سوره مؤمنون

ثواب قرائت

۱

(مؤمنون/ مقدمه)

الصّادق (مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ الْمُؤْمِنِینَ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالسَّعَادَهًِْ إِذَا کَانَ یُدْمِنُ قِرَاءَتَهَا فِی کُلِّ جُمُعَهًٍْ وَ کَانَ مَنْزِلُهُ فِی الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَی مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ.

امام صادق ( هرکس سوره‌ی مؤمنون را قرائت ¬کند، خداوند او را عاقبت¬ به ¬خیر می‌گرداند. اگر در هر جمعه بر خواندن این سوره، مداومت کند، جایگاه او در بهشت برین و در جوار پیامبران و فرستادگان الهی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸

وسایل الشیعه، ج۷، ص۴۱۱ / نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ مقدمه)

الرّسول (مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّورَهًَْ بَشَّرَتْهُ الْمَلَائِکَهًُْ بِرَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ مَا تَقَرُّ بِهِ عَیْنُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

پیامبر ( هرکس این سوره را تلاوت کند، ملائکه او را به روح و ریحان و آن‌چیزی که چشم روشنی او در لحظه مرگ باشد، بشارت می‌دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸

البرهان/ نورالثقلین؛ «قال صلی الله… یذکره ابدا» محذوف

۳

(مؤمنون/ مقدمه)

الصّادق (مَنْ کَتَبَهَا لَیْلًا فِی خِرْقَهًٍْ بَیْضَاءَ وَ عَلَّقَهَا عَلَی مَنْ یَشْرَبُ النَّبِیذَ لَمْ یَشْرَبْهُ أَبَداً وَ یُبْغِضُ الشَّرَابَ بِإِذْنِ اللَّهِ.

امام صادق ( هرکس این سوره را شبانگاه بر پارچه¬ای سفید نوشته و آن را بر شرابخوار بیاویزد، دیگر شراب نمی‌نوشد و به¬اذن خداوند، از شراب متنفّر گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸

البرهان

آیه قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [1]

به‌یقین مؤمنان رستگار شدند.

۱

(مؤمنون/ ۱)

الباقر (کَامِلٍ التَّمَّارِ: قَالَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَتَدْرِی مَنْ هُمْ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسَلِّمُونَ إِنَّ الْمُسَلِّمِینَ هُمُ النُّجَبَاءُ فَالْمُؤْمِنُ غَرِیبٌ فَطُوبَی لِلْغُرَبَاء.

امام ¬باقر ( کامل تمّار گوید: امام باقر (فرمود: «آیا می¬دانی منظور از مؤمنان در این آیه: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ چه کسانی هستند»؟ گفتم: «شما نسبت به آن از من داناترید». پس فرمود: «مسلمانان گرامی و نجیبند و مسلمانان همان برگزیدگان هستند و مؤمن، غریب است. خوشا به حال غریبان»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸

الکافی، ج۱، ص۳۹۱/ بشارهًْ المصطفی، ص۱۱۸/ المحاسن، ج۱، ص۲۷۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۱)

الباقر (لِکَامِلِ تَمّارٍ: یَا کَامِلُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسَلِّمُونَ یَا کَامِلُ إِنَّ الْمُسَلِّمِینَ هُمُ النُّجَبَاءُ یَا کَامِلُ النَّاسُ أَشْبَاهُ الْغَنَمِ إِلَّا قَلِیلًا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنُ قَلِیلٌ.

امام ¬باقر ( امام باقر (خطاب به کامل تمّار فرمود: «ای کامل! قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ مسلمانان گرامی و نجیبند، مردم شبیه گوسفندانند؛ مگر اندکی از مؤمنان، و مؤمن هم اندک است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸

بحارالأنوار، ج۲، ص۲۰۰

۳

(مؤمنون/ ۱)

الصّادق (أَبِی‌الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی¬عَبْدِ¬اللَّهِ (فَقَالَ یَا أَبَاالصَّبَّاحِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُسَلِّمُونَ قَالَهَا ثَلَاثاً وَ قُلْتُهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُسَلِّمِینَ هُمُ الْمُنْتَجَبُونَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِیثِ.

امام صادق ( ابوصباح¬کنانی گوید: نزد امام صادق (بودم. سه بار فرمود: «ای ابوصباح! قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»، بعد فرمود: «تسلیم شوندگان رستگارانند». و آن گاه سه مرتبه فرمود، و من نیز آن را سه مرتبه گفتم، سپس فرمود: «همانا مسلمانان که روز قیامت از برگزیدگانند، اصحاب حدیث می‌باشند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰

بحارالأنوار، ج۲، ص۲۰۳/ البرهان

۴

(مؤمنون/ ۱)

الباقر (عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطَی الْمُؤْمِنَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الْعِزَّهًَْ فِی الدُّنْیَا وَ الْفَلْجَ فِی الْآخِرَهًِْ وَ الْمَهَابَهًَْ فِی صُدُورِالظَّالِمِینَ ثُمَّ قَرَأَ وَ لِلَّهِ الْعِزَّهًُْ وَ لِرَسُولِهِ (وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَی قَوْلِهِ هُمْ فِی‌ها خالِدُونَ.

امام باقر ( عبدالمؤمن انصاری نقل می‌کند: امام باقر (فرمود: «خداوند متعال به مؤمن سه خصلت عطا کرده؛ عزّت در دنیا، رستگاری در آخرت و هیبت در دل ظالمان». بعد این آیه‌ی شریفه را تلاوت فرمود: درحالی¬که عزّت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنین است. (منافقون/ ۸) و هم¬چنین قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ را تا هُمْ فِی‌ها خالِدُونَ تلاوت کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۱۶/ الخصال، ج۱، ص۱۵۲/ نورالثقلین

۵

(مؤمنون/ ۱)

الصّادق (لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا تَکَلَّمِی فَقَالَتْ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ…

امام صادق ( هنگامی‌که خداوند بهشت را آفرید، به آن دستور داد: سخن بگو! گفت: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰

بحارالأنوار، ج۶۴، ص۴۱/ القمی، ج۲، ص۸۸/ نورالثقلین

۶

(مؤمنون/ ۱)

الصّادق (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ جَنَّهًًْ لَمْ یَرَهَا عَیْنٌ وَ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهَا مَخْلُوقٌ یَفْتَحُهَا الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کُلَّ صَبَاحٍ فَیَقُولُ ازْدَادِی طِیباً ازْدَادِی رِیحاً فَتَقُولُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.

امام صادق ( خداوند بهشتی را آفریده که هیچ چشمی آن را ندیده¬ است و هیچ مخلوقی بر آن آگاهی ندارد. پروردگار تبارک¬و¬تعالی هر صبح در آن را باز می¬کند و می¬فرماید: «پاک¬تر و خوشبوتر شو»! و [بهشت] می¬گوید: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰

بحارالأنوار، ج۸، ص۱۹۹

۷

(مؤمنون/ ۱)

الباقر (عَن مُحَمَّدِبنِ¬قَیسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَرَضَ إِبْلِیسُ لِنُوحٍ (وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فَحَسَدَهُ عَلَی حُسْنِ صَلَاتِهِ فَقَالَ یَا نُوحُ (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ جَنَّهًَْ عَدْنٍ وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا وَ اتَّخَذَ قُصُورَهَا وَ شَقَّ أَنْهَارَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَیْهَا فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَا وَ عِزَّتِی لَا یَسْکُنُهَا دَیُّوثٌ.

امام ¬باقر ( محمّدبن‌قیس گوید: از امام باقر (شنیدم که می‌فرمود: ابلیس به ¬هنگام نمازخواندن نوح (پیش او رفت و درحالی¬که بر زیبا نمازخواندن او حسادت ¬می¬ورزید، گفت: «ای نوح (! خداوند عزّوجلّ بهشت عدن را آفرید و درختانش را در زمین کاشت و قصرهایش را درست¬ کرد و نهرهایش را جاری¬ ساخت آنگاه بر آن اشراف پیدا¬ کرد و فرمود: «قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ، آگاه باشید به‌عزّتم سوگند! هیچ دیّوثی (کسی که ناموسش را برای فحشا در اختیار دیگران قرار می¬دهد) در آن ساکن نمی¬شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۵

۸

(مؤمنون/ ۱)

الرّسول (لِابنِ¬مَسعُودٍ: یَا ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَیْکَ بِالسَّکِینَهًِْ وَ الْوَقَارِ وَ کُنْ سَهْلًا لَیِّناً عَفِیفاً مُسْلِماً تَقِیّاً نَقِیّاً بَارّاً طَاهِراً مُطَهَّراً صَادِقاً خَالِصاً سَلِیماً. صَحِیحاً لَبِیباً صَالِحاً صَبُوراً شَکُوراً مُؤْمِناً وَرِعاعَا بِداً زَاهِداً رَحِیماً عَالِماً فَقِیهاً یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی… قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ\* الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ\* إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ\* فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ\* أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ\* الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُون.

پیامبر ( در خطاب به ابن¬مسعود: ای پسرمسعود! تو باید سنگین و باوقار، نرم و سهل‌گیر، پاکدامن، پرهیزکار، پاکیزه، مسلمان، نیکوکار، پاک و پاک‌کننده، راست و خالص، تسلیم و درست، خردمند و شایسته، شکیبا و سپاس‌گزار، مؤمن و پارسا، عابد و زاهد، مهربان، عالم و دانشمند باشی. قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ\* الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ\* إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ\* فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ\* أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ\* الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۱۰۹/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۶

۹

(مؤمنون/ ۱)

الکاظم (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَبْدَانِ بِأَلْفَیْ عَامٍ، ثُمَ خَلَقَ الْأَبْدَانَ بَعْدَ ذَلِکَ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا فِی السَّمَاءِ تَعَارَفَ فِی الْأَرْضِ، وَ مَا تَنَاکَرَ مِنْهَا فِی السَّمَاءِ تَنَاکَرَ فِی الْأَرْضِ، فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ (وَرَّثَ الْأَخَ فِی الدِّینِ، وَ لَمْ یُوَرِّثِ الْأَخَ فِی الْوِلَادَهًِْ، وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ.

امام کاظم ( خداوند تبارک¬و¬تعالی روح انسان را دوهزار سال قبل از جسم او آفرید. پس کسانی¬که روحشان در آسمان با یکدیگر آشنا گشته¬اند، در زمین نیز همدیگر را می¬شناسند و کسانی¬که در آسمان همدیگر را نشناخته¬اند، در زمین نیز نمی¬شناسند و هنگامی¬که قائم آل محمّد (قیام¬ کند، برادر دینی از انسان ارث ¬می¬برد نه برادری که از پدر و مادر انسان زاده شده و این معنای سخن خداوند است که فرمود: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ (مؤمنون/۱۰۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰

دلایل الإمامهًْ، ص۴۸۵

۱۰

(مؤمنون/ ۱)

الصّادق (ان اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ (وَ قَسَّمَهُ عَلَیْهَا وَ فَرَّقَهُ فِیهَا فَلَیْسَ مِنْ جَوَارِحِهِ جَارِحَهًٌْ إِلَّا وَ قَدْ وُکِّلَتْ مِنَ الْإِیمَانِ بِغَیْرِ مَا وُکِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا… فَرَضَ عَلَی السَّمْعِ أَنْ یَتَنَزَّهَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ یُعْرِضَ عَمَّا لَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ الْإِصْغَاءِ إِلَی مَا أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ… فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ\* الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ \*وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ وَ قَالَ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ وَ قَالَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی السَّمْعِ مِنَ الْإِیمَانِ أَنْ لَا یُصْغِیَ إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَان.

امام صادق ( خدای تبارک¬و¬تعالی ایمان را بر اعضاء بنی‌آدم واجب¬ ساخته و [میان ایشان] تقسیم ¬نموده و پخش ¬کرده ¬است؛ هیچ عضوی نیست، جز آنکه وظیفه‌اش در ایمان، غیر از وظیفه عضو دیگر باشد… خداوند بر گوش واجب ¬نمود که از شنیدن آنچه او حرام ¬کرده¬، منزّه باشد و از آنچه بر او حلال نیست و خداوند از آن نهی ¬کرده، اعراض¬ کند. و از گوش¬دادن به آنچه موجب سخط و خشم خداوند می‌شود، پرهیزکند… می¬فرماید: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ، الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ، وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ. و فرمود: و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از آن روی می‌گردانند و می‌گویند: «اعمال ما از آنِ ماست و اعمال شما از آن خودتان». (قصص/۵۵) و فرمود: و هنگامی‌که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، بزرگوارانه از آن می‌گذرند. (فرقان/۷۲) این‌ها چیزهایی است که خداوند بر گوش واجب کرده تا انسان به آنچه که برایش حلال نیست گوش ¬ندهد و این عمل گوش است و این کار ایمان اوست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲

الکافی، ج۲، ص۳۵/ بحارالأنوار، ج۶۶، ص۲۵/ العیاشی، ج۱، ص۲۸۲/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۶؛ «و هو من الایمان» محذوف/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۱۶۴

۱۱

(مؤمنون/ ۱)

الصّادق (عَن أَبِی¬عَمْرٍوالزُّبَیْرِیِّ: عَنْ أَبِی¬عَبْدِاللَّهِ (قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ أَهُوَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ (… فَقَالَ ذَلِکَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِذَلِکَ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ قُلْتُ مَنْ أُولَئِکَ قَالَ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ… قُلْتُ فَبَیِّنْ لِی یَرْحَمُکَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَخْبَرَ {نَبِیَّهُ (} فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاهًَْ إِلَیْهِ فَجَعَلَ ذَلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ یُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ یُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَی نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَی طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِه… ثُمَّ ثَنَّی بِرَسُولِه (ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَیْهِ بِکِتَابِه ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ (فِی کِتَابِهِ فَقَالَ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ مِمَّنْ هِیَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّهًِْ إِبْرَاهِیمَ (وَ مِنْ ذُرِّیَّهًِْ إِسْمَاعِیلَ (الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً… ثُمَّ ذَکَرَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ (وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِیَهًًْ إِلَیْهِ وَ أَذِنَ لَهَا فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ فَقَالَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ (مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ وَ قَالَ یَوْمَ لا یُخْزِی اللهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ یَعْنِی أُولَئِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ کَیْ لَا یَطْمَعَ فِی اللِّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فَقَالَ فِیمَا حَلَّاهُمْ بِهِ وَ وَصَفَهُمْ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ إِلَی قَوْلِهِ أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ\* الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُونَ.

امام صادق ( ابو¬عمرو¬ زبیری گوید: به حضرت عرض کردم: «درباره‌ی دعوت¬کردن به سوی خدا و جهاد در راه او مرا خبر ده که آیا این [دعوت و جهاد] مخصوص گروهی است که این کار فقط برای آنان جایز است و جز آن‌ها که از این گروه هستند هیچ¬کس نباید به آن اقدام¬ کند یا اینکه این کار بر هر فرد یکتاپرستی که به فرستاده او ایمان دارد جایز است»؟ فرمود: «این کار مخصوص گروهی است که این کار فقط برای آنان جایز است و کسی جز آنان نباید به این کار اقدام کند». گفتم: «آنان چه کسانی هستند»؟ فرمود: «هر کسی¬ که شرایط خدا برای مجاهدین در پیکار و جهاد را دارا باشد که او از کسانی است که اجازه¬ داده ¬شده که سوی خدا دعوت ¬کند». … گفتم: «خدا تو را مورد رحمت خود قرار دهد! این مطلب را برایم روشن¬ کن». فرمود: «خداوند تبارک¬و¬تعالی در کتابش به پیامبرش (از دعوت¬کنندگان به او، خبر داد و دعوت¬کنندگان به او را توصیف ¬کرد و برای آنان درجاتی قرار داد که برخی از آن درجات بعض دیگر را می‌شناسانند و به‌سبب بعضی از آن‌ها بر بعض دیگر استدلال ¬می¬شود. خداوند تبارک و تعالی خبر داد که او اوّلین کسی است به سوی خودش دعوت ¬کرد و به طاعت و پیروی از فرمانش فرا خواند». در ابتدا خودش آغاز ¬کرد… سپس در مرتبه‌ی دوّم به¬وسیله‌ی رسولش و در مرتبه‌ی سوّم به¬وسیله‌ی کتابش به¬سوی خود دعوت¬ کرد. آنگاه در کتابش کسانی را که به آن‌ها اجازه ¬داده ¬شده که بعد از او و رسولش به¬سوی او دعوت¬کنند، ذکر کرد و فرمود: باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آن‌ها همان رستگارانند. (آل عمران/۱۰۴) آنگاه درباره‌ی این جمع و اینکه از چه کسانی هستند، [چنین] خبر داد که آن‌ها از فرزندان ابراهیم (و اسماعیل (هستند، همان کسانی که در کتاب خود از آن‌ها خبر دارد. و بیان کرد که پلیدی را از آن‌ها دور کرده و ایشان را پاکیزه¬ نموده ¬است. … آنگاه پیروان پیامبر و پیروان این جمع (اهل بیت () را که خداوند این‌ها را توصیف به امربه¬معروف و نهی¬از¬منکر کننده‌ها کرده و آن‌ها را دعوت¬کننده به¬ سوی خودش قرار داده و به آن‌ها اجازه داده است که به سوی او دعوت کنند، ذکر کرد و فرمود: ای پیامبر! خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند، برای حمایت تو کافی است (فقط بر آن‌ها تکیّه کن)! . (انفال/۶۴) آنگاه در توصیف این مؤمنان فرمود: محمّد فرستاده‌ی خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آن‌ها را درحال رکوع و سجود می‌بینی؛ آن‌ها همواره فضل خدا و رضای او را می¬طلبند. نشانه‌ی آن‌ها در صورتشان در اثر سجده نمایان است. این توصیف آن‌ها در تورات است و توصیف آن‌ها در انجیل. (فتح/۲۹) و فرمود: در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خوار نمی¬کند این درحالی است که نور آن‌ها از پیشاپیش آن‌ها و از سمت راستشان در حرکت است. (تحریم/۸) که مخاطب آن، همان مؤمنان است و فرمود: قَدْ أَفْلَحَ الْمؤْمِنُونَ پس زیبایی‌های (باطنی) آن‌ها را بیان کرد و به توصیفشان پرداخته تا کسی در اینکه خود را به ایشان ملحق ¬کند، طمع نورزد مگر آنکه از خودشان باشد، پس در بیان زیبایی (باطن) آن‌ها و در توصیف آن‌ها فرمود: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ، الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ، وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ، وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ، إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ، فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ، وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ، وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ، أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ، الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲

الکافی، ج۵، ص۱۳/ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۲۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۹، ص۳۶

۱۲

(مؤمنون/ ۱)

الصّادق (نَزَلَتْ فِی رَسُولِ¬اللَّهِ (وَ فِی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (وَ فَاطِمَهًَْ (وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ (وَ قَالَ نَزَلَ فِی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (وَ وُلْدِهِ (.

امام صادق ( این آیه درباره‌ی پیامبراکرم (امیرالمؤمنین (فاطمه (حسن و حسین (نازل ¬شد. و حضرت در حدیثی دیگر فرمود: «این آیه درباره‌ی امیرالمؤمنین (و فرزندانش (نازل ¬شده ¬است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۸۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۹/ البرهان

۱۳

(مؤمنون/ ۱)

الرّسول (مَا نَزَلَتْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِلَّا کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (رَأْسَهَا وَ أَمِیرَهَا.

پیامبر ( آیه‌ای که با عبارت یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا در قرآن شروع شده باشد، نازل ¬نشد؛ مگر اینکه علی (رأس [مخاطبان] آن و امیر آنان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴

فرات الکوفی، ص۴۹

۱۴

(مؤمنون/ ۱)

الصّادق (کَانَ الْعَبَّاسُ¬بْنُ¬عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَ یَزِیدُبْنُ¬قَعْنَبٍ جَالِسَیْنِ مَا بَیْنَ فَرِیقِ بَنِی هَاشِمٍ إِلَی فَرِیقِ عَبْدِ الْعُزَّی بِإِزَاءِ بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَتْ فَاطِمَهًُْ بِنْتُ أَسَدِ‌بْنِ‌هَاشِمٍ أُمُّ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (وَ کَانَتْ حَامِلَهًًْ بِأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (تِسْعَهًَْ أَشْهُرٍ وَ کَانَ یَوْمَ التَّمَامِ قَالَ فَوَقَفَتْ بِإِزَاءِ الْبَیْتِ الْحَرَامِ… فرَأَیْنَا الْبَیْتَ قَدِ انْفَتَحَ مِنْ ظَهْرِهِ وَ دَخَلَتْ فَاطِمَهًُْ (فِیهِ وَ غَابَتْ عَنْ أَبْصَارِنَا ثُمَّ عَادَتِ الْفَتْحَهًُْ وَ الْتَزَقَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَرُمْنَا أَنْ نَفْتَحَ الْبَابَ لِتَصِلَ إِلَیْهَا بَعْضُ نِسَائِنَا فَلَمْ یَنْفَتِحِ الْبَابُ فَعَلِمْنَا أَنَّ ذَلِکَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ ثَلَاثَهًِْ أَیَّامٍ انْفَتَحَ الْبَیْتُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَتْ دَخَلَتْ فِیهِ فَخَرَجَتْ فَاطِمَهًُْ (وَ عَلِیٌّ (عَلَی یَدَیْهَا… فَلَمَّا رَآهُ أَبُوطَالِبٍ سُرَّ وَ قَالَ عَلِیٌّ (السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَهْ وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ‌اللَّهِ (فَلَمَّا دَخَلَ اهْتَزَّ لَهُ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (وَ ضَحِکَ فِی وَجْهِهِ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ قَالَ ثُمَّ تَنَحْنَحَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ\* قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ\* الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ… فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (قَدْ أَفْلَحُوا بِکَ وَ قَرَأَ تَمَامَ الْآیَاتِ إِلَی قَوْلِهِ أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ\* الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (أَنْتَ وَ اللَّهِ أَمِیرُهُمْ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (تَمِیرُهُمْ مِنْ عُلُومِهِمْ فَیَمْتَارُونَ وَ أَنْتَ وَ اللَّهِ دَلِیلُهُمُ وَ بِکَ یَهْتَدُون.

امام صادق ( عبّاس¬بن¬عبد¬المطلّب و یزیدبن¬قعنب در مکانی روبروی خانه‌ی کعبه، در جمع هاشمیان و قبیله‌ی عبدالعزی نشسته -بودند که فاطمه¬بنت¬اسد، مادر امیرمؤمنان، علی (وارد [مسجدالحرام] شد. آن روز، روزی بود که نه ماه دوران بارداری ایشان تکمیل شده ¬بود و مقابل خانه‌ی خدا ایستاده بود. … دیدیم که شکافی در پشت خانه‌ی کعبه ایجاد شد و فاطمه از آن شکاف وارد خانه‌ی کعبه شد و از دید ما پنهان¬گشت. سپس دوباره به¬اذن خداوند یکتا، دیوار به حالت اوّل خود بازگشت و شکاف از بین ¬رفت. پس از آن هرچه سعی¬کردیم در را بازکنیم تا یکی از زنان به کمک او برود موفّق¬ نشدیم. دراین‌هنگام بود که دانستیم این یک امر الهی است. فاطمه سه روز در خانه‌ی کعبه ماند، پس از سه روز مجدّدا همان شکاف باز شد و فاطمه درحالی‌که علی (را در آغوش داشت از داخل خانه بیرون آمد… ابوطالب با دیدن او خشنود گشت. علی (به او فرمود: «سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو بادای پدر»! سپس رسول خدا (وارد [مسجدالحرام] شد در این هنگام علی (تکانی خورد و به روی او لبخندی ¬زد و فرمود: «درود و رحمت خداوند بر تو بادای پیامبر خدا (»! سپس به¬اذن خداوند سرفه‌ای کرد [و به سخن درآمد] و این آیات را تلاوت¬ کرد: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ، الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ. پیامبر (فرمود: «مؤمنان به‌واسطه‌ی تو رستگار شدند». و تمام آیات را تا آنجا که می‌فرماید: أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ، الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُونَ قرائت نمود. سپس فرمود: «به خدا سوگند! امیر آن‌ها تویی؛ علم خود را در خدمت آن‌ها قرار می¬دهی و آنان از علم تو بهره ¬می‌گیرند. به خدا سوگند! تو راهنمای آن‌هایی و آن‌ها به‌واسطه‌ی توست که راه خود را می¬یابند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴

بحارالأنوار، ج۳۵، ص۳۵/ الأمالی للطوسی، ص۷۰۸/ المناقب، ج۲، ص۱۷۴/ البرهان؛ «قال رسول الله… یهتدون» محذوف

۱۵

(مؤمنون/ ۱)

الصّادق (فِی رِوَایَهًِْ الْحَسَنِ‌بْنِ‌مَحْبُوبٍ عَنِ الصَّادِقِ (وَ الْحَدِیثُ مُخْتَصَرٌ أَنَّهُ انْفَتَحَ الْبَیْتُ مِنْ ظَهْرِهِ وَ دَخَلَتْ فَاطِمَهًُْ فِیهِ… فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (… وَ اتَّخَذُوا وَلِیمَهًًْ وَ قَالَ هَلُمُّوا وَ طُوفُوا بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ ادْخُلُوا وَ سَلِّمُوا عَلَی عَلِیٍّ (وَلَدِی فَفَعَلَ النَّاسُ مِنْ ذَلِکَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّهًْ.

