصادِقُونَ [64]

ما واقعیّت مسلّمی را برای تو آورده‌ایم؛ و به‌یقین ما راستگو هستیم.

آیه فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ وَ امْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ [65]

پس، خانواده‌ات را در دل شب با خود بردار، و از اینجا ببر؛ و خودت به‌دنبال آن‌ها حرکت کن؛ و کسی از شما به پشت سر خویش ننگرد؛ و به همان‌جا که مأمور می‌شوید بروید».

۱

(حجر/ ۶۵)

الباقر (علیه السلام) - أَنَّ رَسُولَ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) سَأَلَ جبرئیل (علیه السلام) کَیْفَ کَانَ مَهْلِکُ قَوْمِ لُوطٍ (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّ قَوْمَ لُوطٍ (علیه السلام) کَانُوا أَهْلَ قَرْیَهًٍْ لَا یَتَنَظَّفُونَ مِنَ الْغَائِطِ وَ لَا یَتَطَهَّرُونَ مِنَ الْجَنَابَهًِْ بُخَلَاءَ أَشِحَّاءَ عَلَی الطَّعَامِ وَ إِنَّ لُوطاً (علیه السلام) لَبِثَ فِیهِمْ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ وَ إِنَّمَا کَانَ نَازِلًا عَلَیْهِمْ وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُمْ وَ لَا عَشِیرَهًَْ لَهُ فِیهِمْ وَ لَا قَوْمَ وَ إِنَّهُ دَعَاهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ إِلَی الْإِیمَانِ وَ اتِّبَاعِهِ وَ نَهَاهُمْ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَ حَثَّهُمْ عَلَی طَاعَهًِْ اللَّهِ فَلَمْ یُجِیبُوهُ وَ لَمْ یُطِیعُوهُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَمَّا أَرَادَ عَذَابَهُمْ بَعَثَ إِلَیْهِمْ رُسُلًا مُنْذِرِینَ عُذْراً نُذْراً فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ أَمْرِهِ بَعَثَ إِلَیْهِمْ مَلَائِکَهًًْ (لِیُخْرِجُوا مَنْ کَانَ فِی قَرْیَتِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا وَجَدُوا فِی‌ها غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَأَخْرَجُوهُمْ مِنْهَا وَ قَالُوا لِلُوطٍ أَسْرِ بِأَهْلِکَ مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ اللَّیْلَةَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ وَ امْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ فَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّیْلُ سَارَ لُوطٌ (علیه السلام) بِبَنَاتِهِ وَ تَوَلَّتِ امْرَأَتُهُ مُدْبِرَهًًْ فَانْقَطَعَتْ إِلَی قَوْمِهَا تَسْعَی بِلُوطٍ وَ تُخْبِرُهُمْ أَنَّ لُوطاً (علیه السلام) قَدْ سَارَ بِبَنَاتِهِ وَ إِنِّی نُودِیتُ مِنْ تِلْقَاءِ الْعَرْشِ لَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ یَا جبرئیل (علیه السلام) حَقَّ الْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ بِحَتْمِ عَذَابِ قَوْمِ لُوطٍ فَاهْبِطْ إِلَی قَرْیَهًِْ قَوْمِ لُوطٍ وَ مَا حَوَتْ فَاقْلَعْهَا مِنْ تَحْتِ سَبْعِ أَرَضِینَ ثُمَّ اعْرُجْ بِهَا إِلَی السَّمَاءِ فَأَوْقِفْهَا حَتَّی یَأْتِیَکَ أَمْرُ الْجَبَّارِ فِی قَلْبِهَا وَ دَعْ مِنْهَا آیَهًًْ بَیِّنَهًًْ مِنْ مَنْزِلِ لُوطٍ عِبْرَهًًْ لِلسَّیَّارَهًِْ فَهَبَطْتُ عَلَی أَهْلِ الْقَرْیَهًِْ الظَّالِمِینَ فَضَرَبْتُ بِجَنَاحِیَ الْأَیْمَنِ عَلَی مَا حَوَی عَلَیْهِ شَرْقِیُّهَا وَ ضَرَبْتُ بِجَنَاحِیَ الْأَیْسَرِ عَلَی مَا حَوَی عَلَیْهِ غَرْبِیُّهَا فَاقْتَلَعْتُهَا یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) مِنْ تَحْتِ سَبْعِ أَرَضِینَ إِلَّا مَنْزِلَ آلِ لُوطٍ (علیه السلام) آیَهًًْ لِلسَّیَّارَهًِْ ثُمَّ عَرَجْتُ بِهَا فِی جَوَافِی جَنَاحِی حَتَّی أَوْقَفْتُهَا حَیْثُ یَسْمَعُ أَهْلُ السَّمَاءِ زُقَاءَ دُیُوکِهَا وَ نُبَاحَ کِلَابِهَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ نُودِیتُ مِنْ تِلْقَاءِ الْعَرْشِ یَا جبرئیل (علیه السلام) اقْلِبِ الْقَرْیَهًَْ عَلَی الْقَوْمِ فَقَلَبْتُهَا عَلَیْهِمْ حَتَّی صَارَ أَسْفَلُهَا أَعْلَاهَا وَ أَمْطَرَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) مِنَ الظَّالِمِینَ مِنْ أُمَّتِکَ بِبَعِیدٍ.

امام باقر (علیه السلام) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از جبرئیل پرسید: «هلاکت قوم لوط (علیه السلام) چگونه بود»؟ جبرئیل عرض کرد: «قوم لوط (علیه السلام) اهل دهکده‌ای بودند که بعد از قضای حاجت خود را از آلودگی و نجاست پاک نمی‌کردند و بعد از جنابت، غسل نمی‌نمودند؛ افرادی بخیل و حریص بر طعام بودند. لوط (علیه السلام) سی سال در بین آن‌ها بود و در حقیقت، از جایی‌دیگر به میان آن‌ها رفته و اهل آنجا نبود و طایفه و خویشاوندی در بین آن‌ها نداشت. وی آن‌ها را به‌سوی خدای عزّوجلّ، ایمان به او و پیروی از فرامینش دعوت می‌کرد و از انجام کارهای زشت بازشان می‌داشت و تشویق به عبادت خدا می‌نمود. ولی آن‌ها اجابتش نکرده و از او پیروی ننمودند. چون خدای عزّوجلّ اراده فرمود که ایشان را عذاب کند فرستادگانی بیم‌دهنده برای اتمام حجّت یا هشدار به‌سویشان فرستاد. هنگامی‌که آنان از فرمان پروردگارشان سرپیچی نمودند، خداوند فرشتگانی به‌سوی آن قوم فرستاد تا مؤمنانی که در دهکده‌ی آنان بودند را بیرون ببرند؛ آن فرشتگان جز یک خانواده با ایمان در آنجا نیافتند و آن‌ها را از دهکده بیرون بردند و به لوط (علیه السلام) گفتند: فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ وَ امْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُون امشب از این دهکده حرکت ده چون شب به نیمه رسید، لوط (علیه السلام) با دخترانش به حرکت درآمد و همسرش از آن‌ها روی‌برگرداند و شتابان به‌سوی خویشانش رفت تا آنان را باخبر سازد که لوط (علیه السلام) با دخترانش [به قصد خروج از دهکده] حرکت کرده است. [در ادامه جبرئیل گفت]: چون صبح دمید از جانب عرش به من خطاب شد: «ای جبرئیل! از جانب خداوند عذاب قوم لوط (علیه السلام) حتمی گشت؛ پس به‌سوی دهکده‌ی قوم لوط (علیه السلام) و اطراف آن فرود آی و آن دهکده را از زیر هفت زمین برکن و آن را به آسمان ببر و [همانجا] نگه‌دارش تا فرمان خدای جبّار پیرامون واژگون‌کردنش به تو برسد؛ و نشانه‌ای آشکار از خانه‌ی لوط (علیه السلام) برای عبرتِ رهگذران به‌جای بگذار». من بالای سر اهالی ستمکار آن دهکده فرود آمدم و بال راستم را بر اطراف شرقی آن دهکده و بال چپم را بر مغرب آن زده و آنجا را از زیر هفت زمین برکندم جز خانه‌ی خاندان لوط (علیه السلام) را که برای عبرتِ رهگذران باقی گذاشتم. سپس آنجا را در میان بال‌هایم به آسمان بردم تا جایی که اهل آسمان بانگ خروس‌ها و زوزه‌ی سگ‌های آن را می‌شنیدند. چون خورشید طلوع کرد از جانب عرش به من خطاب شد: «ای جبرئیل! دهکده را بر اهلش واژگون نما»! من نیز دهکده را بر آن‌ها واژگون کردم به‌طوری‌که دهکده زیروزبَر گشت؛ و خداوند بارانی از سنگ متراکم بر روی هم، [سنگ‌هایی که] نزد پروردگارت نشاندار بود. (هود/۸۳۸۲) را بر آنان فرو ریخت. وای محمّد (صلی الله علیه و آله)! این‌گونه بلاها از ستمگران امّت تو نیز دور نخواهد بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۰

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۵۲

۲

(حجر/ ۶۵)

الباقر (علیه السلام) - فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ یَا لُوطُ (علیه السلام) إِذَا مَضَی لَکَ مِنْ یَوْمِکَ هَذَا سَبْعَهًُْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهَا بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ إِذَا مَضَی نِصْفُ اللَّیْلِ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُها ما أَصابَهُمْ… وَ امْضُوا فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ حَیْثُ تُؤْمَرُون فَقَضَوْا ذَلِکَ الْأَمْرَ إِلَی لُوطٍ (علیه السلام) أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ یعنی‌ای لوط، پس از گذشت هفت روز و هفت شب از امروز خانواده‌ات را حرکت ده بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْل یعنی وقتی شب از نیمه گذشت وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُها ما أَصابَهُمْ… وَ امْضُوا در آن شب. امام باقر (علیه السلام) فرمود: آنان لوط (علیه السلام) را از این امر آگاه کردند که ریشه آن گروه صبحگاهان بریده خواهد شد. أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ (حجر/۶۶۶۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۲

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۴۹/ علل الشرایع، ج۲، ص۵۴۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۴

آیه وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِکَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحینَ [66]

و ما به لوط این موضوع را وحی فرستادیم که صبحگاهان، همه‌ی آن‌ها ریشه‌کن خواهند شد.

۱

(حجر/ ۶۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِکَ الْأَمْرَ أَیْ أَعْلَمْنَاهُ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ یَعْنِی قَوْمَ لُوطٍ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِکَ الْأَمْرَ؛ یعنی لوط (علیه السلام) را آگاه کردیم که أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ؛ یعنی قوم لوط (علیه السلام).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۲

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۶۰/ القمی، ج۱، ص۳۷۶

۲

(حجر/ ۶۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - سَأَلُوه عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) نِ الْمُتَشَابِهِ فِی الْقَضَاءِ فَقَالَ هُوَ عَشَرَهًُْ أَوْجَهٍ مُخْتَلِفَهًُْ الْمَعْنَی أَمَّا قَضَاءُ الْإِعْلَامِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِکَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ.

امام علی (علیه السلام) - از امیرالمؤمنین (علیه السلام) پیرامون معانی مختلف «قضاء» پرسیدند. حضرت فرمود: «قضاء، ده قِسم است که معانیشان با یکدیگر متفاوت است؛ . . امّا قضاء به‌معنای آگاه‌کردن مانند این سخن خداوند متعال [که می‌فرماید]: وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِکَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۴

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۱۶

آیه وَ جاءَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَسْتَبْشِرُونَ [67]

اهل شهر [از ورود ميهمانان باخبر‌ شدند، و به‌ طرف خانه‌ی لوط] آمدند درحالی‌که شادمان بودند.

آیه قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَیْفِی فَلاتَفْضَحُونِ [68]

[لوط] گفت: «این‌ها میهمانان منند؛ آبروی مرا نریزید.

آیه وَ اتَّقُوا اللهَ وَ لاتُخْزُونِ [69]

و از [خشم] خدا بترسید، و مرا شرمنده نسازید»!

آیه قالُوا أَ وَ لَمْ نَنْهَکَ عَنِ الْعالَمینَ [70]

گفتند: «مگر ما تو را از جهانیان نهی‌نکردیم [و نگفتيم كسى را به ميهمانى نپذير]»؟!

آیه قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتی إِن کُنتُمْ فَاعِلِینَ [71]

گفت: «اگر می‌خواهید کار صحیحی انجام دهید، این دختران من حاضرند [با آن‌ها ازدواج كنيد؛ و از گناه بپرهيزيد»! ولى آن‌ها نپذيرفتند].

۱

(حجر/ ۷۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَلَمَّا دَخَلَ جبرئیل (علیه السلام) وَ الملائکه مَعَهُ بَیْتَ لُوطٍ (علیه السلام) وَثَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَی السَّطْحِ فَأَوْقَدَتْ نَاراً فَعَلِمُوا أَهْلُ الْقَرْیَهًِْ وَ أَقْبَلُوا إِلَیْهِ مِنْ کُلِّ نَاحِیَهًٍْ کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ جاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ أَیْ یُسْرِعُونَ وَ یَعْدُونَ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی بَابِ الْبَیْتِ قالُوا یَا لُوطُ (علیه السلام) أَ وَ لَمْ نَنْهَکَ عَنِ الْعالَمِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - هنگامی‌که جبرئیل و فرشتگان همراه او وارد خانه‌ی لوط (علیه السلام) شدند، همسرش بالای پشت بام جهید و آتشی افروخت؛ اهالی دهکده فهمیدند [که لوط (علیه السلام) میهمان دارد] و از هر طرف به‌سوی او روی آوردند؛ چنانکه خداوند عزّوجلّ نقل فرموده: و قوم او [به‌قصد مزاحمت میهمانان] به‌سرعت به سراغ او آمدند. (هود/۷۸) یعنی شتابان و دوان‌دوان آمدند. چون به درب خانه رسیدند، گفتند: «مگر ما تو را از جهانیان نهی‌نکردیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۴

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۵۶

۲

(حجر/ ۷۱)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ جبرئیل (علیه السلام) لَمَّا أَتَی لُوطاً (علیه السلام) فِی هَلَاکِ قَوْمِهِ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ وَ جَاءُوا قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ قَامَ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْبَابِ ثُمَّ نَاشَدَهُمْ فَقَالَ اتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی قالُوا أَ وَ لَمْ نَنْهَکَ عَنِ الْعالَمِینَ ثُمَّ عَرَضَ عَلَیْهِمْ بَنَاتِهِ نِکَاحا.

امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - هنگامی‌که جبرئیل برای هلاکت قوم لوط (علیه السلام) نزد ایشان آمد و فرشتگان بر لوط (علیه السلام) وارد شدند. قوم او [به‌قصد مزاحمت میهمانان] به‌سرعت به سراغ او آمدند. (هود/۷۸) لوط (علیه السلام) برخاست و دستش را بر درب خانه نهاد و قومش را سوگند داده و گفت: از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید! (هود/۷۸)؛ قالُوا أَ وَ لَمْ نَنْهَکَ عَنِ الْعالَمِینَ؛ در آن‌هنگام لوط (علیه السلام) ازدواج با دخترانش را به آنان پیشنهاد داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۴

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۶۰

آیه لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفی سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ [72]

[اى پيامبر]! به جان تو سوگند، این‌ها در مستی خود سرگردانند [و عقل و شعور خود را از دست داده‌اند]!

۱

(حجر/ ۷۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - لَعَمْرُکَ أَیْ وَ حَیَاتِکَ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) فَهَذِهِ فَضِیلَهًٌْ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَی الْأَنْبِیَاءِ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - لَعَمرکَ؛ یعنی‌ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! به جان تو سوگند. این سوگند! خوردن به جان پیامبر (صلی الله علیه و آله) فضیلتی برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نسبت به دیگر پیامبران (علیهم السلام) است [چون خداوند در میان پیامبران (علیهم السلام) فقط به جان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سوگند خورده است].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۴

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۶۰/ القمی، ج۱، ص۳۷۶

۲

(حجر/ ۷۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ: بَیْنَمَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) جُلُوسٌ فِی مَسْجِدِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ (علیه السلام) یَتَذَاکَرُونَ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذ} دَخَلَ عَلَیْنَا حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ یَهُودِ أَهْلِ الشَّام… فقَالَ یَا أُمَّهًَْ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) مَا تَرَکْتُمْ لِنَبِیٍّ (علیه السلام) دَرَجَهًًْ وَ لَا لِمُرْسَلٍ فَضِیلَهًًْ إِلَّا وَ قَدْ تَحَمَّلْتُمُوهَا لِنَبِیِّکُمْ فَهَلْ عِنْدَکُمْ جَوَابٌ إِنْ أَنَا سَأَلْتُکُمْ فَقَالَ لَهُ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) سَلْ یَا أَخَا الْیَهُودِ قَالَ الْیَهُودِیُّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَلْقَی عَلَی موسی (علیه السلام) مَحَبَّهًًْ مِنْهُ فَقَالَ (علیه السلام) لَهُ لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) أَلْقَی عَلَیْهِ مَحَبَّهًًْ مِنْهُ فَسَمَّاهُ حَبِیباً وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَرَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) صُورَهًَْ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ أُمَّتِهِ فَقَالَ یَا رَبِّ مَا رَأَیْتُ مِنْ أُمَمِ الْأَنْبِیَاءِ (أَنْوَرَ وَ لَا أَزْهَرَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ فَمَنْ هَذَا فَنُودِیَ هَذَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) حَبِیبِی لَا حَبِیبَ لِی مِنْ خَلْقِی غَیْرُهُ أَجْرَیْتُ ذِکْرَهُ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ سَمَائِی وَ أَرْضِی وَ سَمَّیْتُهُ نَبِیّاً وَ أَبُوکَ آدم (علیه السلام) یَوْمَئِذٍ مِنَ الطِّینِ مَا أَجْرَیْتُ فِیهِ رُوحَهُ وَ لَقَدْ أُلْقِیتَ أَنْتَ مَعَهُ فِی الذِّرْوَهًِْ الْأُولَی وَ أَقْسَمَ بِحَیَاتِهِ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ أَیْ وَ حَیَاتِکَ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ کَفَی بِهَذَا رِفْعَهًًْ وَ شَرَفاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ رُتْبَهًًْ.

امام علی (علیه السلام) - امام حسین (علیه السلام) فرمود: بعد از وفات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) [عدّه‌ای از] اصحاب ایشان در مسجد النبیّ (صلی الله علیه و آله) نشسته بودند و فضائل پیامبر (صلی الله علیه و آله) را به یاد یکدیگر می‌آوردند که دانشمندی از دانشمندان یهودی اهل شام بر ما وارد شد… سپس گفت: «ای امّت محمّد! هیچ مقام و منزلتِ پیامبری را وانگذاشتید مگر اینکه آن را به پیامبرتان محمّد (صلی الله علیه و آله) نسبت دادید! اگر من [در این رابطه] از شما سؤال کنم آیا پاسخی دارید»؟ امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او فرمود: «ای برادر یهودی! هرچه می‌خواهی بپرس»! یهودی گفت: «خداوند مُحبّتی از جانب خود بر موسی (علیه السلام) افکند». علی (علیه السلام) به او فرمود: «[آری] همین‌گونه بوده؛ و بر محمّد (صلی الله علیه و آله) نیز مُحبّتی از جانب خویش افکند و او را حبیب نامید؛ و آن موقعی بود که خداوند تبارک‌وتعالی صورت محمّد (صلی الله علیه و آله) و امّتش را به ابراهیم (علیه السلام) نشان داد. ابراهیم (علیه السلام) گفت: «پروردگارا! در میان امّت‌های پیامبران (علیهم السلام) نورانی‌تر از این امّت ندیدم! این‌کیست»؟ ندا آمد: «این حبیبم محمّد (صلی الله علیه و آله) است و از میان مخلوقاتم، غیر از او برای من حبیبی نیست؛ قبل از اینکه آسمان و زمینم را بیافرینم او را دوست می‌داشتم و او را پیامبر نامیدم در آن روز که هنوز پدرت آدم (علیه السلام) گِل بود و هنوز روحی در او ندمیده بودم؛ و تو در عالم‌ذرّ با او ملاقات کرده‌ای». همچنین خداوند در قرآن به جان محمّد (صلی الله علیه و آله) سوگند یاد کرده و فرموده است: لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفی سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ؛ یعنی قسم به جان توای محمّد (صلی الله علیه و آله)! و همین برای بلندی قدر و منزلت و مقام پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جانب خدای عزّوجلّ کافی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۶

بحارالأنوار، ج۱۶، ص۳۴۷/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۴۱۱

آیه فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُشْرِقِینَ [73]

سرانجام هنگام طلوع آفتاب، صیحه‌ی [مرگبار] آن‌ها را فرا گرفت!

آیه فَجَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ [74]

سپس شهرهای آن‌ها را زیرورو کردیم و بارانی از سنگ به‌صورت گل‌های متحجّر بر آن‌ها فرو ریختیم!

۱

(حجر/ ۷۴)

الرّضا (علیه السلام) - سَأَلَ الشَّامِیُّ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) عنْ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّطَیُّرِ مِنْهُ فَقَالَ (علیه السلام) آخِرُ أَرْبِعَاءَ مِنَ الشَّهْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَرْضَ قَوْمِ لُوطٍ عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَمْطَرَ عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ.