امام صادق ( در روایت حسن‌بن‌محبوب از امام صادق (آمده است: خانه کعبه از پشت شکافته شد و فاطمه وارد گشت… [پس از ولادت علی (]، ابوطالب میهمانی برگزار کرد و گفت: «بیایید و هفت‌بار دور خانه‌ی خدا بگردید و داخل خانه خدا شده و به فرزندم سلام¬ کنید». مردم هم چنین کردند و این امر یک سنّت شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶

المناقب، ج۲، ص۱۷۴/ البرهان

آیه الَّذینَ هُمْ فی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ [2]

آن‌ها که در نمازشان خشوع دارند.

۱

(مؤمنون/ ۲)

الصّادق (عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: إِذَا کُنْتَ دَخَلْتَ فِی صَلَاتِکَ فَعَلَیْکَ بِالتَّخَشُّعِ وَ الْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ.

امام صادق ( حلبی نقل می‌کند: امام صادق (فرمود: وقتی نماز می‌خوانی، با خشوع باش و با حضور قلب به نماز متوجّه¬ باش که خداوند عزّوجلّ می¬فرماید: الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶

الکافی، ج۳، ص۳۰۰/ بحارالأنوار، ج۸۱، ص۲۶۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۵، ص۴۷۳/ نورالثقلین

۲

(مؤمنون/ ۲)

الصّادق (الْخُشُوعُ غَضُّ الْبَصَرِ فِی الصَّلَاهًِْ وَ قَالَ مَنِ الْتَفَتَ بِالْکُلِّیَّهًِْ فِی صَلَاتِهِ قَطَعَهَا.

امام صادق ( خشوع همان چشم را پایین¬انداختن در نماز است و فرمود: «کسی که در نمازش کاملاً به‌طرفی [غیر از قبله] برگردد آن [نماز] را قطع [و باطل] ¬کرده¬ است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶

بحارالأنوار، ج۸۱، ص۲۶۴/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۱۵۸/ مستدرک الوسایل، ج۴، ص۱۰۳

۳

(مؤمنون/ ۲)

علی¬بن¬ابراهیم (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ\* الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ قَالَ غَضُّکَ بَصَرَکَ فِی صَلَاتِکَ وَ إِقْبَالُکَ عَلَیْهَا.

علی¬ّبن¬ابراهیم ( قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ، الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ؛ [خشوع در نماز این است که] چشمانت را ببندی و به نماز توجّه کنی. .

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶

بحارالأنوار، ج۸۱، ص۲۳۵/ القمی، ج۲، ص۸۸

۴

(مؤمنون/ ۲)

الباقر (کَانَ النَّبِیُّ (إِذَا صَلَّی رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَلَمَّا نَزَلَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ طَأْطَأَ رَأْسَهُ وَ رَمَی بِبَصَرِهِ إِلَی الْأَرْضِ.

امام باقر ( رسول ¬خدا (موقع نمازخواندن دیدگانش را به¬طرف آسمان بلند می¬کرد. هنگامی¬که آیه: الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ نازل شد، [در نماز] سرش را پایین انداخت و به‌سوی زمین نظر افکند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶

بحارالأنوار، ج۸۱، ص۲۵۶/ مستدرک الوسایل، ج۴، ص۱۲۶/ نورالثقلین

۵

(مؤمنون/ ۲)

الباقر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (کَانَ یُصَلِّی رَافِعاً بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ حَتَّی نَزَلَ قَوْلُهُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ فَأَلْزَمَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ.

امام باقر ( رسول ¬خدا (به هنگام نماز چشمش را به¬سوی آسمان نگاه¬ می¬کرد تا اینکه این کلام خدا نازل¬ شد: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ، الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ؛ پس از آن چشمش را به محلّ سجده می¬انداخت و به آنجا نگاه ¬می¬کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶

عوالی اللآلی، ج۲، ص۲۳

۶

(مؤمنون/ ۲)

الرّسول (مَا زَادَ خُشُوعُ الْجَسَدِ عَلَی مَا فِی الْقَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنَا نِفَاقٌ.

پیامبر ( هر خشوع ظاهری که از باطن [و نیّت شخص] افزون¬تر باشد نزد ما نفاق و دورویی به حساب آید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶

الکافی، ج۲، ص۳۹۶ / نورالثقلین

۷

(مؤمنون/ ۲)

الرّسول (رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (رَأَی رَجُلًا یَعْبَثُ بِلِحْیَتِهِ فِی صَلَاتِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.

پیامبر ( در روایت است: پیامبر (هنگام مشاهده‌ی مردی که درحال نماز با ریش خود بازی¬ می¬کرد، فرمود: «اگر او دلی خاشع داشت تمام اعضای او متواضع می¬¬شدند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸

بحارالأنوار، ج۸۱، ص۲۱۲/ نورالثقلین

۸

(مؤمنون/ ۲)

أمیرالمؤمنین (لِیَخْشَعِ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّ مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ فَلَا یَعْبَثْ بِشَیْء.

امام علی ( شخص باید در نماز خشوع داشته ¬باشد. هرکس در دل خشوع نماید اعضای او نیز خشوع داشته، در نتیجه [در نماز] با چیزی [مثل محاسن خود] بازی نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸

وسایل الشیعه، ج۵، ص۴۷۱ / نورالثقلین

۹

(مؤمنون/ ۲)

الصّادق (نَحْنُ الصَّلَاهًُْ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ الزَّکَاهًْ.

امام صادق ( منظور زکات و نماز، در قرآن، ما هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸

تأویل الآیات الظاهره، ص۸۰۱

آیه وَ الَّذینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ [3]

و آن‌ها که از لغو و بیهودگی روی¬گردانند.

۱

(مؤمنون/ ۳)

علی¬بن¬ابراهیم (عَنِ اللَّغْوِ یَعْنِی عَنِ الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِی.

علی¬ّبن¬ابراهیم ( عَنِ اللَّغْوِ یعنی از غنا (آواز)، لهو و لعب رو برگردانند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۲۴۰/ القمی، ج۲، ص۸۸/ نورالثقلین

۲

(مؤمنون/ ۳)

أمیرالمؤمنین (کُلُّ قَوْلِ لَیْسَ فِیهِ لِلَّهِ ذِکْرٌ فَهُوَ لَغْوٌ.

امام علی ( هر سخنی که در آن یاد و ذکر خداوند نباشد، لغو و بی‌فایده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸

نورالثقلین

۳

(مؤمنون/ ۳)

الصّادق (وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ… فِی الْمَجْمَعِ عَنِ الصَّادِقِ (قَالَ: أَنْ یَتَقَوَّلَ الرَّجُلُ عَلَیْکَ بِالْبَاطِلِ أَوْ یَأْتِیَکَ بِمَا لَیْسَ فِیکَ فَتُعْرِضُ عَنْهُ لِلَّه

امام¬ صادق ( وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؛ چون کسی به ناحق به تو سخنی ببندد، یا وصفی از تو بکند که [در وجود تو] نیست، به خاطر خدا از آن روی بگردان.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۴۵/ نورالثقلین

۴

(مؤمنون/ ۳)

الصّادق (أَنَّهُ الْغِنَاءُ وَ الْمَلَاهِی.

امام¬ صادق ( [منظور از لغو] غنا و موسیقی (ادوات موسیقی) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۴۵/ نورالثقلین

۵

(مؤمنون/ ۳)

الرّضا (أَبُوالْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌أَبِی‌عَبَّادٍ وَ کَانَ مُشْتَهِراً بِالسَّمَاعِ وَ بِشُرْبِ النَّبِیذِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَنِ السَّمَاعِ قَالَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ رَأْیٌ فِیهِ وَ هُوَ فِی حَیِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً.

امام رضا ( محمّد¬بن¬¬ابی¬عبّاد مشهور به گوش دادن غناء و شرب نبیذ بود، گفت: از امام رضا (درباره‌ی استماع غناء پرسیدم، فرمود: «اهل حجاز در این‌باره نظری دارند. غنا در جایگاه باطل و لهو است، آیا سخن خدا را نشنیده‌ای که می‌فرماید: و هنگامی‌که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، بزرگوارانه از آن می‌گذرند. (فرقان/۷۲)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸

عیون أخبارالرضا، ج۲، ص۱۲۸ / نورالثقلین

آیه وَ الَّذینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ [4]

و آن‌ها که به [دستور] زکات عمل می¬کنند.

۱

(مؤمنون/ ۴)

الصّادق (مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاهًِْ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ\* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ.

امام¬ صادق ( هرکس به¬اندازه‌ی قیراطی (واحد اندازه‌گیری معادل ۲/. گرم) از زکات خود را نپردازد، نه مؤمن است و نه مسلمان؛ خداوند درباره‌ی او می¬فرماید: رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ (مؤمنون/۱۰۰۹۹)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸

الکافی ج۳، ص۵۰۳ / القمی، ج۲، ص۸۸ و نورالثقلین؛ «هو قول الله… تقبل له صلاهًْ» محذوف/ البرهان

آیه وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ [5]

و آن‌ها که دامان خود را حفظ می¬کنند.

۱

(مؤمنون/ ۵)

الصّادق (عَنْ أَبِی‌سَارَهًَْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَهًَْ فَقَالَ لِی حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِیفَهًًْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فَلَا تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِکَ.

امام صادق ( ابو¬ساره گوید: از امام صادق (در مورد ازدواج موقت سؤال کردم، فرمود: «حلال است؛ فقط با زن پاکدامن ازدواج ¬کن، چرا که خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰

الکافی، ج۵، ص۴۵۳/ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۲۵۲/ الإستبصار، ج۳، ص۱۴۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۲۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۵)

الصّادق (وَ فَرَضَ عَلَی الْبَصَرِ أَنْ لَایَنْظُرَ إِلی مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ، وَ أَنْ یُعْرِضَ عَمَّا نَهَی اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لَایَحِلُّ لَهُ، وَ هُوَ عَمَلُهُ، وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ، فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فَنَهَاهُمْ أَنْ یَنْظُرُوا إِلی عَوْرَاتِهِمْ، وَ أَنْ یَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلی فَرْجِ أَخِیهِ، وَ یَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ، وَ قَالَ: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِحْدَاهُنَ إِلی فَرْجِ أُخْتِهَا، وَ تَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهَا وَ قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ فِی الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنْ الزِّنی إِلَّا هذِهِ الْآیَهًَْ؛ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ.

امام¬ صادق ( [خداوند بر هر عضوی عملی واجب کرده که ایمان آن عضو حساب می‌شود] خداوند بر چشم واجب ¬کرد به آنچه حرام است نگاه¬ نکند و از هرچه روا نیست چشم‌پوشی نماید و این عمل چشم می‌باشد و این عمل، همان ایمان چشم است، حضرت [در ادامه] سخن خداوند متعال را ذکر کرد: «ای رسول ما! به مؤمنان بگو چشم‌های خود را [از نگاه به نامحرمان] فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند این برای آنان پاکیزه‌تر است خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است! و به آنان با ایمان بگو چشم‌های خود را [از نگاه هوس‌آلود] فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند. (نور/۳۱۳۰) و [چنین] تفسیر نمود: «هرچه در قرآن راجع به نگهداری¬ دامن آمده مقصود (اجتناب از) زنا می‌باشد جز این مورد که مقصود نگاه¬کردن است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰

الکافی ج۳، ص۹۴/ نورالثقلین

۳

(مؤمنون/ ۵)

أمیرالمؤمنین (أَبْعَدُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا کَانَ هَمُّهُ فَرْجَهُ وَ بَطْنَهُ.

امام علی ( دورترین حالات بنده از [رحمت] خداوند هنگامی است که به چیزی جز شکم و جماع اهتمام نداشته باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰

نورالثقلین

۴

(مؤمنون/ ۵)

الباقر (عنْ نَجْمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ: قَالَ لِی یَا نَجْمُ کُلُّکُمْ فِی الْجَنَّهًِْ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهًَْ قَدْ هَتَکَ سِتْرَهُ وَ بَدَتْ عَوْرَتُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَکَائِنٌ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یَحْفَظْ فَرْجَهُ وَ بَطْنَه.

امام باقر ( نجم نقل می‌کند: امام باقر (به من فرمود: ای نجم! همه‌ی شما در بهشت با ما خواهید بود ولی چه¬قدر زشت است کسی از شما وارد بهشت گردد درحالی¬که عورت خود را نمی‌پوشاند. گفتم: «فدایت شوم! مگر این¬گونه خواهد شد»؟ فرمود: «آری؛ اگر شکم و دامن خود را [در دنیا] حفظ نکنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰

الخصال، ج۱، ص۲۵ / نورالثقلین

۵

(مؤمنون/ ۵)

الرّسول (عَنْ أَبِی‌هُرَیْرَهًَْ عَنِ النَّبِیِّ (قَالَ إِنَ أَوَّلَ مَا یُدْخَلُ بِهِ النَّارُ مِنْ أُمَّتِیَ الْأَجْوَفَانِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْأَجْوَفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَ الْفَمُ وَ أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّهًُْ تَقْوَی اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.

پیامبر ( ابوهریره از پیامبر (روایت می‌کند: نخستین چیزی که امّت مرا جهنّمی می¬کند دو چیز میان¬تهی است. عرض¬ کردند: «ای رسول ¬خدا (! آن دو چیز پوچ چیست»؟ فرمود: «فرج و دهان و بیش¬تر آنچه آنان را بهشتی می¬کند پرهیزکاری و خوش¬خلقی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰

الخصال، ج۱، ص۷۸/ نورالثقلین

۶

(مؤمنون/ ۵)

أمیرالمؤمنین (یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحِ مِلْکِ الْیَمِینِ.

امام علی ( زن از سه راه حلال ¬می‌شود: عقد دائم، عقد منقطع (صیغه) و بردگی (کنیزی).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰

الکافی، ج۵، ص۳۶۴ / نورالثقلین

۷

(مؤمنون/ ۵)

الرّسول (مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَهًًْ.

پیامبر ( کسی¬ که با چهارپایی مقاربت کند ملعون می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰

الکافی، ج۲، ص۲۷۰

۸

(مؤمنون/ ۵)

الرّسول (مَنْ سَلِمَ مِنْ أُمَّتِی مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَلَهُ الْجَنَّهًُْ مِنَ الدُّخُولِ فِی الدُّنْیَا وَ اتِّبَاعِ الْهَوَی وَ شَهْوَهًِْ الْبَطْنِ وَ شَهْوَهًِْ الْفَرْج.

پیامبر ( هرکس از امّت من از چهار خصلت دنیاپرستی، هوی¬پرستی، شکم¬پرستی و شهوات¬ جنسی سالم باشد بهشت را خواهد داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰

الخصال، ج۱، ص۲۲۳

آیه إِلاَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومین [6]

جز در مورد همسران و کنیزانشان، که در بهره¬گیری از آنان ملامت نمی‌شوند.

۱

(مؤمنون/ ۶)

أمیرالمؤمنین (أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ یَعْنِی الْإِمَاءَ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ وَ الْمَتْعَهًُْ حَدُّهَا حَدُّ الْإِمَاءِ.

امام علی ( أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ یعنی کنیزان، فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ حدّ و حدود ازدواج موقّت هم مثل قوانین مربوط به کنیزان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲

القمی، ج۲، ص۸۸/ نورالثقلین

۲

(مؤمنون/ ۶)

الصّادق (یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعُ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَهًِْ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهًِْ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهًِْ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهًِْ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ ابْنَهًُْ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَهًِْ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ فِی عِدَّهًٍْ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.

امام¬ صادق ( ده گروه از کنیزانند که همبستری با ایشان جایز نیست: «جمع میان مادر و دختر، جمع میان دو خواهر، کنیزی که از دیگری بار داشته و تو او را خریده‌ای و هنوز وضع‌حمل نکرده ¬است، کنیزی که عمّه‌ی رضاعی تو است، خاله‌ی رضاعی¬ات، خواهر رضاعی تو و کنیزی که برادرزاده‌ی رضاعی تو محسوب شود، کنیزی که مالکش تو هستی ولی او شوهر دارد، آنکه در عدّه‌ی دیگری است و بالأخره کنیزی که با دیگری شریک هستی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲

من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴۵۱

آیه فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُون [7]

و کسانی که جز این را طلب کنند، تجاوزگرند.

۱

(مؤمنون/ ۷)

الصّادق (فِقهُ الرِّضَا (: أََبِِی قَالَ: سُئِلَ ألصّادق (عَنِ الْخَضْخَضَهًِْ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِیمٌ قَدْ نَهَی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ فِی کِتَابِهِ وَ فَاعِلُهُ کَنَاکِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتُ بِمَنْ یَفْعَلُهُ مَا أَکَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَیِّنْ لِی یَا ابْنَ¬رَسُولِ¬اللَّهِ (مِنْ کِتَابِ اللَّهِ نَهْیَهُ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهُ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِک.

امام¬صادق ( در فقه الرّضا (آمده است: پدرم فرمود: از امام صادق (درباره‌ی استمنا سؤال شد. فرمود: «گناه بزرگی است که خداوند تعالی در کتابش از آن نهی¬کرده ¬است و انجام‌دهنده‌ی این کار مثل کسی است که با خودش ازدواج¬ کرده ¬است و اگر بدانم کسی این کار را کرده ¬است با او همسفره نمی¬شوم». سؤال¬کننده گفت: «ای پسر رسول ¬خدا (! نهی و منع آن را از کتاب خدا برایم بیان -فرما». فرمود: «این کلام خداوند است: فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ و این کار از جمله وَراءَ ذلِکَ [آمیزش جنسی مجاز با همسران و کنیزان] است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۳۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۸، ص۳۶۴/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۳۵۵

۲

(مؤمنون/ ۷)

الرّسول (فَمَنِ ابْتَغَی وَراءَ ذلِکَ مَنْ جَاوَزَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْعَادُونَ.

پیامبر ( فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ؛ هر کس از این حدود الهی پا فراتر گذاشت، فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲

القمی، ج۲، ص۸۸/ نورالثقلین؛ «فأولیک هم العادون» محذوف/ البرهان

آیه وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ [8]

و آن‌ها که امانت‌ها و عهد خود را رعایت می‌کنند.

آیه وَ الَّذینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ [9]

و آن‌ها که بر نمازهایشان مواظبت می¬نمایند.

۱

(مؤمنون/ ۹)

الباقر (هِیَ الْفَرِیضَهًْ.

امام باقر ( منظور [از صَلَواتِهِمْ]؛ نمازهای واجب است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲

الکافی، ج۳، ص۲۶۹/ فقه القرآن، ج۱، ص۱۳۱

۲

(مؤمنون/ ۹)

علی¬بن¬ابراهیم (وَ قَوْلُهُ وَ الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ قَالَ: عَلَی أَوْقَاتِهَا وَ حُدُودِهَا.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ منظور، مراقبت بر وقت و حدود نماز است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲

القمی، ج۲، ص۸۸/ البرهان/ نورالثقلین

۳

(مؤمنون/ ۹)

فقه الرّضا (یُحَافِظُونَ عَلَی الْمَوَاقِیت.

فقه الرّضا ( یُحافِظُونَ یعنی کسانی¬ که از وقت¬های نماز مراقبت¬ می¬کنند (سر وقت نماز می‌خوانند).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲

فقه الرضا (ص۷۲

۴

(مؤمنون/ ۹)

الصّادق (عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (عَن قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ قَالَ هِیَ الْفَرِیضَهًُْ قُلْتُ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ قَالَ هِیَ النَّافِلَهًُْ.

امام صادق ( [فضیل می¬گوید]: از امام صادق (در مورد آیه: الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ سؤال کردم، حضرت فرمود: «منظور؛ نماز واجب است» پرسیدم: «آیه: الَّذینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ چه»؟ فرمود: «مراد؛ نمازهای نافله است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴

نورالثقلین/ البرهان

۵

(مؤمنون/ ۹)

الباقر (أَنَ الْمُحَافَظَهًَْ عَلَی الْفَرَائِضِ وَ الْمُدَاوَمَهًَْ عَلَی النَّوَافِلِ.

امام باقر ( منظور؛ مراقبت¬کردن بر نمازهای واجب و مداومت¬کردن بر نمازهای مستحب است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴

عوالی اللآلی، ج۲، ص۲۱

۶

(مؤمنون/ ۹)

الکاظم (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ الْمَاضِی (فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ قَالَ أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ مِنْ شِیعَتِنَا.

امام کاظم ( آن¬ها صاحبان نمازهای پنجگانه از میان شیعیان ما هستند». (شیعیانی که نماز را در پنج وقت می‌خوانند).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۶۹۹

۷

(مؤمنون/ ۹)

الباقر (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ قَالَ هَذِهِ الْفَرِیضَهًُْ مَنْ صَلَّاهَا لِوَقْتِهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا لَا یُؤْثِرُ عَلَیْهَا غَیْرَهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَهًًْ لَا یُعَذِّبَهُ وَ مَنْ صَلَّاهَا لِغَیْرِ وَقْتِهَا غَیْرَ عَارِفٍ بِحَقِّهَا مُؤْثِراً عَلَیْهَا غَیْرَهَا کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

امام باقر ( این واجب (نماز) را هرکس در وقتش به¬ جا آورد، درحالی¬که حقّ آن (واجب) را بشناسد و غیر آن را بر آن مقدّم ¬ندارد، خداوند برای او آزادی [از آتش] را می‌نویسد و او را عذاب¬ نمی‌کند و هرکس آن را در خارج از وقتش به¬ جا ¬آورد درحالی¬که غیر آن را بر آن مقدّم¬ کند، کارش با خداست که اگر خواست او را می¬بخشد و اگر خواست عذابش می¬کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴

دعایم الإسلام، ج۱، ص۱۳۵

آیه أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ [10]

[آرى] آن‌ها وارثانند.

۱

(مؤمنون/ ۱۰)

أمیرالمؤمنین (عَنِ الرِّضَا (عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ (قَالَ: أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ\* الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُونَ قَالَ فِیَّ نَزَلَتْ.

امام علی ( آیه‌ی أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ، الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُونَ در مورد من نازل¬ شده ¬است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴

بحارالأنوار، ج۳۵، ص۳۳۵/ عیون أخبارالرضا (ج۲، ص۶۵/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۱۰)

الصّادق (مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً إِلَّا جَعَلَ لَهُ فِی الْجَنَّهًِْ مَنْزِلًا وَ فِی النَّارِ مَنْزِلًا فَإِذَا سَکَنَ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ الْجَنَّهًَْ وَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَی مُنَادٍ یَا أَهْلَ الْجَنَّهًِْ أَشْرِفُوا فَیُشْرِفُونَ عَلَی النَّارِ وَ تُرْفَعُ لَهُمْ مَنَازِلُهُمْ فِیهَا ثُمَّ یُقَالُ لَهُمْ هَذِهِ مَنَازِلُکُمُ الَّتِی لَوْ عَصَیْتُمُ اللَّهَ دَخَلْتُمُوهَا قَالَ فَلَوْ أَنَّ أَحَداً مَاتَ فَرَحاً لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَرَحاً لِمَا صُرِفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَذَابِ ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ یَا أَهْلَ النَّارِ ارْفَعُوا رُءُوسَکُمْ فَیَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ فَیَنْظُرُونَ إِلَی مَنَازِلِهِمْ فِی الْجَنَّهًِْ وَ مَا فِیهَا مِنَ النَّعِیمِ فَیُقَالُ لَهُمْ هَذِهِ مَنَازِلُکُمُ الَّتِی لَوْ أَطَعْتُمْ رَبَّکُمْ دَخَلْتُمُوهَا قَالَ فَلَوْ أَنَّ أَحَداً مَاتَ حُزْناً لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ حُزْناً فَیُورِثُ هَؤُلَاءِ مَنَازِلَ هَؤُلَاءِ وَ یُورِثُ هَؤُلَاءِ مَنَازِلَ هَؤُلَاءِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ\* الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُونَ.

امام صادق ( خداوند برای هریک از مخلوقات خود خانه¬ای در بهشت و خانه¬ای را در جهنّم بنا¬ کرده¬ است. هنگامی¬که بهشتیان به بهشت و جهنّمیان به جهنّم درمی¬آیند، منادی ندا می¬دهد: «ای اهالی بهشت! پیش بیایید و بنگرید». آن‌ها می¬آیند و به دوزخ می¬نگرند. جایگاه‌هایشان به آنان نشان ¬داده ¬می¬شود و بعد به ایشان گفته ¬می¬شود: «این‌ها منازلی است که اگر نافرمانی خدا را می¬کردید، به آن منازل می¬رفتید». حضرت فرمود: «اگر قرار باشد کسی از خوشحالی بمیرد، اهل بهشت در آن روز به ¬خاطر عذابی که از آن‌ها برطرف شده، از خوشحالی می¬میرند». سپس منادی ندا می‌دهد: «ای اهل آتش! سرهای خود را بالا بگیرید». آن‌ها سر خود را بالا می¬گیرند و به جایگاه خود در بهشت و نعمت¬های آن می¬نگرند. به آن‌ها می¬گویند: «این منازلی است که اگر خدا را اطاعت می¬کردید، به آن وارد می¬شدید». حضرت فرمود: «اگر قرار باشد که کسی به‌واسطه‌ی اندوه بمیرد، جهنّمیان باید از حزن بمیرند. این‌گونه می‌شود که هرکدام از دو گروه بهشتیان و جهنّمیان منازل گروه مقابل را [که از آن محروم شده‌اند] به ارث می‌برند [و مالک می‌شوند] جای¬ می¬گیرند و این است معنای سخن خداوند که فرمود: أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ، الَّذینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فی‌ها خالِدُون».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴

بحارالأنوار، ج۸، ص۲۸۷/ القمی، ج۲، ص۸۹/ ثواب الأعمال، ص۲۵۸/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(مؤمنون/ ۱۰)

الرّسول (مَا مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ مَنْزِلٌ فِی الْجَنَّهًِْ وَ مَنْزِلٌ فِی النَّارِ فَإِنْ مَاتَ وَ دَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ مَنْزِلَهُ.

پیامبر ( هیچ¬یک از شما نیست مگر اینکه دو خانه دارد؛ خانه¬ای در بهشت و خانه¬ای در دوزخ؛ پس اگر بمیرد و به دوزخ وارد شود، اهل بهشت خانه¬اش را [در بهشت] به ¬ارث می‌برند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶

بحارالأنوار، ج۸، ص۹۱ / نورالثقلین

۴

(مؤمنون/ ۱۰)

ابن¬عباس (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ فِی الْجَنَّهًِْ مَنْزِلًا وَ أَهْلًا فَمَنْ عَمِلَ بِطَاعَتِهِ کَانَ لَهُ ذَلِکَ وَ مَنْ عَصَاهُ فَصَارَ إِلَی النَّارِ وَ دُفِعَ مَنْزِلُهُ وَ أَهْلُهُ إِلَی مَنْ أَطَاعَ فَذَلِکَ قَوْلُهُ أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ.

ابن¬عبّاس ( خداوند تعالی برای هر انسانی در بهشت خانه و خانواده¬ای قرار داد. هرکس به اطاعت او عمل ¬کند، آن [خانه و خانواده] برای اوست و اگر نافرمانی ¬کند، به دوزخ می¬رود و خانه و خانواده¬اش به کسی¬ که از خدا اطاعت¬ کرده¬ است، واگذار می¬شود و این همان کلام خداوند است: أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶

بحارالأنوار، ج۸، ص۲۶۰

آیه أَلَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِی‌ها خالِدُونَ [11]

[وارثانى] که بهشت برین را ارث می‌برند، و جاودانه در آن خواهند ماند!

۱

(مؤمنون/ ۱۱)

الرّسول (عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ قَالَ: حَمَلْتُ مَتَاعاً مِنَ الْبَصْرَهًِْ إِلَی مِصْرَ فَقَدِمْتُهَا… فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا بِلَالٌ مُؤَذِّن… قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ حَدِّثْنِی بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (یَقُولُ إِنَّ سُورَ الْجَنَّهًِْ لَبِنَهًٌْ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَهًٌْ مِنْ فِضَّهًٍْ وَ لَبِنَهًٌْ مِنْ یَاقُوتٍ… قُلْتُ فَهَلْ فِیهَا غَیْرُهَا قَالَ نَعَمْ جَنَّهًُْ الْفِرْدَوْسِ قُلْتُ وَ کَیْفَ سُورُهَا قَالَ سُورُهَا نُورٌ فَقُلْتُ وَ الْغُرَفُ الَّتِی هِیَ فِیهَا قَالَ هِیَ مِنْ نُورِ رَبِّ الْعَالَمِین.

پیامبر ( عبدالله بن علی روایت کرد: کالایی از بصره به سوی مصر بردم و به مصر رسیدم، درحالی‌که در راهی بودم به پیرمردی بلند قامت با پوستی خشن، طاس، و با ریش و موی سفید برخورد کردم که دو جامه کهنه بر تن داشت یکی سفید و دیگری سیاه؛ سؤال کردم: «این کیست»؟ گفتند: «او بلال مؤذن رسول خدا (است» … گفتم: «خداوند تورا مورد رحمت خویش قرار دهد درباره آنچه که از رسول خدا (شنیدی برایم بگو» … گفت: «شنیدم که رسول خدا (می¬فرمود: دیوارهای بهشت یک آجرش از طلا، یک آجرش از نقره، یک آجرش از یاقوت است…» گفتم: «آیا غیر از جنت عدن جنت دیگری در آن است»؟ پاسخ گفت: «بله، جنت فردوس» گفتم: «دیوارهایش چگونه است»؟ … گفت: «دیوار آن نور است»، گفتم: «و اتاق‌هایی که در آن است چطور»؟ گفت: «آن نیز از نور رب العالمین است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶

أمالی للصدوق، ص۲۱۱ / النورالثقلین

آیه وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طینٍ [12]

و ما انسان را از عصاره¬ای از گِل آفریدیم.

آفرینش

۱

(مؤمنون/ ۱۲)

الرّسول (عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (إِذَا وَقَعَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ صَارَ وَجْهُهُ قِبَلَ ظَهْرِ أُمِّه… وَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ رِزْقَهُ فِی ثَدْیَیْ أُمِّهِ… حَتَّی إِذَا رَضَعَ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کُلَّ یَوْمٍ بِمَا قَدَّرَ لَهُ فِیهِ مِنْ رِزْقٍ فَإِذَا أَدْرَکَ فَهَّمَهُ الْأَهْلَ وَ الْمَالَ وَ الشَّرَهَ وَ الْحِرْصَ ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُعْرَضُ لِلْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ الْبَلِیَّاتِ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ وَ الْمَلَائِکَهًُْ تَهْدِیهِ وَ تُرْشِدُهُ وَ الشَّیَاطِینُ تُضِلُّهُ وَ تُغْوِیهِ فَهُوَ هَالِکٌ إِلَّا أَنْ یُنْجِیَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ ذَکَرَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ نِسْبَهًَْ الْإِنْسَانِ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ\* ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ\* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ\* ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذلِکَ لَمَیِّتُونَ\* ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ تُبْعَثُونَ قَالَ جَابِرُبْنُ-عَبْدِاللَّهِ¬الْأَنْصَارِیُّ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ¬اللَّهِ (هَذِهِ حَالُنَا فَکَیْفَ حَالُکَ وَ حَالُ الْأَوْصِیَاءِ بَعْدَکَ فِی الْوِلَادَهًِْ فَسَکَتَ رَسُولُ اللَّهِ (مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ یَا جَابِرُ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ جَسِیمٍ لَا یَحْتَمِلُهُ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِیمٍ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ (وَ الْأَوْصِیَاءَ مَخْلُوقُونَ مِنْ نُورِ عَظَمَهًِْ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ یُودِعُ اللَّهُ أَنْوَارَهُمْ أَصْلَاباً طَیِّبَهًًْ وَ أَرْحَاماً طَاهِرَهًًْ یَحْفَظُهَا بِمَلَائِکَتِهِ وَ یُرَبِّیهَا بِحِکْمَتِهِ وَ یَغْذُوهَا بِعِلْمِهِ فَأَمْرُهُمْ یَجِلُّ عَنْ أَنْ یُوصَفَ وَ أَحْوَالُهُمْ تَدِقُّ عَنْ أَنْ تُعْلم.

پیامبر ( جابر (گوید: پیامبر (فرمود: وقتی فرزند در شکم مادرش قرار گیرد، (اگر پسر باشد) صورتش به¬طرف کمر مادرش واقع شود. … (پس از تولد او) خداوند متعال روزی کودک را در پستان مادر قرارداده. … خداوند از زمانی¬که مادر، بچّه را بر زمین گذاشت برای او روزی مقرّر فرموده ¬است، هرگاه به سنّ رشد رسید از زندگی، ثروت، شرارت‌ها و حرص مطّلع می¬گردد. با همه‌ی این‌ها انسان همواره در معرض هلاکت و آفت است، و ناخوشی‌ها و گرفتاری‌ها از هرطرف به او روی می¬آورند فرشتگان او را به¬طرف خداوند هدایت و ارشاد می¬کنند و شیاطین از طرف دیگر او را گمراه ¬کرده و از راه، دورش می¬کنند و وی در معرض هلاکت است مگر اینکه خداوند او را نجات ¬دهد. خداوند متعال در قرآن کریم انسان را معرّفی¬کرده و فرموده است: و ما انسان را از عصاره¬ای از گِل آفریدیم، \* و سپس او را نطفه¬ای در قرارگاهِ مطمئن [رَحِم] قرار دادیم، \* سپس نطفه را به¬صورت علقه (خون بسته) و علقه را به¬صورت مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده شده) و مضغه را به¬صورت استخوان¬هایی درآوردیم و بر استخوان¬ها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازه‌ای بخشیدیم. پس بزرگ و پر برکت است خدایی که بهترین آفرینندگان است! ، \* آنگاه شما بعد از آن می¬میرید، سپس در روز قیامت برانگیخته می¬شوید. (مؤمنون/۱۶۱۲) جابر گوید: عرض کردم: «ای رسول خدا (این، حال ماست، پس حال شما و اوصیاء بعد از شما در خصوص تولّد چگونه است»؟ حضرت رسول (در پاسخ جابر مدتی طولانی سکوت ¬کرد و بعد فرمود: «ای جابرّ از یک مسأله‌ی بزرگی پرسش کردی، و پاسخ این پرسش را فقط صاحبان بهره‌ی بزرگ درک¬ می¬کنند. پیامبران و اوصیاء از نور با عظمت خداوند آفریده ¬شده¬اند؛ پروردگار نور آن‌ها را در اصلاب پاک و ارحام پاکیزه به ودیعه می¬گذارد، به¬وسیله‌ی فرشتگانش آن انوار را حفظ می¬کند و با علم و حکمتش آن‌ها را نیرو¬ می¬دهد، ماجرای آن‌ها بزرگ‌تر از آن است که توصیف شود و احوال آن‌ها دقیق‌تر از آن است که دانسته شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶

من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۴۱۳/ بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۵۲

۲

(مؤمنون/ ۱۲)

أمیرالمؤمنین (أَیُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِیُّ وَ الْمُنْشَأُ الْمَرْعِیُّ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ مُضَاعَفَاتِ الْأَسْتَارِ. بُدِئْتَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِین وَ وُضِعْتَ فِی قَرارٍ مَکِینٍ\* إِلی قَدَرٍ مَعْلُومٍ.

امام علی (ای آفریده‌ی راست اندام! و پدیده نگاهداری¬شده در تاریکی¬های رحم و در پرده‌هایی نهاده و هر پرده بر دیگری افتاده! آغاز شدی از آنچه از عصاره¬ای از گِل بیرون کشیده ¬شد؛ و در آرامگاهی بر جای، تا مدّتی که دانسته ¬است. (مرسلات/۲۲۲۱)، نهاده¬شدی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸

نهج البلاغهًْ، ص۲۳۳/ بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۴۷

۳

(مؤمنون/ ۱۲)

علی¬بن¬ابراهیم (السُّلَالَهًُْ الصَّفْوَهًُْ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ الَّذِی یَصِیرُ نُطْفَهًًْ وَ النُّطْفَهًُْ أَصْلُهَا مِنَ السُّلَالَهًِْ وَ السُّلَالَهًُْ هُوَ مِنْ صَفْوَهًِْ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الطَّعَامُ مِنْ أَصْلِ الطِّینِ فَهَذَا مَعْنَی قَوْلِهِ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( سلاله، خالص خوراک و نوشابه‌ای است که تبدیل به نطفه می‌شود، اصل نطفه از سلاله است و سلاله جوهر خالص خوراک و نوشابه است و خوراک هم از گل است و این است معنی آیه: مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۶۹/ القمی، ج۲، ص۸۹/ البرهان/ نورالثقلین

سلاله

۱

(مؤمنون/ ۱۲)

إبن¬عباس (السُّلَالَهًُْ صَفْوُ الْمَاءِ الرَّقِیقِ الَّذِی یَکُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ.

ابن¬عبّاس ( سلاله آب رقیقی است که فرزند از آن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۸۳

ارث

۱

(مؤمنون/ ۱۲)

الصّادق (عَنِ ابْنِ أَبِی‌عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (قَالَ: سِهَامُ الْمَوَارِیثِ مِنْ سِتَّهًِْ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَیْهَا فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ¬رَسُولِ-اللَّهِ (وَ لِمَ صَارَتْ سِتَّهًَْ أَسْهُمٍ قَالَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّهًِْ أَشْیَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ\* ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ\* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً.

امام¬ صادق ( ابن‌ابی‌عمیر از امام صادق (نقل می‌کند که فرمود: «ارث به شش سهم تقسیم می‌شود نه بیشتر از آن». عرض¬ شد: «ای پسر رسول خدا (! چرا شش سهم قرار داده¬ شده»؟! حضرت فرمود: «زیرا انسان از شش چیز آفریده ¬شده؛ چنانچه حق تعالی در قرآن فرموده است: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ، ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لحْماً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۳۳۳/ علل الشرایع، ج۲، ص۵۶۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۶، ص۷۵/ نورالثقلین

۲

(مؤمنون/ ۱۲)

علی¬بن¬ابراهیم (إِنَّمَا جُعِلَتِ الْمَوَارِیثُ مِنْ سِتَّهًِْ أَسْهُمٍ عَلَی خِلْقَهًِْ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِحِکْمَتِهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سِتَّهًِْ أَجْزَاءٍ فَوَضَعَ الْمَوَارِیثَ عَلَی سِتَّهًِْ أَسْهُمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ\* ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ\* فَفِی النُّطْفَهًِْ دِیَهًٌْ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَفِی الْعَلَقَهًِْ دِیَهًٌْ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَ فِیهَا دِیَهًٌْ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً وَ فِیهَا دِیَهًٌْ

فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً وَ فِیهِ دِیَهًٌْ أُخْرَی ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ وَ فِیهِ دِیَهًٌْ أُخْرَی فَهَذَا ذِکْرُ آخِرِ الْمَخْلُوقِ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( ارث، مطابق با خلقت انسان، از شش سهم تشکیل شده چون خداوند عزّوجلّ بر طبق حکمت خود، انسان ار از شش جزء آفریده و مطابق آن، ارث را شش سهم قرار داد و این معنای کلام خداوند است که فرمود: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ\* ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ، پس نطفه خود دیه دارد (یعنی اگر جنین که هنوز نطفه است، سقط گردد دیه دارد). ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پس علقه نیز دیه دارد. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پس مضغه هم دیه دارد. فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظاماً، پس آن هم دیه دارد. فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً، پس آن هم دیه‌ی دیگری دارد. ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ، که این خلقت جدید نیز دیه دارد، این مورد درباره‌ی خلقت دیگر و جدید است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸

الکافی، ج۷، ص۸۴/ بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۶۶؛ «ثم جعلناه… آخر المخلوق» محذوف/ من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۲۵۹

دیه

۱

(مؤمنون/ ۱۲)

الصّادق (الْجَنِینُ عَلَی خَمْسَهًِْ أَجْزَاءٍ فَفِی کُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا جُزْءٌ مِنَ الدِّیَهًِْ فَلِلنُّطْفَهًِْ عِشْرُونَ دِینَاراً لَوْ أَنَّ امْرَأَهًًْ ضُرِبَتْ فَأَسْقَطَتْ نُطْفَهًًْ قَبْلَ أَنْ تَتَغَیَّرَ کَانَ فِیهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَهًِْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَهًِْ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ لَحْماً وَ کَمَلَ خَلْقُهُ فَهُوَ مِائَهًُْ دِینَارٍ وَ هِیَ الْغُرَّهًُْ فَإِنْ نَشَأَ فِیهِ الرُّوحُ فَفِیهِ الدِّیَهًُْ کَامِلَهًًْ وَ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ\* ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ\* إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ.

امام صادق ( جنین پنج جزء دارد و در هر جزئی از آن اجزا، بخشی از دیه قرار¬ داده ¬شده ¬است. دیه¬ی نطفه بیست دینار است. اگر زن مورد ضرب قرار بگیرد و [در اثر ضربه] نطفه را پیش از اینکه تغییر کند [و تبدیل به علقه شود] بیندازد، دیه‌ی آن بیست دینار است. دیه‌ی علقه، چهل دینار، دیه‌ی مضغه، شصت دینار، دیه‌ی استخوان، هشتاد دینار و وقتی‌که روی استخوان گوشت پوشیده ¬شد و آفرینش آن کامل گشت، دیه¬اش صد دینار است و اینجا آغاز [حیات] اوست. اگر روح در او دمیده شده بود، دیه‌اش کامل است و این همان کلام خداوند عزّوجلّ است: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ، ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰

مستدرک الوسایل، ج۱۸، ص۳۰۷

۲

(مؤمنون/ ۱۲)

أمیرالمؤمنین (عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالا عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (عَلَی أَبِی‌الْحَسَنِ الرضا (فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ وَ کَانَ مِمَّا فِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (جَعَلَ دِیَهًَْ الْجَنِینِ مِائَهًَْ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَ الرَّجُلِ إِلَی أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَهًَْ أَجْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَهًَْ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَهًٍْ وَ هِیَ النُّطْفَهًُْ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَهًًْ فَهُوَ جُزْءَانِثُمَّ مُضْغَهًًْ فَهُوَ ثَلَاثَهًُْ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَهًُْ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یُکْسَی لَحْماً فَحِینَئِذٍ تَمَّ جَنِیناً فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَهًُْ أَجْزَاءٍ مِائَهًُْ دِینَارٍ وَ الْمِائَهًُْ دِینَارٍ خَمْسَهًُْ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَهًِْ خُمُسَ الْمِائَهًِْ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَهًِْ خُمُسَیِ الْمِائَهًِْ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَهًِْ ثَلَاثَهًَْ أَخْمَاسِ الْمِائَهًِْ سِتِّینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَهًَْ أَخْمَاسِ الْمِائَهًِْ ثَمَانِینَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَهًُْ دِینَارٍ کَامِلَهًًْ فَإِذَا نَشَأَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ فِیهِ أَلْفُ دِینَارٍ دِیَهًٌْ کَامِلَهًٌْ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَهًِْ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَهًٌْ وَ هِیَ حُبْلَی فَتَمَّ فَلَمْ یَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَهًِْ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَهًِْ الْأُنْثَی وَ دِیَهًُْ الْمَرْأَهًِْ کَامِلَهًٌْ بَعْدَ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ سِتَّهًُْ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِین.

امام علی ( ابن‌فضّال و محمّدبن‌عیسی از یونس نقل می‌کنند: کتاب فرائض امام علی (را به امام رضا (عرضه کردیم. ایشان فرمود: «صحیح است». از جمله مطالبی که در آن بود، این است که دیه جنین، صد دینار است و آن حضرت منی مرد را تا رسیدن به مرحله جنینی، پنج قسمت دانست. اگر جنین باشد و هنوز روح در آن دمیده نشده باشد، دیه صد دینار است؛ چرا که خداوند انسان را از سلاله آفرید و سلاله همان نطفه است و تا این جا یک مرحله است. سپس به علقه (لخته خون) تبدیل می‌شود. اکنون دیگر جنین به مرحله دوّم رسیده است. سپس مرحله مضغه (پاره گوشت) است که در این جا جنین به مرحله سوّم رسیده است. پس از آن استخوان¬ها تشکیل می‌شود و جنین به مرحله چهارم می‌رسد. در مرحله‌ی بعد استخوان¬ها از گوشت پوشیده می‌شوند. در این هنگام است که پنج مرحله تکمیل می‌شود و دیه‌اش صد دینار است. این دیه صد دینار هم به پنج قسمت تقسیم می‌شود: یک پنجم آن (بیست دینار) متعلّق به نطفه، دو پنجم (چهل دینار) متعلّق به علقه، سه پنجم (شصت دینار) متعلق به مضغه، چهار پنجم (هشتاد دینار) متعلق به استخوان‌ها است و هنگامی که گوشت، استخوان را بپوشاند دیه صد دینار کامل می‌شود. هنگامی که روح در آن دمیده شود، اگر فرزند پسر باشد، دیه به هزار دینار افزایش می‌یابد و اگر فرزند دختر باشد، دیه پانصد دینار است. اگر زن بارداری کشته شود که در جنین او روح دمیده شده است، و آن جنین سقط نشده و معلوم نیست آیا آن جنین پسر است یا دختر، و معلوم نشود که بعد از مرگ مادرش مرده و یا قبل از آن، در این صورت، دیه آن جنین عبارت است از نیمی از دیه پسر و نیمی از دیه دختر. و دیه مادر هم، دیه کامل یک زن است. و این بود شش جزء از [احکام مربوط به دیه] جنین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰

الکافی، ج۷، ص۳۴۳ / البرهان

۳

(مؤمنون/ ۱۲)

أمیرالمؤمنین (قَضَی أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَلْقَتْ عَلَقَهًًْ أَنَّ عَلَیْهِ دِیَتَهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ\* ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ\* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ ثُمَّ قَالَ فِی النُّطْفَهًِْ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَهًِْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَهًِْ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ خَلْقاً ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ فِی الصُّورَهًِْ قَبْلَ أَنْ تَلِجَهَا الرُّوحُ مِائَهًُْ دِینَارٍ وَ إِذَا وَلَجَتْهَا الرُّوحُ کَانَ فِیهِ أَلْفُ دِینَارٍ.

امام علی ( امام علی (در مورد در مورد مردی که زن باردار خود را زد در نتیجه، علقه را سقط¬ کرد قضاوت کرد و فرمود: «باید چهل دینار دیه بدهد و این آیات را خواند: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ، ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِین؛ [و در ادامه] فرمود: «برای نطفه [هرگاه سقط¬ شود] بیست دینار، علقه چهل دینار، مضغه شصت دینار، استخوان [قبل از استحکام] هشتاد دینار و صورت بی¬روح صد دینار و با روح هزار دینار دیه باید داده شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۴۲۶/ الإرشاد، ج۱، ص۲۲۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۹، ص۳۱۷

۴

(مؤمنون/ ۱۲)

السّجّاد (سَعِیدُ‌بْنُ‌الْمُسَیَّبِ سَأَلْتُ عَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَهًًْ حَامِلَهًًْ بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَقَالَ (إِذَا کَانَ نُطْفَهًًْ فَعَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ هِیَ الَّتِی وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ وَ اسْتَقَرَّتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَهًٌْ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ هِیَ الَّتِی وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ وَ اسْتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ مُضْغَهًًْ فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً وَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِیهِ مِائَهًًْ وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَهًٌْ مُخَلَّقَهًٌْ لَهُ لَحْمٌ وَ عَظْمٌ مُرَتَّلُ الْجَوَارِحِ وَ قَدْ نُفِخَ فِیهِ رُوحُ الْحَیَاهًِْ وَ الْبَقَاءِ فَإِنَّ عَلَیْهِ دِیَهًًْ کَامِلَهًًْ.

امام سجاد ( سعیدبن‌مسیّب گوید: از امام سجّاد (درباره‌ی مردی پرسیدم: «اگر مردی زن آبستنی را لگد زده و بچّه را انداخته و از میان رفته ¬است حکمش چیست؟». فرمود: «اگر نطفه است بر او بیست دینار [به عنوان دیه واجب] است». گفتم: «حدّ نطفه چیست»؟ فرمود: «از زمانی که نطفه در رحم قرار می‌گیرد تا چهل روز، نطفه حساب می‌شود، اگر علقه بیندازد چهل دینار بر او است». گفتم: «حدّ علقه چیست»؟ فرمود: «تا هشتاد روز پس از ورود نطفه [علقه می‌شود] و اگر مضغه بیندازد شصت دینار بر او [به عنوان دیه واجب] است». گفتم: «حدّ مضغه کدام است»؟ فرمود: «تا یکصدوبیست روز [که در رحم است، مضغه محسوب می‌شود] و اگر بچّه‌ای با تمام آفرینش با استخوان، گوشت و اندام مرتّب که جان¬ گرفته¬ باشد و در او روح عقل دمیده شده باشد، بیندازد بر او یک دیه تمام [به عنوان دیه واجب] است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲

المناقب، ج۴، ص۱۶۰

۵

(مؤمنون/ ۱۲)

علی¬بن¬ابراهیم (فَهِیَ سِتَّهًُْ أَجْزَاءٍ وَ سِتَّهًُْ اسْتِحَالَاتٍ وَ فِی کُلِّ جُزْءٍ وَ اسْتِحَالَهًٍْ دِیَهًٌْ مَحْدُودَهًٌْ فَفِی النُّطْفَهًِْ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَهًِْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَهًِْ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ إِذَا کُسِیَ لَحْماً فَمِائَهًُْ دِینَارٍ حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَهًُْ کَامِلَهًْ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( [مراحل رشد جنین] شش دور است و در هر دوری تحوّلی است و [در هر مرحله] دیه‌ی معیّنی دارد. در نطفه بیست دینار، در علقه چهل دینار، در مضغه شصت دینار، در استخوان هشتاد دینار و چون گوشت آورده باشد صد دینار تا [به دنیا بیاید و گریه کند و] بانگ کند و چون به ¬صدا¬ درآمد، دیه¬اش کامل¬ شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۴۲۴/ نورالثقلین/ البرهان؛ «قوله خلقنا الانسان… خلقا آخر» محذوف

آیه ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَکینٍ [13]

سپس او را نطفه¬ای در قرارگاهِ مطمئن [رَحِم] قرار دادیم.