امام رضا (علیه السلام) - مردی از اهل شام از امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره‌ی روز چهارشنبه و بدیمن دانستن آن [و اینکه منظور کدام چهارشنبه است] سؤال کرد. حضرت فرمود: «منظور آخرین چهارشنبه هر ماه است»؛ تا آنجا که فرمود: «و در روز چهارشنبه، خداوند عزّوجلّ زمین قوم لوط (علیه السلام) را زیرورو کرد و روز چهارشنبه بود که خداوند حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ؛ بارانی از سنگ به‌صورت گل‌های متحجّر بر آنان فرو ریخت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۶

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۵۱

۲

(حجر/ ۷۴)

الباقر (علیه السلام) - وَ أَمَّا الْقَرْیَهًُْ الَّتِی أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ فَهِیَ سَدُومُ قَرْیَهًُْ قَوْمِ لُوطٍ (علیه السلام) أَمْطَرَ اللهُ عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ یَقُولُ مِنْ طِینٍ.

امام باقر (علیه السلام) - امّا آن دهکده‌ای که باران بلا بر آن بارید همان «سَدوم» دهکده‌ی قوم لوط (علیه السلام) است که خداوند حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ یعنی [سنگ‌هایی] از گِل، بر آن‌ها فرو ریخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۶

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۵۲

۳

(حجر/ ۷۴)

السّجّاد (علیه السلام) - لَمَّا أَفْضَتِ الْخِلَافَهًُْ إِلَی بَنِی‌أُمَیَّهًَْ سَفَکُوا فِیهَا الدَّمَ الْحَرَامَ وَ لَعَنُوا فِیهَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) عَلَی الْمَنَابِرِ أَلْفَ شَهْرٍ وَ تَبَرَّءُوا مِنْهُ وَ اغْتَالُوا الشِّیعَهًَْ فِی کُلِّ بَلْدَهًٍْ قَالَ جَابِرُبْنُ‌یَزِیدَالْجُعْفِیُّ فَشَکَوْتُ مِنْ بَنِی‌أُمَیَّهًَْ وَ أَشْیَاعِهِمْ إِلَی الْإِمَامِ عَلِیِّ‌بْنِ‌الحسین (علیه السلام) مَا فَقَالَ سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ سَیِّدِی مَا أَحْلَمَکَ وَ أَعْظَمَ شَأْنَکَ فِی حِلْمِکَ وَ أَعْلَی سُلْطَانَکَ یَا رَبِّ قَدْ أَمْهَلْتَ‌عِبَادَکَ فِی بِلَادِکَ حَتَّی ظَنُّوا أَنَّکَ أَمْهَلْتَهُمْ أَبَداً وَ هَذَا کُلُّهُ بِعَیْنِکَ لَا یُغَالَبُ قَضَاؤُکَ وَ لَا یُرَدُّ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِیرِکَ کَیْفَ شِئْتَ وَ أَنَّی شِئْتَ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا قَالَ ثُمَّ دَعَا (علیه السلام) وَ آلِهِ ابْنَهُ مُحَمَّد (علیه السلام) فَقَالَ یَا بُنَیَّ قَالَ لَبَّیْکَ یَا سَیِّدِی قَالَ إِذَا کَانَ غَداً فَاغْدُ إِلَی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ خُذْ مَعَکَ الْخَیْطَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَ جبرئیل (علیه السلام) عَلَی جَدِّنَا (صلی الله علیه و آله) فَحَرِّکْهُ تَحْرِیکاً لَیِّناً وَ لَا تُحَرِّکْهُ شَدِیداً اللَّهَ اللَّهَ فَیَهْلِکُ النَّاسُ کُلُّهُم قَالَ جَابِرٌ فَمَضَیْتُ مَعَه الْإِمَامِ الباقر (علیه السلام) إِلَی الْمَسْجِدِ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَ خَدَّهُ فِی التُّرَابِ وَ کَلَّمَ بِکَلِمَاتٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ أَخْرَجَ مِنْ کُمِّهِ خَیْطاً دَقِیقاً یَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَهًُْ الْمِسْکِ وَ کَانَ أَدَقَّ فِی الْمَنْظَرِ مِنْ خَیْطِ الْمَخِیطِ ثُمَّ قَالَ خُذْ إِلَیْکَ طَرَفَ الْخَیْطِ وَ امْشِ رُوَیْداً وَ إِیَّاکَ ثُمَّ إِیَّاکَ أَنْ تُحَرِّکَهُ قَالَ فَأَخَذْتُ طَرَفَ الْخَیْطِ وَ مَشَیْتُ رُوَیْداً فَقَالَ (علیه السلام) قِفْ یَا جَابِرُ فَوَقَفْتُ فَحَرَّکَ الْخَیْطَ تَحْرِیکاً لَیِّناً فَمَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ حَرَّکَهُ مِنْ لِینِهِ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِی طَرَفَ الْخَیْطِ قَالَ فَنَاوَلْتُهُ فَقُلْتُ مَا فَعَلْتَ بِهِ یَا ابْنَ‌رَسُولِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ وَیْحَکَ اخْرُجْ إِلَی النَّاسِ وَ انْظُرْ مَا حَالُهُمْ قَالَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صِیَاحٌ وَ وَلْوَلَهًٌْ مِنْ کُلِّ نَاحِیَهًٍْ وَ زَاوِیَهًٍْ وَ إِذَا زَلْزَلَهًٌْ وَ هَدَّهًٌْ وَ رَجْفَهًٌْ وَ إِذَا الْهَدَّهًُْ أَخْرَبَتْ عَامَّهًَْ دُورِ الْمَدِینَهًِْ وَ هَلَکَ تَحْتَهَا أَکْثَرُ مِنْ ثَلَاثِینَ أَلْفَ رَجُلٍ وَ امْرَأَهًٍْ وَ إِذَا بِخَلْقٍ یَخْرُجُونَ مِنَ السِّکَکِ لَهُمْ بُکَاءٌ وَ عَوِیلٌ وَ ضَوْضَاهًٌْ وَ رَنَّهًٌْ شَدِیدَهًٌْ ثُمَّ سَأَلَنِی فَقَالَ یَا جَابِرُ مَا حَالُ النَّاسِ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی لَا تَسْأَلْ یَا ابْنَ‌رَسُولِ‌اللَّهِ (علیه السلام) خَرِبَتِ الدُّورُ وَ الْقُصُورُ وَ هَلَکَ النَّاسُ وَ رَأَیْتُهُمْ بِغَیْرِ رَحْمَهًٍْ فَرَحِمْتُهُمْ فَقَالَ لَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَبَداً أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَقِیَ عَلَیْکَ بَقِیَّهًٌْ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا رَحِمْتَ أَعْدَاءَنَا وَ أَعْدَاءَ أَوْلِیَائِنَا ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) سُحْقاً سُحْقاً بُعْداً بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ وَ اللَّهِ لَوْ حَرَّکْتُ الْخَیْطَ أَدْنَی تَحْرِیکَهًٍْ لَهَلَکُوا أَجْمَعِینَ وَ جَعَلَ أَعْلَاهَا أَسْفَلَهَا وَ لَمْ یَبْقَ دَارٌ وَ لَا قَصْرٌ وَ لَکِنْ أَمَرَنِی سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ لَا أُحَرِّکَهُ شَدِیداً ثُمَّ صَعِدَ الْمَنَارَهًَْ وَ النَّاسُ لَا یَرَوْنَهُ فَنَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ أَلَا أَیُّهَا الضَّالُّونَ الْمُکَذِّبُونَ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ فَخَرُّوا لِوُجُوهِهِمْ وَ طَارَتْ أَفْئِدَتُهُمْ وَ هُمْ یَقُولُونَ فِی سُجُودِهِمْ الْأَمَانَ الْأَمَانَ فَإِذَا هُمْ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَهًَْ بِالْحَقِّ وَ لَا یَرَوْنَ الشَّخْصَ ثُمَّ أَشَارَ بِیَدِهِ (علیه السلام) وَ أَنَا أَرَاهُ وَ النَّاسُ لَا یَرَوْنَهُ فَزَلْزَلَتِ الْمَدِینَهًُْ أَیْضاً زَلْزَلَهًًْ خَفِیفَهًًْ لَیْسَتْ کَالْأُولَی وَ تَهَدَّمَتْ فِیهَا دُورَهًٌْ کَثِیرَهًٌْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ ذلِکَ جَزَیْناهُمْ بِبَغْیِهِمْ ثُمَّ تَلَا بَعْدَ مَا نَزَلَ فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَیْهِمْ حِجارَةً… مِنْ طِینٍ\* مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ لِلْمُسْرِفِین.

امام سجّاد (علیه السلام) - جابربن‌یزید جعفی گفت: چون خلافت به بنی‌امیّه رسید، خون‌های محترمی را ریختند و هزار ماه، امیرالمؤمنین (علیه السلام) را روی منبر لعنت کردند و از او بیزاری جستند. و شروع به پنهانی کشتن شیعیان در هر شهر کردند… از بنی‌امیّه و پیروان آن‌ها به امام مبین اطهرالطّاهرین زین‌العابدین سیّدالزّهاد و خلیفهًْ الله علی العباد علیّ‌بن‌الحسین (علیه السلام) شکایت کردم… امام (علیه السلام) که این سخنان را از من شنید، نگاهش را به آسمان دوخت و گفت: «خدایا منزّهی! مولای ما چقدر حلم تو زیاد است! بلند مرتبه‌ای در شکیبایی و برتر است قدرت تو. خدایا! آنچنان بندگان خود را مهلت داده‌ای که آن‌ها گمان می‌کنند همیشه مهلت دارند، تمام این جریان‌ها در دیدگاه توست، قضای تو مغلوب نمی‌شود و تدبیر حتمی تو قابل جلوگیری نیست، هر جور و هر وقت بخواهی. تو داناتر از ما به آن‌هایی». سپس فرزند خود محمّد (علیه السلام) را خواست به او فرمود: «پسرم»! او فرمود: «لبّیک یا سیّدی»! فرمود: «فردا صبح برو به مسجد پیامبر (صلی الله علیه و آله)، نخی را که جبرئیل برای جدّ ما آورده بگیر و آرام تکان بده. مبادا آن را محکم حرکت دهی! مبادا چنین کاری را بکنی که مردم همه نابود می‌شوند». جابر گفت: «در خدمت آن جناب به مسجد رفتیم. ایشان دو رکعت نماز خواند، آنگاه صورت بر خاک نهاد و کلماتی بر زبان راند. سپس سر بلند کرد و از درون آستین نخ نازکی بیرون آورد که بوی مشک از آن ساطع می‌شد و از نخ خیّاطی نازک‌تر بود. به من فرمود: «یک سر نخ را بگیر و کمی راه برو. مبادا آن را حرکت دهی»! من سر نخ را گرفتم و چند قدم رفتم. فرمود: «جابر بایست»! ایستادم. نخ را به آرامی چنان‌که گویی اصلاً تکان نمی‌دهد، تکان داد. سپس فرمود: «سر نخ را به من بده». سر نخ را دادم و عرض کردم: «چه کردیدای پسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)»؟ فرمود: «وای بر تو! برو بیرون ببین مردم در چه حالی هستند»! من از مسجد خارج شدم. ناگهان صدای همهمه و ولوله‌ی زیادی شنیدم که از هر طرف بلند بود. زمین‌لرزه و تکان‌هایی که باعث ریختن و خراب‌شدن تمام خانه‌های مدینه شده و بیشتر از سی‌هزار زن و مرد کشته بود. دیدم مردم با گریه و ناله و فریاد شدید از کوچه و بازارها خارج می‌شوند و می‌گویند: إِنَّا لِلهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ؛ ما از آنِ خداییم و به‌سوی او بازمی‌گردیم! . (بقره/۱۵۶) قیامت برپا شده و واقعه اتّفاق افتاده و مردم مردند»! گروهی دیگر می‌گفتند: «زلزله و خرابی». و دسته‌ی دیگر می‌گفتند: «ویرانی و قیامت، مردم همه مردند»! گروهی را دیدم که گریه‌کنان می‌آیند و به‌جانب مسجد می‌روند و به یکدیگر می‌گویند: «چگونه زمین ما را فرو نبرد، با اینکه امر به معروف‌ونهی از منکر را واگذاشتیم و فسق و فجور آشکار شده و زنا و ربا و شرابخواری و جمع‌شدن با همجنس زیاد گردیده! به خدا قسم بالاتر از این بر سر ما فرود می‌آید، اگر خود را اصلاح نکنیم»! جابر گفت: «من متحیّر و سرگردان به مردمی نگاه می‌کردم که با ناله و شیون ولوله‌کنان و دسته جمعی به طرف مسجد می‌روند. دلم به حالشان سوخت، به‌طوری‌که از گریه‌ی آن‌ها گریه‌ام گرفت. آن‌ها نمی‌دانستند، علّت واقعه چه بوده و از کدام ناحیه به آن دچار شده‌اند. به‌سوی امام باقر (علیه السلام) رفتم؛ دیدم مردم اطرافش را گرفته‌اند و می‌گویند: «ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! نمی‌بینی در کنار حرم رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چه به روزگار ما آمده؟ مردم مردند و از بین رفتند. برای ما دعا کن»! فرمود: «به نماز پناه ببرید، صدقه بدهید و دعا کنید». امام باقر (علیه السلام) رو به من کرد و فرمود: «جابر! مردم در چه حالند»؟ عرض کردم: «نپرس‌ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! خانه‌ها خراب شده، قصرها ویران گردیده و مردم هلاک شده‌اند. من از دیدن آن‌ها دلم سوخت». فرمود: «خدا هرگز به آن‌ها رحم نکند، حتماً در دل تو هنوز اثری باقی مانده وگرنه دلت به حال دشمنان ما و دشمنان دوستان ما نمی‌سوخت». سپس فرمود: «مرگ باد! مرگ بر قوم ستمکار! به خدا اگر نخ را مختصر حرکتی داده بودم، ستمگران همه می‌مردند و زیرورو می‌شدند و یک خانه و قصر باقی نمی‌ماند. ولی سیّد و مولایم به من دستور داد آن را حرکت شدید ندهم». آنگاه از مناره بالا رفت. مردم او را نمی‌دیدند. ایشان با صدای بلند فریاد زد: «ای مردم گمراه و تکذیب‌گر»! مردم خیال کردند صدای آسمانی است. پس خود را به خاک انداختند و دل‌هایشان به تپش افتاد و در سجده می‌گفتند: «الأمان الأمان! آن‌ها صدا را می‌شنیدند و صاحب صدا را نمی‌دیدند. سپس با دست اشاره کرد. من ایشان را می‌دیدم، ولی مردم نمی‌دیدند. [دوباره] در مدینه زلزله‌ی سبکی شد که مانند اوّل نبود و خانه‌های زیادی خراب شد. بعد این آیه را تلاوت نمود: این را به‌خاطر ظلم و ستمی که می‌کردند به آن‌ها کیفر دادیم. (انعام/۱۴۶)؛ و بعد از پایین‌آمدن [از مناره] این دو آیه را تلاوت فرمود: و هنگامی‌که فرمان ما فرا رسید، آن [شهر و دیار] را زیرورو کردیم و بارانی از سنگ [گِل‌های متحجّر] متراکم بر روی هم، بر آن‌ها نازل نمودیم، [سنگ‌هایی که] نزد پروردگارت نشاندار بود (هود/۸۳۸۲).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۴۶

بحارالأنوار، ج۲۶، ص۱۰

آیه إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمینَ [75]

در این [سر‌گذشت عبرت انگيز]، نشانه‌هایی است برای هوشیاران.

۱

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - أَسْبَاطٌ بَیَّاعُ الزُّطِّیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ\* وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ قَالَ فَقَالَ نَحْنُ الْمُتَوَسِّمُونَ وَ السَّبِیلُ فِینَا مُقِیمٌ.

امام صادق (علیه السلام) - اسباط بیّاع زطّی گوید: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم، مردی از او درباره‌ی آیه: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ\* وَ إِنَّها لَبِسَبیلٍ مُقیمٍ؛ پرسید. ایشان فرمود: «متوسّمان ما هستیم و راه درست، راه ماست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۰

الکافی، ج۱، ص۲۱۸/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۲۸/ القمی، ج۱، ص۳۷۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۴/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۷/ المناقب، ج۴، ص۲۱۵/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حجر/ ۷۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَر (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (.

امام باقر (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که درباره‌ی کلام خدای عزّوجلّ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ فرمود: «آنان امامانند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۰

الکافی، ج۱، ص۲۱۸/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۲۸/ بصایرالدرجات، ص۳۵۷/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۲۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۱۲۴/ مستدرک الوسایل، ج۸، ص۳۴۰/ نورالثقلین

۳

(حجر/ ۷۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مَعْرُوفِ‌بْنِ‌خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عزّ‌وجلّ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ قَالَ إِیَّانَا عَنَی.

امام باقر (علیه السلام) - معروف‌بن‌خربوذ گوید: امام باقر (علیه السلام) در مورد آیه‌ی إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ؛ فرمود منظور از مَتَوَسِّمینَ ما هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۳۱/ بصایرالدرجات، ص۳۵۵

۴

(حجر/ ۷۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کَانَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْمُتَوَسِّمَ وَ أَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَ الْأَئِمَّهًُْ (مِنْ ذُرِّیَّتِی الْمُتَوَسِّمُونَ.

امام علی (علیه السلام) - امام محمّد باقر (علیه السلام) از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل کرده که ایشان درباره‌ی کلام حق تعالی [إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ] فرمود: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هوشیار بود و پس از ایشان من و امامان خاندان من هوشیاران هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۰

الکافی، ج۱، ص۲۱۸/ بحارالأنوار، ج۱۷، ص۱۳۰/ بصایرالدرجات، ص۳۵۷/ الخرایج والجرایح، ج۲، ص۷۴۷/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۲۰/ المناقب، ج۴، ص۲۸۴

۵

(حجر/ ۷۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النبی (صلی الله علیه و آله) یَا عَلِیُّ (علیه السلام) أَنَا نَذِیرُ أُمَّتِی وَ إِنَّکَ هَادِیهَا وَ الحسن (علیه السلام) قَائِدُهَا وَ الحسین (علیه السلام) سَائِقُهَا وَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الحسین (علیه السلام) جَامِعُهَا وَ مُحَمَّدبْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) عَارِفُهَا وَ جعفربن‌مُحَمَّد (علیه السلام) کَاتِبُهَا وَ موسی‌بْنُ‌جَعْفَر (علیه السلام) مُحْصِیهَا وَ عَلِیُّ‌بْنُ‌موسی (علیه السلام) مُعَبِّرُهَا وَ مُنَجِّیهَا وَ طَارِدُ مُبْغِضِیهَا

وَ مُدْنِی مُؤْمِنِیهَا وَ مُحَمَّدبْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا وَ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّد (علیه السلام) سَائِرُهَا وَ عَالِمُهَا وَ الحسن‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) نَادِبُهَا وَ مُعْطِیهَا وَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) الْخَلَفُ سَاقِیهَا وَ نَاشِدُهَا وَ شَاهِدُهَا إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) -ای علی (علیه السلام)! من بیم¬دهنده‌ی امّت خود هستم و تو هادی آنی، و حسن (علیه السلام) پیشوای آن است و حسین (علیه السلام) راهبر آن، و علیّ‌بن‌حسین (علیه السلام) جامع آن است، و محمّدبن‌علی (علیه السلام) عارف آن، و جعفربن‌محمّد (علیه السلام) کاتب آن است، و موسی‌بن‌جعفر (علیه السلام) حسابگر دوستان و دشمنان، و علی‌بن‌موسی (علیه السلام) عبوردهنده و نجات‌دهنده‌ی آن است و تعقیب‌کننده‌ی

کینه¬توزان آن و نزدیک‌کننده‌ی مؤمنان به آن است، و محمّدبن‌علی (علیه السلام) پیشوا و راهبر آن است، و علیّ‌بن‌محمّد (علیه السلام) پیش¬برنده و عالم آن است، و حسن‌بن‌علی (علیه السلام) ندبه‌کننده و بخشنده‌ی آن است، و خلف قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، جلوبرنده و به غایت¬رساننده و شاهد آن است؛ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۰

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۲۷۰/ الصراط المستقیم، ج۲، ص۱۵۰/ میهًْ منقبهًْ، ص۲۴

۶

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ (علیه السلام) فَوَّضَ اللَّهُ إِلَیْهِ کَمَا فَوَّضَ إِلَی سُلَیْمَانَ‌بْنِ‌دَاوُدَ (علیه السلام) فَقَالَ نَعَمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَهًٍْ فَأَجَابَهُ فِیهَا وَ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْ تِلْکَ الْمَسْأَلَهًِْ فَأَجَابَهُ بِغَیْرِ جَوَابِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ فَأَجَابَهُ بِغَیْرِ جَوَابِ الْأَوَّلَیْنِ ثُمَّ قَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَعْطِ بِغَیْرِ حِسابٍ وَ هَکَذَا هِیَ فِی قِرَاءَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَحِینَ أَجَابَهُمْ بِهَذَا الْجَوَابِ یَعْرِفُهُمُ الْإِمَامُ (علیه السلام) قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا أَبَدا.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌سلیمان گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «آیا خدا همان‌گونه که به حضرت سلیمان (علیه السلام) اختیار داده بود، به شما هم داده است»؟ فرمود: «آری، و از جمله مصادیق آن، این است که: شخصی از او سؤالی پرسید و پاسخ شنید. دیگری همان سؤال را پرسید، پاسخ دیگری شنید و شخص سوّم، همان پرسش را پرسید و پاسخی متفاوت از دو نفر اوّل شنید؛ سپس فرمود: این عطای بی‌حساب ماست خواهی آن را ببخش و خواهی نگه‌دار. (ص/۳۹) پرسیدم: «خدا به شما خیر دهد! آیا امام وقتی به آن‌ها پاسخ می‌دهد، آن‌ها را می‌شناسد»؟ فرمود: «سبحان الله، آیا نشنیده‌ای خداوند در کتاب خود فرموده است: إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِینَ؟! منظور از متوسّمین، ائمّه‌ی اطهار (است و می‌فرماید: وَ إِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُّقیمٍ راه درست، راه آن‌هاست و هرگز از آن عدول نمی‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۲

الکافی، ج۱، ص۴۳۸/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۲۴/ الاختصاص، ص۳۰۶/ بصایرالدرجات، ص۳۸۷/ نورالثقلین/ البرهان

۷

(حجر/ ۷۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهًِْ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَهًٌْ تَسْتَعْدِی عَلَی زَوْجِهَا فَقَضَی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا فَغَضِبَت فَقَالَتْ وَ اللَّهِ مَا الْحَقُّ فِیمَا قَضَیْت… قَالَ فَلَحِقَهَا عَمْرُوبْنُ‌حُرَیْثٍ فَقَالَ لَهَا یَا أَمَهًَْ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَقْبَلْتِ عَلِیّاً بِکَلَامٍ سَرَرْتِنِی… قَالَتْ إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ اللَّهِ أَخْبَرَنِی بِالْحَقِّ وَ بِمَا أَکْتُمُهُ مِنْ زَوْجِی مُنْذُ وَلِیَ عِصْمَتِی وَ مِنْ أَبَوَیَّ فَرَجَعَ عَمْرٌو إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) … وَ قَالَ لَهُ فِیمَا یَقُولُ مَا نَعْرِفُکَ بِالْکِهَانَهًِْ قَالَ لَه} یَا عَمْرُو وَیْلَکَ إِنَّهَا لَیْسَتْ بِالْکِهَانَهًِْ وَ لَکِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَبْدَانِ بِأَلْفَیْ عَامٍ فَلَمَّا رَکِبَ الْأَرْوَاحُ فِی أَبْدَانِهَا کَتَبَ بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ مُؤْمِنٌ أَمْ کَافِرٌ وَ مَا هُمْ بِهِ مُبْتَلَوْنَ وَ مَا هُمْ عَلَیْهِ مِنْ شَرِّ أَعْمَالِهِمْ وَ حُسْنِهِمْ فِی قَدْرِ أُذُنِ الْفَأْرَهًِْ ثُمَّ أَنْزَلَ بِذَلِکَ قُرْآناً عَلَی نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) هُوَ الْمُتَوَسِّمَ ثُمَّ أَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَ الْأَئِمَّهًُْ (علیه السلام) مِنْ ذُرِّیَّتِی مِنْ بَعْدِی هُمُ الْمُتَوَسِّمُونَ فَلَمَّا تَأَمَّلْتُهَا عَرَفْتُ مَا هِیَ عَلَیْهَا بِسِیمَاهَا.

امام علی (علیه السلام) - از امام محمّد باقر (علیه السلام) روایت است: درحالی‌که امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مسجد کوفه بود، زنی آمد و علیه شوهرش یاری خواست. علی (علیه السلام) در قضاوت حق را به شوهرش داد و زن خشمگین شد، گفت: «به خدا که قضاوتت به حق و با مساوات نبود…». عمروبن‌حریث او را دید و گفت: «ای کنیز خدا! سخنی به علی (علیه السلام) گفتی که مرا مسرور کرد…» گفت: «به خدا قسم! علی (علیه السلام) از حق به من خبر داد و از آنچه که آن را از زمانی‌که با شوهرم ازدواج کرده¬ام از او و همچنین از پدر و مادرم پنهان داشته¬ام». عمرو نزد امیرالمؤمنین (علیه السلام) بازگشت… و در میان سخنانش می-گفت: «ما از تو پیشگویی سراغ نداریم». به او فرمود: «ای عمرو وای بر تو! این پیشگویی نیست بلکه خدا روح¬ها را دوهزار سال قبل از جسم¬ها خلق کرد، و زمانی‌که روح¬ها را در جسم¬ها فرود آورد میان پیشانی آن¬ها نوشت: مؤمن یا کافر، آنچه که به آن مبتلا خواهند شد، و آنچه که از اعمال خیر و شر هرچند به‌اندازه‌ی گوش موشی انجام خواهند داد. از این‌رو قرآن را بر پیامبرش نازل کرد و فرمود: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ و رسول الله (صلی الله علیه و آله) هوشیار بود و سپس بعد از او من و ائمّه (که از فرزندان من هستند هوشیارانند. وقتی نیک نگریستم از سیمای آن زن به درونش پی ¬بردم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۲

بحارالأنوار، ج۴۱، ص۲۹۰/ الاختصاص، ص۳۰۲/ بصایرالدرجات، ص۳۵۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۸/ فرات الکوفی، ص۲۲۸

۸

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ کَثِیرٍ قَال: حَجَجْتُ مَعَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) … فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ الرَّقِّیُّ… قَالَ قُلْتُ له جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ تَعْرِفُونَ مُحِبَّکُمْ وَ مُبْغِضَکُمْ قَالَ وَیْحَکَ

یَا بَاسُلَیْمَانَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ یُولَدُ إِلَّا کُتِبَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مُؤْمِنٌ أَوْ کَافِرٌ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَدْخُلُ إِلَیْنَا بِوَلَایَتِنَا وَ بِالْبَرَاءَهًِْ مِنْ أَعْدَائِنَا فَنَرَی مَکْتُوباً بَیْنَ عَیْنَیْهِ مُؤْمِنٌ أَوْ کَافِرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ نَعْرِفُ عَدُوَّنَا مِنْ وَلِیِّنَا.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالرحمن‌بن‌کثیر گوید: همراه امام صادق (علیه السلام) حج گزاردم… داود رقّی به ایشان عرض کرد: «فدایت شوم! شما دوستان و دشمنان خود را می‌شناسید»؟ فرمود: «ابا سلیمان! هر بنده‌ای که متولّد شود، در پیشانی او نوشته است: مؤمن یا کافر. شخص پیش ما می‌آید مدّعی ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما است و در پیشانی او نوشته است: مؤمن است یا کافر. خداوند در این آیه می¬فرماید: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ؛ ما دوست را از دشمن تشخیص می¬دهیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۲

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۲۳/ الاختصاص، ص۳۰۳/ بصایرالدرجات، ص۳۵۸/ البرهان/ البرهان

۹

(حجر/ ۷۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَیْسَ مَخْلُوقٌ إِلَّا وَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَکْتُوبٌ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ أَوْ کَافِرٌ وَ ذَلِکَ مَحْجُوبٌ عَنْکُمْ وَ لَیْسَ بِمَحْجُوبٍ مِنَ الْأَئِمَّهًِْ (مِنْ آلِ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) لَیْسَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفُوا مُؤْمِنٌ أَوْ کَافِرٌ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ فَهُمُ الْمُتَوَسِّمُونَ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوبکر حضرمی از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: هر انسانی در پیشانی‌اش نوشته است: مؤمن است یا کافر این مطلب از دیده‌ی شما پنهان است ولی ائمّه از آل محمّد (صلی الله علیه و آله) آن را می‌بینند. هرکس وارد بر آن‌ها شود، آن‌ها می‌شناسند که مؤمن است یا کافر. بعد این آیه را خواند: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ ائمّه (متوسّمین هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۳۰/ الاختصاص، ص۳۰۲/ بصایرالدرجات، ص۳۵۴

۱۰

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ فِی الْإِمَامِ آیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وَ هُوَ السَّبِیلُ الْمُقِیمُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ وَ یَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ شَیْءٌ مِمَّا أَرَادَ.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: «در امام علاماتی است لِلْمُتَوَسِّمِینَ و اوست راه استوار که به نور خدا می‌بیند و از جانب خدا سخن می‌گوید؛ چیزی که بخواهد از او مخفی نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۲۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱۱

(حجر/ ۷۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه): … نَهَضْتُ لَا أَعْقِلُ أَیْنَ أَضَعَ قَدَمِی إِلَی بَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام)، فَدَقَقْتُ عَلَیْهِ الْبَابَ، فَخَرَجَ وَ هُوَ یَقُولُ: مَا دَهَاکَ یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه)؟! . … قَالَ: قُلْتُ: قَدْ قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ مَلِکِ الرُّومِ فِی مِائَهًِْ رَجُلٍ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ مِنْ قَوْمِهِمْ یَقْدُمُهُمْ جَاثَلِیقٌ لَهُمْ… فَأَدْرِکْ یَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) دِینَ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) … فَنَهَضَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) مَعِی حَتَّی أَتَیْنَا الْقَوْم… فَقَالَ یَا نَصْرَانِیٌّ أَقْبِلْ عَلَیَّ بِوَجْهِکَ وَ اقْصِدْنِی بِمَسَائِلِکَ فَعِنْدِی جَوَابُ مَا یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَیْهِ فِیمَا یَأْتُونَ وَ یَذَرُونَ… قَالَ فَتَحَوَّلَ النَّصْرَانِیُّ إِلَیْهِ و قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ مَکَانِی مِنَ النَّارِ وَ مَکَانِکَ مِنَ الْجَنَّهًِْ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَمْ أَدْخُلْهَا فَأَعْرِفَ مَکَانِی مِنَ الْجَنَّهًِْ وَ مَکَانَکَ مِنَ النَّارِ وَ لَکِنْ أُعَرِّفُکَ ذَلِکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ بَعَثَ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ أَحْکَمَ فِیهِ جَمِیعَ عِلْمِهِ وَ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَنِ الْجَنَّهًِْ بِدَرَجَاتِهَا وَ مَنَازِلِهَا وَ قَسَّمَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ الْجِنَانَ بَیْنَ خَلْقِهِ لِکُلِّ عَامِلٍ مِنْهُمْ ثَوَاباً مِنْهَا وَ أَحَلَّهُمْ عَلَی قَدْرِ فَضَائِلِهِمْ فِی الْأَعْمَالِ وَ الْإِیمَانِ فَصَدَّقَنَا اللَّهُ وَ عَرَّفَنَا مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ وَ کَذَلِکَ مَنَازِلَ الْفُجَّارِ وَ مَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ فِی النَّارِ وَ قَالَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فَمَنْ مَاتَ عَلَی کُفْرِهِ وَ فُسُوقِهِ وَ شِرْکِهِ وَ نِفَاقِهِ وَ ظُلْمِهِ فَ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ

مَقْسُومٌ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ جَلَالُهُ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) هُوَ الْمُتَوَسِّمُ وَ أَنَا وَ الْأَئِمَّهًُْ (مِنْ ذُرِّیَّتِیَ الْمُتَوَسِّمُونَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ.

امام علی (علیه السلام) - سلمان (رحمة الله علیه) گوید: … هنگامی‌که سرگردانی، خواری، تحقیر، ناراحتی مردم و پیشامدی را که در دین محمّد (صلی الله علیه و آله) رخ داده بود، دیدم، برخاستم درحالی‌که نمی‌دانستم پایم را کجا بگذارم به خانه‌ی امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمدم، در را زدم، امام خارج شد و فرمود: «ای سلمان! تو را چه شده است»؟ … عرض کردم: «گروهی صد نفره از اشراف روم به رهبری جاثلیق آمده‌اند…‌ای امیرمؤمنان دین محمّد (صلی الله علیه و آله) را دریاب»! . امام (علیه السلام) فرمود: «ای نصرانی، نزد من آی و سؤال‌هایت را از من بپرس، پس جواب آنچه مردم بدان محتاج‌اند که انجام دهند یا ترک کنند نزد من است و توفیق تنها از آن خداست». جاثلیق گفت: «پس مرا از جایگاهم در جهنّم و جایگاه خودت در بهشت با خبر کن». حضرت فرمود: «من وارد آن نشده‌ام تا مکان خود را در بهشت و مکان تو را در جهنّم بدانم؛ ولی تو را به‌وسیله‌ی قرآن، با آن آشنا می‌کنم. خداوند بلند مرتبه، محمّد (صلی الله علیه و آله) را به حق مبعوث کرد و کتابی بر او نازل کرد: که هیچ‌گونه باطلی، نه از پیش‌رو و نه از پشت‌سر، به سراغ آن نمی‌آید چراکه از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است! (فصّلت/۴۲) خداوند در این کتاب تمام علم خود را محکم و استوار ساخت و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را از درجات و منزل‌های بهشت باخبر کرد و بهشت را میان مخلوقاتش به‌اندازه‌ی ثواب و پاداش آن‌ها تقسیم کرد و به مقدار کارهای نیکشان و ایمان آن¬ها، بهشت را بر آنان واجب کرد، پس ما (اهل بیت) خداوند را تصدیق کردیم و با جایگاه نیکوکاران و جایگاه فاسدان و عذابی که در آتش جهنّم برای آن‌ها آماده کرده است، آشنا شدیم، و خداوند فرمود: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ و هرکس بر کفر و فسق و شرک و نفاق و ظلم خود باشد و در این حال بمیرد، مصداق این آیه‌ی خداوند است: لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِینَ و رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، خود از هوشیاران بود، و من و امامان از نسل من، تا روز قیامت از هوشیاران هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۴

بحارالأنوار، ج۳۰، ص۶۹/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۳۰۸

۱۲

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّد (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حَکَمَ بَیْنَ النَّاسِ بِحُکْمِ دَاوُدَ (علیه السلام) لَا یَحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَهًٍْ یُلْهِمُهُ اللَّهُ تَعَالَی فَیَحْکُمُ بِعِلْمِهِ وَ یُخْبِرُ کُلَّ قَوْمٍ بِمَا اسْتَبْطَنُوهُ وَ یَعْرِفُ وَلِیَّهُ مِنْ عَدُوِّهِ بِالتَّوَسُّمِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ.

امام صادق (علیه السلام) - وقتی قائم آل محمّد (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور کند، همانند داود (علیه السلام) میان مردم حکم می‌کند و احتیاجی به بیّنه و دلیل و اثبات ادّعای طرفین وجود ندارد؛ خداوند به او الهام می‌کند و او با علم خود حکم می‌کند و هر گروه را از آنچه در دل می‌پروانند، آگاه می‌کند و با فراست و زیرکی، دوست را از دشمن می‌شناسد؛ همان‌طور که خدا فرموده است: إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِینَ\* وَ إِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُّقیمٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۶

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۳۳۹/ الإرشاد، ج۲، ص۳۸۶/ إعلام الوری، ص۴۶۴/ روضهًْ الواعظین، ج۲، ص۲۶۶/ کشف الغمهًْ، ج۲، ص۴۶۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱۳

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ أَصْحَابِهِ فِی نَجَفِ الْکُوفَهًِْ کَأَنَّ عَلَی رُءُوسِهِمُ الطَّیْرَ قَدْ فَنِیَتْ أَزْوَادُهُمْ وَ خَلُقَتْ ثِیَابُهُمْ قَدْ أَثَّرَ السُّجُودُ بِجِبَاهِهِمْ لُیُوثٌ بِالنَّهَارِ رُهْبَانٌ بِاللَّیْلِ کَأَنَّ قُلُوبَهُمْ زُبَرُ الْحَدِیدِ یُعْطَی الرَّجُلُ مِنْهُمْ قُوَّهًَْ أَرْبَعِینَ رَجُلًا لَا یَقْتُلُ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا کَافِرٌ أَوْ مُنَافِقٌ وَ قَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَی بِالتَّوَسُّمِ فِی کِتَابِهِ الْعَزِیزِ بِقَوْلِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - گویی به قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و اصحابش می‌نگرم که در نجف کوفه بر سرشان پرنده نشسته [کنایه از آرامش و وقارشان] و توشه‌شان تمام و لباس‌هایشان مندرس شده و اثر سجده در پیشانی‌هایشان نشسته؛ شیران روز و راهبان شب هستند و گویی دل‌هایشان پاره‌های آهن است و به هریک زور چهل مرد داده شده است و فقط کافر و منافق، یکی از آنان را به شهادت می‌رساند و خدای تعالی آنان را در کتابش به هوشیاری وصف کرده و فرموده است: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۶

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۳۸۶/ منتخب الأنوارالمضییهًْ، ص۱۹۵

۱۴

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا قَامَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) لَمْ یَقُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ إِلَّا عَرَفَهُ صَالِحٌ هُوَ أَمْ طَالِحٌ أَلَا وَ فِیهِ آیَهًٌْ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وَ هِیَ السَّبِیلُ الْمُقِیمُ.

امام صادق (علیه السلام) - هرگاه قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قیام کرد، هیچ‌کس از مخلوق خدا در پیش روی او نمی‌ایستد اینکه او را می‌شناسد که بدکار یا نیکوکار است؛ آگاه باشید که در قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) علامتی برای بینندگان هست و آن راه راست است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۶

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۳۲۵/ نورالثقلین

۱۵

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌بُنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ أَوَّلُهُمْ، ثُمَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَیْنُ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْتُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا بَالُکَ أَنْتَ قَالَ: إِنَ الرَّجُلَ رُبَّمَا کَنَّی عَنْ نَفْسِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌بنان گفت: از جعفربن‌محمّد (علیه السلام) درباره‌ی سخن خداوند متعال: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ پرسیدم، فرمود: «اوّل آن‌ها پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بود و پس از او امیرالمؤمنین (علیه السلام) سپس حسن سپس حسین سپس علیّ‌بن‌الحسین سپس محمّدبن‌علی (بودند و سپس خدا داناتر است». گفتم: «ای پسر پیامبر (صلی الله علیه و آله) تو خودت چطور»؟ گفت: «ای بسا انسان از خودش با کنایه یاد می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۶

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۱۹

۱۶

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَمَّارِ‌بْنِ‌أَبِی‌مَطْرُوفٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مُؤْمِنٌ أَوْ کَافِرٌ مَحْجُوبَهًٌْ عَنِ الْخَلَائِقِ إِلَّا الْأَئِمَّهًَْ (وَ الْأَوْصِیَاءَ فَلَیْسَ بِمَحْجُوبٍ عَنْهُمْ ثُمَّ تَلَا إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ (الْمُتَوَسِّمُونَ وَ لَیْسَ وَ اللَّهِ أَحَدٌ یَدْخُلُ عَلَیْنَا إِلَّا عَرَفْنَاهُ بِتِلْکَ السِّمَهًِْ.

امام صادق (علیه السلام) - عمّاربن‌ابی‌مطروف گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «در پیشانی هرکسی نوشته شده مؤمن است یا کافر، امّا کسی جز ائمه (و اوصیاء اطّلاع ندارند و از ایشان پوشیده نیست» بعد این آیه را تلاوت فرمود: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ؛ و فرمود: «ما متوسّمین هستیم به خدا سوگند! هرکس نزد ما بیاید، با همین علامت او را می‌شناسیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۶

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۲۷/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۵/ نورالثقلین/ البرهان

۱۷

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - مُحَمَّدُ‌بْنُ‌حَرْبٍ الْهِلَالِیُّ أَمِیرُ الْمَدِینَهًِْ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) … قَالَ قُلْتُ لَه یَا ابْنَ‌رَسُولِ‌اللَّهِ (علیه السلام) وَ بِأَیِّ شَیْءٍ تَعْرِفُ مَا فِی نَفْسِی قَبْلَ سُؤَالِی فَقَالَ بِالتَّوَسُّمِ وَ التَّفَرُّسِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌حرب هلالی امیر مدینه گوید: از امام صادق (علیه السلام) سؤال کردم: «ای فرزند پیامبر (صلی الله علیه و آله)! چگونه پیش از آنکه بپرسم از سؤال من خبر دارید»؟ فرمود: «با هوشیاری و فراست، آیا کلام خدای عزّوجلّ را نشنیده‌ای که می‌فرماید: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۸

بحارالأنوار، ج۳۸، ص۷۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۸۰/ علل الشرایع، ج۱، ص۱۷۳/ معانی الأخبار، ص۳۵۰

۱۸

(حجر/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ قَالَ لِلْمُتَفَرِّسِینَ وَ کَان یَقُولُ کَیْفَ أَعْتَذِرُ وَ قَدِ احْتَجَجْتُ وَ کَیْفَ أَحْتَجُّ وَ قَدْ عَلِمْتُ.

امام صادق (علیه السلام) - إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ؛ منظور از متوسّمین، هوشیاران هستند و پیوسته می‌فرمود: «[خدایا!] چگونه عذر بیاورم با اینکه تو احتجّاج و استدلال می‌کنی؟ و چگونه احتجّاج کنم با اینکه تو می‌دانی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۸

کشف الغمهًْ، ج۲، ص۱۸۳

۱۹

(حجر/ ۷۵)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌الْجَهْمِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) مَا وَجْهُ إِخْبَارِکُمْ بِمَا فِی قُلُوبِ النَّاسِ قَالَ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ الرَّسُولِ (صلی الله علیه و آله) اتَّقُوا فِرَاسَهًَْ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ قَالَ بَلَی قَالَ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ فِرَاسَهًٌْ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَلَی قَدْرِ إِیمَانِهِ وَ مَبْلَغِ اسْتِبْصَارِهِ وَ عِلْمِهِ وَ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لِلْأَئِمَّهًِْ (مَا فَرَّقَهُ فِی جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی کِتَابِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ فَأَوَّلُ الْمُتَوَسِّمِینَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ الحسن (علیه السلام) وَ الحسین (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًُْ (مِنْ وُلْدِ الحسین (علیه السلام) إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ.