۱

(مؤمنون/ ۱۳)

علی¬بن¬ابراهیم (أَیْ فِی الْأُنْثَیَیْن ثُمَّ فِی الرَّحِم.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَکینٍ، یعنی آن نطفه را در بیضه‌های مرد و سپس در رحم زن قرار داده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۶۹/ القمی، ج۲، ص۸۹؛ «أی فی الانثیین» محذوف/ نورالثقلین

۲

(مؤمنون/ ۱۳)

أمیرالمؤمنین (کَانَ فِیمَا وَعَظَ بِهِ لُقْمَانُ ابْنَهُ أَنْ قَالَ لَهُ یَا بُنَیَ لِیَعْتَبِرْ مَنْ قَصُرَ یَقِینُهُ وَ ضَعُفَتْ نِیَّتُهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَهُ فِی ثَلَاثَهًِْ أَحْوَالٍ مِنْ أَمْرِهِ وَ آتَاهُ رِزْقَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی وَاحِدَهًٍْ مِنْهَا کَسْبٌ وَ لَا حِیلَهًٌْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی سَیَرْزُقُهُ فِی الْحَالِ الرَّابِعَهًِْ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَإِنَّهُ کَانَ فِی رَحِمِ أُمِّهِ یَرْزُقُهُ هُنَاکَ فِی قَرارٍ مَکِینٍ حَیْثُ لَا یُؤْذِیهِ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِک.

امام علی ( بعضی از نصایح لقمان به پسرش این بود: «ای پسرم! باید در کسی که یقینش کم و نیّتش در طلب روزی ضعیف است به دیده‌ی عبرت بنگری، چون خدای متعال در سه حالت او را روزی داد که در هیچ¬یک از آن حالات خودش اختیار و قدرتی نداشت، پس باید مطمئن باشد که او را درحالت چهارم نیز روزی خواهد داد، امّا اوّلین حالت در رحم مادر است که خداوند او را در آن جایگاه محکم که هیچ سرما و گرمایی به او نمی‌رسید، روزی داد سپس از آنجا خارجش کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲

الخصال، ج۱، ص۱۲۲ / نورالثقلین

۳

(مؤمنون/ ۱۳)

الحسین (مِنَ الدَّعَوَاتِ الْمُشَرَّفَهًِْ فِی یَوْمِ عَرَفَهًَْ دُعَاءُ مَوْلَانَا الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَیْسَ لِقَضَائِهِ دَافِع… ابْتَدَأْتَنِی بِنِعْمَتِکَ قَبْلَ أَنْ أَکُونَ شَیْئاً مَذْکُوراً وَ خَلَقْتَنِی مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ أَسْکَنْتَنِی الْأَصْلَابَ آمِناً لِرَیْبِ الْمَنُونِ وَ اخْتِلَافِ الدُّهُورِ فَلَمْ أَزَلْ ظَاعِناً مِنْ صُلْبٍ إِلَی رَحِمٍ فِی تَقَادُمِ الْأَیَّامِ الْمَاضِیَهًِْ وَ الْقُرُونِ الْخَالِیَهًِْ لَمْ تُخْرِجْنِی لِرَأْفَتِکَ بِی وَ لُطْفِکَ لِی {بِی} وَ إِحْسَانِکَ إِلَیَّ فِی دَوْلَهًِْ أَیَّامِ الْکَفَرَهًِْ الَّذِینَ نَقَضُوا عَهْدَکَ وَ کَذَّبُوا رُسُلَکَ لَکِنَّکَ أَخْرَجْتَنِی رَأْفَهًًْ مِنْکَ وَ تَحَنُّناً عَلَیَّ لِلَّذِی سَبَقَ لِی مِنَ الْهُدَی الَّذِی فِیهِ {لَهُ} یَسَّرْتَنِی وَ فِیهِ أَنْشَأْتَنِی وَ مِنْ قَبْلِ ذَلِکَ رَؤُفْتَ بِی بِجَمِیلِ صُنْعِکَ وَ سَوَابِغِ نِعْمَتِکَ فَابْتَدَعْتَ خَلْقِی مِنْ مَنِیٍّ یُمْنَی ثُمَّ أَسْکَنْتَنِی فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ بَیْنَ لَحْمٍ وَ جِلْدٍ وَ دَمٍ لَمْ تُشَهِّرْنِی {تُشَوِّهْنِی} {تُشَبِّهْنِی} بِخَلْقِی وَ لَمْ تَجْعَلْ إِلَیَّ شَیْئاً مِنْ أَمْرِی ثُمَّ أَخْرَجْتَنِی إِلَی الدُّنْیَا تَامّاً سَوِیّا.

امام حسین ( در دعای امام حسین (در روز عرفه چنین آمده است: پیش از اینکه چیز قابل ذکر و ملاحظه‌ای باشم به نعمت خودت آفرینش مرا آغاز کردی، مرا از خاک آفریدی و آسوده از مرگ¬و¬میر در گذر زمان، مرا در رحم قرار دادی و در روزگاران گذشته پیوسته از صلبی به رحمی کوچ کردم، از مهر، لطف و احسانت به من، در دولت کافران، مرا بیرون نیاوردی که آن‌ها عهد تو را شکستند و رسولانت را دروغ¬ شمردند و از مهربانی و توّجهت مرا در دوران هدایتی که آماده¬ کردی به ¬دنیا آوردی و از آن پیش با من خوب ¬کردی و نعمت¬ دادی و مرا از منی ریخته خلق کردی و در سه ظلمت میان گوشت، پوست و خون نهادی و مرا به¬ آفرینشم انگشت¬نما نکردی [و ناقص‌الخلقه نیافریدی] و کارم را به خودم وانگذاردی و مرا با خلقتی کامل به¬ دنیا آوردی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴

إقبال الأعمال، ج۱، ص۳۳۹ / نورالثقلین

۴

(مؤمنون/ ۱۳)

السّجّاد (اللَّهُمَ وَ أَنْتَ حَدَرْتَنِی مَاءً مَهِیناً مِنْ صُلْبٍ مُتَضَایِقِ الْعِظَامِ، حَرِجِ الْمَسَالِکِ إِلَی رَحِمٍ ضَیِّقَهًٍْ سَتَرْتَهَا بِالْحُجُبِ، تُصَرِّفُنِی حَالًا عَنْ حَالٍ حَتَّی انْتَهَیْتَ بِی إِلَی تَمَامِ الصُّورَهًِْ، وَ أَثْبَتَّ فِیَّ الْجَوَارِحَ کَمَا نَعَتَّ فِی کِتَابِکَ: نُطْفَهًًْ ثُمَّ عَلَقَهًًْ ثُمَّ مُضْغَهًًْ ثُمَّ عَظْماً ثُمَّ کَسَوْتَ الْعِظَامَ لَحْماً، ثُمَّ أَنْشَأْتَنِی خَلْقاً آخَرَ کَمَا شِئْتَ. حَتَّی إِذَا احْتَجْتُ إِلَی رِزْقِکَ، وَ لَمْ أَسْتَغْنِ عَنْ غِیَاثِ فَضْلِکَ، جَعَلْتَ لِی قُوتاً مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ أَجْرَیْتَهُ لِأَمَتِکَ الَّتِی أَسْکَنْتَنِی جَوْفَهَا، وَ أَوْدَعْتَنِی قَرَارَ رَحِمِهَا. وَ لَوْ تَکِلُنِی یَا رَبِّ فِی تِلْکَ الْحَالاتِ إِلَی حَوْلِی، أَوْ تَضْطَرُّنِی إِلَی قُوَّتِی لَکَانَ الْحَوْلُ عَنِّی مُعْتَزِلًا، وَ لَکَانَتِ الْقُوَّهًُْ مِنِّی بَعِیدَهًًْ. فَغَذَوْتَنِی بِفَضْلِکَ غِذَاءَ الْبَرِّ اللَّطِیفِ، تَفْعَلُ ذَلِکَ بِی تَطَوُّلًا عَلَیَّ إِلَی غَایَتِی هَذِه.

امام سجاد ( بار خدایا! تو مرا از آبی پست و خوار از صلبی که استخوان‌هایش درهم رفته و راه¬هایش تنگ است به رحم تنگ که آن را به پرده‌ها پوشانده‌ای پایین آوردی درحالی¬که مرا از حالی‌به¬حالی دیگر می¬گرداندی تا اینکه به¬شکل کامل رساندی و اندام را در [تن] من ثابت و پابرجا گردانیدی، چنانکه در کتاب خود وصف ¬نمودی: [نخست] منی پس از آن خون بسته شده و آنگاه پاره گوشتی سپس استخوان آفریدی بعد از آن استخوان‌ها را به گوشت پوشاندی سپس مرا چنانکه خواستی، آفریده‌ی دیگری آفریدی تا آنکه به روزی تو نیازمند گشته و از فریادرسی احسان تو بی¬نیاز نبودم، از زیادی خوردنی و آشامیدنی کنیزت (مادرم) که مرا در اندرون او جای دادی و در ته رحمش سپردی، خوراک برایم قراردادی وای پروردگارم! اگر مرا در آن احوال به توانایی خود وامی-گذاشتی و به نیرویم ناچار می¬گرداندی حتماً قدرت از من برکنار و توانایی از من دور بود پس مرا به احسان خود غذا و خوراکی خوب و لطیف دادی، آن مهربانی¬ها را از روی احسان تا این پایه که هستم درباره‌ی من به¬جا می¬آوری».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴

الصحیفه السجادیه، ص۱۵۱ / نورالثقلین

۵

(مؤمنون/ ۱۳)

الباقر (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌إِسْمَاعِیلَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِلْحُبْلَی أَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ مَا فِی بَطْنِهَا ذَکَراً سَوِیّاً قَالَ یَدْعُو مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعَهًِْ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَهًًْ نُطْفَهًٌْ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهًًْ عَلَقَهًٌْ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهًًْ مُضْغَهًٌْ فَذَلِکَ تَمَامُ أَرْبَعَهًِْ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا نَخْلُقُ ذَکَراً أَمْ أُنْثَی شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُقَالُ ذَلِکَ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ وَ مَا أَجَلُهُ وَ مَا مُدَّتُهُ فَیُقَالُ ذَلِکَ وَ مِیثَاقُهُ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ لَا یَزَالُ مُنْتَصِباً فِی بَطْنِ أُمِّهِ حَتَّی إِذَا دَنَا خُرُوجُهُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مَلَکاً فَزَجَرَهُ زَجْرَهًًْ فَیَخْرُجُ وَ یَنْسَی الْمِیثَاقَ.

امام باقر ( محمّدبن¬اسماعیل خطاب به امام¬ باقر (عرض ¬کرد: «فدایت ¬شوم! آیا ممکن است که مرد برای زن باردار دعا¬ کند تا خداوند فرزند او را پسری سالم گرداند»؟ فرمود: «او به‌مدّت چهار ماه می¬تواند دعا کند؛ چراکه جنین، چهل شب، نطفه و چهل شب، خون بسته و چهل‌شب، پاره گوشت است که جمعا چهار ماه می‌شود. پس از آن خداوند دو فرشته آفرینشگر را مبعوث ¬می-کند و آن‌ها می‌پرسند: «خدایا چه بیافرینیم، مرد یا زن، شقاوتمند یا سعادتمند»؟ جواب خود را دریافت می‌کنند. باز می¬پرسند: «خداوندا! رزق و روزی او چیست؟ چگونه می¬میرد و چه مدّت در این دنیا زندگی می‌کند»؟ گفته می‌شود: فلان مقدار و همه‌ی این‌ها را می¬نویسند و بین دو چشمان او قرار می‌دهند و مادامی‌که جنین در شکم مادر است به آن نگاه¬ می¬کند. هنگامی¬که زمان خروج کودک نزدیک ¬می‌شود، خداوند فرشته¬ای را مبعوث¬ می¬کند و آن فرشته کودک را بانگ¬ می¬زند و سپس جنین از شکم مادر خارج¬ می‌شود و هیچ چیزی از آن میثاق¬نامه را به¬ خاطر ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴

الکافی، ج۶، ص۱۶ / نورالثقلین/ البرهان

۶

(مؤمنون/ ۱۳)

الباقر (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (… مَا صِفَهًُْ النُّطْفَهًِْ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَالَ النُّطْفَهًُْ تَکُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَهًِْ الْغَلِیظَهًِْ فَتَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَهًٍْ قُلْتُ فَمَا صِفَهًُْ خِلْقَهًِْ الْعَلَقَهًِْ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِیَ عَلَقَهًٌْ کَعَلَقَهًِْ الدَّمِ الْمِحْجَمَهًِْ الْجَامِدَهًِْ تَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَهًِْ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَهًًْ قُلْتُ فَمَا صِفَهًُْ خِلْقَهًِْ الْمُضْغَهًِْ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِیَ مُضْغَهًٌْ لَحْمٌ حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّکَهًٌْ ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَهًُْ خَلْقِهِ إِذَا کَانَ عَظْماً قَالَ إِذَا کَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَإِنَّ فِیهِ الدِّیَهًَْ کَامِلَهًًْ.

امام ¬باقر ( محمّدبن¬مسلم گوید: از امام باقر (پرسیدم: «نطفه را به چه صفتی می‌شناسد»؟ فرمود: «سفید است مانند خلط غلیظ سینه که چهل‌روز در رحم می‌ماند و سپس علقه می‌شود». گفتم: «علقه چطور شناخته می¬شود»؟ فرمود: «چون خون لخته شده و خون حجامت خشک شده است که چهل روز در رحم می‌ماند و پس از آن مضغه می‌شود». گفتم: «وصف و خلقت مضغه که بدان شناخته ¬شود چیست»؟ فرمود: «مضغه گوشتی است سرخ که رگ¬های سبز در هم دارد و سپس استخوان می‌شود». گفتم: «استخوان چگونه است»؟ فرمود: «گوش، چشم و اندام مرتب دارد و چون چنین شود (در صورت سقط) دیه تمام دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۶

تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۲۸۳/ نورالثقلین

۷

(مؤمنون/ ۱۳)

الصّادق (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَهًَْ أَوْعِیَهًٍْ فَمَا کَانَ فِی الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ وَ مَا کَانَ فِی الثَّانِی فَلِلْأُمِّ وَ مَا کَانَ فِی الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَهًِْ وَ مَا کَانَ فِی الرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَهًِْ.

امام صادق ( رحم چهار ظرف و جایگاه دارد؛ رحم اول مربوط به مرد (بیضه‌های او) است، رحم دوم، [رحم] مادر است، رحم سوّم، نسبت عمّه‌ها است و رحم چهارم نسبت خاله‌ها است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۶

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۴۴/ نورالثقلین

۸

(مؤمنون/ ۱۳)

الباقر (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ النُّطْفَهًَْ الَّتِی مِمَّا أَخَذَ عَلَیْهَا الْمِیثَاقَ فِی صُلْبِ آدَمَ (أَوْ مَا یَبْدُو لَهُ فِیهِ وَ یَجْعَلَهَا فِی الرَّحِمِ حَرَّکَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ وَ أَوْحَی إِلَی الرَّحِمِ أَنِ افْتَحِی بَابَکِ حَتَّی یَلِجَ فِیکِ خَلْقِی وَ قَضَائِیَ النَّافِذُ وَ قَدَرِی فَتَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَهَا فَتَصِلُ النُّطْفَهًُْ إِلَی الرَّحِمِ فَتَرَدَّدُ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَهًًْ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَهًًْ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ لَحْماً تَجْرِی فِیهِ عُرُوقٌ مُشْتَبِکَهًٌْ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ یَخْلُقَانِ فِی الْأَرْحَامِ مَا یَشَاءُ اللَّهُ فَیَقْتَحِمَانِ فِی بَطْنِ الْمَرْأَهًِْ مِنْ فَمِ الْمَرْأَهًِْ فَیَصِلَانِ إِلَی الرَّحِمِ وَ فِیهَا الرُّوحُ الْقَدِیمَهًُْ الْمَنْقُولَهًُْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَیَنْفُخَانِ فِیهَا رُوحَ الْحَیَاهًِْ وَ الْبَقَاءِ وَ یَشُقَّانِ لَهُ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ جَمِیعَ الْجَوَارِحِ وَ جَمِیعَ مَا فِی الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ یُوحِی اللَّهُ إِلَی الْمَلَکَیْنِ اکْتُبَا عَلَیْهِ قَضَائِی وَ قَدَرِی وَ نَافِذَ أَمْرِی وَ اشْتَرِطَا لِیَ الْبَدَاءَ فِیمَا تَکْتُبَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا نَکْتُبُ فَیُوحِی اللَّهُ إِلَیْهِمَا أَنِ ارْفَعَا رَءُوسَکُمَا إِلَی رَأْسِ أُمِّهِ فَیَرْفَعَانِ رُءُوسَهُمَا فَإِذَا اللَّوْحُ یَقْرَعُ جَبْهَهًَْ أُمِّهِ فَیَنْظُرَانِ فِیهِ فَیَجِدَانِ فِی اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَ زِینَتَهُ وَ أَجَلَهُ وَ مِیثَاقَهُ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً وَ جَمِیعَ شَأْنِهِ قَالَ فَیُمْلِی أَحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَیَکْتُبَانِ جَمِیعَ مَا فِی اللَّوْحِ وَ یَشْتَرِطَانِ الْبَدَاءَ فِیمَا یَکْتُبَان ثُمَّ یَخْتِمَانِ الْکِتَابَ وَ یَجْعَلَانِهِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یُقِیمَانِهِ قَائِماً فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَالَ فَرُبَّمَا عَتَا فَانْقَلَبَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا فِی کُلِّ عَاتٍ أَوْ مَارِدٍ وَ إِذَا بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ غَیْرَ تَامٍّ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الرَّحِمِ أَنِ افْتَحِی بَابَکِ حَتَّی یَخْرُجَ خَلْقِی إِلَی أَرْضِی وَ یَنْفُذَ فِیهِ أَمْرِی فَقَدْ بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ قَالَ فَیَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ فَیَبْعَثُ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ زَجْرَهًًْ فَیَفْزَعُ مِنْهَا الْوَلَدُ فَیَنْقَلِبُ فَیَصِیرُ رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ وَ رَأْسُهُ فِی أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِیُسَهِّلَ اللَّهُ عَلَی الْمَرْأَهًِْ وَ عَلَی الْوَلَدِ الْخُرُوجَ قَالَ فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَکُ زَجْرَهًًْ أُخْرَی فَیَفْزَعُ مِنْهَا فَیَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَی الْأَرْضِ بَاکِیاً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَهًِْ.

امام ¬باقر ( هرگاه خداوند بخواهد نطفه¬ای را که در صلب آدم از او پیمان¬گرفته و یا اینکه در مورد آن برایش بدا حاصل ¬می‌شود، خلق کند و آن را در رحم زن قرار دهد، مرد را برای آمیزش آماده ¬می¬کند و به رحم وحی ¬می¬کند که در خود را بگشا تا آفرینش من و قضاوقدر نافذم در تو راه¬ یابد. رحم، راه خود را باز می¬کند و نطفه به رحم می¬رسد. چهل روز که در آنجا می¬ماند تبدیل به لخته‌ی خون می‌شود و چهل روز بعد، مضغه (گوشت جویده شده) و پس از چهل روز به گوشتی تبدیل می‌شود که دارای رگ¬های در هم فرو رفته¬ است تبدیل می‌شود. سپس خداوند دو فرشته آفرینشگر را مبعوث¬ می‌کند و آن دو، آنچه را که خداوند اراده می-فرماید، در ارحام می‌آفرینند. آن دو از دهان زن وارد شکم او می¬شوند و از آنجا به رحم می¬روند. جنین، روحی را که از صلب مرد و رحم زن به او منتقل ¬شده را دارد. آن دو فرشته، روح حیات و بقا را در پیکر جنین می¬دمند و برای او به ¬اذن خداوند متعال، گوش، چشم و تمامی اعضا و جوارح و احشا را خلق¬ می¬کنند. سپس خداوند به این دو فرشته وحی ¬می¬کند: «قضا و قدر و امر حتمی مرا بر او بنویسید و هرآنچه را که می¬نویسید، برای من در آن بدا [و قدرت تغییر] هست». آن دو می¬گویند: «خداوندا! چه بنویسیم»؟ خداوند به آن‌ها وحی می‌کند که سر خود را به‌سمت سر مادر بالا بگیرید، آن دو سرهای خود را بالا می¬گیرند وقتی‌که لوح با پیشانی مادر تماس پیدا ¬می¬کند، دو فرشته در آن لوح، صورت کودک، زینتش، مدّت زندگی، عهدنامه، خوشبختی و بدبختی¬اش و هرچیزی ¬که به او مربوط ¬می¬شود را می¬بینند. دراین‌هنگام یکی از آن دو، این چیز¬ها را بر دیگری املا ¬می¬کند و او آن‌ها را می¬نویسد و این شرط را هم می¬نویسند: در تمامی این موارد، برای خداوند بدا هست. سپس نوشته را مهر می¬زنند و آن را در پیشانی جنین قرار می¬دهند و کودک را در شکم مادر می‌ایستانند». حضرت فرمود: «و چه¬بسا¬ که جنین کرنش می¬کند و واژگون¬ می¬شود و این مسئله فقط برای سرکشان و عصیانگران اتّفاق ¬می¬افتد». هنگامی¬که موقع ولادت کودک می¬رسد، خواه نه ماه تمام باشد یا کم‌تر خداوند عزّوجلّ به رحم وحی ¬می¬کند که راه خود را باز کن تا مخلوقم به زمینم راه ¬یابد و امرم در مورد او اجرا شود؛ که زمان خروج او فرا رسیده¬ است. رحم راه جنین را باز می¬کند و خداوند فرشته¬ای را به نام زاجر مبعوث ¬می¬کند که کودک را چنان می‌راند که کودک می¬ترسد و واژگون می‌شود و پاهایش بالای سرش قرار می¬گیرد و سرش در پایین شکم قرار می¬گیرد تا وضع¬ حمل هم برای مادر و هم برای کودک آسان ¬شود. اگر زایمان و خروج نوزاد سخت¬ شود، فرشته‌ی زاجر بار دیگر کودک را می¬ترساند و کودک می¬ترسد و گریه‌کنان و هراسان به زمین می¬افتد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۶

الکافی، ج۶، ص۱۳ / البرهان/ نورالثقلین

۹

(مؤمنون/ ۱۳)

الرّضا (عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌الْجَهْمِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاالْحَسَنِ الرِّضَا (یَقُولُ قَالَ أَبُوجَعْفَر إِنَّ النُّطْفَهًَْ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَ تَصِیرُ عَلَقَهًًْ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَهًًْ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا کَمَلَ أَرْبَعَهًُْ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ وَ مَا رِزْقُهُ وَ کُلُّ شَیْءٍ مِنْ حَالِهِ وَ عَدَّدَ مِنْ ذَلِکَ أَشْیَاءَ وَ یَکْتُبَانِ الْمِیثَاقَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ فَإِذَا أَکْمَلَ اللَّهُ لَهُ الْأَجَلَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکاً فَزَجَرَهُ زَجْرَهًًْ فَیَخْرُجُ وَ قَدْ نَسِیَ الْمِیثَاقَ فَقَالَ الْحَسَنُ‌بْنُ‌الْجَهْمِ فَقُلْتُ لَهُ أَ فَیَجُوزُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ فَیُحَوِّلَ الْأُنْثَی ذَکَراً وَ الذَّکَرَ أُنْثَی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ.