امام رضا (علیه السلام) - حسن‌بن‌جهم گوید: از امام رضا (علیه السلام) پرسیده شد: «چگونه از اسرار قلبی مردم باخبرید»؟ فرمود: «آیا نشنیده‌اید که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «از فراست و زیرکی مؤمن بترسید که او با نور خدا می‌بیند». عرض کرد: «شنیده‌ام». فرمود: «هر مؤمنی به‌اندازه‌ی ایمان و علم و بصیرتش زیرکی و فراست دارد و با نور خدا می‌نگرد و خدا همه‌ی آن درک و بصیرت و فراست که میان مؤمنان گذاشته، در ما ائمّه (یکجا جمع کرده است و خداوند در کتاب خود می‌فرماید: إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِینَ؛ اوّلین نفر از این هوشمندان پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) می‌باشد، سپس امیرالمؤمنین (علیه السلام) و سپس حسن و حسین و ائمّه (از نسل حسین (علیه السلام) تا روز قیامت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۸

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۲۸/ بحارالأنوار، ج۲۵، ص۱۳۴/ عیون أخبارالرضا (ج۲، ص۲۰۰/ البرهان/ نورالثقلین

۲۰

(حجر/ ۷۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) اتَّقُوا فِرَاسَهًَْ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از هوشیاری مؤمن بترسید، که او با نور خدای عزّوجلّ می‌بیند، خدای تعالی فرموده است إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۸

الکافی، ج۱، ص۲۱۸/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۲۸/ بصایرالدرجات، ص۳۵۷/ الاختصاص، ص۳۰۶/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۲۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۱۲۴/ مستدرک الوسایل، ج۸، ص۳۴۰/ نورالثقلین

آیه وَ إِنَّها لَبِسَبیلٍ مُقیمٍ [76]

و آن [سرزمين ويران] همواره، بر سر راه [كاروان‌ها] است.

آیه إِنَّ فِی ذالِکَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ [77]

در این، نشانه‌ای است برای مؤمنان!

۱

(حجر/ ۷۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عزّ‌وجلّ… وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ قَالَ لَا یَخْرُجُ مِنَّا أَبَداً.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالله‌بن سلیمان از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: درباره‌ی آیه‌ی وَ إِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ از امام (علیه السلام) پرسیدم، فرمودند: از ما (ائمّه () هرگز خارج نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۸

الکافی، ج۱، ص۲۱۸/ بحارالأنوار، ج۶۴، ص۷۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۴/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۲۵/ الاختصاص، ص۳۰۶/ بصایرالدرجات، ص۳۸۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حجر/ ۷۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - خَطَبَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) النَّاسَ بِالْمَدِینَهًِْ فَقَالَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یَقْصِمْ جَبَّارِی دَهْرٍ قَطُّ إِلَّا مِنْ بَعْدِ تَمْهِیلٍ وَ رَخَاءٍ وَ لَمْ یَجْبُرْ کَسْرَ عَظْمِ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَزْلٍ وَ بَلَاءٍ أَیُّهَا النَّاسُ وَ فِی دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ خَطْبٍ وَ اسْتَدْبَرْتُمْ مِنْ عَتْبٍ مُعْتَبَرٌ وَ مَا کُلُّ ذِی قَلْبٍ بِلَبِیبٍ وَ لَا کُلُّ ذِی سَمْعٍ بِسَمِیعٍ وَ لَا کُلُّ ذِی نَاظِرِ عَیْنٍ بِبَصِیرٍ أَلَا فَأَحْسِنُوا النَّظَرَ عِبَادَ اللَّهِ فِیمَا یَعْنِیکُمْ ثُمَّ انْظُرُوا إِلَی عَرَصَاتِ مَنْ قَدْ أَبَادَهُ اللَّهُ بعلمه {بِعَمَلِهِ} کَانُوا عَلَی سُنَّهًٍْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَهْلَ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ فَهَا هِیَ عَرْصَهًُْ الْمُتَوَسِّمِینَ وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ تُنْذِرُ مَنْ یأت‌ها {نَابَهَا} مِنَ الثُّبُورِ بَعْدَ النَّضْرَهًِْ وَ السُّرُورِ وَ مُقِیلٌ مِنَ الْأَمْنِ وَ الْحُبُورِ وَ لِمَنْ صَبَرَ مِنْکُمُ الْعَاقِبَهًْ.

امام علی (علیه السلام) - امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مدینه برای مردم خطبه خواند و پس از حمد و ثنای پروردگار متعال فرمود: «خدای تعالی هیچ‌گاه گردنکشان روزگار را نابود نکرده مگر پس از مهلت‌دادن و آسودگی و شکستگی استخوان، هیچ‌یک از امّت‌ها [ی گذشته] را اصلاح نکرده [و سختی و ستم را از ایشان دور نساخته] مگر پس از تنگی و بلاء، ای گروه مردم! در برابر آنچه از سختی‌ها بدان رو آورده‌اید و گرفتاری‌های بزرگی که از زمان پشت سرگذارده‌اید عبرت است، ولی [چه باید کرد که] هرکه دل دارد خردمند نیست، و هر گوش‌داری شنوا نیست و هرکس که به چشم نگاه کند بینا نیست آگاه باشید خوب بنگرید در آنچه برای شما مفید است. سپس بنگرید به خانه‌های فراخ آن‌کس که خداوند او را در قبال عواقب کردارش هلاک ساخت و به روش فرعونیان زندگی می‌کردند دارای باغ‌ها و چشمه‌ها و کشت‌زارها و مقامی بس بزرگ بودند، پس این‌ها میدان عبرتی برای مردمان کنجکاو و با فراست است، آن راه آشکار ثابتی است که هرکس در آن پا نهد او را از نابودی به دنبال خوشیس و ناز و نعمت بیم دهد و آسودگی خیال و شادکامی انسان را بازگرداند و آن‌کس از شما که شکیبایی ورزد، سرانجام نیک دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۵۸

بحارالأنوار، ج۳۲، ص۴۳

۳

(حجر/ ۷۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ فِی الْخَبَرِ هُوَ الْوَصِیُّ بَعْدَ النبی (صلی الله علیه و آله).

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ إِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ؛ در خبر است که آن سَبِیلٍ مُقِیمٍ همان وصّی بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۰

بحارالأنوار، ج۳۵، ص۳۶۵/ المناقب، ج۳، ص۷۲

آیه وَ إِنْ کانَ أَصْحابُ الْأَیْکَةِ لَظالِمینَ [78]

اصحاب‌«ایکه» (قوم شعیب، صاحبان سرزمین‌های پر درخت) به‌یقین قوم ستمکاری بودند.

آیه فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِینٍ [79]

ما آنان را مجازات کردیم؛ و [شهرهاى ويران‌شده] این دو (قوم لوط و شعیب) بر سر راه آشکار است!

۱

(حجر/ ۷۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ إِنْ کانَ أَصْحابُ الْأَیْکَةِ یَعْنِی أَصْحَابَ الْغَیْظَهًِْ وَ هُمْ قَوْمُ شُعَیْبٍ (علیه السلام) لَظالِمِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ إِن کَانَ أَصْحَابُ الأَیْکَةِ لَظَالِمِینَ؛ اصحاب ایکه، قوم شعیب (علیه السلام) هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۰

القمی، ج۱، ص۳۷۶/ البرهان

آیه وَ لَقَدْ کَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلینَ [80]

و «اصحاب حجر» (قوم ثمود) پیامبران را تکذیب کردند.

آیه وَ آتَیْناهُمْ آیاتِنا فَکانُوا عَنْها مُعْرِضِینَ [81]

ما آیات خود را به آنان دادیم؛ ولی آن‌ها از آن روی‌گردان بودند.

آیه وَ کانُوا یَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً آمِنِینَ [82]

در دل کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشیدند که در آن در امنیّت بودند.

آیه فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُصْبِحِینَ [83]

امّا سرانجام صیحه [مرگبار]، صبحگاهان آنان را فراگرفت.

آیه فَما أَغْنی عَنْهُمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ [84]

وآنچه را به دست آورده بودند، آن‌ها را از عذاب الهی نجات نداد.

۱

(حجر/ ۸۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَقَالَ صَالِحٌ (علیه السلام) لَهُمْ سَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَالُوا سَلْهُ أَنْ یُخْرِجَ لَنَا مِنْ هَذَا الْجَبَلِ نَاقَهًًْ فَقَالَ صَالِحٌ (علیه السلام) إِنَّ الَّذِی سَأَلْتُمُونِی عِنْدِی عَظِیمٌ وَ عِنْدَ اللَّهِ هَیِّنٌ فَقَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَجَدَ وَ تَضَرَّعَ إِلَی اللَّهِ فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّی تَصَدَّعَ الْجَبَلُ وَ سَمِعُوا لَهُ دَوِیّاً شَدِیداً فَزِعُوا مِنْهُ وَ کَادُوا أَنْ یَمُوتُوا مِنْهُ فَطَلَعَ رَأْسُ النَّاقَهًِْ وَ هِیَ تَجْتَرُّ فَلَمَّا خَرَجَتْ أَلْقَتْ فَصِیلَهَا وَ دَرَّتْ بِلَبَنِهَا فَبُهِتُوا وَ قَالُوا قَدْ عَلِمْنَا یَا صَالِحُ (علیه السلام) أَنَّ رَبَّکَ أَعَزُّ وَ أَقْدَرُ مِنْ آلِهَتِنَا الَّتِی نَعْبُدُهَا وَ کَانَ لِقَرْیَتِهِمْ مَاءٌ وَ هِیَ الْحِجْرُ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ کَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِین.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - صالح (علیه السلام) به قوم خود فرمود: «هرچه می‌خواهید از خدا درخواست کنید». گفتند: «از او بخواه برای ما شتری ماده بیرون آورد». صالح فرمود: «به‌راستی چیزی که از من درخواست کردید، در نزد من دشوار و در نزد خداوند آسان است». پس به پا خاست و دو رکعت نماز خواند. سپس سجده کرد و به درگاه خداوند تضرّع نمود. هنوز سرش را بالا نیاورده بود که کوه متلاشی شد و صدای مهیبی از آن شنیدند، [به حدّی] ترسیدند که نزدیک بود از آن ترس بمیرند، سر مادّه شتر درحالی‌که نشخوار می¬کرد بیرون آمد. وقتی بیرون آمد، بچّه‌اش را به دنیا آورده و شیرش را جاری ساخت. متحیّر شده و گفتند: «ای صالح، به تحقیق دانستیم که پروردگار تو شکست‌ناپذیرتر و تواناتر از خدایان ماست که آنان را می‌پرستیم». و شهرشان آبی داشت که همان حجری است که خداوند متعال در کتاب خود آن را آورده است که: کَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمرْسَلِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۰

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۳۸۳/ القمی، ج۱، ص۳۳۰

آیه وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمیلَ [85]

ما آسمان‌ها و زمین و آنچه رامیان آن دو است، جز به‌حق نیافریدیم؛ و قیامت به‌یقین فرا خواهد رسید [و جزاى هر‌كس به او مى‌رسد]؛ پس، به نحو شایسته‌ای از آن‌ها صرف‌نظر کن.

آیه إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْخَلّاقُ الْعَلِیمُ [86]

به‌یقین، پروردگار تو، آفریننده‌ی آگاه است.

۱

(حجر/ ۸۶)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ قَالَ الْعَفْوُ مِنْ غَیْرِ عِتَابٍ.

امام رضا (علیه السلام) - علیّ‌بن‌حسن بن‌فضال از پدرش نقل می‌کند که گفت: امام رضا (علیه السلام) در تفسیر این آیه: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجَمِیل فرموده است: «منظور گذشت و بخشش بدون هیچ ملامت و سرزنشی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۲

الأمالی للصدوق، ص۳۳۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۱۷۱/ بحارالأنوار، ج۶۸، ص۴۲۱/ أعلام الدین، ص۳۰۷/ العددالقویهًْ، ص۲۹۸/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۹۴/ کشف الغمهًْ، ج۲، ص۳۰۹/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۱۵۶/ معانی الأخبار، ص۳۷۳/ البرهان

آیه وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانی وَ الْقُرْآنَ الْعَظیمَ [87]

ما به تو سوره‌ی حمد و قرآن عظیم دادیم!

فرد

۱

(حجر/ ۸۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِیّاً (علیه السلام) عَن لَیْلَهًِْ الْقَدْر… قَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ فَرْدٌ یُحِبُّ الْوَتْرَ وَ فَرْدٌ اصْطَفَی الْوَتْرَ فَأَجْرَی جَمِیعَ الْأَشْیَاءِ عَلَی سَبْعَهًٍْ فَقَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَ قَالَ خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً وَ قَالَ فِی جَهَنَّمَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ وَ قَالَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یابِساتٍ وَ قَالَ سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عجافٌ وَ قَالَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ وَ قَالَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ.

امام علی (علیه السلام) - اصبغ‌بن‌نباته نقل می‌کند: شخصی در شب قدر از امام علی (علیه السلام) در مورد شب قدر سؤال کرد. … امام علی (علیه السلام) فرمود: خدا یکتاست و فرد را دوست دارد. خدا بی‌همتاست و فرد را برگزیده است و قاعده هفت را بر تمام اشیاء جاری ساخت: خدای عزّوجلّ فرموده است: هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن را. (طلاق/۱۲) و فرمود: و هفت آسمان را بر روی یکدیگر آفرید. (ملک/۳) و فرمود: جهنّم هفت در دارد. (حجر/۴۴) و فرمود: هفت خوشه‌ی سبز و هفت خوشه‌ی خشکیده. (یوسف/۴۳) و فرمود: هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر آن‌ها را می‌خورند. (یوسف/۴۳) و فرمود: بذری که هفت خوشه برویاند. (بقره/۲۶۱) و فرمود: سَبْعاً مِنَ المَثانی وَ الْقُرْآنَ الْعَظیمَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۲

بحارالأنوار، ج۹۴، ص۵/ الغارات، ج۱، ص۱۰۷/ مستدرک الوسایل، ج۷، ص۴۶۳

ولایت

۱

(حجر/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَمَاعَهًَْ‌بْنِ‌مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ قَالَ فَقَالَ لِی نَحْنُ (علیه السلام) وَ اللَّهِ السَّبْعُ الْمَثَانِی وَ نَحْنُ (وَجْهُ اللَّهِ نُزُولٌ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ مَنْ عَرَفَنَا وَ مَنْ جَهِلَنَا فَأَمَامَهُ الْیَقِینُ (یعنی الموت).

امام صادق (علیه السلام) - سماعه‌بن‌مهران گوید: از حضرت صادق (علیه السلام) تفسیر این آیه را پرسیدم: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ المَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ فرمود: «به خدا قسم ما سبع مثانی هستیم و وجه اللَّه که میان شما قرار داریم هرکه ما را بشناسد و نشناسد در پیش او مرگ خواهد بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۲

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۵/ فرات الکوفی، ص۲۳۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حجر/ ۸۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنِ الْقَاسِمِ‌بْنِ‌عُرْوَهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ قَالَ سَبْعَهًَْ أَئِمَّهًٍْ (وَ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

امام باقر (علیه السلام) - قاسم‌بن‌عروه گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: منظور از وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ المَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ هفت امام و قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۰/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حجر/ ۸۷)

الکاظم (علیه السلام) - سَمَاعَهًُْ قَالَ قَالَ أَبُوالحسن (علیه السلام) وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ قَالَ لَمْ یُعْطَ الْأَنْبِیَاءُ (إِلَّا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ هُمُ السَّبْعَةُ الْأَئِمَّهًِْ (الَّذِینَ یَدُورُ عَلَیْهِمُ الْفُلْکُ وَ الْقُرْآنُ الْعَظِیمُ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله).

امام کاظم (علیه السلام) - سماعه گوید: امام کاظم (علیه السلام) درباره‌ی آیه‌ی وَ لَقَدْ آتَیْنَاکَ سَبْعًا مِّنَ المَثَانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ فرمود: «[سبع مثانی] به پیامبران (داده نشد، به جز محمّد (صلی الله علیه و آله). و منظور هفت امامی است که فلک بر حول آن‌ها می‌گردد. وَ القُرآنَ العَظِیمَ، یعنی محمّد (صلی الله علیه و آله) است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۱/ نورالثقلین/ البرهان

قرآن سوره حمد است

۱

(حجر/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ یُونُسَ‌بْنِ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ قَال: هِیَ سُورَهًُْ الْحَمْدِ وَ هِیَ سَبْعُ آیَاتٍ مِنْهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الْمَثَانِیَ لِأَنَّهَا تُثَنَّی فِی الرَّکْعَتَیْنِ.

امام صادق (علیه السلام) - یونس‌بن‌عبدالرّحمن گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ [منظور چیست؟]. فرمود: «سَبْعاً مِنَ المَثانِی؛ سوره‌ی حمد است که دارای هفت آیه است که بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، هم جزو آیات است و چون در دو رکعت نماز دوبار قرائت می‌شود، به آن مثانی گفته می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۴

بحارالأنوار، ج۸۲، ص۲۰/ العیاشی، ج۱، ص۱۹/ مستدرک الوسایل، ج۴، ص۱۵۷/ القمی، ج۱، ص۳۷۶/ نورالثقلین

۲

(حجر/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَعْدِ‌بْنِ‌عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ قَالَ هِیَ فَاتِحَهًُْ الْکِتَابِ قُلْتُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنْهَا قَالَ هِیَ أَفْضَلُهَا لِفَضْلٍ مِنْهَا.

امام صادق (علیه السلام) - سعدبن‌عمر جلّاب گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی کلام خداوند متعال: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ المَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ سؤال کردم». فرمود: «سَبْعاً مِنَ الْمثانِی؛ همان فَاتِحَةُ الْکِتَابِ است». گفتم: «آیا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ هم جزو فَاتِحَةُ الْکِتَابِ است»؟ فرمود: «با فضیلت‌ترین آیه‌ی فَاتِحَةُ الْکِتَابِ، به خاطر فضیلت در آن، [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ] است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۴

مستدرک الوسایل، ج۴، ص۱۶۸

۳

(حجر/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی فَقَالَ فَاتِحَهًُْ الْکِتَابِ یُثَنَّی فِیهَا الْقَوْلُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَ اللَّهَ مَنَ عَلَیَ بِفَاتِحَهًِْ الْکِتَابِ مِنْ کَنْزِ الْجَنَّهًِْ فِیهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: «از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی کلام خداوند متعال وَ لَقَدْ آتَیْنَاکَ سَبْعًا مِّنَ المَثَانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ، پرسیدم، ایشان فرمود: منظور از سَبْعًا مِّنَ المَثَانِی سوره حمد است که سخن در آن دو تا می¬شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «خداوند بر من منّت گذاشت؛ به‌واسطه‌ی فاتحهًْ الکتاب که از گنج‌های عرش است، و در آن بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۴

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۲۳۵/ العیاشی، ج۱، ص۲۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۹/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(حجر/ ۸۷)

السّجّاد (علیه السلام) - إِلَهِی فَلَمَّا بَلَغْتَ بِی تَنَاهِیَ الرَّحْمَهًِْ مِنْکَ عَلَیَّ مَنَنْتَ بِمَنْ هَدَیْتَنِی بِهِ مِنَ الضَّلَالَهًِْ وَ اسْتَنْقَذْتَنِی بِهِ مِنَ الْهَلَکَهًِْ وَ اسْتَخْلَصْتَنِی بِهِ مِنَ الْحَیْرَهًِْ وَ فَکَکْتَنِی بِهِ مِنَ الْجَهَالَهًِْ وَ هُوَ حَبِیبُکَ وَ نَبِیُّکَ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) أَزْلَفُ خَلْقِکَ عِنْدَکَ وَ أَکْرَمُهُمْ مَنْزِلَهًًْ لَدَیْکَ فَشَهِدْتُ مَعَهُ بِالْوَحْدَانِیَّهًِْ وَ أَقْرَرْتُ لَکَ بِالرُّبُوبِیَّهًِْ وَ لَهُ بِالرِّسَالَهًِْ وَ أَوْجَبْتَ لَهُ عَلَیَّ الطَّاعَهًَْ فَأَطَعْتُهُ کَمَا أَمَرْتَ وَ صَدَّقْتُهُ فِیمَا حَتَمْتَ وَ خَصَصْتَهُ بِالْکِتَابِ الْمُنْزَلِ عَلَیْهِ وَ السَّبْعِ الْمَثَانِی الموحات {الْمُوحَاهًِْ} إِلَیْهِ وَ سَمَّیْتَهُ الْقُرْآنَ وَ أَکْنَیْتَهُ الْفُرْقَانَ الْعَظِیمَ فَقُلْتَ جَلَّ اسْمُکَ وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ.

امام سجّاد (علیه السلام) - پس هنگامی‌که مُنتهای رحمتت بر من رسید؛ منّت نهادی به‌وسیله‌ی کسی که مرا به‌واسطه‌ی او از گمراهی هدایت کردی، و به‌واسطه‌ی او مرا از هلاکت نجات دادی و از سرگردانی خلاص نمودی و از جهل و نادانی رهایی‌ام بخشیدی، و آن شخص دوستدار و پیامبرت محمّد (صلی الله علیه و آله) است، او نزدیک‌ترین مخلوقاتت به توست و والاترین جایگاه را نزد تو دارد، پس با او به وحدانیّتت گواهی دادم و به ربوبیّت تو و رسالت او اقرار کردم و اطاعت و فرمانبرداری وی را بر خود واجب دانستم، پس همان‌طورکه دستور فرمودی از او اطاعت کردم و در آنچه حتمی گرداندی، او را تصدیق نمودم. او را با کتابی که بر وی نازل فرمودی و با سبع المثانی که بر وی وحی شد، ویژه گرداندی و آن کتاب را قرآن نامیدی و این کتاب را با کنیه‌ی فرقان بزرگ نام نهادی. پس‌ای کسی که اسمت بزرگ شد که فرمودی: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۴

بحارالأنوار، ج۸۸، ص۷/ إقبال الأعمال، ص۲۸۵/ البلدالأمین، ص۲۳۸/ المصباح للکفعمی، ص۶۴

۵

(حجر/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِی وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ أَ هِیَ الْفَاتِحَهًُْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنَ السَّبْعِ قَالَ نَعَمْ هِیَ أَفْضَلُهُنَّ.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: «از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «آیا سبع مثانی و قرآن عظیم همان فاتحه‌الکتاب است»؟ فرمود: «آری»، پرسیدم: «آیا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم جز سبع مثانی است»؟ فرمود: «آری، برترینِ آن هفت آیه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۶

وسایل الشیعهًْ، ج۶، ص۵۷/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(حجر/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَهًٌْ فَاقْرَأِ الْمَثَانِیَ وَ سُورَهًًْ أُخْرَی وَ صَلِ رَکْعَتَیْنِ وَ ادْعُ اللَّهَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ مَا الْمَثَانِی قَالَ فَاتِحَهًُْ الْکِتَابِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبکر حضرمی گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه حاجتی داشتی سوره‌ی مثانی و سوره‌ای دیگر بخوان و دو رکعت نماز به‌جا بیاور و به‌سوی خدا دعا کن». عرض کردم: «خدا شایسته‌ات دارد مثانی چیست»؟ فرمود: «فاتحهًْ‌الکتاب است؛ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِِ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۶

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۲۳۶/ نورالثقلین

۷

(حجر/ ۸۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قِیلَ لِأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرْنَا عَنْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَ هِیَ مِنْ فَاتِحَهًِْ الْکِتَابِ فَقَالَ نَعَمْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَقْرَؤُهَا وَ یَعُدُّهَا آیَهًًْ مِنْهَا وَ یَقُولُ فَاتِحَهًُْ الْکِتَابِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِی.

امام علی (علیه السلام) - به امیرالمؤمنین (علیه السلام) گفته شد: «ای آقا! به ما خبر ده آیا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ جزء فاتحهًْ الکتاب است»؟ فرمود: «آری، پیغمبر (صلی الله علیه و آله) آن را می‌خواند و آیه‌ای از فاتحه الکتاب می‌شمرد و می‌فرمود: «فاتحهًْ الکتاب سبع مثانی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۶

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۲۲۷/ نورالثقلین

قرآن

۱

(حجر/ ۸۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أُعْطِیتُ السُّوَرَ الطِّوَالَ مَکَانَ التَّوْرَاهًِْ وَ أُعْطِیتُ الْمِئِینَ مَکَانَ الْإِنْجِیلِ وَ أُعْطِیتُ الْمَثَانِیَ مَکَانَ الزَّبُورِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - سعد اسکاف گوید پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: سوره‌های بلند به‌جای تورات به من داده شد و سوره‌های صدگانی به‌جای انجیل، و سوره‌ی حمد به‌جای زبور [کامل داده شد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۶

الکافی، ج۲، ص۶۰۱/ نورالثقلین

أمّ الکتاب

۱

(حجر/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - أَحْمَدُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیُّ فِی کِتَابِ التَّنْزِیلِ وَ التَّحْرِیف: عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ هُوَ اسْمُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ السَّبْعُ الْمَثَانِی أُمُّ الْکِتَابِ یُثَنَّی بِهَا فِی کُلِّ صَلَاهًٍْ.

امام صادق (علیه السلام) - احمدبن‌محمّدسیّاری در کتاب تنزیل و تحریف از امام صادق (علیه السلام) آورده است که درباره کلام خداوند: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، فرمود: «آن اسم بزرگ خداوند هست و سبع مثانی ام‌الکتاب که در هر نمازی دو بار [خداوند] به‌وسیله‌ی آن ستایش می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۶

مستدرک الوسایل، ج۴، ص۱۵۷

۲

(حجر/ ۸۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عُلِّمْتُ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ مُثِّلَتْ لِی أُمَّتِی فِی الطِّینِ حَتَّی نَظَرْتُ إِلَی صَغِیرِهَا وَ کَبِیرِهَا وَ نَظَرْتُ فِی السَّمَاوَاتِ کُلِّهَا فَلَمَّا رَأَیْتُ رَأَیْتُکَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) فَاسْتَغْفَرْتُ لَکَ وَ لِشِیعَتِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - غیاث‌بن‌ابراهیم از امام صادق (علیه السلام)، از پدرش (علیه السلام)، از جدّش (علیه السلام) روایت می‌کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «سَبْعاً مِنَ المَثانِی را آموختم و امّتم در خاک، برای من نمایش داده شده، به‌طوری که کوچک و بزرگ آن‌ها را دیدم و به تمام آسمان‌ها نظرا انداختم؛ چون نگاه کردم، تو را دیدم‌ای علی (علیه السلام)! بنابراین برای تو و شیعیانت تا روز قیامت از خداوند متعال آمرزش خواستم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۶

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۳۸

آیه لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنینَ [88]

هرگز چشم خود را به نعمت‌های [مادّى]، که به گروه‌هایی از آن‌ها (کفّار) دادیم؛ میفکن! و به‌خاطر آنچه آن‌ها دارند، غمگین مباش؛ و پروبال [عطوفت] خود را برای مؤمنین فرود آر.

آیه وَ قُلْ إِنِّی أَنَا النَّذِیرُ الْمُبِینُ [89]

و بگو: «منم بیم‌دهنده‌ی آشکار»!

هرگز چشم خود را به نعمت‌های [مادّی]، که به گروه‌هایی از آن‌ها کفّار) دادیم؛ میفکن! و به‌خاطر آنچه آن‌ها دارند، غمگین مباش

۱ -۱

(حجر/ ۸۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ (علیه السلام) أَنَّ جبرئیل (علیه السلام) هَبَطَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ اقْرَأْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ الْآیَهًَْ فَأَمَرَ النبی (صلی الله علیه و آله) مُنَادِیاً یُنَادِی مَنْ لَمْ یَتَأَدَّبْ بِأَدَبِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَی الدُّنْیَا حَسَرَاتٍ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - جبرئیل خدمت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرود آمد و عرض کرد: خداوند به تو سلام دارد و می‌فرماید: بخوان: وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ، بنابراین رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) دستور دادد منادی اعلام کند: «هرکس مؤدب به ادب خداوند نشود با دل پرحسرت از جهان می‌رود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۸

بحارالأنوار، ج۶۸، ص۳۴۸/ مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۲۲۵/ فقه الرضا (ص۳۶۴

۱ -۲

(حجر/ ۸۹)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ رَسُولَ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَزَلَ بِهِ ضَیْفُهُ فَاسْتَسْلَفَ مِنْ یَهُودِیٍّ فَقَالَ الْیَهُودِیُّ وَ اللَّهِ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) لَا ثَاغِیَهًَْ وَ لَا رَاغِیَهًَْ فَعَلَی مَا أَسْلِفُهُ فَقَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنِّی لَأَمِینُ اللَّهِ فِی سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ وَ لَوِ ائْتَمَنْتَنِی عَلَی شَیْءٍ لَأَدَّیْتُهُ إِلَیْکَ قَالَ فَبَعَثَ بِدَرَقَهًٍْ لَهُ فَرَهَنَهَا عِنْدَهُ فَنَزَلَتْ عَلَیْهِ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَهًَْ الْحَیاهًِْ الدُّنْیا.

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) - برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مهمانی رسید، از مردی یهودی مقداری قرض خواست، یهودی گفت: «به خدا قسم! ای محمّد (صلی الله علیه و آله)، نه گوسفند و نه شتری قرض نمی‌دهم، به امید کدام درآمد باشم»؟ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «من امین خدا در آسمان و زمین اویم، اگر مرا امین بر چیزی قرار دهی به تو بر می‌گردانم». سپس پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سپری را به گروگان برایش فرستاد. این آیه در این مورد نازل شد: و هرگز چشمان خود را به نعمت‌های مادّی، که به گروه‌هایی از آنان داده‌ایم، میفکن! این‌ها شکوفه‌های زندگی دنیاست. (طه/۱۳۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۸

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۹/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(حجر/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ قَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ لَمْ یَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَی الدُّنْیَا حَسَرَات وَ مَنْ رَمَی بِبَصَرِهِ إِلَی مَا فِی یَدَیْ غَیْرِهِ کَثُرَ هَمُّهُ وَ لَمْ یَشْفِ غَیْظُهُ وَ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ عَلَیْهِ نِعْمَهًًْ إِلَّا فِی مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسٍ فَقَدْ قَصُرَ عَمَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ عَلَی الدُّنْیَا حَزِیناً أَصْبَحَ عَلَی اللَّهِ سَاخِطاً وَ مَنْ شَکَا مُصِیبَهًًْ نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا یَشْکُو رَبَّهُ وَ مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَهُوَ مِمَّنْ یَتَّخِذُ آیاتِ اللهِ هُزُواً وَ مَنْ أَتَی ذَا مَیْسَرَهًٍْ فَتَخَشَّعَ لَهُ طَلَبَ مَا فِی یَدَیْهِ ذَهَبَ ثُلُثَا دِینِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا تَعجلْ وَ لَیْسَ یَکُونُ الرَّجُلُ یَنَالُ مِنَ الرَّجُلِ الْمِرْفَقَ فَیُبَجِّلُهُ وَ یُوَقِّرُهُ فَقَدْ یَجِبُ ذَلِکَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ تَرَاهُ أَنَّهُ یُرِیدُ بِتَخَشُّعِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَخْتِلَهُ عَمَّا فِی یَدَیْهِ.

امام صادق (علیه السلام) - در تفسیر قمی آمده است: وقتی این آیه لاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَی مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ اخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ نازل شد، پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «هرکس به‌واسطه‌ی وقار و متانت خداوندی صبور نباشد و آرامش نیابد، در اثر حسرت‌های دنیا جانش فرسوده و تکّه‌تکّه می‌شود. هرکس چشم به مال مردم بدوزد، غم و اندوهش زیاد می‌شود و خشم و عصبانیّت وی تمام نمی‌شود. هرکس خوراک و پوشاکش را نعمت خدا بر او نداند، عملش کم و عذابش نزدیک می‌شود. هرکس غم دنیا را بخورد، بر خدا خشم می‌گیرد. هرکس از مصیبتی که بر او نازل شده، شکایت کند، از خدا شکایت می‌کند. هرکس از این امّت که قرآن‌خوان باشد و به جهنّم وارد شود، آیات خدا را به تمسخر گرفته است و هرکس به طمع مال برای آدم متموّل و ثروتمند اظهار خشوع و فروتنی کند، یک‌سوّم دین خود را از دست می‌دهد». سپس فرمود: «عجله نکن! منظورم این نیست که وقتی کسی به دیگری نیکی کرد، او نباید به او احترام بگذارد و او را بزرگ بدارد که این کار بر او واجب است، بلکه می‌بینی آن شخص با اظهار خشوع دروغین هم پاداش از خدا می‌خواهد و هم بر آن است تا آنچه در دست ثروتمند است، به حیله خارج کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۶۸

بحارالأنوار، ج۷۰، ص۸۹/ القمی، ج۱، ص۳۸۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(حجر/ ۸۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَیْهِ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ قَالَ (صلی الله علیه و آله) مَنْ لَمْ یَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ انْقَطَعَتْ نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ عَلَی الدُّنْیَا وَ مَنْ مَدَّ عَیْنَیْهِ إِلَی مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ مِنْ دُنْیَاهُمْ طَالَ حُزْنُهُ وَ سَخِطَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِن رِزْقِهِ وَ تَنَغَّصَ عَلَیْهِ عَیْشُهُ وَ مَنْ لَمْ یَرَ أَنَّ لِلَّهِ عَلَیْهِ نِعْمَهًًْ إِلَّا فِی مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ فَقَدْ جَهِلَ وَ کَفَرَ نِعَمَ اللَّهِ وَ ضَلَّ سَعْیُهُ وَ دَنَا مِنْهُ عَذَابُه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هنگامی‌که آیه‌ی وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ بر آن حضرت نازل شد، فرمود: «کسی که دلش به صبر الهی آرام نگیرد جانش از افسوس دنیا به لب می‌رسد و کسی که دیدگانش را بر دارایی مردمان کشد، غصّه‌اش طولانی شده و روزی مقدّر خدا را بد شمرده، و زندگی برای او تلخ می‌گردد. و کسی که نعمت خدا را بر خود، جز خوراک و پوشاک نداند و نفهمد به‌تحقیق به نعمت‌های الهی جهل ورزیده و کافر شده است و تلاشش به هدر رفته و عذابش نزدیک می‌گردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۰

تحف العقول، ص۵۱

و پروبال [عطوفت] خود را برای مؤمنین فرود آر

۲ -۱

(حجر/ ۸۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ أَیْ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَکَ وَ ارْفُقْ بِهِمْ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنینَ؛ یعنی با آن‌ها با نرمی رفتار کن و با ایشان مدارا کن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۰

بحرالعرفان، ج۹، ص۱۸۶

آیه کَما أَنْزَلْنا عَلَی الْمُقْتَسِمِینَ [90]

[ما بر آن‌ها عذابى مى‌فرستيم] همان‌گونه که بر تجزیه‌گران [آيات الهى] فرو فرستادیم.

آیه الَّذینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضینَ [91]

همان کسانی‌که قرآن را تقسیم کردند [؛ و فقط آنچه را به سودشان بود پذيرفتند]!

۱

(حجر/ ۹۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ أَیْ آمَنُوا بِبَعْضِهِ وَ کَفَرُوا بِبَعْضِه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ یعنی به پاره‌ای از آن ایمان آوردند و به پاره‌ای کفر ورزیدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۰

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۳۴۵

۲

(حجر/ ۹۱)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ وَ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ قَالَ هُمْ قُرَیْشٌ.

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) - زراره و حمران و محمدبن‌مسلم نقل می‌کنند امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی آیه‌ی فرمودند: الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ [منظور از آیه] قریش است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۹/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۲/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حجر/ ۹۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ أَمَّا هَفَوَاتُ الْأَنْبِیَاءِ (وَ مَا بَیَّنَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ وُقُوعُ الْکِنَایَهًِْ عَنْ أَسْمَاءِ مَنِ اجْتَرَمَ أَعْظَمَ مِمَّا اجْتَرَمَتْهُ الْأَنْبِیَاءُ (مِمَّنْ شَهِدَ الْکِتَابُ بِظُلْمِهِمْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَی حِکْمَهًِْ اللَّهِ عزّ‌وجلّ وَ لَمْ یُکَنِّ عَنْ أَسْمَاءِ الْأَنْبِیَاءِ (تَجَبُّراً وَ تَعَزُّزاً بَلْ تَعْرِیفاً لِأَهْلِ الِاسْتِبْصَارِ أَنَّ الْکِنَایَهًَْ عَنْ أَسْمَاءِ ذَوِی الْجَرَائِرِ الْعَظِیمَهًِْ مِنَ الْمُنَافِقِینَ فِی الْقُرْآنِ لَیْسَتْ مِنْ فَعْلِهِ تَعَالَی وَ أَنَّهَا مِنْ فِعْلِ الْمُغَیِّرِینَ وَ الْمُبَدِّلِینَ الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ وَ اعْتَاضُوا الدُّنْیَا مِنَ الدِّین.

امام علی (علیه السلام) - امّا لغزش¬های پیامبران (و آنچه خداوند در کتابش بیان فرمود. و نشستن کنایه به‌جای اسم برای کسانی که جرمی بزرگ‌تر از جرم¬های پیامبران مرتکب شده¬اند و کتاب خدا به ستمگری آنان گواهی داده است؛ این از بزرگ‌ترین دلایل حکمت درخشان و قدرت چیره و عزّت آشکار خداوند عزّوجلّ است. … خداوند عزّوجلّ نام پیامبران را از روی فخر فروشی و تکبّر پنهان نداشت، بلکه چنین کرد تا اهل بصیرت بدانند پنهان داشتن نام منافقانی که گناهان بزرگ مرتکب می¬شوند، در قرآن از فعل خداوند متعال نیست، بلکه این کار از سوی تغییردهندگان و تبدیل کنندگانی است؛ همان کسانی‌که قرآن را تقسیم کردند و دنیا را به جای دین برگزیدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۰

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۴۳

۴

(حجر/ ۹۱)

الحسین (علیه السلام) - عَنْ مُصْعَبِ‌بْنِ‌عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا اسْتَکَفَّ النَّاسُ بِالحسین (علیه السلام) رَکِبَ فَرَسَهُ وَ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَبّاً لَکُمْ أَیَّتُهَا الْجَمَاعَهًُْ… اسْتَسْرَعْتُمْ إِلَی بَیْعَتِنَا کَطَیْرَهًِْ الدَّبَی وَ تَهَافَتُّمْ إِلَیْهَا کَتَهَافُتِ الْفِرَاشِ ثُمَّ نَقَضْتُمُوهَا سَفَهاً وَ ضِلَّهًًْ بُعْداً وَ سُحْقاً لِطَوَاغِیتِ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ بَقِیَّهًِْ الْأَحْزَابِ وَ نَبَذَهًِْ الْکِتَابِ وَ مُطْفِئِ السُّنَنِ وَ مُوَاخِی الْمُسْتَهْزِءِینَ الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ.

امام حسین (علیه السلام) - مصعب‌بن‌عبدالله 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… شما نظیر ملخ‌های کوچک برای بیعت با ما سرعت کردید و مثل پروانه‌ای که دور شمع بگردد، برای بیعت ما آمدید. ولی سپس به علّت سفاهت و گمراهی، بیعت ما را شکستید. هلاک و نابود شوید! بت‌ها، یعنی یزیدهای این امّت و بقیّه‌ی احزاب، و آن افرادی که قرآن را پشت‌سر انداختند، سنّت‌های پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) را خاموش و تعطیل نمودند. همان افرادی که با استهزاءکنندگان برادری کردند؛ الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۲

بحارالأنوار، ج۴۵، ص۸۳

۵

(حجر/ ۹۱)

الحسین (علیه السلام) - فِی الْمَنَاقِبِ: رَوَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ‌اللّهِ قَالَ: أَحَاطُوا بِالْحُسَیْنِ (علیه السلام) مِنْ کُلِّ جَانِبٍ… فَقَامَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) ثُمَّ قَالَ: … فَإِنَّمَا أَنْتُمْ مِنْ طَوَاغِیتِ الْأُمَّهًِْ وَ شُذَاذِ الْأَحْزَابِ وَ نَبَذَهًِْ الْکِتَابِ وَ نَفَثَهًِْ الشَّیْطَانِ وَ عُصْبَهًِْ الْآثَامِ وَ مُحَرِّفِی الْکِتَابِ وَ مُطْفِئِ السُّنَنِ وَ قَتَلَهًِْ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ (و مُبِیرِی عِتْرَهًِْ الْأَوْصِیَاءِ وَ مُلْحِقِی الْعُهَّارِ بِالنَّسَبِ وَ مُؤْذِی الْمُؤْمِنِینَ و صُرَّاخِ أَئِمَّهًِْ الْمُسْتَهْزِئِینَ الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ.

امام حسین (علیه السلام) - در کتاب مناقب ابن‌شهرآشوب آمده است: عبدالله گوید: [هنگامی‌که ابن‌سعد اصحاب خود را برای کارزار با امام حسین (علیه السلام) آماده می‌کرد ...] آن مردم از خدا بی‌خبر، از هر طرفی امام حسین (علیه السلام) را احاطه کردند… امام به آنان فرمود: … جز این نیست که شما از سرکشان و قلدران این امّت، احزابی نانجیب، آب دهان شیطان، گروهی گنه‌کار، تغییردهنده قرآن، تعطیل‌کننده‌ی سنّت‌های پیامبر (صلی الله علیه و آله)، قاتلین فرزندان پیامبران، نابودکننده‌ی عترت اوصیاء، ملحق‌کننده‌ی زنازادگان به حسب و نسب، اذیت‌کننده‌ی مؤمنین، تبلیغ‌کننده‌ی پیشوایان مسخره کننده، الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ همان کسانی‌که قرآن را تقسیم کردند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۲

بحارالأنوار، ج۴۵، ص۸

آیه فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعینَ [92]

به پروردگارت سوگند، [در قيامت] از همه‌ی آن‌ها سؤال خواهیم کرد.

آیه عَمَّا کانُوا یَعْمَلُونَ [93]

از آنچه عمل می‌کردند!