امام رضا ( حسن‌بن‌جهم گوید: شنیدم امام رضا (از امام باقر (روایت فرمود: نطفه چهل روز در رحم باقی ¬می¬ماند و آنگاه به خون بسته تبدیل می¬شود و بعد از چهل روز دیگر به مضغه (پاره گوشت) تبدیل ¬می¬شود و چهل روز بعد که چهار ماه کامل سپری ¬می-شود، خداوند دو فرشته‌ی خلق¬کننده را برمی‌انگیزد. آن‌ها می¬گویند: «پروردگارا! چه می¬آفرینی؟ مذکّر یا مؤنث»؟ دراین‌باره به آن دو امر می¬شود. سپس می¬پرسند: «آیا او را شقاوتمند می¬آفرینی یا سعادتمند»؟ دراین‌باره نیز به آن‌ها امر می¬شود. سپس می-گویند: «خداوندا! مرگش چگونه است؟ رزق و روزیش به چه شکل است»؟ و همه¬چیز را در مورد او از خدا می‌پرسند که حضرت تعدادی از این موارد را ذکر نمود سپس عهدنامه¬ای را بین دو چشمانش می¬نویسند. هنگامی¬که خداوند مدّت توقّف او را در رحم مادر به¬ پایان ¬رساند، فرشته¬ای را مبعوث¬ می¬گرداند و او را چنان از رحم مادر می¬راند که کودک از رحم مادر خارج¬ می‌شود و چیزی از عهدنامه را به یاد ندارد». حسن‌بن‌جهم می‌گوید: «از امام رضا (پرسیدم: با این حال آیا جایز است که به درگاه خدا دعا کنیم که جنین پسر را دختر و یا دختر را به پسر تبدیل ¬نماید»؟! امام فرمود: «خداوند هرچه را که بخواهد، انجام¬ می¬دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۸

الکافی، ج۶، ص۱۳ / البرهان/ نورالثقلین

۱۰

(مؤمنون/ ۱۳)

الصّادق (إِنَّ النُّطْفَهًَْ إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَهًٍْ ثُمَّ إِلَی مُضْغَهًٍْ ثُمَّ إِلَی مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّ النُّطْفَهًَْ إِذَا وَقَعَتْ فِی غَیْرِ الرَّحِمِ لَمْ یُخْلَقْ مِنْهَا شَیْءٌ.

امام صادق ( بعد از آنکه نطفه در رحم زن جا ¬بگیرد، به علقه تبدیل می‌شود، بعد مانند گوشت جویده ¬می‌شود، سپس رشد¬ می‌کند و به¬صورتی¬ که خدا بخواهد خلق ¬می‌شود. امّا اگر نطفه در خارج رحم بریزد، چیزی خلق نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۸

الکافی، ج۳، ص۱۰۸ / نورالثقلین

۱۱

(مؤمنون/ ۱۳)

الصّادق (إِنَّ النُّطْفَهًَْ إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکاً فَأَخَذَ مِنَ التُّرْبَهًِْ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا فَمَاثَهَا فِی النُّطْفَهًِْ فَلَا یَزَالُ قَلْبُهُ یَحِنُّ إِلَیْهَا حَتَّی یُدْفَنَ فِیهَا.

امام صادق ( چون نطفه در رحم افتد خدای عزّوجلّ فرشته‌ای را می‌فرستد تا از آن خاک که در آن دفن¬ می‌شود برگیرد و بدان نطفه بیامیزد و پیوسته دلش به ¬آنجا گرایش دارد [تا اینکه بمیرد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۸

الکافی، ج۳، ص۲۰۳ / نورالثقلین

۱۲

(مؤمنون/ ۱۳)

الباقر (إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَهًُْ فِی الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِیهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ عَلَقَهًًْ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ مُضْغَهًًْ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیُقَالُ لَهُمَا اخْلُقَا کَمَا یُرِیدُ اللَّهُ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی صَوِّرَاهُ وَ اکْتُبَا أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ مَنِیَّتَهُ وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً وَ اکْتُبَا لِلَّهِ الْمِیثَاقَ الَّذِی أَخَذَهُ عَلَیْهِ فِی الذَّرِّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ فَیَفْزَعُ فَزَعاً فَیَنْسَی الْمِیثَاقَ وَ یَقَعُ إِلَی الْأَرْضِ یَبْکِی مِنْ زَجْرَهًِْ الْمَلَکِ.

امام ¬باقر ( هنگامی¬که نطفه در رحم قرار می¬گیرد، چهل روز در آنجا می¬ماند و چهل‌روز بعدی به¬صورت خون بسته می‌شود و چهل روز بعدی به‌صورت پاره گوشت می‌شود. سپس خداوند دو فرشته‌ی آفرینشگر را مبعوث¬ می¬کند و به آن‌ها می¬فرماید: «همان¬گونه که خدا اراده¬ کرده ¬است، او را مرد یا زن بیافرینید و صورتگری¬اش کنید و طول عمر، رزق و روزی¬، مرگ، سعادت و شقاوتش را بنویسید و میثاقی را که خداوند در عالم ذر از او گرفت، بین دو چشمانش بنگارید و آن را در پیشانیش قرار دهید. هنگامی¬که زمان خروجش از شکم مادر نزدیک ¬می‌شود، خداوند فرشته¬ای را به نام زاجر مبعوث¬ می¬کند که کودک را بانگ زند و کودک بسیار می¬ترسد و عهدنامه را فراموش ¬می¬کند و درحالی¬که از فریاد فرشته گریه¬ می¬کند، بر زمین می¬افتد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۰

الکافی، ج۶، ص۱۶ / البرهان

۱۳

(مؤمنون/ ۱۳)

الصّادق (عَنْ سُلَیْمَانَ‌بْنِ‌خَالِدٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ قُلْتُ فَإِنْ خَرَجَ فِی النُّطْفَهًِْ قَطْرَهًُْ دَمٍ قَالَ فِی الْقَطْرَهًِْ عُشْرُ النُّطْفَهًِْ فَفِیهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ قَطْرَتَانِ قَالَ أَرْبَعَهًٌْ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ سِتَّهًٌْ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ ثَمَانِیَهًٌْ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَخَمْسٌ قَالَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ مَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ حَتَّی تَصِیرَ عَلَقَهًًْ فَیَکُونُ فِیهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً، قُلْتُ فَإِنْ خَرَجَتِ النُّطْفَهًُْ مُتَخَضْخِضَهًًْ بِالدَّمِ قَالَ: قَدْ عَلِقَتْ إِنْ کَانَ دَماً صَافِیاً أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَ دَماً أَسْوَدَ فَذَلِکَ مِنَ الْجَوْفِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ إِلَّا التَّعْزِیرُ لِأَنَّهُ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِکَ الْوَلَدُ وَ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَهُوَ مِنَ الْجَوْفِ، قَالَ فَقَالَ أَبُوشِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَهًَْ إِذَا صَارَتْ فِیهَا شَبِیهَ الْعُرُوقِ وَ اللَّحْمِ قَالَ: اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ دِینَاراً {وَ} الْعُشْرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ الْأَرْبَعِینَ أَرْبَعَهًٌْ، قَالَ لَا إِنَّمَا عُشْرُ الْمُضْغَهًِْ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَکُلَّمَا ازْدَادَتْ زِیدَ حَتَّی تَبْلُغَ السِّتِّینَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَتْ فِی الْمُضْغَهًِْ مِثْلَ عُقْدَهًِْ عَظْمٍ یَابِسٍ قَالَ: إِنَّ ذَلِکَ عَظْمٌ أَوَّلَ مَا یَبْتَدِئُ فَفِیهِ أَرْبَعَهًُْ دَنَانِیرَ فَإِنْ زَادَ فَزَادَ أَرْبَعَهًَْ دَنَانِیرَ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَهًًْ قُلْتُ فَإِنْ کُسِیَ الْعَظْمُ لَحْماً قَالَ کَذَلِکَ إِلَی مِائَهًٍْ قُلْتُ فَإِنْ رَکَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِیُّ لَا یُدْرَی أَ حَیّاً کَانَ أَوْ مَیِّتاً، قَالَ: هَیْهَاتَ یَا أَبَاشِبْلٍ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَهًَْ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِیهِ الْحَیَاهًُْ وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّیَهًْ.

امام صادق ( سلیمان‌بن‌خالد گوید: به امام صادق (عرض ¬کردم: «ای پسر رسول خدا (! اگر در نطفه¬ی سقط‌شده یک قطره خون باشد، [مشمول چه مقدار دیه است]؟ فرمود: «دیه‌ی یک قطره، یک¬دهم دیه نطفه است؛ پس دیه‌ی آن قطره، بیست¬ودو دینار می¬شود». گفتم: «اگر دو قطره باشد»؟ فرمود: «بیست¬وچهار دینار». گفتم: «اگر سه قطره باشد»؟ فرمود: «بیست و شش دینار». گفتم: «اگر چهار قطره باشد»؟ فرمود: «بیست¬وهشت دینار» گفتم: «اگر پنج قطره باشد»؟ فرمود: «سی دینار است و هرچه بیش از نیم باشد، حسابش برهمین‌منوال است تا اینکه به علقه تبدیل ¬شود که دیه‌ی آن چهل دینار است». پرسیدم: «اگر نطفه خون‌آلود خارج شود، حکم آن چیست»؟ فرمود: «اگر خون پاک در آن باشد علقه است و چهل دینار دیه دارد، ولی اگر خون سیاه باشد که از خون داخل رحم است، دیه¬ای بر او نیست و تعزیر دارد چون خون آن، خون صافی که برای جنین است، نیست بلکه خون سیاهی است که از داخل شکم مادر می‌آید». ابوشِبل پرسید: «اگر در علقه چیزی شبیه رگ¬ها و یا گوشت باشد، چه حکمی دارد»؟ فرمود: «دیه‌ی آن یک¬دهم، یعنی چهل¬ودو دینار است». ابوشبل گفت: «یک¬دهم از چهل دینار که چهار دینار می¬شود»؟ فرمود: «نه؛ مقصودم، یک¬دهم از دیه‌ی مضغه است؛ زیرا که یک¬دهم آن رفته است (سقط ¬شده ¬است) و هرقدر که جنین مرحله‌ی بیش¬تری از رشد را طی ¬کند، دیه¬اش نیز بیش¬تر می¬شود تا اینکه برسد به شصت دینار». عرض¬ کردم: «اگر در مضغه چیزی شبیه به گره‌ای از استخوان دیده¬ شود چه»؟ فرمود: «آن استخوان است که در ابتدا و آغاز امر، دیه‌ی آن چهار دینار است و هرچه زیاد شود، دیه‌ی آن نیز چهار دینار، چهار دینار زیادتر می¬شود تا اینکه برسد به هشتاد دینار». پرسیدم: «اگر گوشت روی استخوان را پوشاند، چه حکمی دارد»؟ فرمود: «همان‌طور دیه¬اش زیادتر می¬شود تا اینکه برسد به صد دینار». پرسیدم: «اگر کسی ضربه¬ای بزند و کودک سقط شود و معلوم نگردد که زنده ¬بوده یا نه (روح در او دمیده¬ شده یا نه) چه حکمی دارد»؟ فرمود: «هیهات، ای اباشبل! چون جنین به چهار ماهگی خود برسد، روح زندگی در او دمیده¬ می¬شود و دیه دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۰

القمی، ج۲، ص۹۰ / نورالثقلین/ البرهان؛ «بتفاوت لفظی»

۱۴

(مؤمنون/ ۱۳)

الرّضا (عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (إِنَّا رُوِّینَا عَنِ النَّبِیِّ (أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْسَبْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ لَا تُحْسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فَصَیَّرَ النُّطْفَهًَْ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا عَلَقَهًًْ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا مُضْغَهًًْ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ هَکَذَا إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِیَتْ فِی مَثَانَتِهِ عَلَی قَدْرِ مَا خُلِقَ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ یَجْتَمِعُ غِذَاؤُهُ وَ أَکْلُهُ وَ شُرْبُهُ تَبْقَی فِی مَثَانَتِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.

امام رضا ( حسین¬بن¬خالد گوید: به امام رضا (عرض¬ کردم: «برای ما روایت¬شده که نبیّ ¬اکرم (فرمود: «کسی¬ که شراب بیاشامد تا چهل روز نمازش مقبول نیست، آیا این روایت صحیح است»؟ حضرت فرمود: «راویان این حدیث راست گفته و حدیث را صحیح نقل ¬کرده‌اند». عرض ¬کردم: «چرا نمازش تا چهل روز مقبول نیست نه کم¬تر از آن و نه بیش¬تر»؟ حضرت فرمود: «برای اینکه حق تعالی خلقت انسان را مقدّر و معیّن فرموده نطفه را بعد از چهل روز ایجاد کرده سپس آن را به مرحله‌ی بعدی منتقل کرده پس از چهل روز علقه‌اش می‌کند و بعد آن را به مرحله بعدی منتقل¬ نموده و پس از چهل روز مضغه‌اش می‌نماید. این¬گونه است که وقتی انسان شراب می‌خورد بقایای آن شراب برحسب خلقتش چهل‌روز در مثانه‌اش می‌ماند همان¬طوری¬ که ذرّات و بقایای غذا، مأکولات و مشروبات دیگر نیز تا چهل روز در مثانه می‌مانند [لاجرم تا وقتی که این بقایا در مثانه‌ی او هست نماز نباید مقبول درگاه الهی واقع¬ شود]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۲

علل الشرایع، ج۲، ص۳۴۵ / نورالثقلین

آیه ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ [14]

سپس نطفه را به¬صورت علقه (خون بسته) و علقه را به¬صورت مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده شده) و مضغه را به¬صورت استخوان¬هایی درآوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازه‌ای بخشیدیم. پس بزرگ و پر برکت است خدایی که بهترین آفرینندگان است!

آفرینش

۱

(مؤمنون/ ۱۴)

علی¬بن¬ابراهیم (وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی الْمُعْتَزِلَهًِْ فَإِنَّ الرَّدَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَیْهِمْ کَثِیرٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمُعْتَزِلَهًَْ قَالُوا نَحْنُ نَخْلُقُ أَفْعَالَنَا وَ لَیْسَ لِلَّهِ فِیهَا صُنْعٌ وَ لَا مَشِیَّهًٌْ وَ لَا إِرَادَهًٌْ وَ یَکُونُ مَا شَاءَ إِبْلِیسُ وَ لَا یَکُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ احْتَجُّوا أَنَّهُمْ خَالِقُونَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ فَقَالُوا فِی الْخَلْقِ خَالِقُونَ غَیْرَ اللَّهِ فَلَمْ یَعْرِفُوا مَعْنَی الْخَلْقِ وَ عَلَی کَمْ وَجْهٍ هُو.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( ردّ بر معتزله از قرآن زیاد است و آن رد این است که معتزله گفتند: «ما خودمان کارهایمان را می¬آفرینیم و خداوند در آن‌ها نه آفرینشی دارد، نه مشیّت نه اراده¬ای و آنچه ابلیس بخواهد، می¬شود و آنچه خدا بخواهد، نمی¬شود». و استدلال ¬کردند که منظور از آفرینندگان در این کلام خداوند: فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ آن‌ها هستند. و گفتند: «در آفریدن، آفریدگارانی غیر از خدا هستند [چون خداوند خود را بهترین آفرینندگان نامید پس آفریدگارانی غیر از خدا هستند]». امّا آن‌ها معنای آفریدن را و اینکه آفریدن چندگونه است، نشناختند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۲

بحارالأنوار، ج۵، ص۱۱۶

آفرینش انسان

۱

(مؤمنون/ ۱۴)

الباقر (عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًَْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (عَنِ الْخَلْقِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِینٍ أَفَاضَ بِهَا کَإِفَاضَهًِْ الْقِدَاحِ فَأَخْرَجَ الْمُسْلِمَ فَجَعَلَهُ سَعِیداً وَ جَعَلَ الْکَافِرَ شَقِیّاً فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَهًُْ تَلَقَّتْهَا الْمَلَائِکَهًُْ فَصَوَّرُوهَا ثُمَّ قَالُوا یَا رَبِّ أَذَکَرٌ أَوْ أُنْثَی فَیَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَیَقُولَانِ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ.

امام باقر ( ابوحمزه گوید: از امام باقر (در مورد آفرینش سؤال کردم. فرمود: «خداوند تبارک¬وتعالی هنگامی¬که مخلوقات را از گل آفرید، خیر و شر آن‌ها را در هم آمیخت [تا خوب و بد انسان‌ها از هم تشخیص داده شوند]. مسلمان را جدا نموده و او را سعادتمند و کافر را تیره¬روز گردانید. هنگامی¬که نطفه بسته می‌شود، فرشتگان آن را تحویل ¬می¬گیرند و صورتگری می‌کنند. سپس می¬گویند: «خداوندا! آیا این کودک مرد است یا زن»؟ و خداوند هریک را که بخواهد می‌گوید. آن دو می¬گویند: فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۲

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۶۳/ البرهان/ نورالثقلین

سپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم

۱ -۱

(مؤمنون/ ۱۴)

ابن¬عباس (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ یَقُولُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ مَا خَرَجَ فَکَانَ مِنْ بَدْءِ خَلْقِهِ الْآخَرِ أَنِ اسْتَهَلَّ ثُمَّ کَانَ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ دُلَّ عَلَی ثَدْیِ أُمِّهِ ثُمَّ کَانَ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ عَلِمَ کَیْفَ یَبْسُطُ رِجْلَیْهِ إِلَی أَنْ قَعَدَ إِلَی أَنْ حَبَا إِلَی أَنْ قَامَ عَلَی رِجْلَیْهِ إِلَی أَنْ مَشَی إِلَی أَنْ فُطِمَ فَعَلِمَ کَیْفَ یَشْرَبُ وَ یَأْکُلُ مِنَ الطَّعَامِ إِلَی أَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ إِلَی أَنْ بَلَغَ إِلَی أَنْ یَتَقَلَّبَ فِی الْبِلَادِ.

ابن¬عبّاس ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ؛ یعنی از شکم مادر خارج می‌شود و با گریه‌ای که می‌کند، آغاز مرحله‌ی جدیدی از خلقش شروع می‌شود، و مراحل خلقت جدیدش این است که به¬سوی پستان مادر راهنمایی می‌شود. و مرحله‌ی بعد آفرینشش این است که بیاموزد چگونه پاهایش را دراز کند؛ بعد بیاموزد بنشیند، بر سر دست راه رود، سرپا بایستد، راه رود، تا از شیر گرفته¬ شود و بداند چگونه بنوشد و خوراک خورد تا به بلوغ رسد، تا آنجا رشد کند که در شهرها بگردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۴

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۸۳

۱ -۲

(مؤمنون/ ۱۴)

الباقر (خَلْقاً آخَرَ فَهُوَ نَفْخُ الرُّوحِ فِیهِ.

امام باقر ( مقصود از خَلْقاً آخَرَ دمیده¬شدن روح در جنین است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۴

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۶۹/ القمی، ج۲، ص۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(مؤمنون/ ۱۴)

امیرالمؤمنین (إِذَا تَمَّتِ النُّطْفَهًُْ أَرْبَعَهًَْ أَشْهُرٍبُعِثَ إِلَیْهَا مَلَکٌ فَنَفَخَ فِیهَا الرُّوحَ فِی الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ فَذَلِکَ قَوْلُهُ ثُمّ‌أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ یَعْنِی نَفَخَ الرُّوحَ.

امام علی ( وقتی نطفه چهارماهه شود فرشته‌ای می‌آید و در ظلمات سه‌گانه بر او جان می‌دمد و این است کلام خداوند متعال که می‌فرماید: ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَر؛ یعنی دمیدن جان.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۴

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۸۳

۱ -۴

(مؤمنون/ ۱۴)

الصّادق (قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِه یَا بُنَیَّ إِنَّ الدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ وَ قَدْ هَلَکَ فِیهَا عَالَمٌ کَثِیرٌ فَاجْعَلْ سَفِینَتَکَ فِیهَا الْإِیمَانَ بِاللَّهِ الی ان قال وَ الِاعْتِقَادُ فِی الرُّوحِ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ جِنْسِ الْبَدَنِ وَ أَنَّهُ خَلْقٌ آخَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَی ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِین.

امام صادق ( لقمان حکیم (به پسرش فرمود: «فرزند عزیزم! دنیا دریایی عمیق و ژرف است و افرادی بسیار زیاد در این دریا هلاک شده‌اند. پس توجّه¬ داشته ¬باش که کشتی خود را در این دریای ژرف، ایمان به خدا قرار دهی… و اعتقاد [حقیقی] در ذات روح آن است که از جنس بدن نیست و خلقتی دیگر است چرا که خداوند متعال فرموده است: ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۴

بحارالأنوار، ج۶، ص۲۵۰

پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است

۲ -۱

(مؤمنون/ ۱۴)

الرّسول (فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ خَالِقُ الْخَلْق.

پیامبر ( فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ؛ خالق تمام مخلوقات است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۴

بحارالأنوار، ج۹۵، ص۵۹

۲ -۲

(مؤمنون/ ۱۴)

الکاظم (عَنِ الْفَتْحِ‌بْنِ‌یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌الْحَسَنِ (: هَلْ غَیْرُ الْخَالِقِ الْجَلِیلِ خَالِقٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ فِی عِبَادِهِ خَالِقِینَ وَ غَیْرَ خَالِقِینَ مِنْهُمْ عِیسَی (خَلَقَ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهًِْ الطَّیْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَنَفَخَ فِیهِ فَصَارَ طَائِراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ السَّامِرِیُّ خَلَقَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوَارٌ.

امام کاظم ( فتح‌بن‌یزید گوید: به امام کاظم (عرض کردم: آیا غیر از آفریننده‌ی بزرگوار آفریننده‌ای است؟ فرمود: «خدای تبارک-وتعالی [وقتی] می¬فرماید: فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ خبر داده است که در میان بندگانش آفرینندگان و غیر آفرینندگانی هستند از جمله‌ی ایشان عیسی (است که به فرمان خدا از گل مجسمه¬ای به شکل پرنده آفرید؛ در آن دمید و به فرمان خدا مبدّل به پرنده¬ای¬ شد که می¬پرید و سامری برای بنی¬اسرائیل مجسّمه‌ی گوساله¬ای ساختند که صدایی همچون صدای گوساله داشت. (اعراف/۱۴۸)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۴

بحارالأنوار، ج۴، ص۱۴۷/ التوحید، ص۶۰/ نورالثقلین

۲ -۳

(مؤمنون/ ۱۴)

الصّادق (قَالَ الصَّادِقُ (لِلزِّنْدِیقِ الَّذِی سَأَلَهُ مَسَائِلَ الرِّیحُ لَوْ حُبِسَتْ أَیَّاماً لَفَسَدَتِ الْأَشْیَاءُ جَمِیعاً وَ تَغَیَّرَتْ وَ سَأَلَهُ عَنْ جَوْهَرِ الرِّیحِ فَقَال: الرِّیحُ هَوَاءٌ إِذَا تَحَرَّکَ سُمِّیَ رِیحاً فَإِذَا سَکَنَ سُمِّیَ هَوَاءً وَ بِهِ قِوَامُ الدُّنْیَا وَ لَوْ کُفَّتِ 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 فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ.

امام صادق ( [در پاسخ یکی از زندیق¬ها] درباره‌ی باد [و اینکه] اگر باد چند روز بند آید همه چیز تباه¬ و دگرگون می‌گردد و درباره‌ی جوهر باد، فرمود: «باد هواست و چون حرکت کند باد نامیده می‌شود و چون آرام است هوا نام دارد و قوام دنیا به آن است. اگر سه روز باد بایستد هرچه بر روی زمین است تباه می¬شود و می‌گندد؛ زیرا باد به ¬مانند بادبزنی فساد را از همه چیز دفع¬ می‌کند و آن را پاکیزه می‌سازد؛ [باد] چون روح است که وقتی از تن برآید تن تباه¬ می‌شود و دگرگون می‌گردد، فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۴

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۱۵/ بحارالأنوار، ج۵۸، ص۳۵

۲ -۴

(مؤمنون/ ۱۴)

امیرالمؤمنین (عَنْ زَیْدِ‌بْنِ‌وَهْبٍ قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (عَنْ قُدْرَهًِْ اللَّهِ تَعَالَی جَلَّتْ عَظَمَتُهُ فَقَامَ خَطِیباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَال: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَائِکَهًًْ لَوْ أَنَّ مَلَکاً مِنْهُمْ هَبَطَ إِلَی الْأَرْضِ مَا وَسِعَتْهُ لِعِظَمِ خَلْقِهِ وَ کَثْرَهًِْ أَجْنِحَتِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ کُلِّفَتِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ أَنْ یَصِفُوهُ مَا وَصَفُوهُ لِبُعْدِ مَا بَیْنَ مَفَاصِلِهِ وَ حُسْنِ تَرْکِیبِ صُورَتِهِ وَ کَیْفَ یُوصَفُ مِنْ مَلَائِکَتِهِ مَنْ سَبْعُمِائَهًِْ عَامٍ مَا بَیْنَ مَنْکِبَیْهِ وَ شَحْمَهًِْ أُذُنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسُدُّ الْأُفُقَ بِجَنَاحٍ مِنْ أَجْنِحَتِهِ دُونَ عِظَمِ یَدَیْهِ وَ مِنْهُمْ مَنِ السَّمَاوَاتُ إِلَی حُجْزَتِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدَمُهُ عَلَی غَیْرِ قَرَارٍ فِی جَوِّ الْهَوَاءِ الْأَسْفَلِ وَ الْأَرَضُونَ إِلَی رُکْبَتَیْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ أُلْقِیَ فِی نُقْرَهًِْ إِبْهَامِهِ جَمِیعُ الْمِیَاهِ لَوَسِعَتْهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ أُلْقِیَتِ السُّفُنُ فِی دُمُوعِ عَیْنَیْهِ لَجَرَتْ دَهْرَ الدَّاهِرِینَ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ.

امام علی ( زیدبن‌وهب گوید: از امیرالمؤمنین (درباره‌ی قدرت خداوند پرسیده شد. حضرت برای ایراد سخنرانی برخاست و خدا را ستود و ستایش¬ کرد، سپس فرمود: «خداوند متعال فرشتگانی دارد که اگر یکی از آن‌ها به زمین فرود ¬آید، زمین به‌سبب بزرگی و بسیاری بال‌هایش گنجایش او را ندارد و برخی از ایشان چنان هستند که اگر جنّ و انس مکلّف به وصف ایشان بشوند، نمی‌توانند او را به¬سبب فاصله‌ی بسیاری که میان مفاصل ایشان است و زیبایی و ترکیب چهره‌ی ایشان وصف کنند. چگونه ممکن است فرشته‌ای که مساحت میان دوش¬هایش و همچنین فاصله‌ی میان دوش¬ها تا لاله‌ی گوشش هفتصدسال راه است را توصیف¬ کرد؟ برخی از ایشان با بال¬های خود سراسر افق را می‌پوشانند و این غیر از بزرگی دست‌های آنان است. برخی از ایشان چنان کشیده قامت هستند که آسمان تا کمر آنان است. برخی از ایشان کف پایشان در جو هوای پایین¬ترین طبقه قرار دارد و بلندای تمام زمین¬ها تا زانوان آنان است. برخی از ایشان چنانند که اگر تمام آب¬های زمین در گودی کنار انگشت دست آنان ریخته ¬شود جا می‌گیرد. برخی از ایشان چنان هستند که اگر کشتی‌ها در دریای اشک آنان به حرکت در آید تمام روزگاران باید حرکت کنند، فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۶

بحارالأنوار، ج۵۶، ص۱۷۸

۲ -۵

(مؤمنون/ ۱۴)

الصّادق (المفضّل فَقَوْلُ مَنْ قَالَ فِی الْأَشْیَاءِ إِنَّ کَوْنَهَا بِالْعَرَضِ وَ الِاتِّفَاقِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ شَیْئاً مِنْهَا یَأْتِی عَلَی خِلَافِ الطَّبِیعَهًِْ {بِعَرَضٍ} یَعْرِضُ لَهُ خَطَأٌ وَ خَطَلٌ فَإِنْ قَالُوا وَ لِمَ صَارَ مِثْلُ هَذَا یَحْدُثُ فِی الْأَشْیَاءِ قِیلَ لَهُمْ لِیُعْلَمَ أَنَّهُ لَیْسَ کَوْنُ الْأَشْیَاءِ بِاضْطِرَارٍ مِنَ الطَّبِیعَهًِْ وَ لَا یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ سِوَاهُ کَمَا قَالَ {الْ} قَائِلُونَ بَلْ هُوَ تَقْدِیرٌ وَ عَمْدٌ مِنْ خَالِقٍ حَکِیمٍ إِذْ جَعَلَ الطَّبِیعَهًَْ تَجْرِی أَکْثَرَ ذَلِکَ عَلَی مَجْرًی وَ مِنْهَاجٍ مَعْرُوفٍ وَ یَزُولُ أَحْیَاناً عَنْ ذَلِکَ لِأَعْرَاضٍ تَعْرِضُ لَهَا فَیُسْتَدَلُّ بِذَلِکَ عَلَی أَنَّهَا مُصَرَّفَهًٌْ مُدَبَّرَهًٌْ فَقِیرَهًٌْ إِلَی إِبْدَاءِ الْخَالِقِ وَ قُدْرَتِهِ فِی بُلُوغِ غَایَتِهَا وَ إِتْمَامِ عَمَلِهَا فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ یَا مُفَضَّلُ.

امام صادق (ای مفضل! (گاهی به دلایل نقص رحم یا ایرادی در پدر و مادر، جنین انسان و حتی حیوانات، معیوب و ناقص به دنیا می‌آید و هیچ ربطی به اتفاق و حادثه ندارد و حتماً دلیلی دارد) پس گفته‌ی عدّه‌ای که می‌گویند اینکه بعضی از چیزها به صورت اتّفاقی، خلاف طبیعت و قاعده صحیح خود ایجاد می‌شوند، دلیل و شاهدی بر خطا و بی‌تدبیر بودن خلقت است، صحیح نیست. اگر بگویند: «چرا چنین وقایعی پدید می‌آید [و مخلوقاتی ناقص به وجود می‌آیند]»؟ پاسخ داده می‌شود: «تا خیال نشود که همه چیز ضرورتاً از طبیعت سرمی‌زند و جز طبیعت چیزی [و خالقی] در کار نیست. بلکه همان‌طورکه اهل علم گفته‌اند کار آفرینش با تقدیر و حکمت آفرینشگر حکیم است؛ زیرا طبیعت را چنان آفرید که در بیش¬تر اوقات بر یک مسیر باشد و گاه به¬ خاطر وجود دلایل و علل خاصّی از مسیر معروف و همیشگی بیرون رود تا بدین‌وسیله ثابت¬ گردد که کار طبیعت [از خود آن نیست بلکه] کسی دیگر آن را تدبیر می‌کند و برای رسیدن به غایت، به ابداء، قدرت و اتمام آفرینشگر تبارک¬وتعالی نیازمند است. به‌راستی که او فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۶

بحارالأنوار، ج۳، ص۱۵۰

۲ -۶

(مؤمنون/ ۱۴)

أمیرالمؤمنین (وَ فِیهِ بُطْلَانُ مَا ادَّعَوْهُ وَ نَسَبُوهُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یَأْمُرَ خَلْقَهُ بِمَا لَا یَقْدِرُونَ أَوْ یَنْهَاهُمْ عَمَّا لَیْسَ فِیهِمْ صُنْعٌ وَ لَا اکْتِسَابٌ وَ خَالَفَهُمْ فِرْقَهًٌْ أُخْرَی فِی قَوْلِهِمْ فَقَالُوا إِنَّ الْأَفْعَالَ نَحْنُ نَخْلُقُهَا عِنْدَ فِعْلِنَا لَهَا وَ لَیْسَ فِیهَا صُنْعٌ وَ لَا اکْتِسَابٌ وَ لَا مَشِیَّهًٌْ وَ لَا إِرَادَهًٌْ وَ یَکُونُ مَا یَشَاءُ إِبْلِیسُ وَ لَا یَکُونُ مَا لَا یَشَاءُ فَضَادُّوا الْمُجَبِّرَهًَْ فِی قَوْلِهِمْ وَ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ خَلَّاقُونَ مَعَ اللَّهِ وَ

احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ فَقَالُوا قَوْلُهُ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ یُثْبِتُ خَلَّاقِینَ غَیْرَهُ فَجَهِلُوا هَذِهِ اللَّفْظَهًَْ وَ لَمْ یَعْرِفُوا مَعْنَی الْخَلْقِ وَ عَلَی کَمْ وَجْهٍ هُوَ فَسُئِلَ (عَنْ ذَلِکَ وَ قِیلَ لَهُ هَلْ فَوَّضَ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی الْعِبَادِ مَا یَفْعَلُونَ فَقَالَ اللَّهُ أَعَزُّ وَ أَجَلُّ مِنْ ذَلِکَ قِیلَ فَهَلْ یُجْبِرُهُمْ عَلَی مَا یَفْعَلُونَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی فِعْلٍ ثُمَّ یُعَذِّبَهُمْ عَلَیْهِ قِیلَ أَبَیْنَ الْهَاتَیْنِ الْمَنْزِلَتَیْنِ مَنْزِلَهًٌْ ثَالِثَهًٌْ فَقَالَ نَعَمْ کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَقِیلَ مَا هِیَ قَالَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ.

امام علی ( در بطلان کلامی است که مدّعی ¬آن هستند و آن را به خداوند تعالی نسبت¬ می¬دهد که مخلوقاتش را به چیزهایی دستور داد که توانایی انجام آن‌ها را ندارند یا آن‌ها را از چیزهایی منع¬ کرد که در آن‌ها دخل و تصرّفی ندارند. و فرقه‌ی دیگری در این سخن آن‌ها، با ایشان مخالفت ¬کردند و گفتند: «ما افعال را می‌آفرینیم در وقتی¬که آن‌ها را انجام¬ می¬دهیم، و [خدا] هیچ دخل-وتصرّف، مشیّت و اراده¬ای در آن‌ها ندارد و هرآنچه ابلیس می¬خواهد می¬شود و هرآنچه [خدا] می¬خواهد، نمی‌شود». و با مجبّره در این کلامش، مخالفت ¬کرده و ادّعا ¬کردند که آن‌ها هم با خدا در آفرینش سهیم هستند و به این کلام خداوند: فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ استدلال ¬کردند و گفتند: «این کلام خدا: فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ آفریدگارانی غیر از او را اثبات می¬کند». آن‌ها نسبت به این کلام جاهل هستند و علم ندارند و معنای آفریدن را و اینکه آن بر چند نوع است، نشناختند. درباره‌ی این [خلق و انواع آن] از [امام] سؤال شد و گفته شد: «آیا خداوند تعالی آنچه را که بندگانش انجام¬ می¬دهند به خودشان واگذار کرده ¬است»؟ فرمود: «خداوند عزیزتر و جلیل¬تر از این است [که کارهای بندگان را به خودشان واگذار کند]». گفته شد: «آیا آن‌ها را بر آنچه که انجام می‌دهند، مجبور کرد»؟ فرمود: «خداوند سبحان، عادل¬تر از آن است که آن‌ها را بر کاری مجبور کند و سپس به ¬خاطر انجام آن کار آن‌ها را عذاب¬ کند». گفته شد: «آیا بین این دو جایگاه (جبر و تفویض) جایگاه سوّمی هست»؟ فرمود: «آری؛ همان‌گونه که بین آسمان¬ها و زمین [جایگاه سوّمی غیر از آسمان و زمین است]». گفته شد: «آن چیست»؟ فرمود: «رازی است از رازهای خداوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۶

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۸۵

آیه ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذالِکَ لَمَیِّتُونَ [15]

آنگاه شما بعد از آن می‌میرید.

آیه ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ تُبْعَثُونَ [16]

سپس در روز قیامت برانگیخته می¬شوید.

۱

(مؤمنون/ ۱۶)

الصّادق (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَبْعَثَ الْخَلْقَ أَمْطَرَ السَّمَاءَ عَلَی الْأَرْضِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَاجْتَمَعَتِ الْأَوْصَالُ وَ نَبَتَتِ اللُّحُومُ.

امام صادق ( وقتی خداوند اراده فرماید که مردم را زنده¬ کند و برانگیزاند، چهل شبانه‌روز آسمان بر زمین باران می‌بارد. مفاصل جمع و بر آن گوشت روییده¬ می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۸

الأمالی للصدوق، ص۱۷۷

آیه وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلینَ [17]

ما بر فراز شما هفت راه ( طبقات هفتگانه آسمان) را قرار دادیم و هرگز از خلق [خود] غافل نبوده¬ایم.

۱

(مؤمنون/ ۱۷)

علی¬بن¬ابراهیم (وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرائِقَ قَالَ السَّمَاوَاتِ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرائِقَ؛ مقصود، آسمان¬ها است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۸

القمی، ج۲، ص۹۱/ البرهان

آیه وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلی ذَابٍ بِهِ لَقادِرُونَ [18]

و از آسمان، آبی به‌اندازه‌ی معیّن فرو فرستادیم و آن را در زمین [در جايگاه مخصوصى] ساکن نمودیم و ما بر از بین بردن آن کاملاً قادریم.

آیه فَأَنْشَأْنا لَکُمْ بِهِ جَنّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ لَکُمْ فِی‌ها فَواکِهُ کَثِیرَةٌ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ [19]

پس به‌وسیله‌ی آن باغ‌هایی از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم؛ باغ‌هایی که در آن برای شما میوه‌های فراوانی است؛ و از آن می‌خورید.

۱

(مؤمنون/ ۱۹)

الصّادق (یَعْنِی مَاءَ الْعَقِیقِ.

امام¬ صادق ( منظور از آبی که در زمین ساکن شده است، آبی است که در سرزمین عقیق (شهری در شمال مکه) جمع شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۸

الکافی، ج۶، ص۳۹۱/ بحارالأنوار، ج۶۳، ص۴۴۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۵، ص۲۷۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۱۹)

الباقر (فَهِیَ الْأَنْهَارُ وَ الْعُیُونُ وَ الْآبَارُ.

امام باقر ( مقصود؛ نهرها، چشمه‌ها و چاه¬ها است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۸

بحارالأنوار، ج۵۶، ص۳۷۳/ القمی، ج۲، ص۹۱/ نورالثقلین

۳

(مؤمنون/ ۱۹)

الرّسول (أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّهًِْ إِلَی الْأَرْضِ خَمْسَهًَْ أَنْهَارٍ سَیْحُونَ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ جَیْحُونَ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخَ وَ دِجْلَهًَْ وَ الْفُرَاتَ وَ هُمَا نَهْرَا الْعِرَاقِ وَ النِّیلَ وَ هُوَ نَهَرُ مِصْرَ أَنْزَلَهَا اللَّهُ مِنْ عَیْنٍ وَاحِدَهًٍْ مِنْ عُیُونِ الْجَنَّهًِْ مِنْ أَسْفَلِ دَرَجَهًٍْ مِنْ دَرَجَاتِهَا عَلَی جَنَاحَیْ جَبْرَائِیلَ فَاسْتَوْدَعَهَا الْجِبَالَ وَ أَجْرَاهَا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَهَا مَنَافِعَ لِلنَّاسِ فِی أَصْنَافِ مَعَایِشِهِمْ فَذَلِکَ قَوْلُهُ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ فَإِذَا کَانَ عِنْدَ خُرُوجِ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ أَرْسَلَ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ فَرُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ الْقُرْآنُ وَ الْعِلْمُ کُلُّهُ وَ الْحَجَرُ مِنْ رُکْنِ الْبَیْتِ وَ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ (وَ تَابُوتُ مُوسَی (بِمَا فِیهِ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ الْخَمْسَهًُْ فَیُرْفَعُ کُلُّ ذَلِکَ إِلَی السَّمَاءِ فَذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ إِنَّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ فَإِذَارُفِعَتْ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ مِنَ‌الْأَرْضِ فَقَدَأَهْلُهَا خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ.

پیامبر ( خدا از بهشت به زمین پنج رود فرود آورد: سیحون که رودی در هند است، جیحون رودی در بلخ، دجله و فرات دو رود در عراق و نیل رودی در مصر؛ خدا آن‌ها را از یک چشمه‌ای از پایین‌ترین درجه‌های بهشت بر دو بال جبرئیل (فرو آورد و در کوه¬ها سپرد و بر روی زمین جاری¬ کرد و آن را برای مراحل مختلف زندگی مردم سودمند قرار داد و این است کلام خدا: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ؛ وقتی که هنگام خروج یاجوج و مأجوج شود، خدا جبرئیل (را می‌فرستد تا از زمین قرآن، همه‌ی دانش، حجرالأسود را از دیوارهای خانه‌ی خدا مقام ابراهیم (تابوت موسی (و هرچه در تابوت است و این پنج رود را به¬ آسمان بالا برد و این است کلام خداوند عزّوجلّ: و ما بر از بین بردن آن کاملاً قادریم و چون این چیزها از زمین بالا روند اهل زمین خیر و برکت دنیا و آخرت را از دست¬ می‌دهند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۰

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۸/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۶ و بحارالأنوار، ج۵۶، ص۳۶۳ و نورالثقلین؛ «بتفاوت»

آیه وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآکِلینَ [20]

و [نيز] درختی را که از طور سینا می¬روید (درخت زیتون) و از آن روغن و «نان خورش» برای خورندگان فراهم می¬گردد [آفريديم].

۱

(مؤمنون/ ۲۰)

علی¬بن¬ابراهیم (وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآکِلِینَ قَالَ شَجَرَهًُْ الزَّیْتُونِ وَ هُوَ مَثَلُ رَسُولِ¬اللَّهِ (وَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآکِلِینَ؛ منظور درخت زیتون است و نمادی است از پیامبراکرم (و امام علی (.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۰

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۶۸/ القمی، ج۲، ص۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۲۰)

الرّسول (الزَّیْتُ شَجَرَهًٌْ مُبَارَکَهًٌْ فَائتَدِمُوا مِنْهُ وَ ادَّهِنُوا.

پیامبر ( زیتون را بخورانید و به تن بمالید که از درخت مبارکی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۰

نورالثقلین

۳

(مؤمنون/ ۲۰)

الباقر (قَوْلُهُ: وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناءَ فَالطُّورُ الْجَبَلُ وَ السَّیْنَاءُ الشَّجَرَهًُْ وَ أَمَّا الشَّجَرَهًُْ الَّتِی تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ فَهِیَ الزَّیْتُونُ.

امام باقر ( طور به‌معنای کوه، سیناء به‌معنای درخت و درختی که نان¬خورش (و خوراکی) است برای خورندگان، زیتون است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۰

القمی، ج۲، ص۹۱/ البرهان

۴

(مؤمنون/ ۲۰)

الباقر (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی حَدِیثٍ حَدَّثَ بِهِ أَنَّهُ کَانَ فِی وَصِیَّهًِْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (أَنْ أَخْرِجُونِی إِلَی الظَّهْرِ فَإِذَا تَصَوَّبَتْ أَقْدَامُکُمْ وَ اسْتَقْبَلَتْکُمْ رِیحٌ فَادْفِنُونِی وَ هُوَ أَوَّلُ طُورِ سَیْنَاءَ فَفَعَلُوا ذَلِکَ.

امام باقر ( در وصیّت¬نامه‌ی امیرالمؤمنین (آمده است: «مرا از کوفه به‌طرف نجف بیرون برید؛ هرجا که پاهای شما در زمین فرو نشیند و بند شود و نسیمی روبروی شما بوزد، مرا همان¬جا دفن¬ کنید که آنجا اوّل طور سیناست». آن‌ها نیز همین کار را کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۰

تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۴/ نورالثقلین

۵

(مؤمنون/ ۲۰)

ابن¬عباس (إِنَّمَا سُمِّیَ الْجَبَلُ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ مُوسَی (طُورَ سَیْنَاءَ لِأَنَّهُ جَبَلٌ کَانَ عَلَیْهِ شَجَرُ الزَّیْتُونِ وَ کُلُّ جَبَلٍ یَکُونُ عَلَیْهِ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ أَوِ الْأَشْجَارِ سُمِّیَ طُورَ سَیْنَاءَ وَ طُورَ سِینِینَ وَ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ أَوِ الْأَشْجَارِ مِنَ الْجِبَالِ سُمِّیَ طور {طُوراً} وَ لَا یُقَالُ لَهُ طُورُ سَیْنَاءَ وَ لَا طُورُ سِینِینَ.

ابن¬عبّاس ( کوهی که موسی (بر روی آن قرار داشت به‌این‌دلیل طورسینا نام¬ گرفت که درخت زیتون بر روی آن بود. هر کوهی که گیاه و درخت سودمندی بر روی آن روییده¬ باشد طورسینا یا طورسینین نام¬ می¬گیرد. کوهی که گیاه یا درخت سودمندی بر آن نباشد طور نامیده می¬شود امّا به آن طور¬سینا یا طورسینین گفته ¬نمی¬شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۰

بحارالأنوار، ج۱۳، ص۶۵ / البرهان

آیه وَ إِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقیکُمْ مِمَّا فی بُطُونِها وَ لَکُمْ فی‌ها مَنافِعُ کَثیرَةٌ وَ مِنْها تَأْکُلُون [21]

و در آفرینش چهارپایان برای شما عبرتی است از آنچه [از شير] در درون آن‌هاست به شما می‌نوشانیم و برای شما در آن‌ها منافع بسیار [ديگرى] است و از [گوشت] آن‌ها می¬خورید.

۱

(مؤمنون/ ۲۱)

ابن¬عباس (إِذَا اسْتَقَرَّ الْعَلَفُ فِی الْکَرِشِ صَارَ أَسْفَلُهُ فَرْثاً وَ أَعْلَاهُ دَماً وَ أَوْسَطُهُ لَبَناً فَیَجْرِی الدَّمُ فِی الْعُرُوقِ وَ اللَّبَنُ فِی الضَّرْعِ وَ یَبْقَی الْفَرْثُ کَمَا هُوَ فَذَاکَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً لَا یَشُوبُهُ الدَّمُ وَ لَا الْفَرْثُ.

ابن¬عبّاس ( چون علف در شکمبه‌ی حیوان جا گیرد، بخش پایینی آن سرگین، بخش بالایی آن خون و میانه‌اش شیر می‌گردد؛ خون در رگ‌ها می‌رود، شیر در پستان و سرگین همانجا می‌ماند و این است معنی کلام خداوند عزّوجلّ: از درون شکم آن‌ها، از میان غذاهای هضم‌شده و خون، شیر خالص [و گوارا به شما می¬نوشانیم]. (نحل/۶۶) شیرخالصی که آن را به خون و سرگین نیالود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۲

بحارالأنوار، ج۶۳، ص۸۹

آیه وَ عَلَیْها وَ عَلَی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ [22]

و بر آن‌ها و بر کشتی¬ها سوار می¬شوید.

۱

(مؤمنون/ ۲۲)

علی¬بن¬ابراهیم (عَلَی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ یَعْنِی السُّفُنَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( عَلَی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ؛ یعنی کشتی¬ها.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۲

القمی، ج۲، ص۹۱/ البرهان

آیه وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ فَقالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ أَ فَلا تَتَّقُونَ [23]

ما نوح را به‌سوی قومش فرستادیم پس گفت: «ای قوم من! خداوند یکتا را بپرستید، که جز او معبودی برای شما نیست؛ آیا [از پرستش بت¬ها] پرهیز نمی¬کنید»؟!

۱

(مؤمنون/ ۲۳)

ابن¬عباس (إِنَّهُ سُمِّیَ نُوحاً (لِکَثْرَهًِْ نَوْحِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ قِیلَ فِی سَبَبِ نَوْحِهِ: إِنَّهُ کَانَ یَدْعُو عَلَی قَوْمِهِ بِالْهَلَاکِ.

ابن¬عبّاس ( [حضرت نوح (] به این دلیل نوح نامیده¬ شده که زیاد بر خودش نوحه می‌کرد. درباره‌ی علّت نوحه¬کردنش گفته ¬شده: به خاطر این بود که پیوسته قومش را به هلاک‌شدن نفرین¬ می¬کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۲

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۳۰۵

۲

(مؤمنون/ ۲۳)

الصّادق (عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (أَنَّهُ قَالَ: کَانَ اسْمُ نُوحٍ (عَبْدَ الْغَفَّارِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً لِأَنَّهُ کَانَ یَنُوحُ عَلَی نَفْسِهِ.

امام¬ صادق ( اسم نوح (عبدالغفّار بود و به این علّت نوح نامیده¬ شد که مرتّب بر خودش نوحه و زاری¬ می‌کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۲

علل الشرایع، ج۱، ص۲۸

۳

(مؤمنون/ ۲۳)

الصّادق (کَانَ اسْمُ نُوحٍ (عَبْدَ الْمَلِکِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً لِأَنَّهُ بَکَی خَمْسَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ.

امام¬ صادق ( اسم نوح (عبدالأعلی بوده و پانصدسال نوحه و بی‌تابی می‌کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۲

علل الشرایع، ج۱، ص۲۸

۴

(مؤمنون/ ۲۳)

الصّادق (کَانَ اسْمُ نُوحٍ (عَبْدَ الْأَعْلَی وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً لِأَنَّهُ بَکَی خَمْسَمِائَهًِْ عَامٍ.

امام¬ صادق ( نام نوح (عبدالاعلی بود و چون پانصدسال گریه¬ کرد، به نوح نام‌گذاری شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۲

علل الشرایع، ج۱، ص۲۸

۵

(مؤمنون/ ۲۳)

الباقر (إِنَّ نُوحاً إِنَّمَا سُمِّیَ عَبْداً شَکُوراً لِأَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا أَمْسَی وَ أَصْبَحَ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنَّهُ مَا أَمْسَی وَ أَصْبَحَ بِی مِنْ نِعْمَهًٍْ أَوْ عَافِیَهًٍْ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَمِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الشُّکْرُ بِهَا عَلَیَّ حَتَّی تَرْضَی وَ بَعْدَ الرِّضَا إِلَهَنَا.