۱

(حجر/ ۹۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عن ابی‌جعفر (علیه السلام): دَعَا رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلِیّاً (علیه السلام) یَوْماً فَخَلَا بِهِ یَوْمَ ذَلِکَ وَ لَیْلَتَه… وَ کَانَ ذَلِکَ فِی یَوْمِ عَائِشَهًَْ بِنْتِ أَبِی‌بَکْرٍ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَقَدْ طَالَتِ اسْتِخْلَاؤُکَ بِعَلِیٍّ (علیه السلام) مُنْذُ الْیَوْمُ… فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَخْبَرَنِی أَنَّ عُمُرِی قَدِ انْقَضَی وَ أَمَرَنِی أَنْ أَنْصِبَ عَلِیّاً (علیه السلام) لِلنَّاسِ عَلَماْ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَخْبَرَتْ حَفْصَهًَْ وَ أَخْبَرَتْ کُلُّ وَاحِدَهًٍْ مِنْهُمَا أَبَاهَا فَاجْتَمَعَا وَ أَرْسَلَا إِلَی جَمَاعَهًِْ الطُّلَقَاءِ وَ الْمُنَافِقِینَ فَخَبَّرَاهُمْ بِالْأَمْرِ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) یُرِیدُ أَنْ یَجْعَلَ هَذَا الْأَمْرَ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ کَسُنَّهًِْ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ دَارَ الْکَلَامُ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ أَعَادُوا الْخِطَابَ وَ أَجَالُوا الرَّأْیَ فَاتَّفَقُوا عَلَی أَنْ یَنْفِرُوا بِالنبی (صلی الله علیه و آله) نَاقَتَهُ علی (علیه السلام) قَبَهًِْ هَرْشَی وَ قَدْ کَانَ اجْتَمَعَ أَعْدَاءُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنَ الطُّلَقَاءِ مِنْ قُرَیْشٍ وَ الْمُنَافِقِینَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ الِارْتِدَادُ مِنَ الْعَرَبِ فِی الْمَدِینَهًِْ وَ مَا حَوْلَهَا فَتَعَاقَدُوا وَ تَحَالَفُوا عَلَی أَنْ یَنْفِرُوا بِهِ نَاقَتَهُ وَ کَانُوا أَرْبَعَهًَْ عَشَرَ رَجُلًا وَ کَانَ مِنْ عَزْمِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنْ یُقِیمَ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ یَنْصِبَهُ لِلنَّاسِ بِالْمَدِینَهًِْ إِذَا قَدِمَ فَسَارَ

رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَوْمَیْنِ وَ لَیْلَتَیْنِ فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ أَتَاهُ جبرئیل (علیه السلام) بِآخِرِ سُورَهًِْ الْحَجْرِ فَقَالَ اقْرَأْ فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ\* عَمَّا کانُوا یَعْمَلُونَ\* فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ\* إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ قَالَ وَ رَحَلَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَغَذَّ السَّیْرَ مُسْرِعاً عَلَی دُخُولِهِ الْمَدِینَهًَْ لِیَنْصِبَ عَلِیّاً (علیه السلام) عَلَماً لِلنَّاس.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) علی (علیه السلام) را نزد خود خواند و تمام آن روز و شبش را با وی خلوت نمود و علم و حکمتی را که به وی ارزانی شده بود را در اختیار علی (علیه السلام) نهاد و او را از سخن جبرئیل آگاه ساخت. آن روز، روزی بود که حضرت در خانه‌ی عایشه دختر ابوبکر حضور داشت. عایشه عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! خلوت شما با علی (علیه السلام) امروز به درازا کشید… [پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود]: «خداوند متعال به من خبر داد که عمر من رو به پایان است و به من امر فرمود که علی (علیه السلام) را پیشوای مردم بنمایم و او را امام آن¬ها قرار دهم». دیری نپایید که عایشه جریان را به حفصه گفت و بعد آن دو پدران خود را آگاه ساختند و آن دو نیز جلسه¬ای تشکیل دادند و به‌دنبال طلقاء و منافقان فرستادند و جریان را به آن¬ها گفتند. آن¬ها نیز رو به یکدیگر کرده و گفتند که محمّد (صلی الله علیه و آله) می¬خواهد به شیوه‌ی کسری و قیصر، خلافت را تا پایان روزگار در خاندان خود نگه دارد. نه به خدا سوگند! اگر این امر به علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) برسد، شما هیچ بهره¬ای در زندگانی نخواهید داشت؛ چراکه محمّد (صلی الله علیه و آله) براساس ظاهر شما با شما تعامل می¬کند، ولی علی (علیه السلام) براساس آنچه که از شما می¬داند با شما تعامل می¬کند. خوب در این¬باره به خود بیندیشید و نظرتان را بگویید. سخنانی میان خود رد و بدل کردند و چند بار آن را مطرح نموده و نظرشان را تغییر ¬دادند و ابتدا با هم توافق کردند که شتر پیامبر (صلی الله علیه و آله) را در گردنه‌ی¬ هَرشَی رَم دهند… همه‌ی دشمنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اعم از آزادشدگان قریش و منافقان انصار و همه‌ی اعراب مدینه و اطراف آن که در دل ارتداد داشتند، هم¬رأی و با یک¬دیگر پیمان بستند و هم¬پیمان شدند که شتر پیامبر (صلی الله علیه و آله) را رم دهند، که تعداد¬شان چهارده نفر بود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تصمیم داشت که به محض اینکه مدینه برسد، علی (علیه السلام) را جانشین خود گرداند و بر مردم بگمارد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دو شبانه روز از راه [مکّه تا مدینه] را طی کردد، روز سوّم که رسید، جبرئیل آیات پایانی سوره‌ی حجر را بر ایشان نازل کرد: فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ عَمَّا کانُوا یَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ المُشْرِکِینَ إِنَّا کَفَیْناکَ الْمسْتَهْزِئِینَ. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برخاست و به سرعت رو به مدینه حرکت کرد تا علی (علیه السلام) را به‌عنوان پیشوای مردم منصوب کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۲

بحارالأنوار، ج۲۸، ص۹۸/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۳۳۰

۲

(حجر/ ۹۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کَتَبَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) إِلَی أَهْلِ مِصْرَ وَ إِنِّی أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ فِیمَا أَنْتُمْ عَنْهُ مَسْئُولُونَ وَ عَمَّا أَنْتُمْ إِلَیْهِ صَائِرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِی کِتَابِهِ کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ وَ قَالَ وَ یُحَذِّرُکُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللهِ الْمَصِیرُ وَ قَالَ فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ عَمَّا کانُوا یَعْمَلُونَ فَعَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یَجْمَعُ غَیْرُهَا وَ یُدْرَکُ بِهَا مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یُدْرَکُ بِغَیْرِهَا مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ خَیْرِ الْآخِرَهًِْ.

امام علی (علیه السلام) - امیرالمؤمنین (علیه السلام) نامه‌ای به مصریان نوشت… من شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم در آنچه که نسبت به آن مشغولید و در گرو آن هستید و به‌سوی آن باز می‌گردید که خدای متعال فرموده: هرکس در گرو کاری است که کرده است. (مدثر/۳۸) و نیز فرمود: خداوند شما را از [نافرمانی] خود، برحذر می‌دارد و بازگشت [شما] به‌سوی خداست. (آل عمران/۲۸) و فرمود: فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ عَمَّا کانُوا یَعْمَلُونَ. بر شما بادا به تقوا که آن جامع خیراتی است که غیر آن چنین نیکی‌ها در بر ندارد و خیراتی از خیرات دنیا و آخرت با آن به دست می‌آید که با غیر آن به دست نیاید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۴

بحارالأنوار، ج۳۳، ص۵۸۵/ الأمالی للطوسی، ص۲۴/ الأمالی للمفید، ص۲۶۰/ بشارهًْ المصطفی، ص۴۳/ تحف العقول، ص۱۷۶/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۶، ص۶۷/ الغارات، ج۱، ص۱۴۶/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۱۷۸

آیه فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکینَ [94]

آنچه را مأموریت داری، آشکار ساز؛ و از مشرکان روی‌گردان [و به آن‌ها اعتنا نكن].

سبب نزول

۱

(حجر/ ۹۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - دَخَلَ النبی (صلی الله علیه و آله) مَنْزِلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ مُغْتَمّاً لِقَوْلِهِمْ فَأَتَاهُ جبرئیل (علیه السلام) عَنِ اللَّهِ سَاعَتَهُ فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) السَّلَامُ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ هُوَ یَقُولُ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ یَعْنِی أَظْهِرْ أَمْرَکَ لِأَهْلِ مَکَّهًَْ وَ ادْعُهُمْ إِلَی الْإِیمَانِ.

امام علی (علیه السلام) - پیامبر (صلی الله علیه و آله) از سر حزن و اندوه از کلام ایشان به خانه‌ی خود رفت و در را قفل کرد. امّا جبرئیل همان ساعت از جانب خدا نزد او آمد و گفت: «سلام (یکی از نام‌های خداوند) بر تو سلام فرستاده و می‌فرماید: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمشْرِکِینَ یعنی امر و کار خود را برای اهل مکّه ظاهر کن و آن‌ها را به ایمان بخوان».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۴

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۸۳/ بحارالأنوار، ج۱۸، ص۵۵/ الخصال، ج۱، ص۲۷۹/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۱۷

۲

(حجر/ ۹۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَإِنَّهَا نَزَلَتْ بِمَکَّهًَْ بَعْدَ أَنْ نُبِّئَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِثَلَاثِ سِنِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ النُّبُوَّهًَْ نَزَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ أَسْلَمَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ خَدِیجَهًُْ (سلام الله علیها) زَوْجَهًُْ النبی (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ دَخَلَ أَبُوطَالِبٍ إِلَی النبی (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ یُصَلِّی وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) بِجَنْبِهِ وَ کَانَ مَعَ أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) جَعْفَرٌُ (رحمة الله علیه) فَقَالَ لَهُ أَبُوطَالِبٍ (علیه السلام) صَلِّ جَنَاحَ ابْنِ‌عَمِّکَ فَوَقَفَ جَعْفَر (رحمة الله علیه) عَلَی یَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَبَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ بَیْنِهِمَا فَکَانَ یُصَلِّی رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ جَعْفَرٌ (رحمة الله علیه) وَ زَیْدُبْنُ‌حَارِثَهًَْ وَ خَدِیجَهًُْ (سلام الله علیها) فَلَمَّا أَتَی لِذَلِکَ سِنُونَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ

الْمُشْرِکِینَ\* إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ وَ کَانَ الْمُسْتَهْزِءُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) خَمْسَهًًْ الولیدبن‌المغیرهًْ وَ الْعَاصَ‌بْنَ‌وَائِلٍ وَ الْأَسْوَدَبْنَ‌الْمُطَّلِبِ وَ الْأَسْوَدَبْنَ‌عَبْدِ یَغُوثَ وَ الْحَارِثَ‌بْنَ‌طَلَاطِلَهًَْ الْخُزَاعِیَّ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمشْرِکِینَ\* إِنَّا کَفَیْنَاکَ الْمسْتَهْزِئِینَ این آیه، سه سال بعد از بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مکّه نازل شد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) در روز دوشنبه مبعوث شد و علی (علیه السلام) روز سه شنبه اسلام آورد، سپس خدیجه بِنت خُوَیلِد، همسر پیامبر (صلی الله علیه و آله)، اسلام را پذیرفت. ابوطالب همراه جعفر نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و دید حضرت نماز می‌خواند و علی (علیه السلام) کنار او ایستاده است. به جعفر گفت: «کنار پسر عمویت نماز بگزار»! جعفر سمت چپ ایستاد و پیامبر (صلی الله علیه و آله) میان علی (علیه السلام) و جعفر قرار گرفت. پس از آن پیامبر (صلی الله علیه و آله) نماز می‌خواند و علی (علیه السلام) و جعفر و زیدبن‌حارثه و خدیجه (سلام الله علیها) به حضرت اقتدا می‌کردند. بعد از سه سال خداوند فرمود: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ المُشْرِکِینَ\* إِنَّا کَفَیْنَاکَ الْمسْتَهْزِئِینَ آنان که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را مسخره می‌کردند، پنج نفر بودند: ولیدبن‌مُغیره، عاص‌بن‌وائل، اسودبن‌مُطَّلِب و اسودبن‌عبد یَغُوث و حارث‌بن‌طُلاطِله خُزاعی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۴

بحارالأنوار، ج۱۸، ص۱۷۹/ القمی، ج۱، ص۳۷۷/ مستدرک الوسایل، ج۶، ص۴۵۴

۳

(حجر/ ۹۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَمَّا أَتَی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) زَمَانٌ عِنْدَ ذَلِکَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ فَخَرَجَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَامَ عَلَی الْحِجْرِ وَ قَالَ یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ یَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَدْعُوکُمْ إِلَی عِبَادَهًِْ اللَّهِ وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ وَ الْأَصْنَامِ وَ أَدْعُوکُمْ إِلَی شَهَادَهًِْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَأَجِیبُونِی تَمْلِکُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَ تَدِینُ لَکُمْ بِهَا الْعجمُ وَ تَکُونُونَ مُلُوکاً فَاسْتَهْزَءُوا مِنْهُ وَ ضَحِکُوا وَ قَالُوا جُنَّ مُحَمَّدبْنُ‌عَبْدِاللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ آذَوْهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - چون پس از آن، سه سال بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گذشت، خداوند بر او نازل فرمود: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ المُشْرِکِینَ. پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بیرون رفت و بر حجر (در گوشه شمالی کعبه) ایستاد و فرمود: «ای جماعت قریش وای جماعت عرب! شما را به پرستش خداوند و کنار گذاشتن شریک¬ها و بت¬ها فرا می¬خوانم و شما را دعوت می¬کنم تا گواهی دهید هیچ خدایی جز الله نیست؛ چراکه من فرستاده‌ی خدا هستم. پس مرا اجابت کنید تا بر عرب فرمانروا شوید و عجم به فرمانتان درآید و پادشاهان بهشت شوید». آن¬ها آن حضرت را ریشخند کردند و خندیدند و گفتند: «محمّد پسر عبد الله دیوانه شده». و او را با زبان¬هایشان آزردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۶

بحارالأنوار، ج۱۸، ص۱۸۵/ إعلام الوری، ص۳۹/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۳۱۸

۴

(حجر/ ۹۴)

الصّادق (علیه السلام) - اکْتَتَمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِمَکَّهًَْ مُخْتَفِیاً خَائِفاً خَمْسَ سِنِینَ لَیْسَ یُظْهِرُ أَمْرَهُ وَ عَلِیٌ (علیه السلام) مَعَهُ وَ خَدِیجَهًُْ ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَصْدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ فَظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَظْهَرَ أَمْرَهُ.

امام صادق (علیه السلام) - حلبی از امام صادق (علیه السلام) روایت می¬کند که فرمود: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پنج سال در مکّه مخفی و خائف و نهان بود و امرش را اظهار نمی‌کرد و تنها علی (علیه السلام) و خدیجه (سلام الله علیها) همراه او بودند، سپس خدای تعالی فرمان داد که رسالتش را آشکار کند و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ظهور کرد و امرش را آشکار فرمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۶

کمال الدین و تمام النعمهًْ، ج۲، ص۳۴۴/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(حجر/ ۹۴)

الصّادق (علیه السلام) - مَکَثَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِمَکَّهًَْ بَعْدَ مَا جَاءَهُ الْوَحْیُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ثَلَاثَ عَشْرَهًَْ سَنَهًًْ مِنْهَا ثَلَاثُ سِنِینَ مُخْتَفِیاً خَائِفاً لَا یُظْهِرُ حَتَّی أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یَصْدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ فَأَظْهَرَ حِینَئِذٍ الدَّعْوَهًْ.

امام صادق (علیه السلام) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بعد از آنکه وحی بر او نازل شد، سیزده سال درنگ کرد که سه سال آن را مخفی و خائف بود و ظاهر نمی‌شد تا آنکه خدای تعالی فرمان داد که رسالتش را آشکار کند و در این هنگام دعوت را اظهار کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۶

بحارالأنوار، ج۱۸، ص۱۷۷/ نورالثقلین/ البرهان

ولایت

۱

(حجر/ ۹۴)

الصّادق (علیه السلام) - قِیلَ لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ فِی أَمْرِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَإِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ.

امام صادق (علیه السلام) - به پیامبر (صلی الله علیه و آله) وحی شد که آنچه را که درباره‌ی علی (علیه السلام) مأمور گشته‌ای، آشکارا بیان کن که این حقّی از جانب پروردگات است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۶

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۸۱

۲

(حجر/ ۹۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْجَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ أبوعبدالله (علیه السلام) بَیْنَا أَبِی (علیه السلام) یَطُوفُ بِالْکَعْبَهًِْ إِذَا رَجُلٌ مُعْتَجِرٌ قَدْ قُیِّضَ لَهُ فَقَطَعَ عَلَیْهِ أُسْبُوعَهُ حَتَّی أَدْخَلَهُ إِلَی دَارٍ جَنْبَ الصَّفَا فَأَرْسَلَ إِلَیَّ فَکُنَّا ثَلَاثَهًًْ… فَقَال سَآتِیکَ بِمَسْأَلَهًٍْ صَعْبَهًٍْ أَخْبِرْنِی عَنْ هَذَا الْعِلْمِ مَا لَهُ لَا یَظْهَرُ کَمَا کَانَ یَظْهَرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ فَضَحِکَ أَبِی (علیه السلام) وَ قَالَ أَبَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ یُطْلِعَ علی علْمِهِ إِلَّا مُمْتَحَناً لِلْإِیمَانِ بِهِ کَمَا قَضَی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنْ یَصْبِرَ عَلَی أَذَی قَوْمِهِ وَ لَا یُجَاهِدَهُمْ إِلَّا بِأَمْرِهِ فَکَمْ مِنِ اکْتِتَامٍ قَدِ اکْتَتَمَ بِهِ حَتَّی قِیلَ لَهُ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ وَ ایْمُ اللَّهِ أَنْ لَوْ صَدَعَ قَبْلَ ذَلِکَ لَکَانَ آمِناً وَ لَکِنَّهُ إِنَّمَا نَظَرَ فِی الطَّاعَهًِْ وَ خَافَ الْخِلَافَ فَلِذَلِکَ کَفَّ فَوَدِدْتُ أَنَّ عَیْنَکَ تَکُونُ مَعَ مَهْدِیِّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ الملائکه بِسُیُوفِ آلِ دَاوُدَ (علیه السلام) بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ تُعَذِّبُ أَرْوَاحَ الْکَفَرَهًِْ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَ تُلْحِقُ بِهِمْ أَرْوَاحَ أَشْبَاهِهِمْ مِنَ الْأَحْیَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَ سَیْفاً ثُمَّ قَالَ هَا إِنَّ هَذَا مِنْهَا.

امام صادق (علیه السلام) - عبّاس‌بن‌جریش از امام جواد (علیه السلام) روایت کرده که ایشان از قول امام صادق (علیه السلام) فرمود: «پدرم (امام باقر (علیه السلام) ) مشغول طواف خانه‌ی کعبه بود که مردی که مقداری از عمّامه‌ی خود را به صورت بسته بود، راه بر او گرفت و نگذاشت هفت مرتبه طواف خود را تمام کند. تا اینکه او را به خانه‌ای نزدیک صفا برد و به من هم پیغام داد تا که با هم، سه نفر شدیم… گفت: «اینک سؤالی مشکل می¬کنم؛ بگو این علم چرا همان¬طور که در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آشکار می¬شد، آشکار نمی¬شود»؟ پدرم خندید و فرمود: «خداوند امتناع دارد از اینکه بر علمش مطّلع نماید، مگر کسی‌که ایمانش را آزموده باشد. چنانکه مقدّر کرده بود پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر آزار قریش صبر کند و جز به فرمان خدا با آن¬ها پیکار نکند. مسائل زیادی بود که ایشان پنهان می‌کرد تا وقتی که دستور رسید: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ المُشْرِکِینَ و به خدا سوگند! اگر قبل از این فرمان، علنی می¬نمود، باز هم در امان بود. ولی مقیّد به انجام دستور بود و از مخالفت می‌ترسید و به همین‌جهت خودداری می¬کرد. مایل بودم چشمت به مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) این امّت می‌افتاد، درحالی‌که فرشتگان با شمشیرهای آل داود (بین آسمان و زمین¬اند و ارواح کفّار مرده را عذاب می¬کنند و ارواح اشخاص زنده شبیه ایشان را هم، به آن¬ها ملحق می¬نمایند». در این هنگام آن مرد شمشیری را بیرون آورد و گفت: «آیا این هم از همان شمشیرها است»؟ پدرم فرمود: «به آن خدایی که محمّد مصطفی (صلی الله علیه و آله) را برای بشر برانگیخته است، آری».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۶

الکافی، ج۱، ص۲۴۲/ بحارالأنوار، ج۱۳، ص۳۹۷/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۳۲۱

ناسخ

۱

(حجر/ ۹۴)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها قَالَ نَسَخَتْهَا فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی آیه: نمازت را زیاد بلند، یا خیلی آهسته نخوان. (اسراء/۱۱۰) فرمود: «این آیه را آیه‌ی فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ، نسخ کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۸

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۸، ص۳۹۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۲/ نورالثقلین

آیه إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئینَ [95]

به یقین ما شرّ استهزاکنندگان را از تو دفع کردیم.