امام¬ باقر ( خداوند به این دلیل نوح (را (در آیه ۳ از سوره اسراء) بنده‌ی شاکر نامید که در هر صبح و شام می¬گفت: «خداوندا! من گواهی می‌دهم که هیچ روز و شبی از من نگذشت مگر آنکه نعمت و عافیت در دین و دنیایم از جانب تو به من رسید. تو یکتایی، شریکی نداری، سپاس فقط از آن توست، خدای ما! آنقدر سپاس تو را می‌گویم که راضی شوی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۲

علل الشرایع، ج۱، ص۲۹

آیه فَقالَ الْمَلَأُ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُریدُ أَنْ یَتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ وَ لَوْ شاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِکَةً ما سَمِعْنا بِهذا فی آبائِنَا الْأَوَّلینَ [24]

جمعیّت اشرافی [و مغرور] از قوم او که کافر بودند گفتند: «این [مرد] بشری همچون شما است، که می¬خواهد بر شما برتری جوید؛ اگر خدا می¬خواست [پيامبرى بفرستد] فرشتگانی نازل می¬کرد؛ ما چنین چیزی را هرگز درنیاکان خود نشنیده¬ایم!

آیه إِنْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتّی حِینٍ [25]

و فقط مردی است که به جنونی مبتلاست؛ پس مدّتی درباره‌ی او صبر کنید [تا مرگش فرا رسد، يا از اين بيمارى رهايى يابد]».

۱

(مؤمنون/ ۲۵)

الصّادق (دَعَا نُوحٌ (قَوْمَهُ عَلَانِیَهًًْ فَلَمَّا سَمِعَ عَقِبُ هِبَهًِْ اللَّهِ مِنْ نُوحٍ (تَصْدِیقَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنَ الْعِلْمِ صَدَّقُوهُ فَأَمَّا وُلْدُ قَابِیلَ فَإِنَّهُمْ کَذَّبُوهُ وَ قَالُوا ما سَمِعْنا بِهذا فِی آبائِنَا الْأَوَّلِینَ وَ قالُوا أَ نُؤْمِنُ لَکَ وَ اتَّبَعَکَ الْأَرْذَلُونَ یَعْنُونَ عَقِبَ هِبَهًِْ اللَّهِ.

امام¬ صادق ( نوح (قومش را آشکارا [به خدا] دعوت¬ کرد. وقتی فرزندان و نسل هبهًْ‌الله از نوح (تصدیق آنچه را که از علم در دستانشان هست شنیدند، او را تصدیق¬ کردند ولی فرزندان قابیل او را تکذیب¬ کرده و گفتند: ما سَمِعْنا بِهذا فِی آبائِنَا الْأَوَّلِینَ و گفتند: آیا ما به تو ایمان ¬بیاوریم درحالی¬که افراد پست و بی¬ارزش از تو پیروی¬کرده¬اند؟! (شعراء/۱۱۱) و منظورشان از افراد پست و بی‌ارزش فرزندان هبهًْ‌الله (بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۴

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۳۲۳/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۸۱

۲

(مؤمنون/ ۲۵)

أمیرالمؤمنین (کِتَابُ الْغَارَاتِ لِإِبْرَاهِیمَ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ، قَالَ رُوِیَ أَنَّ عَلِیّاً (کَتَبَ إِلَی مُعَاوِیَهًْ… أَلَمْ تَعْلَمْ یَا مُعَاوِیَهًُْ أَنَّ الْأَئِمَّهًَْ مِنَّا لَیْسَتْ مِنْکُمْ وَ قَدْ أَخْبَرَکُمُ اللَّهُ أَنَّ أُولِی الْأَمْرِ هُمُ الْمُسْتَنْبِطُو الْعِلْمِ وَ أَخْبَرَکُمْ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ یُرَدُّ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی ألرّسول (وَ إِلَی أُولِی¬الْأَمْرِ الْمُسْتَنْبِطِی الْعِلْمِ فَمَنْ أَوْفَی بِمَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ یَجِدِ اللَّهَ مُوفِیاً بِعَهْدِهِ وَ نَحْنُ آلُ إِبْرَاهِیمَ (الْمَحْسُودُونَ وَ أَنْتَ الْحَاسِدُ لَنَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ (بِیَدِهِ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ أَسْجَدَ لَهُ الْمَلَائِکَهًَْ وَ عَلَّمَهُ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا وَ اصْطَفَاهُ عَلَی الْعَالَمِینَ فَحَسَدَهُ الشَّیْطَانُ فَکانَ مِنَ الْغاوِینَ وَ نُوحاً (حَسَدَهُ قَوْمُهُ إِذْ قَالُوا ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُرِیدُ أَنْ یَتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ ذَلِکَ حَسَدٌ مِنْهُمْ لِنُوحٍ (أَنْ یُقِرُّوا لَهُ بِالْفَضْلِ وَ هُوَ بَشَرٌ.

امام علی ( امام علی (در نامه‌ای که به معاویه نوشت فرمود: … «ای معاویه! آیا نمی‌دانی‌ای معاویه! که امامان از ما هستند و از شما نیستند. خداوند به شما خبر داده ¬است که اولی¬الأمر همان استنباط¬کنندگان علم می¬باشند؛ و به شما خبر ¬داد که آنچه اختلاف ¬می¬کنید باید به خدا، رسول و اولی‌الأمری که استنباط¬کنندگان علم هستند، بازگردد. هرکس به آنچه با خدا پیمان ¬بسته است وفا کند، خداوند را وفا¬کننده به عهدش می¬یابد و ما آل ابراهیم (مورد حسادت واقع ¬شدیم و تو حسادت¬کننده به ما هستی. خداوند آدم (را با دستش آفرید، و در او از روح خودش دمید، ملائکه را برای او به سجده¬کردن وادار کرد، همه‌ی اسم¬ها را به او آموخت و او را به جهانیان برتری¬ داد که باعث ¬شد شیطان به او حسادت¬ کند و در نهایت از گمراهان شد. (اعراف/۱۷۵) قوم نوح (آنجا¬ که گفتند: ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُرِیدُ أَنْ یَتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ بر او حسادت کردند و از اینکه به فضیلت‌های نوح (اقرار کنند، حسادت می‌کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۴

بحارالأنوار، ج۳۳، ص۱۳۳/ الغارات، ج۱، ص۱۱۵

آیه قالَ رَبِّ انْصُرْنِی بِما کَذَّبُونِ [26]

[نوح] گفت: «پروردگارا! مرا در برابر تکذیب آنان یاری کن».

آیه فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ فَاسْلُکْ فی‌ها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَ لا تُخاطِبْنی فِی الَّذینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ [27]

ما به نوح وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و مطابق وحی ما بساز و هنگامی‌که فرمان ما فرا رسد و [آب از] تنور بجوشد [كه نشانه‌ی فرا رسيدن طوفان است] از هریک [از انواع حيوانات] یک جفت در کشتی سوار کن و [هم¬چنين] خانواده‌ات را، مگر آنانی که قبلاً وعده‌ی هلاکشان داده شده (همسر و فرزند کافرت) و دیگر درباره‌ی ستمکاران با من سخن مگو [و شفاعت مكن] که آنان همگی غرق خواهند شد.

۱

(مؤمنون/ ۲۷)

الباقر (کَانَتْ شَرِیعَهًُْ نُوحٍ (أَنْ یُعْبَدَ اللَّهُ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ وَ هِیَ الْفِطْرَهًُْ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا وَ أَخَذَاللَّهُ مِیثَاقَهُ عَلَی نُوحٍ (وَ عَلَی النَّبِیِّینَ (أَنْ یَعْبُدُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لَا یُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ أَمَرَ بِالصَّلَاهًِْ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ لَمْ یَفْرِضْ عَلَیْهِ أَحْکَامَ حُدُودٍ وَ لَا فَرَضَ مَوَارِیثَ فَهَذِهِ شَرِیعَتُهُ فَلَبِثَ فِیهِمْ نُوحٌ (أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً یَدْعُوهُمْ سِرّاً وَ عَلَانِیَهًًْ فَلَمَّا أَبَوْا وَ عَتَوْا قَالَ رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَأَوْحَی اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ إِلَیْهِ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما کانُوا یَفْعَلُونَ {یَعْمَلُونَ} فَلِذَلِکَ قَالَ نُوحٌ (وَ لا یَلِدُوا إِلَّا فاجِراً کَفَّاراً فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ.

امام¬ باقر ( شریعت و دین نوح (چنین بود که باید خدا را از سر توحید و اخلاص پرستید و از پرستش مانندها و امثالی که برای او ساخته‌اند دست ¬شست؛ این همان فطرتی است که مردم بر آن سرشته ¬شده‌اند. خداوند از نوح (و دیگر پیامبران پیمان ¬گرفته ¬است که او را بپرستند و شریکی برایش نگیرند، به نماز، امربه¬معروف، نهی¬ازمنکر و در نظر داشتن حلال و حرام، امر کرد، ولی احکام حدود و مواریث را بر او واجب نساخت و این آیین نوح (بود. و او در میان آنان نهصدوپنجاه سال، درنگ کرد. (عنکبوت/۱۴) » و در طول این مدّت در پنهان و پیدا آن‌ها را به پرستش خدا فرا خواند و چون سربرتافتند و سرکشی در پیش ¬گرفتند به پروردگارش گفت: من مغلوب [این قوم طغیانگر] شده¬ام، پس [مرا] یاری کن! . (قمر/۱۰) خداوند سبحان به او وحی فرستاد: جز آن‌ها که [تاکنون] ایمان آورده‌اند، دیگر هیچ‌کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد! پس، از کارهایی که می‌کردند، غمگین مباش! . (هود/۳۶) و ازهمین روی نوح (فرمود: و جز نسلی فاجر و کافر به دنیا نمی¬آورند. (نوح/۲۷) و خداوند فرمود: أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۶

الکافی، ج۸، ص۲۸۲/ بحارالأنوار، ج۱۱، ص۳۳۱/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۴

۲

(مؤمنون/ ۲۷)

الباقر (مَکَثَ نُوحٌ (فِی قَوْمِهِ یَدْعُوهُمْ سِرّاً وَ عَلَانِیَهًًْ فَلَمَّا عَتَوْا وَ أَبَوْا قَالَ رَبِّ إِنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ وَ أَمَرَهُ بِغَرْسِ النَّوَی فَمَرَّ عَلَیْهِ قَوْمٌ فَجَعَلُوا یَضْحَکُونَ وَ یَسْخَرُونَ وَ یَقُولُونَ قَدْ قَعَدَ غَرَّاساً حَتَّی إِذَا طَالَ وَ صَارَ طُوَالًا قَطَعَهُ وَ نَجَرَهُ فَقَالُوا قَدْ قَعَدَ نَجَّاراً ثُمَّ أَلَّفَهُ فَجَعَلَهُ سَفِینَهًًْ فَمَرُّوا عَلَیْهِ فَجَعَلُوا یَضْحَکُونَ وَ یَسْخَرُونَ وَ یَقُولُونَ قَدْ قَعَدَ مَلَّاحاً فِی أَرْضِ فَلَاهًٍْ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا.

امام¬ باقر ( نوح (در میان قوم خود ماند و آشکار و نهان آن‌ها را دعوت¬ کرد. هنگامی¬که طغیان ¬کردند و نپذیرفتند، گفت: من مغلوب [این قوم طغیانگر] شده¬ام، پس [مرا] یاری کن! . (قمر/۱۰) خداوند به او وحی¬ کرد که أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ و دستور داد که هسته‌ی خرما بکارد. گروهی از مردم بر او گذشتند و شروع¬کردند به خندیدن و مسخره¬کردن و می¬گفتند: «نوح (باغبان شده است»! تا اینکه وقتی زمان زیادی گذشت و درخت، بلند و تنومند شد آن را قطع کرد و با آن نجّاری کرد، گفتند: «نوح (نجّار شده است» تا اینکه آن [چوب¬ها] را جمع¬ کرد و آن‌ها را تبدیل به کشتی ¬کرد». بر او می¬گذشتند و شروع به خندیدن و مسخره-کردن می¬کردند و می¬گفتند: «نوح در این سرزمین بی‌آب و علف دریانورد شده»! تا اینکه نوح (کار ساخت کشتی را تمام کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۶

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۳۲۳

۳

(مؤمنون/ ۲۷)

الصّادق (فِی مُحَاوِرَهًٍْ مَعَ مُفَضَّلٍ… کَانَ نُوحٌ (رَجُلًا نَجَّاراً فَأَرْسَلَهُ اللَّهُ وَ انْتَجَبَه… فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا نُوحُ (أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ وَ أَوْسِعْهَا وَ عَجِّلْ عَمَلَهَا بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا فَعَمِلَ نُوحٌ (سَفِینَهًًْ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهًِْ بِیَدِهِ یَأْتِی بِالْخَشَبِ مِنْ بُعْدٍ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا… فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی کَمْ عُمِلَ سَفِینَهًُْ نُوحٍ (وَ فُرِغَ مِنْهَا قَالَ فِی الدَّوْرَیْنِ فَقُلْتُ کَمِ الدَّوْرَانِ قَالَ ثَمَانُونَ سَنَهًًْ قُلْتُ فَإِنَّ الْعَامَّهًَْ تَقُولُ عَمِلَهَا فِی خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ قَالَ فَقَالَ کَلَّا کَیْفَ وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ وَحْیِنا.

امام¬ صادق ( [در گفتگویی با مفضّل فرمود:] نوح (مردی نجّار بود که خدا او را رسول قرار داد و برگزید، خداوند به او وحی¬ کرد: «ای نوح (! کشتی بساز و او را وسیع (جادار) قرار بده و کار آن را در حضور ما و مطابق وحی ما، سریع انجام بده. نوح (کشتی را در مسجد کوفه با دست خود ساخت؛ از راه دور چوب می¬آورد تا اینکه از کار ساختن کشتی فارغ ¬شد (کار را تمام¬ کرد) … [مفضّل گوید] گفتم: «فدایت شوم! در چه مدّت کشتی نوح (ساخته و تمام ¬شد»؟ فرمود: «در دو دوره». گفتم: «این دو دوره چه مدّت بود»؟ فرمود: «هشتاد سال». گفتم: «مردم می‌گویند که پانصدسال طول ¬کشید». [امام] فرمود: «این¬گونه نیست! چگونه [این¬طور باشد] و حال آنکه خداوند می¬فرماید: وَ وَحیِنا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۶

بحارالأنوار، ج۹۷، ص۳۸۵/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۴

و هنگامی‌که فرمان ما فرا رسد و [آب از] تنور بجوشد

۱ -۱

(مؤمنون/ ۲۷)

الصّادق (فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّورُ الْآیَهًَْ رُوِیَ أَنَّهُ قِیلَ لِنُوحٍ (: إِذَا رَأَیْتَ الْمَاءَ یَفُورُ مِنَ التَّنُّورِ فَارْکَبْ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَکَ فِی السَّفِینَهًِْ فَلَمَّا نَبَعَ الْمَاءُ مِنَ التَّنُّورِ أَخْبَرَتْهُ امْرَأَتُهُ فَرَکِبَ.

امام¬ صادق ( روایت¬شده که به نوح (گفته¬ شد: «وقتی دیدی آب از تنور فَوَران¬ می‌کند، تو و همراهانت در کشتی سوار شوید». وقتی آب از تنور جوشید، همسرش به او خبر داد و سوار کشتی شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۶

نورالثقلین

آنان همگی غرق خواهند شد

۲ -۱

(مؤمنون/ ۲۷)

الرّضا (عَنْ عَبْدِ‌السَّلَامِ‌بْنِ‌صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا (قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّهًٍْ أَغْرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الدُّنْیَا کُلَّهَا فِی زَمَنِ نُوحٍ (وَ فِیهِمُ الْأَطْفَالُ وَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالَ مَا کَانَ فِیهِمُ الْأَطْفَالُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْقَمَ أَصْلَابَ قَوْمِ نُوحٍ (وَ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ أَرْبَعِینَ عَاماً فَانْقَطَعَ نَسْلُهُمْ فَغَرِقُوا وَ لَا طِفْلَ فِیهِمْ مَا کَانَ اللَّهُ تَعَالَی لِیَهْلِکَ بِعَذَابِهِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ أَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ (فَأُغْرِقُوا لِتَکْذِیبِهِمْ لِنَبِیِّ اللَّهِ نُوحٍ (وَ سَائِرُهُمْ أُغْرِقُوا بِرِضَاهُمْ تَکْذِیبَ الْمُکَذِّبِینَ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِیَ بِهِ کَانَ کَمَنْ شَاهَدَهُ وَ أَتَاهُ.

امام رضا ( عبدالسّلام¬بن¬صالح ¬هروی گوید: «از امام رضا (پرسیدم: «چرا خداوند دنیا را [با تمامی مردم غیر از آنهایی که با حضرت نوح (بودند] غرق¬ نمود با اینکه در میان ایشان اطفال و مردمان بی‌گناه بودند»؟! فرمود: «در میان آن‌ها اطفال نبود؛ زیرا خداوند صلب¬های مردان و ارحام زنان ایشان را چهل سال [قبل] عقیم و نازا کرده ¬بوده و نسلشان قطع¬ شده ¬بود؛ درحالی که طفلی در میان ایشان نبود، غرق¬ شدند. خداوند کسی را که گناه نداشته¬ باشد، هلاک¬ نمی¬کند و بیش¬تر آن‌ها به جهت تکذیب¬نمودن پیغمبر خدا، حضرت نوح (و باقی آن‌ها به¬سبب رضایت [چون سکوت نمودند و اعتراضی نکردند] بر تکذیب ایشان، غرق گردیدند؛ زیرا هرکه از امری غایب باشد و به آن امر راضی باشد، مانند کسی است که حاضر باشد و آن امر را انجام ¬داده باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۸

علل الشرایع، ج۱، ص۳۰

۲ -۲

(مؤمنون/ ۲۷)

الرّسول (لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُهْلِکَ قَوْمَ نُوحٍ (أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ شُقَ أَلْوَاحَ السَّاجِ فَلَمَّا شَقَّهَا لَمْ یَدْرِ مَا یَصْنَعُ بِهَا فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ فَأَرَاهُ هَیْئَهًَْ السَّفِینَهًِْ وَ مَعَهُ تَابُوتٌ فِیهِ مِائَهًُْ أَلْفِ مِسْمَارٍ وَ تِسْعَهًٌْ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ مِسْمَارٍ فَسَمَّرَ بِالْمَسَامِیرِ کُلِّهَا السَّفِینَهًَْ إِلَی أَنْ بَقِیَتْ خَمْسَهًُْ مَسَامِیرَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی مِسْمَارٍ مِنْهَا فَأَشْرَقَ فِی یَدِهِ وَ أَضَاءَ کَمَا یُضِیءُ الْکَوْکَبُ الدُّرِّیُّ فِی أُفُقِ السَّمَاءِ فَتَحَیَّرَ مِنْ ذَلِکَ نُوحٌ فَأَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِکَ الْمِسْمَارَ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ فَقَالَ لَهُ یَا جَبْرَئِیلُ مَا هَذَا الْمِسْمَارُ الَّذِی مَا رَأَیْتُ مِثْلَهُ قَالَ هَذَا بِاسْمِ خَیْرِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ أَسْمِرْهُ فِی أَوَّلِهَا عَلَی جَانِبِ السَّفِینَهًِْ الْیَمِینِ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی مِسْمَارٍ ثَانٍ فَأَشْرَقَ وَ أَنَارَ فَقَالَ نُوحٌ وَ مَا هَذَا الْمِسْمَارُ فَقَالَ مِسْمَارُ أَخِیهِ وَ ابْنُ عَمِّهِ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ فَأَسْمِرْهُ عَلَی جَانِبِ السَّفِینَهًِْ الْیَسَارِ فِی أَوَّلِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی مِسْمَارٍ ثَالِثٍ فَزَهَرَ وَ أَشْرَقَ وَ أَنَارَ فَقَالَ هَذَا مِسْمَارُ فَاطِمَهًَْ فَأَسْمِرْهُ إِلَی جَانِبِ مِسْمَارِ أَبِیهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی مِسْمَارٍ رَابِعٍ فَزَهَرَ وَ أَنَارَ فَقَالَ مِسْمَارُ الْحَسَنِ فَأَسْمِرْهُ إِلَی جَانِبِ مِسْمَارِ أَبِیهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی مِسْمَارٍ خَامِسٍ فَأَشْرَقَ وَ أَنَارَ وَ بَکَی فَقَالَ یَا جَبْرَئِیلُ مَا هَذِهِ النَّدَاوَهًُْ فَقَالَ هَذَا مِسْمَارُ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ سَیِّدِ الشُّهَدَاءِ فَأَسْمِرْهُ إِلَی جَانِبِ مِسْمَارِ أَخِیهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ (وَ حَمَلْناهُ عَلی ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ قَالَ النَّبِیُّ (الْأَلْوَاحُ خَشَبُ السَّفِینَهًِْ وَ نَحْنُ الدُّسُرُ لَوْلَانَا مَا سَارَتِ السَّفِینَهًُْ بِأَهْلِهَا.

پیامبر ( هنگامی¬که خداوند خواست قوم حضرت نوح (را نابود ¬کند، به آن حضرت وحی ¬کرد که تخته‌های چوب درخت ساج را دو نیم سازد. چون این کار را انجام ¬داد، نمی‌دانست با آن‌ها چه باید بکند. جبرئیل (همراه جعبه¬ای که یکصدوبیست¬ونه هزار میخ در آن بود، نازل شد و شکل کشتی را به او نمایاند. حضرت نوح (میخ‌ها را به تخته‌ها کوبید تا پنج میخ باقی ستاره‌ای پر نور در آسمان نورافشانی کند. نوح (تعجّب ¬کرد. خداوند آن میخ را به سخن وا داشت و به زبان فصیح و گویا شد: «نوح (از جبرئیل (پرسید: «این چه میخی است که تاکنون مانند آن را ندیده‌ام»؟! گفت: «این میخ به نام بهترین مخلوق خداوند، حضرت محمّدبن‌عبداللَّه (است. آن را بر سمت راست جلوی کشتی بگذار». سپس نوح (دستش را به میخ دوّم زد؛ آن هم درخشید و پرتو افشاند. نوح (به جبرئیل (گفت: «این چه میخی است»؟! جبرئیل (گفت: «این میخ به نام برادر و پسر عمویش، علیّ¬بن¬ابیطالب (است؛ آن را در جلوی کشتی، سمت چپ بکوب». بعد نوح (به میخ سوّم دست ¬زد؛ شکوفا شد و درخشید و نور داد. جبرئیل (گفت: «این میخ به نام حضرت فاطمه (است؛ آن را کنار میخی که به نام پدرش بود بکوب». دست برد و میخ چهارم را گرفت؛ آن هم روشنی داد و پرتو افشاند. جبرئیل (گفت: «این میخ به نام حضرت امام¬ حسن (است؛ آن را در کنار میخی که به نام پدرش بود بکوب». سپس دستش را به میخ پنجم زد. از آن هم فروغی برخاست و نور افشاند و گریست. نوح (گفت: «جبرئیل (! این گریه و زاری چیست»؟ جبرئیل (گفت: «این میخ به نام حضرت حسین¬بن¬علی (سرور شهیدان است؛ آن را در کنار میخی که به نام برادرش بود، بکوب». سپس پیامبراکرم (این آیه‌ی شریفه را خواند: و او را بر [کشتی] ساخته‌شده از الواح و میخ¬ها سوار کردیم. (قمر/۱۳)؛ الواح، چوب‌های کشتی و ما، میخ‌های آن بودیم و اگر ما نبودیم کشتی مسافرانش را حرکت¬ نمی‌داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۸

بحارالأنوار، ج۶، ص۳۳۲

ولایت

۱

(مؤمنون/ ۲۷)

أمیرالمؤمنین (یَا سَلْمَانُ وَ یَا جُنْدَبُ قَالا لَبَّیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (قَالَ (أَنَا الَّذِی حَمَلْتُ نُوحاً فِی السَّفِینَهًِْ بِأَمْرِ رَبِّی وَ أَنَا الَّذِی أَخْرَجْتُ یُونُسَ (مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ بِإِذْنِ رَبِّی وَ أَنَا الَّذِی جَاوَزْتُ بِمُوسَی‌بْنِ‌عِمْرَانَ (الْبَحْرَ بِأَمْرِ رَبِّی وَ أَنَا الَّذِی أَخْرَجْتُ إِبْرَاهِیمَ (مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ رَبِّی وَ أَنَا الَّذِی أَجْرَیْتُ أَنْهَارَهَا وَ فَجَّرْتُ عُیُونَهَا وَ غَرَسْتُ أَشْجَارَهَا بِإِذْنِ رَبِّی.