سبب نزول

۱

(حجر/ ۹۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَمَّا أَتَی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) زَمَانٌ عِنْدَ ذَلِکَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ فَخَرَجَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَامَ عَلَی الْحِجْرِ وَ قَالَ یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ یَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَدْعُوکُمْ إِلَی عِبَادَهًِْ اللَّهِ وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ وَ الْأَصْنَامِ وَ أَدْعُوکُمْ إِلَی شَهَادَهًِْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ (علیه السلام) فَأَجِیبُونِی تَمْلِکُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَ تَدِینُ لَکُمْ بِهَا الْعزّ‌وجلّمُ وَ تَکُونُونَ مُلُوکاً فَاسْتَهْزَءُوا مِنْهُ وَ ضَحِکُوا وَ قَالُوا جُنَّ مُحَمَّدبْنُ‌عَبْدِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ آذَوْهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وقتی بر رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) زمانی رسید که خداوند این آیه را بر او نازل کرد: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمشْرِکِینَ ایشان خارج شد و بر حِجر اسماعیل (علیه السلام) ایستاد و فرمود: «ای جماعت قریش وای جماعت عرب! شما را به پرستش خداوند و کنار شریک‌ها و بت‌ها فرا می‌خوانم و شما را دعوت می‌کنم به اینکه گواهی دهید خدایی جزء الله نیست چراکه من فرستاده‌ی خدا هستم! مرا اجابت کنید تا عرب فرمانروا شود و عجم به فرمانتان درآید و پادشاهان بهشت شوید». آن‌ها او را مسخره کرده و خندیدند و گفتند: محمدبن‌عبدالله دیوانه شده است و او را با زبان‌هایشان آزردند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۸

بحارالأنوار، ج۱۸، ص۱۸۵/ إعلام الوری، ص۳۹/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۳۱۸

به یقین ما شرّ استهزاکنندگان را از تو دفع کردیم

۱ -۱

(حجر/ ۹۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ کَانَ الْمُسْتَهْزِءُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) خَمْسَهًًْ الولیدبن‌المغیرهًْ وَ الْعَاصُ‌بْنُ‌وَائِلٍ وَ الْأَسْوَدُبْنُ‌الْمُطَّلِبِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) دَعَا عَلَیْهِ لِمَا کَانَ بَلَغَهُ مِنْ إِیذَائِهِ وَ اسْتِهْزَائِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْمِ بَصَرَهُ وَ أَثْکِلْهُ بِوَلَدِهِ فَعَمِیَ بَصَرُهُ وَ قُتِلَ وَلَدُهُ بِبَدْرٍ وَ الْأَسْوَدُبْنُ‌عَبْدِ یَغُوثَ وَ الْحَارِثُ‌بْنُ‌طَلَاطِلَهًَْ الْخُزَاعِیُّ فَمَرَّ الولیدبن‌المغیرهًْ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَعَهُ جبرئیل (علیه السلام) فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) هَذَا الولیدبن‌المغیرهًْ وَ هُوَ مِنَ الْمُسْتَهْزِءِینَ بِکَ قَالَ نَعَمْ وَ قَدْ کَانَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ خُزَاعَهًَْ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ یَرِیشُ نِبَالًا لَهُ فَوَطِئَ عَلَی بَعْضِهَا فَأَصَابَ أَسْفَلَ عَقِبِهِ قِطْعَهًٌْ مِنْ ذَلِکَ فَدَمِیَتْ فَلَمَّا مَرَّ بِجبرئیل (علیه السلام) أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَرَجَعَ الْوَلِیدُ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ نَامَ عَلَی سَرِیرِهِ وَ کَانَتِ ابْنَتُهُ نَائِمَهًًْ أَسْفَلَ مِنْهُ فَانْفَجَرَ الْمَوْضِعُ الَّذِی أَشَارَ إِلَیْهِ جبرئیل (علیه السلام) أَسْفَلَ عَقِبِهِ فَسَالَ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّی صَارَ إِلَی فِرَاشِ ابْنَتِهِ فَانْتَبَهَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَتِ الْجَارِیَهًُْ انْحَلَّ وِکَاءُ الْقِرْبَهًِْ قَالَ الْوَلِیدُ مَا هَذَا وِکَاءَ الْقِرْبَهًِْ وَ لَکِنَّهُ دَمُ أَبِیکِ فَاجْمَعِی لِی وُلْدِی وَ وُلْدَ أَخِی فَإِنِّی مَیِّتٌ فَجَمَعَتْهُمْ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ‌بْنِ‌أَبِی‌رَبِیعَهًَْ إِنَّ عُمَارَهًَْ‌بْنَ‌الْوَلِیدِ بِأَرْضِ الْحَبَشَهًِْ بِدَارٍ مَضِیعَهًٍْ فَخُذْ کِتَاباً مِنْ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) إِلَی النَّجَاشِیِّ أَنْ یَرُدَّهُ ثُمَّ قَالَ لِابْنِهِ هَاشِمٍ وَ هُوَ أَصْغَرُ وُلْدِهِ یَا بُنَیَّ أُوصِیکَ بِخَمْسِ خِصَالٍ فَاحْفَظْهَا أُوصِیکَ بِقَتْلِ أَبِی‌رُهْمٍ الدَّوْسِیِّ وَ إِنْ أَعْطَوْکُمْ ثَلَاثَ دِیَاتٍ فَإِنَّهُ غَلَبَنِی عَلَی امْرَأَتِی وَ هِیَ بِنْتُهُ وَ لَوْ تَرَکَهَا وَ بَعْلَهَا کَانَتْ تَلِدُ لِیَ ابْناً مِثْلَکَ وَ دَمِی فِی خُزَاعَهًَْ وَ مَا تَعَمَّدُوا قَتْلِی وَ أَخَافُ أَنْ تَنْسَوْا بَعْدِی وَ دَمِی فِی بَنِی خُزَیْمَهًَْ‌بْنِ‌عَامِرٍ وَ دِیَاتِی فِی سَقِیفٍ فَخُذْهُ وَ لِأُسْقُفِّ نَجْرَانَ عَلَیَّ مِائَتَا دِینَارٍ فَاقْضِهَا ثُمَّ فَاضَتْ نَفْسُهُ وَ مَرَّ أَبُو زَمْعَهًَْ الْأَسْوَدُ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَأَشَارَ جبرئیل (علیه السلام) إِلَی بَصَرِهِ فَعَمِیَ وَ مَاتَ وَ مَرَّ بِهِ الْأَسْوَدُبْنُ‌عَبْدِ یَغُوثَ فَأَشَارَ جبرئیل (علیه السلام) إِلَی بَطْنِهِ فَلَمْ یَزَلْ یَسْتَسْقِی حَتَّی انْشَقَّ بَطْنُهُ وَ مَرَّ الْعَاصُ‌بْنُ‌وَائِلٍ فَأَشَارَ جبرئیل (علیه السلام) إِلَی رِجْلِهِ فَدَخَلَ عُودٌ فِی أَخْمَصِ قَدَمِهِ وَ خَرَجَتْ مِنْ ظَاهِرِهِ وَ مَاتَ وَ مَرَّ ابْنُ‌الطَّلَاطِلَهًِْ فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ جبرئیل (علیه السلام) فَأَشَارَ إِلَی وَجْهِهِ فَخَرَجَ إِلَی جِبَالِ تِهَامَهًَْ فَأَصَابَتْهُ السَّمَائِمُ ثُمَّ اسْتَسْقَی حَتَّی انْشَقَّ بَطْنُهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - آنان که پیامبر (علیه السلام) را مسخره می‌کردند، پنج‌نفر بودند: ولیدبن‌مُغیره، عاص‌بن‌وائل، اسودبن‌مُطَّلِب و اسودبن‌عبد یَغُوث و حارث‌بن‌طُلاطِله خُزاعی. به خاطر شدّت آزار و اذیّتی که ولید نسبت به پیامبر (صلی الله علیه و آله) روا می‌داشت، حضرت او را نفرین کرد و فرمود: «خدایا چشمش را کور کن و داغ فرزند را به او بچشان». چشمان او کور شد و فرزندش در جنگ بدر کشته شد. همچنین حضرت اسودبن‌عبد یغوث و حارث‌بن‌طلاطله خزاعی را هم نفرین کرد. ولیدبن‌مغیره از کنار پیامبر (صلی الله علیه و آله) گذشت و جبرئیل کنار حضرت بود، گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! این ولیدبن‌مغیره، یکی از کسانی است که تو را مسخره می‌کند». پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «آری». مردی از خُزاعه کنار مسجد نشسته و به تیرهایش پر می‌بست. ولید بر روی تیر پا گذاشته و قطعه‌ای از آن در پاشنه پایش فرو رفته بود و خونریزی داشت. جبرئیل به آن نقطه اشاره کرد. ولید به منزل رفت و بر بستر خود خوابید. دخترش پایین‌تر از او خوابیده بود. ناگهان خون از آن پاشنه مجروحی که جبرئیل به آن اشاره کرده بود، فوران زد تا به بستر دخترش رسید. دختر متوجّه رطوبت و خیسی شد. و گفت: «ای کنیز، بند مشک پاره شده است». ولید گفت: «این بند مشک نیست که پاره شده، بلکه خون پدرت است، پسران و برادرزاده‌هایم را اینجا جمع کن که من از دنیا خواهم رفت». دختر چنین کرد. ولید به عبد الله‌بن‌ربیعه گفت: «عُمارهًْ‌بن‌ولید در حبشه و در خانه‌ای تنگ زندگی می‌کند؛ نامه‌ای از محمّد (صلی الله علیه و آله) برای نجاشی بگیر تا او را برگرداند و به پسرش هاشم که کوچک‌ترین پسرش بود، گفت: «پسرم پنج وصیّت به تو می‌گویم آن¬ها را انجام بده. اوّل آنکه ابودِرهَم دَوسی را بکش؛ زیرا او همسر من را که دختر او بود به زور از من گرفت، درحالی‌که اگر او و شوهرش را به حال خود رها می‌کرد، برای من پسری چون تو زاده بود. انتقام خون مرا از خُزاعه بگیر، هرچند متعمّداً مرا نکشتند، امّا می‌ترسم بعد از من آن را فراموش کنید. انتقام مرا از بنی خُزَیمهًْ‌بن‌عامر بگیر، و در ثقیف دیه‌هایی دارم، آن¬ها را بگیر و دویست دینار به اسقف نَجران مقروض هستم، آن را بپرداز. آنگاه جان داد». ابوزمعه اسود از کنار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گذشت و جبرئیل به چشمان او اشاره‌ای کرد. او کور شد و به هلاکت رسید. همچنین جبرئیل اشاره‌ای به شکم اسودبن‌عبد یغوث کرد و وی مرض استقساء و عطش شدید گرفت تا اینکه شکمش پاره شد. به پاهای عاص‌بن‌وائل اشاره‌ای کرد و چوبی در گودی کف پایش فرو رفت و از روی پا بیرون آمد و هلاک شد. به صورت حارث‌بن‌طُلاطِله اشاره‌ای کرد، حارث به کوه‌های تهامه رفت، باد گرم و سوزان بر او وزیدن گرفت و وی دچار عطش فراوان شد تا اینکه شکمش پاره شد و مرد، و این معنی آیه‌ی إِنَّا کَفَیْنَاکَ المُسْتَهْزِئِینَ می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۷۸

بحارالأنوار، ج۱۸، ص۵۳/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۲/ القمی، ج۱، ص۳۷۷/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۲

(حجر/ ۹۵)

الحسین (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ کَانَ قَدْ قَرَأَ التَّوْرَاهًَْ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ صُحُفَ الْأَنْبِیَاءِ (علیه السلام) وَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ جَاءَ إِلَی مَجْلِسٍ فِیهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ فِیهِمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو مَعْبَدٍ الْجُهَنِیُّ فَقَالَ یَا أُمَّهًَْ مُحَمَّدٍ مَا تَرَکْتُمْ لِنَبِیٍّ دَرَجَهًًْ وَ لَا لِمُرْسَلٍ فَضِیلَهًًْ إِلَّا نَحَلْتُمُوهَا نَبِیَّکُمْ فَهَلْ تُجِیبُونِّی عَمَّا أَسْأَلُکُمْ عَنْهُ فَکَاعَ الْقَوْمُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) نَعَمْ مَا أَعْطَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً دَرَجَهًًْ وَ لَا مُرْسَلًا فَضِیلَهًًْ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعَهَا لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ زَادَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَلَی الْأَنْبِیَاءِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَهًًْ فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ فَهَلْ أَنْتَ مُجِیبُنِی قَالَ لَهُ نَعَمْ سَأَذْکُرُ لَکَ الْیَوْمَ مِنْ فَضَائِلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا یُقِرُّ اللَّهُ بِهِ أَعْیُنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَکُونُ فِیهِ إِزَالَهًٌْ لِشَکِّ الشَّاکِّینَ فِی فَضَائِلِهِ إِنَّهُ عَلَیْهِ الصَّلَاهًُْ وَ السَّلَامُ کَانَ إِذَا ذَکَرَ لِنَفْسِهِ فَضِیلَهًًْ قَالَ وَ لَا فَخْرَ وَ أَنَا أَذْکُرُ لَکَ فَضَائِلَهُ غَیْرَ مُزْرٍ بِالْأَنْبِیَاءِ وَ لَا مُنْتَقِصٍ لَهُمْ وَ لَکِنْ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مَا أَعْطَی مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) مِثْلَ مَا أَعْطَاهُمْ وَ مَا زَادَهُ اللَّهُ وَ مَا فَضَّلَهُ عَلَیْهِم فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُ إِنِّی أَسْأَلُکَ فَأَعِدَّ لَهُ جَوَاباً فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) هَات… فَذَکَرَ لَهُ الیَهُودِیُّ مَا أعطَی اللهُ عَزّ‌وَ‌جَلّ الأنبِیَاءَ (فَذَکَرَ لَهُ أمِیرُالمُؤمِنینَ (علیه السلام) مَا أعطَی اللهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) فِی مُقَابِلَهًِْ مَا أعطَی اللهُ تَعَالَی الأنبِیَاءَ وَ زَادَ محمد (صلی الله علیه و آله) علیهم وکان فیما قَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ فَإِنَّ هَذَا مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ قَدْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَی فِرْعَوْنَ وَ أَرَاهُ الْآیَهًَْ الْکُبْری قَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أَرْسَلَهُ إِلَی فَرَاعِنَهًٍْ شَتَّی مِثْلَ أَبِی جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَ عُتْبَهًَْ بْنِ رَبِیعَهًَْ وَ شَیْبَهًَْ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَ النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ وَ أُبَیِّ بْنِ خَلَفٍ وَ مُنَبِّهٍ وَ نُبَیْهٍ ابْنَیِ الْحَجَّاجِ وَ إِلَی الْخَمْسَهًِْ الْمُسْتَهْزِءِینَ الْوَلِیدِ بْنِ الْمُغِیرَهًِْ الْمَخْزُومِیِّ وَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِیِّ وَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ یَغُوثَ الزُّهْرِیِّ وَ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَ الْحَارِثِ بْنِ الطَّلَاطِلَهًِْ فَأَرَاهُمُ الْآیَاتِ فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ قَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ لَقَدِ انْتَقَمَ اللَّهُ لِمُوسَی (علیه السلام) مِنْ فِرْعَوْنَ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ لَقَدِ انْتَقَمَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) مِنَ الْفَرَاعِنَهًِْ فَأَمَّا الْمُسْتَهْزِءُونَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ فَقَتَلَ اللَّهُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِغَیْرِ قِتْلَهًِْ صَاحِبِهِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَهًِْ فَمَرَّ بِنَبْلٍ لِرَجُلٍ مِنْ خُزَاعَهًَْ قَدْ رَاشَهُ وَ وَضَعَهُ فِی الطَّرِیقِ فَأَصَابَهُ شَظِیَّهًٌْ مِنْهُ فَانْقَطَعَ أَکْحَلُهُ حَتَّی أَدْمَاهُ فَمَاتَ وَ هُوَ یَقُولُ قَتَلَنِی رَبُّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمَّا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ فَإِنَّهُ خَرَجَ فِی حَاجَهًٍْ لَهُ إِلَی مَوْضِعٍ فَتَدَهْدَهَ تَحْتَهُ حَجَرٌ فَسَقَطَ فَتَقَطَّعَ قِطْعَهًًْ قِطْعَهًًْ فَمَاتَ وَ هُوَ یَقُولُ قَتَلَنِی رَبُّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمَّا الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ یَغُوثَ فَإِنَّهُ خَرَجَ یَسْتَقْبِلُ ابْنَهُ زَمْعَهًَْ فَاسْتَظَلَ بِشَجَرَهًٍْ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَأَخَذَ رَأْسَهُ فَنَطَحَ بِهِ الشَّجَرَهًَْ فَقَالَ لِغُلَامِهِ امْنَعْ عَنِّی هَذَا فَقَالَ مَا أَرَی أَحَداً یَصْنَعُ بِکَ شَیْئاً إِلَّا نَفْسَکَ فَقَتَلَهُ وَ هُوَ یَقُولُ قَتَلَنِی رَبُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمَّا الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) دَعَا عَلَیْهِ أَنْ یُعْمِیَ اللَّهُ بَصَرَهُ وَ أَنْ یُثْکِلَهُ وُلْدَهُ فَلَمَّا کَانَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ خَرَجَ حَتَّی صَارَ إِلَی مَوْضِعٍ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ بِوَرَقَهًٍْ خَضْرَاءَ فَضَرَبَ بِهَا وَجْهَهُ فَعَمِیَ وَ بَقِیَ حَتَّی أَثْکَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وُلْدَهُ وَ أَمَّا الْحَارِثُ بْنُ الطَّلَاطِلَهًِْ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ فِی السَّمُومِ فَتَحَوَّلَ حَبَشِیّاً فَرَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ أَنَا الْحَارِثُ فَغَضِبُوا عَلَیْهِ فَقَتَلُوهُ وَ هُوَ یَقُولُ قَتَلَنِی رَبُّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ رُوِیَ أَنَ الْأَسْوَدَ بْنَ الْحَارِثِ أَکَلَ حُوتاً مَالِحاً فَأَصَابَهُ الْعَطَشُ فَلَمْ یَزَلْ یَشْرَبُ الْمَاءَ حَتَّی انْشَقَّ بَطْنُهُ فَمَاتَ وَ هُوَ یَقُولُ قَتَلَنِی رَبُّ مُحَمَّدٍ کُلُّ ذَلِکَ فِی سَاعَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالُوا لَهُ یَا مُحَمَّدُ نَنْتَظِرُ بِکَ إِلَی الظُّهْرِ فَإِنْ رَجَعْتَ عَنْ قَوْلِکَ وَ إِلَّا قَتَلْنَاکَ فَدَخَلَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) فِی مَنْزِلِهِ فَأَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ مُغْتَمّاً لِقَوْلِهِمْ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) عَنِ اللَّهِ سَاعَتَهُ فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ السَّلَامُ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ هُوَ یَقُولُ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ یَعْنِی أَظْهِرْ أَمْرَکَ لِأَهْلِ مَکَّهًَْ وَ ادْعُهُمْ إِلَی الْإِیمَانِ قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِالْمُسْتَهْزِءِینَ وَ مَا أَوْعَدُونِی قَالَ لَهُ إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ کَانُوا السَّاعَهًَْ بَیْنَ یَدَیَّ قَالَ قَدْ کُفِیتَهُمْ فَأَظْهَرَ أَمْرَهُ عِنْدَ ذَلِک وَ أَمَّا بَقِیَّتُهُمْ مِنَ الْفَرَاعِنَهًِْ فَقُتِلُوا یَوْمَ بَدْرٍ بِالسَّیْفِ وَ هَزَمَ اللَّهُ الْجَمْعَ وَ وَلَّوُا الدُّبُر.

امام حسین (علیه السلام) - [از امام کاظم (علیه السلام) نقل است که آن حضرت به‌واسطه‌ی پدران گرامش،] از امام حسین (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: «روزی یکی از علمای یهودی اهل شام که کتب آسمانی تورات و انجیل و زبور و صحف پیامبران (را خوانده و بر دلایل و براهین همه‌ی آن‌ها واقف و آگاه بود به مجلسی وارد شد که در آن گروهی از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، حضرت امیر (علیه السلام) و ابن‌عبّاس و ابن‌مسعود، و ابو معبد الجهنیّ حضور داشتند». یهودی گفت: «ای امّت محمّد (صلی الله علیه و آله)! هیچ درجه و فضیلتی را از انبیاء و مرسلین (ترک نگفتید، جز آنکه همه‌ی آن‌ها را به پیامبر خودتان نسبت دادید. حال حاضرید به سؤالات من در آن مورد پاسخ گویید»؟ با شنیدن این سؤال، همه خاموش شدند و هیچ نگفتند. حضرت امیر (علیه السلام) وقتی این‌گونه دید، فرمود: «آری، من حاضرم! و این را باز تکرار می‌کنم که خداوند متعال هیچ درجه و فضیلتی به انبیاء و مرسلین (عطا نفرمود، جز آنکه همه‌ی آن‌ها را به محمّد (صلی الله علیه و آله) بخشید، بلکه چندین برابر آن را به محمّد (صلی الله علیه و آله) عطا فرمود». عالم یهودی پرسید: «آیا تو پاسخ مرا خواهی داد»؟ حضرت (علیه السلام) فرمود: «آری، امروز برای تو فضایلی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را ذکر خواهم کرد که موجب روشنایی چشم مؤمنین و برطرف‌کننده‌ی تردید شک‌کنندگان در فضایل آن حضرت شود. آن حضرت هرگاه فضیلتی را برای خود بر می‌شمرد، می‌فرمود: «مرا هیچ فخری به آن نیست». و من اکنون به نوعی فضایل آن حضرت را ذکر می‌کنم که هیچ خللی در شخصیّت انبیای دیگر پیش نیاید، و این را فقط و فقط به جهت شکر خداوند در بخشش‌هایش به محمّد (صلی الله علیه و آله)، همانند آنچه به تمام انبیاء (داده است ذکر می‌کنم». عالم یهودی گفت: «من از شما می‌پرسم و تو پاسخ خود را آماده کن». حضرت (علیه السلام) فرمود: شروع کن». عالم یهودی گفت: «این حضرت موسی (علیه السلام) است که خداوند او را نزد فرعون فرستاد و معجزه‌ی بزرگی را به دست او نمایان ساخت». حضرت (علیه السلام) فرمود: «همین‌طور است، و حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) به‌سوی فراعنه‌ی بسیاری فرستاده شد، افرادی همچون ابوجهل‌بن‌هشام، عتبهًْ‌بن‌ربیعه، شیبه، ابوالبختریّ، نصربن‌حارث، ابیّ‌بن‌خلف، منبّه و نبیه دو فرزند حجّاج، و به‌سوی پنج نفر از مسخره‌کنندگان: ولیدبن‌مغیره‌ی مخزومیّ، عاص‌بن وائل سهمی، اسودبن‌عبد یغوث‌زهریّ، اسودبن‌مطّلب، و حارث‌بن‌طلاطله، تا معجزاتی در آفاق و انفس بر ایشان نمایاند تا اینکه به خوبی آشکار گردید که او بر حقّ است». عالم یهودی گفت: «خداوند برای موسی (علیه السلام) از فرعون انتقام سختی گرفت». حضرت (علیه السلام) فرمود: «همین‌طور است، و خداوند برای محمّد (صلی الله علیه و آله) نیز انتقام سختی از این فراعنه گرفت، امّا مسخره‌کنندگان؛ خداوند درباره‌شان فرموده است: إِنَّا کَفَیْناکَ المُسْتَهْزِئِینَ؛ پس هر پنج نفرشان را در روز احد به قتل رسانید: امّا ولیدبن‌مغیره؛ روزی به جایی می‌رفت. از مسیری گذر کرد که فردی خزاعی تیری مستور به پر را در آنجا قرار داده بود، پس تکّه‌ای از آن به دست او خورده و رگ اکحل او را دریده تا خون جاری شد. او درحال جان‌دادن می‌گفت: «خدای محمّد (صلی الله علیه و آله) مرا کشت»! امّا عاص‌بن‌وائل سهمی؛ روزی برای کاری به مکانی رفته بود که سنگی از زیر پایش لغزید و سقوط کرد و تکّه‌تکّه شده و به هلاکت رسید، و می‌گفت: «خدای محمّد (صلی الله علیه و آله) مرا کشت»! و امّا اسودبن‌عبد یغوث؛ روزی او برای استقبال فرزندش زمعه خارج شد و در راه زیر سایه درختی ایستاد. در این حال جبرئیل نازل شده و سر او را به درخت کوفت، و او می‌گفت: «مرا از دست این فرد نجات بده»! و غلامش گفت: «من هیچ‌کس را نمی‌بینم که با تو کاری انجام دهد جز خودت را! پس او را کشت و او می‌گفت: «خدای محمّد (صلی الله علیه و آله) مرا کشت» »! و امّا اسودبن‌مطّلب؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) او را نفرین کرد که خداوند روشنی دیدگانش را خاموش سازد و او را به دست پسرش به قتل رساند. او روزی برای کاری به مکانی رفته بود که جبرئیل با برگی سبز نزد او آمده و با آن به صورت او زد تا اینکه کور شد. وی در همان حال کوری بماند تا اینکه خداوند فرزند او را مأمور قتل وی ساخت. و امّا حارث‌بن‌طلاطله؛ او در هوایی گرم از خانه‌اش خارج شد و گرفتار بادی سموم شد و در اثر آن چهره‌اش به مردی حبشی تغییر یافت. زمانی‌که نزد اهل خود بازگشت، گفت من حارث هستم. جماعت که او را نشناخته بودند، غضب نموده و او را کشتند، و او در این حال می‌گفت: «خدای محمّد (صلی الله علیه و آله) مرا کشت»! و روایت است که اسودبن‌حارث در اثر خوردن ماهی شوری دچار عطش شد، و آن‌قدر آب خورد تا شکمش پاره شد، و او دراین‌حال می‌گفت: «خدای محمّد (صلی الله علیه و آله) مرا کشت»! همه‌ی این وقایع در یک ساعت رخ داد، و این بدان‌جهت بود که آن‌ها یک صدا نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گفتند: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! ما تا زمان ظهر به تو فرصت می‌دهیم؛ اگر از گفته‌ات بازنگردی تو را به قتل خواهیم رساند. پس پیامبر (صلی الله علیه و آله) از سر حزن و اندوه از کلام ایشان، به خانه‌ی خود رفت و درب را قفل کرد. امّا جبرئیل همان ساعت از جانب خدا نزد او آمد و گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! سلام (یکی از نام‌های خداوند) بر تو سلام فرستاده و می‌فرماید: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمشْرِکِینَ یعنی امر و کار خود را برای اهل مکّه ظاهر کن و آن‌ها را به ایمان بخوان». حضرت فرمود: «ای جبرئیل! با مسخره‌کنندگان و وعیدشان چه کنم»؟ جبرئیل گفت: إِنَّا کَفَیْناکَ المُسْتَهْزِئِینَ». فرمود: «ای جبرئیل! اینان همین الان نزد من هستند». جبرئیل گفت: «آنان را خلاص کردم، اکنون امر الهی را اظهار نما». و امّا باقی فراعنه همگی در روز بدر با شمشیر کشته شدند، و خداوند جمعشان را پراکنده ساخته و همگی به درک واصل شدند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۰

بحارالأنوار، ج۱، ص۲۴۴/ البرهان

۱ -۳

(حجر/ ۹۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: کَانَ النبی (صلی الله علیه و آله) لَیْلَهًَْ بَدْرٍ قَائِماً یُصَلِّی وَ یَبْکِی وَ یَسْتَعْبِرُ وَ یَخْشَعُ وَ یَخْضَعُ کَاسْتِطْعَامِ الْمِسْکِینِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی وَ یَخِرُّ سَاجِداً وَ یَخْشَعُ فِی سُجُودِهِ وَ یُکْثِرُ التَّضَرُّعَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ قَدْ أَنْجَزْنَا وَعْدَکَ وَ أَیَّدْنَاکَ بِابْنِ عَمِّکَ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ مَصَارِعُهُمْ عَلَی یَدَیْهِ وَ کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ بِهِ فَعَلَیْنَا فَتَوَکَّلْ وَ عَلَیْهِ فَاعْتَمِدْ فَأَنَا خَیْرُ مَنْ تَوَکَّلْتَ عَلَیْهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ مَنِ اعْتُمِدَ عَلَیْهِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابن‌عباس گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله) در شب جنگ بدر به نماز ایستاده بود و گریه می¬کرد و اشک می¬ریخت و مانند گدا برای خوراک لابه می¬نمود و می¬فرمود: «بار خدایا! بدان‌چه با من عهد کردی، وفا کن»! و به سجده می¬رفت و در سجده خشوع داشت و زاری می‌کرد و خداوند متعال به او وحی کرد: «ما به وعده‌ی خود وفا کردیم و تو را به پسر عمویت علی (علیه السلام) یاری کردیم و کشتار آنان به دست اوست و ما شرّ استهزاکنندگان را از تو دفع کردیم، به خدا توکّل کن و به او اعتماد نما که من بهترین کسی هستم که به او توکّل کنی و او برترین کسی که به او اعتماد کنی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۴

بحارالأنوار، ج۱۹، ص۳۱۷

ولایت

۱

(حجر/ ۹۵)

الباقر (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ أَعْدَاؤُهُ وَ أَوْلِیَاؤُهُ وَ مَنْ کَانَ یَهْزَأُ بِأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ هُمُ الَّذِینَ قَالُوا هَذَا صَفِیُّ محمد (صلی الله علیه و آله) مِنْ بَیْنِ أَهْلِهِ وَ کَانُوا یَتَغَامَزُونَ بِأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ.

امام باقر (علیه السلام) - در کلام خداوند تعالی که فرمود: إِنَّا کَفَیْناکَ المُسْتَهْزِئِینَ؛ یعنی دشمنان او و دوستانشان و هرکه امیرالمؤمنین (علیه السلام) را ریشخند می‌کرده است و اینان همان کسانی هستند که گفتند این برگزیده‌ی محمّد (صلی الله علیه و آله) از میان خاندان اوست و در مورد امیرالمؤمنین (علیه السلام) به یکدیگر چشمک می‌زدند، پس خداوند آیه‌ی وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ، را نازل فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۴

بحارالأنوار، ج۳۹، ص۲۶۰/ المناقب، ج۳، ص۲۰۵

آیه الَّذینَ یَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ [96]

همان کسانی که معبود دیگری با خدا قرار می‌دهند؛ امّا به‌زودی می‌فهمند [كه در اشتباه بودند]!

۱

(حجر/ ۹۶)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ جَبَلَهًَْ الْمَکِّیَّهًِْ قَالَ: سَمِعْتُ مِیثَمَ‌التَّمَّارَ (رحمة الله علیه) یَقُولُ وَ اللَّهِ لَتَقْتُلُ هَذِهِ الْأُمَّهًُْ ابْنَ نَبِیِّهَا فِی الْمُحَرَّمِ لِعَشْرٍ یَمْضِینَ مِنْهُ وَ لَیَتَّخِذَنَّ أَعْدَاءُ اللَّهِ ذَلِکَ الْیَوْمَ یَوْمَ بَرَکَهًٍْ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَکَائِنٌ قَدْ سَبَقَ فِی عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ أَعْلَمُ ذَلِکَ لِعَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَیَّ مَوْلَایَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ لَقَدْ أَخْبَرَنِی أَنَّهُ یَبْکِی عَلَیْهِ کُلُّ شَیْءٍ حَتَّی الْوُحُوشُ فِی الْفَلَوَاتِ وَ الْحِیتَانُ فِی الْبَحْرِ وَ الطَّیْرُ فِی السَّمَاءِ وَ یَبْکِی عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مُؤْمِنُو الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ جَمِیعُ مَلَائِکَهًِْ (السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ وَ رِضْوَانُ وَ مَالِکٌ وَ حَمَلَهًُْ الْعَرْشِ (علیه السلام) وَ تَمْطُرُ السَّمَاءُ دَماً وَ رَمَاداً ثُمَّ قَالَ وَجَبَتْ لَعْنَهًُْ اللَّهِ عَلَی قَتَلَهًِْ الحسین (علیه السلام) کَمَا وَجَبَتْ عَلَی الْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ یَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَ کَمَا وَجَبَتْ عَلَی الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوس.

امام علی (علیه السلام) جبله مکیّه گوید: از میثم‌تمار (رحمة الله علیه) شنیدم که می‌گفت: «به خدا قسم! این امّت پسر پیغمبرشان (صلی الله علیه و آله) را در دهم مُحرم کُشتند و دشمنان خدا آن روز را روز برکت قرار دادند و این کار آن‌ها در علم خدا ذکر شده بود و یادش از سابق بود و من نیز این را می‌دانم به دلیل وصّیتی که امیرالمؤمنین (علیه السلام) به من کرده بود و به من خبر داد: «هر چیزی حتی وحشیان در صحراها و ماهیان در دریا و پرندگان در آسمان بر او گریه می‌کنند و خورشید و ماه و ستارگان و آسمان و زمین انسان‌ها و جنّیان مؤمن و تمام فرشتگان آسمان‌ها و زمین‌ها و رضوان و مالک و حاملان عرش الهی بر او می‌گریند و آسمان خون و غبار می‌بارد». آنگاه فرمود: «لعنت خدا بر قاتلان حسین (علیه السلام)! واجب گشت همان‌گونه که واجب شد بر مشرکانی الَّذِینَ یَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ که با الله، خدایان دیگری قرار می‌دادند و همان‌گونه که بر یهود و نصاری و مجوس واجب شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۴

بحارالأنوار، ج۴۵، ص۲۰۲

۲

(حجر/ ۹۶)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) … ثُمَّ قَالَ أَ تُحِبُّ أَنْ یَکْشِفَ اللَّهُ مَا بِکَ فَقُلْتُ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ جِلْدِیَ الرَّقِیقَ وَ عَظْمِیَ الدَّقِیقَ و أَعُوذُ بِکَ مِنْ فَوْرَهًِْ الْحَرِیقِ یَا أُمَّ مِلْدَمٍ إِنْ کُنْتِ آمَنْتِ بِاللَّهِ فَلَا تَأْکُلِی اللَّحْمَ وَ لَا تَشْرَبِی الدَّمَ وَ لَا تَفُورِی مِنَ الْفَمِ وَ انْتَقِلِی إِلَی مَنْ یَزْعُمُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام علی (علیه السلام) فرمود: من بیمار شدم و پیامبر (صلی الله علیه و آله) از من عیادت فرمود… سپس فرمود: «می‌خواهی خدا دردت را براندازد». گفتم: «آری‌ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)»! فرمود: «بگو: پروردگارا بر پوست نازک و استخوان باریک من رحم کن، به تو پناه می¬برم از شدت آتش، ای تب، اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری، از این گوشت نخور و از این خون نیاشام و از این جا به جسم کسی وارد شو که می¬پندارد خدایی با خدای یگانه هست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۶

بحارالأنوار، ج۵۹، ص۲۷۶

آیه وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ [97]

ما می‌دانیم سینه‌ات از آنچه آن‌ها می‌گویند تنگ می‌شود [و تو را سخت ناراحت مى‌كنند].

۱

(حجر/ ۹۷)

الصّادق (علیه السلام) - فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) أَسْلَمَ لَهُ الْعَقِبُ مِنَ الْمُسْتَحْفِظِینَ وَ کَذَّبَهُ بَنُوإِسْرَائِیلَ 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 (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 فَعَلِمَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ذَلِکَ وَ مَا یَقُولُونَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ\*فَإِنَّهُمْ لا یُکَذِّبُونَکَ وَ لکِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیاتِ اللهِ یَجْحَدُونَ وَ لَکِنَّهُمْ یَجْحَدُونَ بِغَیْرِ حُجَّهًٍْ لَهُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالحمیدبن ابی‌دیلم در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: «زمانی‌که خداوند، حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) را به پیامبری برانگیخت، نسل او را از شرّ بدخواهان حفظ کرد. یهودیان او را تکذیب کردند. امّا او مردم را به‌سوی خدا فراخواند و در راه او جهاد کرد. سپس خداوند بر او وحی فرستاد که فضیلت وصی و جانشین خودت را اعلام کن. اعراب قوم سرسخت و نادانی بودند. هرگز کتابی در میان آن‌ها وجود نداشت و پیامبری به‌سوی آنان فرستاده نشده بود و از نبوّت پیامبران و عظمت آن‌ها اطّلاعی نداشتند و اگر من برای آن‌ها درباره‌ی فضایل اهل بیتم (سخن بگویم، به من ایمان نخواهند آورد. خداوند خطاب به پیامبرش (صلی الله علیه و آله) فرمود: و به‌خاطر آنچه آن‌ها دارند، غمگین مباش! . (حجر/۸۸) همچنین فرمود: بگو: «سلام بر شما»، امّا به‌زودی خواهند دانست! . (زخرف/۸۹) پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز برخی از فضایل وصی و جانشین خود را بیان فرمود. این امر باعث به وجود آمدن نفاق در دل‌هایشان شد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) از این امر اطّلاع یافت. خداوند خطاب به او آیات زیر را نازل فرمود: و لقَدْ نَعْلمُ أَنَّکَ یضِیقُ صَدْرُکَ بِمَا یقُولونَ، فَإِنَّهُمْ لاَ یکَذِّبُونَکَ ولکِنَّ الظَّالمِینَ بِآیاتِ اللهِ یجْحَدُونَ؛ آن‌ها بدون داشتن هیچ‌گونه دلیلی آیه‌های خداوند را انکار می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۶

الکافی، ج۱، ص۲۹۳/ نورالثقلین

۲

(حجر/ ۹۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَفْصِ‌بْنِ‌غِیَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) یَا حَفْصُ إِنَّ مَنْ صَبَرَ صَبَرَ قَلِیلًا وَ إِنَّ مَنْ جَزِعَ جَزِعَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ بِالصَّبْرِ فِی جَمِیعِ أُمُورِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَ الرِّفْقِ… فَصَبَرَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَتَّی نَالُوهُ بِالْعَظَائِمِ وَ رَمَوْهُ بِهَا فَضَاقَ

صَدْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَیْهِ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ\* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدِین.

امام صادق (علیه السلام) -ای حفص! هرکس صبر کند، قطعاً مدّت کوتاهی صبر خواهد کرد و هرکس بی‌تابی کند، او نیز مدّت کوتاهی بی‌تابی خواهد کرد. [بالاخره این عمر و این مدّت کوتاه سپری می‌شود]. پس حضرت فرمود: «برتو باد که در تمام کارهایت صبر و بردباری داشته باشی که خداوند عزّوجلّ محمّد (صلی الله علیه و آله) را مبعوث کرد و به او دستور صبر و ملایمت داد… حضرت هم صبر نمود، به‌طوری که مصائب بزرگی به حضرت وارد ساختند، که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سینه‌اش به تنگ آمد. خداوند عزّوجلّ این آیه را نازل کرد: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۶

الکافی، ج۲، ص۸۸/ بحارالأنوار، ج۱۸، ص۱۸۲/ القمی، ج۱، ص۱۹۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۲۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حجر/ ۹۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ قَالَ اللهُ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ أی بِمَا یُکَذِّبُونَکَ وَ یَذکُرُونَ اللهَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - سپس خداوند متعال فرمود: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ؛ یعنی به خاطر اینکه تو را تکذیب می‌کنند و خدا را یاد می‌کنند؛ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۸

القمی، ج۱، ص۳۸۱/ البرهان

آیه فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدینَ [98]

[براى دفع اين ناراحتى] پروردگارت را تسبیح‌گو و ستایش‌نما؛ و از سجده‌کنندگان باش.

۱

(حجر/ ۹۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - کَانَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَی الصَّلَاهًِْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرگاه امری رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را غمگین می‌کرد، به نماز پناه می‌برد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۸

نورالثقلین

آیه وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقینُ [99]

و پروردگارت را عبادت کن تا یقین تو را فرارسد [و از جهان چشم فروبندى].

۱

(حجر/ ۹۹)

الصّادق (علیه السلام) - نَزَلَ جبرئیل (علیه السلام) عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِصَحِیفَهًٍْ مِنَ السَّمَاءِ لَمْ یَنْزِلِ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ کِتَاباً قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ فِیهِ خَوَاتِیمُ مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) هَذِهِ وَصِیَّتُکَ إِلَی النَّجِیبِ مِنْ أَهْلِکَ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَکَّ عَلِیٌّ (علیه السلام) خَاتَماً ثُمَّ عَمِلَ بِمَا فِیه وَ مَا تَعَدَّاهُ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَی الحسن‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) فَفَکَّ خَاتَماً وَ عَمِلَ بِهِ مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَی الحسین‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) فَفَکَّ خَاتَماِ فَعَمِلَ بِمَا فِیهِ مَا تَعَدَّاهُ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَی رَجُلٍ بَعْدَهُ فَفَکَّ خَاتَماً فَوَجَدَ فِیهِ أَطْرِقْ وَ اصْمُتْ وَ الْزَمْ مَنْزِلَکَ وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ.

امام صادق (علیه السلام) - جبرئیل با صحیفه¬ای از آسمان بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرود آمد که خداوند عزّّوجلّ مانند آن را نه پیش از آن و نه پس از آن فرو نفرستاده بود. در آن مهرهایی از طلا بود. سپس گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)، این وصیّت نامه‌ی تو برای آن نجیب که از خانواده‌ی¬ توست». پیامبر (صلی الله علیه و آله) به وی فرمود: «ای جبرئیل، نجیب خاندان من کیست»؟ جبرئیل گفت: «علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است که چون وفات یافتی، یکی از مُهرهای وصیّت نامه را می¬گشاید و طبق آن عمل می¬کند؛ پس چون رسول خدا (صلی الله علیه و آله) درگذشت، علی (علیه السلام) مهر وصیّت نامه را گشود و به آن عمل نمود بی¬آنکه از آن تجاوز کند؛ سپس آن را به حسن‌بن‌علی علی (علیه السلام) سپرد و او نیز یکی از مُهرهای آن را گشود و بدان عمل کرد، سپس آن را به حسین‌بن‌علی (علیه السلام) داد و او چون مُهر آن را گشود، ملاحظه کرد که در آن نوشته شده: «به همراه جمعی خروج کن تا در رکاب تو شهید گردند و جانت را با خدا معامله کن»؛ پس حسین (علیه السلام) بدان عمل نمود و از آن تجاوز نکرد. سپس آن را به مردی که پس از وی بود سپرد که چون مُهر آن را گشود، دریافت در آن نوشته شده: «سکوت اختیار کن و در خانه¬ات بنشین؛ وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۸

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۲۰۳/ بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۹۲

۲

(حجر/ ۹۹)

الصّادق (علیه السلام) - فَالْمُخْلِصُ ذَائِبٌ رُوحُهُ بازل {بَاذِلٌ} مُهْجَتَهُ فِی تَقْوِیمِ مَا بِهِ الْعِلْمُ وَ الْأَعْمَالُ وَ الْعَامِلُ وَ الْمَعْمُولُ بِالْعَمَلِ لِأَنَّهُ إِذَا أَدْرَکَ ذَلِکَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْکُلَّ وَ إِذَا فَاتَهُ ذَلِکَ فَاتَهُ الْکُلُّ وَ هُوَ تَصْفِیَهًُْ مَعَانِی التَّنْزِیهِ فِی التَّوْحِیدِ کَمَا قَالَ الْأَوَّلُ هَلَکَ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْعَابِدُونَ وَ هَلَکَ الْعَابِدُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَ هَلَکَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الصَّادِقُونَ وَ هَلَکَ الصَّادِقُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَ هَلَکَ الْمُخْلِصُونَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ هَلَکَ الْمُتَّقُونَ إِلَّا الْمُوقِنُونَ وَ إِنَّ الْمُوقِنِینَ لَعَلَی خَطَرٍ عَظِیمٍ قَالَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ.

امام صادق (علیه السلام) - شخص با اخلاص روح و جان خود را در آتش عشق حق ذوب نموده و در طریق معرفت و شناخت حق و پیگرد عملی، دل و جان را نثار می‌کند و اگر انسان به چنین مقامی رسید، همه چیز را به دست آورده، ولی اگر این استقامت عملی و این شعور و بینش علمی را به دست نیاورد، همه چیز را از دست داده و همین است معنای حقیقی توحید کامل که از هر نقصی منزّه و پیراسته است. همچنان که خدای ازلی فرموده است: «تمام اهل عمل در معرض هلاکت هستند مگر عمل‌کنندگانی که عملشان به‌عنوان عبادت باشد؛ همه عبادت‌کنندگان هم در معرض هلاکتند، مگر آن‌هایی که عبادتشان بر پایه‌ی علم و دانش باشد؛ دانشمندان هم همگی در معرض هلاکت هستند، جز اهل صدق و راستی و اینان نیز در معرض خطرند، جز اهل اخلاص؛ مخلصین نیز در خطرند، مگر آنان که اهل تقوا و پرهیزکاری باشند؛ اهل تقوا هم در معرض هلاکتند، مگر آنان که دارای حالت یقین باشند؛ اهل یقین هم به نوبه‌ی خود در خطر بزرگی هستند، مگر اینکه خدایم رحم کند». و خداوند به پیامبرش فرموده است: وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۸۸

بحارالأنوار، ج۶۷، ص۲۴۵/ مصباح الشریعهًْ، ص۳۶/ مستدرک الوسایل، ج۱، ص۹۹/ البرهان