امیرالمؤمنین (ای سلمان و جندب! آن دو گفتند: «لبیک یا امیرالمؤمنین»! حضرت فرمود: «منم آن کس که به دستور خدا نوح (را در کشتی بردم؛ من یونس (را با اجازه‌ی خدا از شکم نهنگ خارج کردم؛ من با اجازه‌ی خدا موسی (را از دریا گذراندم؛ من با اجازه‌ی خدا ابراهیم (را از آتش نجات دادم؛ من با اجازه‌ی خدایم، نهرها و چشمه‌هایش را جاری و درخت‌هایش را کاشتم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۰

بحارالأنوار، ج۲۶، ص۵

آیه فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَکَ عَلَی الْفُلْکِ فَقُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذی نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَ [28]

و هنگامی‌که تو و همه‌ی کسانی که با تو هستند در کشتی مستقر شدید، بگو: «ستایش مخصوص خدایی است که ما را از قوم ستمکار نجات بخشید».

۱

(مؤمنون/ ۲۸)

الصّادق (إِنَّ نُوحاً (لَمَّا رَکِبَ فِی السَّفِینَهًِْ وَ خَافَ الْغَرَقَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (لَمَّا أَنْجَیْتَنِی مِنَ الْغَرَقِ فَنَجَّاهُ اللَّهُ عَنْه.

امام¬ صادق ( وقتی نوح (سوار کشتی شد و از غرق¬شدن ترسید گفت: «خدایا! از تو می‌خواهم به حقّ محمّد و آل محمّد (مرا از غرق‌شدن نجات¬ دهی»! و خدا او را نجات داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۰

أمالی للصدوق، ص۲۱۸

۲

(مؤمنون/ ۲۸)

أمیرالمؤمنین (یَا کُمَیْلُ قَالَ رَسُولُ¬اللَّهِ (فَوْقَ مِنْبَرِهِ عَلِیٌّ (مِنِّی وَ ابْنَایَ مِنْهُ وَ الطَّیِّبُونَ مِنِّی وَ أَنَا مِنْهُمْ وَ هُمُ الطَّیِّبُونَ بَعْدَأُمِّهِم… یَا کُمَیْلُ عَلَامَ یَحْسُدُونَنَا وَ اللَّهُ أَنْشَأَنَا قَبْلَ أَنْ یَعْرِفُونَا فَتَرَاهُمْ بِحَسَدِهِمْ إِیَّانَا عَنْ رَبِّنَا یُزِیلُونَّا… یَا کُمَیْلُ ثُمَّ یُنَادُونَ اللَّهَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ بَعْدَ أَنْ یَمْکُثُوا أَحْقَاباً اجْعَلْنَا عَلَی الرَّخَاءِ فَیُجِیبُهُمْ اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لاتُکَلِّمُونِ یَا کُمَیْلُ فَعِنْدَهَا یَیْأَسُونَ مِنَ الْکَرَّهًِْ وَ اشْتَدَّتِ الْحَسْرَهًُْ وَ أَیْقَنُوا بِالْهَلَکَهًِْ وَ الْمَکْثِ جَزَاءً بِمَا کَسَبُوا عُذِّبُوا یَا کُمَیْلُ قُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِی نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

امام علی (ای کمیل! رسول¬خدا (بر بالای منبر فرمود: «علی (از من است و دو فرزندم حسن و حسین (از اوست؛ پاکان از من و من از ایشانم و اینان بعد از مادرشان پاکان هستند…». ای کمیل! چرا مردم بر ما حسد می‌برند؟! خدا ما را آفریده پیش از آنکه مردم ما را بشناسند؛ پس می¬بینی اینان به¬واسطه‌ی حسدشان ما را از پروردگارمان جدا می‌کنند…‌ای کمیل! [حسودان به ما در قیامت) خدا را بعد از آنکه مدّت¬های طولانی درنگ ¬می¬کنند صدا می¬زنند که [خدایا] ما را در آسایش قرار ده! پس به ایشان جواب می‌دهد که خاموش¬ باشید و سخن مگویید! ای کمیل! دراین‌هنگام از آزادشدن ناامید می‌شوند و افسوس سخت می‌شود و به نابودی و درنگ‌کردن یقین پیدا می¬کنند؛ پاداش کردارشان عذاب است. ای کمیل! قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِی نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۰

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۲۷۸

آیه وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنی مُنْزَلاً مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلینَ [29]

و بگو: «پروردگارا! ما را در منزلگاهی پربرکت فرود آر و تو بهترین فرود آورندگانی».

۱

(مؤمنون/ ۲۹)

الرّسول (لِعَلِیٍّ (: یَا عَلِیُّ (إِذَا نَزَلْتَ مَنْزِلًا فَقُلِ اللَّهُمَ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ تُرْزَقْ خَیْرَهُ وَ یُدْفَعْ عَنْکَ شَرُّهُ. فِی کِتَابِ الْخِصَالِ فِیمَا عَلَّمَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (أَصْحَابَهُ مِنَ الْأَرْبَعِمِائَهًِْ بَابٌ فِی مَا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ: وَ إِذَا نَزَلْتُمْ مَنْزِلًا فَقُولُوا اللَّهُمَّ أَنْزِلْنَا مُنْزَلًا مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ.

پیامبر (ای علی (! چون به منزلی داخل می‌شوی بگو: انْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ المُنْزِلِینَ که این ذکر، ویژگی‌های خوب را روزی تو می‌کند. و یژگی¬های بد را از تو دور می‌کند». و در کتاب خصال آمده است: امیرالمؤمنان (در یک مجلس به یاران خود چهارصد درس از مواردی که کار دین و دنیای یک مسلمان را اصلاح می‌کند، آموخت از جمله اینکه وقتی در خانه‌ای داخل شدید بگویید: مُنْزَلًا مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ المُنْزِلِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۰

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۴۹/ نورالثقلین؛ «عنک شره الخصال… خیر المنزلین» محذوف

۲

(مؤمنون/ ۲۹)

الصّادق (عن أَبِی¬بَصِیرٍ قال قُلْتُ لِأَبِی¬عَبْدِ¬اللَّهِ (هَلْ لِلشُّکْرِ حَدٌّ إِذَا فَعَلَهُ الْعَبْدُ کَانَ شَاکِراً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ یَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی کُلِّ نِعْمَهًٍْ عَلَیْهِ فِی أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ إِنْ کَانَ فِیمَا أَنْعَمَ عَلَیْهِ فِی مَالِهِ حَقٌّ أَدَّاهُ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ وَ قَوْلُهُ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِیراً.

امام ¬صادق ( ابوبصیر گوید: به امام عرض¬ کردم: «آیا شکر حدّی دارد که هرگاه بنده‌ای آن را انجام¬ داد، شاکر محسوب¬ می‌گردد»؟ فرمود: «آری». عرض¬ کردم: «آن چیست»؟ فرمود: «خداوند را در هر نعمتی که به او و خاندانش می‌رسد، حمد می‌کند اگر چه حقّ مالی را که به او رسیده ادا کرده ¬باشد». خداوند متعال می‌فرماید: پاک و منزّه است کسی که این را مسخّر ما ساخت وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم. (زخرف/۱۳). درجایی دیگر می‌فرماید: رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ المُنْزِلِینَ و در آیه‌ای دیگر فرمود: پروردگارا! مرا [در هر کار]، با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز و از سوی خود، حجّتی یاری‌کننده برایم قرار ده! . (اسراء/۸۰).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۲

الکافی، ج۲، ص۹۵/ بحارالأنوار، ج۶۸، ص۲۹/ نورالثقلین

آیه إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ وَ إِنْ کُنَّا لَمُبْتَلینَ [30]

[آرى،] در این ماجرا [براى صاحبان عقل و انديشه] آیات و نشانه‌هایی است و ما به‌یقین [همگان را] آزمایش می¬کنیم (.

آیه ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِینَ [31]

سپس گروه دیگری را بعد از آن‌ها به وجود آوردیم.

۱

(مؤمنون/ ۳۱)

أمیرالمؤمنین (أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَاذَکُمْ مِنْ أَنْ یَجُورَ عَلَیْکُمْ وَ لَمْ یُعِذْکُمْ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَکُمْ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ وَ إِنْ کُنَّا لَمُبْتَلِین.

امیرالمؤمنین (ای مردم! خدا شما را پناه ¬داده¬ است و بر شما ستم روا نمی‌دارد، امّا پناهتان نداده ¬است که در بوته‌ی آزمایش واردتان نکند، و خداوندی که از هر گوینده¬ای، فراتر است فرمود: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ وَ إِنْ کُنَّا لَمُبْتَلِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۲

نهج البلاغهًْ، ص۱۴۹/ بحارالأنوار، ج۵، ص۲۲۰/ إرشادالقلوب، ج۱، ص۳۴/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۷، ص۱۰۹/ نورالثقلین

آیه فَأَرْسَلْنا فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ أَ فَلا تَتَّقُونَ [32]

و در میان آنان پیامبری از خودشان فرستادیم که: «خدای یگانه را بپرستید؛ که جز او معبودی برای شما نیست؛ آیا [با‌ اين همه، از شرك] پرهیز نمی‌کنید»؟!

آیه وَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْناهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ [33]

ولی اشرافیان [خودخواه] از قوم او که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب می‌کردند و در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم گفتند: «این بشری است مثل شما، از آنچه شما می‌خورید می¬خورد و از آنچه می¬نوشید می‌نوشد! [پس چگونه مى‌تواند پيامبر باشد]؟!

آیه وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ [34]

و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید، دراین‌صورت به‌یقین شما زیانکارید.

۱

(مؤمنون/ ۳۴)

أمیرالمؤمنین (نَحْنُ آلُ إِبْرَاهِیمَ (فَقَدْ حُسِدْنَا کَمَا حُسِدَ آبَاؤُنَا وَ أَوَّلُ مَنْ حُسِدَ آدَمُ (الَّذِی خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِیَدِهِ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ أَسْجَدَ لَهُ مَلَائِکَتَهُ وَ عَلَّمَهُ الْأَسْمَاءَ وَ اصْطَفَاهُ عَلَی الْعَالَمِینَ فَحَسَدَهُ الشَّیْطَانُ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَ ثُمَّ حَسَدَ قَابِیلُ هَابِیلَ فَقَتَلَهُ فَکَانَ مِنَ الْخَاسِرِینَ وَ نُوحٌ (حَسَدَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَ

یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ\* وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ. وَ للهِ الْخِیَرَةُ یَخْتَارُ مَنْ یَشَاءُ وَ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ. یُؤْتِی الْحِکْمَةَ وَ الْعِلْمَ مَنْ یَشَاء.

امام علی ( ما آل ابراهیم (هستیم و مورد حسادت واقع ¬شدیم همان¬گونه که پدرانمان مورد حسادت واقع شدند. اوّلین کسی که مورد حسادت واقع شد آدم (بود [زمانی] که خداوند عزّوجلّ او را با دست خود آفرید، روح خود را در او دمید، فرشتگان را برای او به سجده در آورد، اسم¬ها را به او آموخت و او را بر جهانیان برگزید که شیطان به او حسودی کرد و از گمراهان بود. سپس قابیل به هابیل (حسودی¬ کرد و او را کشت و از زیانکاران گردید. (مائده/۳۰) و قوم نوح (به او حسادت ¬کردند و خطاب به او گفتند: ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ\* وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ. این در حالی است که خداوند برگزیدگانی دارد که آن‌ها را برمی‌گزیند؛ درحالی‌که خداوند، رحمت خود را به هرکس بخواهد اختصاص می‌دهد. (بقره/۱۰۵) و او علم و حکمت را به آنکه بخواهد، می¬بخشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۲

بحارالأنوار، ج۳۲، ص۹۶/ الاحتجاج، ج۱، ص۱۶۰

آیه أَ یَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذا مِتُّمْ وَ کُنْتُمْ تُراباً وَ عِظاماً أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ [35]

آیا او به شما وعده می‌دهد هنگامی‌که مُردید و خاک و استخوان‌هایی [پوسيده] شدید، [از قبرها] بیرون آورده می‌شوید؟!

آیه هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما تُوعَدُونَ [36]

دور است، دور است این وعده¬هایی که به شما داده می¬شود!

آیه إِنْ هِیَ إِلّا حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ [37]

به‌یقین غیراز این زندگی دنیای ما، چیزی [در كار] نیست؛ پیوسته گروهی ازما می‌میریم، و نسل دیگری زنده می‌شود؛ و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد!

۱

(مؤمنون/ ۳۷)

ابن¬عباس (بُعداً لِمَا تُوعَدُونَ.

ابن‌عبّاس ( تحقق وعده‌هایی که به شما داده می‌شود، بسیار دور و بعید است!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۵۱

آیه إِنْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ افْتَری عَلَی اللهِ کَذِباً وَ ما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِینَ [38]

او فقط مردی است که بر خدا دروغ بسته؛ و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد!

آیه قالَ رَبِّ انْصُرْنِی بِما کَذَّبُونِ [39]

[پيامبرشان] گفت: «پروردگارا! مرا در برابر تکذیب آنان یاری کن»!

آیه قالَ عَمَّا قَلیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نادِمینَ [40]

[خداوند] فرمود: «به¬زودی پشیمان خواهند شد [امّا زمانى‌كه ديگر سودى به حالشان ندارد].»

۱

(مؤمنون/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (بُنِیَ الْکُفْرُ عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِم… فَجَعَلَ السَّیِّئَهًَْ ذَنْباً وَ الذَّنْبَ فِتْنَهًًْ وَ الْفِتْنَهًَْ دَنَساً وَ جَعَلَ الْحُسْنَی عُتْبَی وَ الْعُتْبَی تَوْبَهًًْ وَ التَّوْبَهًَْ طَهُوراً فَمَنْ تَابَ اهْتَدَی وَ مَنِ افْتُتِنَ غَوَی مَا لَمْ یَتُبْ إِلَی اللَّهِ وَ یَعْتَرِفْ بِذَنْبِهِ وَ لَا یَهْلِکُ عَلَی اللَّهِ إِلَّا هَالِکٌ اللَّهَ اللَّهَ فَمَا أَوْسَعَ مَا لَدَیْهِ مِنَ التَّوْبَهًِْ وَ الرَّحْمَهًِْ وَ الْبُشْرَی وَ الْحِلْمِ الْعَظِیمِ وَ مَا أَنْکَلَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْأَنْکَالِ وَ الْجَحِیمِ وَ الْبَطْشِ الشَّدِیدِ فَمَنْ ظَفِرَ بِطَاعَتِهِ اجْتَلَبَ کَرَامَتَهُ وَ مَنْ دَخَلَ فِی مَعْصِیَتِهِ ذَاقَ وَبَالَ نَقِمَتِهِ وَ عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نادِمِینَ.

امام علی ( کفر بر چهار پایه، بنا شده است… بدکرداری را گناه شمرده و گناه را فتنه و فتنه را آلودگی و خوش کرداری را رضایتمندی دانسته و رضایتمندی را توبه و توبه را پاک‌کننده. پس هرکه توبه ¬کرد، به راه حق هدایت شده و هرکس فتنه انگیخت، مادامی‌که به خدا بازنگشته و به گناهش اعتراف¬ نکرده، گمراه ¬شد. جز افرادی که هلاک می‌شوند، کسی در برابر خدا دلیری نمی‌کند. خدا را در نظر داشته باش! چه اندازه باب توبه به درگاهش وسیع و رحمت و بشارت و بردباریش بزرگ است! کیفر و دوزخ جانکاه و ضربتش سخت است! کسی که به فرمانبریش موفق گردد، کرامتش را به خود جلب¬ می‌کند و هرکه بر نافرمانیش درآید گرفتاری عذاب او را می‌چشد؛ وَ عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نادِمِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۴

بحارالأنوار، ج۶۹، ص۱۲۱

آیه فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمینَ [41]

سرانجام صیحه‌ی [مرگبار آسمانى] آن‌ها را به¬حق فرو گرفت و ما آن‌ها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم؛ دور باد قوم ستمکار [از رحمت خدا]!

۱

(مؤمنون/ ۴۱)

أمیرالمؤمنین (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ (أَنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ أُبُلَّهًَْ مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ وَ أَنَّ الْحِیتَانَ کَانَتْ سَبَقَتْ إِلَیْهِمْ یَوْمَ السَّبْتِ لِیَخْتَبِرَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ فِی ذَلِکَ فَشَرَعَتْ إِلَیْهِمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ فِی نَادِیهِمْ وَ قُدَّامَ أَبْوَابِهِمْ فِی أَنْهَارِهِمْ وَ سَوَاقِیهِمْ فَبَادَرُوا إِلَیْهَا فَأَخَذُوا یَصْطَادُونَهَا… قَالَتْ طَائِفَهًٌْ مِنْهُمُ الْآنَ نَصْطَادُهَا فَعَتَتْ وَ انْحَازَتْ طَائِفَهًٌْ أُخْرَی مِنْهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ فَقَالُوا نَنْهَاهُمْ عَنْ عُقُوبَهًِْ اللَّهِ أَنْ تَتَعَرَّضُوا بِخِلَافِ أَمْرِهِ… فَخَرَجُوا الطَّائِفَهًُْ الَّتِی وَعَظَتْهُم عَنْهُمْ مِنَ الْمَدِینَهًِْ مَخَافَهًَْ أَنْ یُصِیبَهُمُ الْبَلَاءُ فَنَزَلُوا قَرِیباً مِنَ الْمَدِینَهًِْ فَبَاتُوا تَحْتَ السَّمَاءِ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَوْلِیَاءُ اللَّهِ الْمُطِیعُونَ لِأَمْرِاللَّهِ غَدَوْا لِیَنْظُرُوا مَا حَالُ أَهْلِ الْمَعْصِیَهًِْ فَأَتَوْا بَابَ الْمَدِینَهًِْ فَإِذَا هُوَ مُصْمَتٌ فَدَقُّوهُ فَلَمْ یُجَابُوا وَ لَمْ یَسْمَعُوا مِنْهَا حِسَّ أَحَدٍ فَوَضَعُوا سُلَّماً عَلَی سُورِ الْمَدِینَهًِْ ثُمَّ أَصْعَدُوا رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَشْرَفَ عَلَی الْمَدِینَهًِْ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ بِالْقَوْمِ قِرَدَهًًْ یَتَعَاوَوْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَصْحَابِهِ یَا قَوْمِ أَرَی وَ اللَّهِ عَجَباً قَالُوا وَ مَا تَرَی قَالَ أَرَی الْقَوْمَ قَدْ صَارُوا قِرَدَهًًْ یَتَعَاوَوْنَ لَهَا أَذْنَابٌ فَکَسَرُوا الْبَابَ قَالَ فَعَرَفَتِ الْقِرَدَهًُْ أَنْسَابَهَا مِنَ الْإِنْسِ وَ لَمْ تَعْرِفِ الْإِنْسُ أَنْسَابَهَا مِنَ الْقِرَدَهًِْ فَقَالَ الْقَوْمُ لِلْقِرَدَهًِْ أَ لَمْ نَنْهَکُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ (وَ اللَّهِ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّهًَْ وَ بَرَأَ النَّسَمَهًَْ إِنِّی لَأَعْرِفُ أَنْسَابَهَا{أَشْبَاهَهَا} مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ لَا یُنْکِرُونَ وَ لَا یُغَیِّرُونَ{یُقِرُّونَ} {یَقِرُّونَ} بَلْ تَرَکُوا مَا أُمِرُوا بِهِ فَتَفَرَّقُوا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ فَقَالَ اللهُ أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِیسٍ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ.

امام علی ( گروهی از مردم قوم اُُبلّّهًْ از قوم ثمود بودند، ماهی‌های دریا در روز شنبه به سمت آن‌ها (ساحل) می‌رفتند و این وسیله‌ای شد تا اینکه خداوند میزان اطاعت آن‌ها را در این مورد بسنجد. و این حکم [که ماهی‌ها را در روز شنبه شکار نکنند] برای آن‌ها تشریح شد. ماهی‌ها در روز شنبه و پیش¬روی درب‌هایشان در رودها و جوی¬هایشان می‌آمدند و آن‌ها اقدام به رفتن به-سوی آن‌ها (رودها) نموده و شروع به صید ماهی‌ها کردند… گروهی از آن‌ها گفتند: «الآن باید ماهی صید ¬کنیم» و طغیان¬ نمودند و گروهی دیگر از آن‌ها که به عهدشان وفادار بودند از آن‌ها رو گرداندند و گفتند: «آن‌ها را از عقوبت (عذاب) خدا نهی ¬می¬کنیم. از اینکه خود را در معرض مخالفت دستور او قرار دهند [نهی می¬کنیم]» … آن گروهی که آن‌ها (طغیان¬کنندگان) را نصیحت ¬می-کردند از شهر خارج¬ شدند چون می‌ترسیدند که بلا به آن‌ها برسد و در جایی نزدیک شهر، اتراق¬ کردند و در زیر آسمان، شب را به صبح رساندند. به¬هنگام صبح دوستان خدا که فرمان خدا را اطاعت¬ کرده ¬بودند، راهی شدند تا ببینند که حال¬ و روز گناهکاران چگونه است؛ به درِ شهر رسیدند و دیدند که در بسته است. در زدند ولی به آن‌ها جواب داده ¬نشد و صدای کسی را از شهر نشنیدند. نردبانی روی دیوار شهر گذاشتند و شخصی از خودشان را بالا فرستادند. [آن شخص] به شهر تسلّط پیدا کرد و نگاه -کرد؛ ناگاه دید همه‌ی مردم بوزینه شده¬اند. آن مرد به یارانش گفت: «ای قوم من، به خدا سوگند! چیز عجیبی می¬بینم»! گفتند: «چه می‌بینی»؟ گفت: «مردم را می¬بینم که بوزینه شده، عوعو می¬کنند و دُم درآورده¬اند». در را شکستند. امام (فرمود: «بوزینه¬ها، بستگان خود از انسان¬ها را می¬شناختند ولی انسان¬ها بستگان خود را که بوزینه شده بودند، نمی‌شناختند». آن قوم به بوزینه¬ها گفتند: «آیا ما شما را [از نافرمانی خدا] نهی¬ نکردیم»؟ علی (فرمود: «سوگند به آنکه دانه را شکافت و مخلوقات را آفرید! من، نَسَب¬های (مشابهان) آن‌ها از این امّت را می¬شناسم؛ [آن‌ها] انکار نکرده و اقرار نمی¬کنند؛ بلکه آنچه به آن دستور داده شده¬اند را ترک ¬کرده و پراکنده¬ شدند و خداوند تعالی فرمود: فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ. و خداوند فرمود: نهی¬کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و کسانی را که ستم¬ کردند به عذاب شدیدی به ¬خاطر نافرمانی¬شان گرفتار ساختیم. (اعراف/۱۶۵)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۶

بحارالأنوار، ج۱۴، ص۵۲/ العیاشی، ج۲، ص۳۳/ القمی، ج۱، ص۲۴۴/ سعدالسعود، ص۱۱۸

۲

(مؤمنون/ ۴۱)

الباقر (فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُودِ فِی قَوْلِهِ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً وَ الْغُثَاءُ الْیَابِسُ الْهَامِدُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْض.

امام باقر ( فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً غثاء؛ یعنی گیاه خشکیده و خاشاک.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۶

القمی، ج۲، ص۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(مؤمنون/ ۴۱)

الباقر (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سَلَّامٍ، عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی قَوْلِهِ تَعَالَی رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلی خُرُوجٍ مِنْ سَبِیل قَالَ (هُوَ خَاصٌّ لِأَقْوَامٍ فِی الرَّجْعَهًِْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ یَجْرِی فِی الْقِیَامَهًِْ فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

امام باقر ( محمّدبن‌سلّام گوید: امام باقر (درباره‌ی این کلام خدای متعال: پروردگارا! ما را دوبار می‌راندی و دوبار زنده کردی اکنون به گناهان خود معترفیم آیا راهی برای خارج‌شدن [از دوزخ] وجود دارد؟ . (غافر/۱۱) فرمود: «این، مخصوص گروهی است که بعد از مرگ، رجعت می¬کنند. [ولی بازگشت برای ستمگران محال است]؛ و در قیامت محشور می‌شوند؛ فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۶

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۱۱۶

۴

(مؤمنون/ ۴۱)

الصّادق (وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ قَالَ نَزَلَتْ فِیهِمْ، حَیْثُ دَخَلُوا الْکَعْبَهًَْ فَتَعَاهَدُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَی کُفْرِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ بِمَا نَزَلَ فِی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (فَأَلْحَدُوا فِی الْبَیْتِ بِظُلْمِهِمُ ألرّسول (وَ وَلِیَّهُ (فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

امام صادق ( هرکس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند. (حج/۲۵) این آیه درباره‌ی آن‌ها نازل -شد؛ موقعی‌که وارد کعبه شدند و در آنجا هم‌پیمان شدند و با یکدیگر قرار گذاشتند که آنچه در مورد ولایت امیرالمؤمنین (نازل شده را انکار کرده و بدان کفر ورزند. آن‌ها در خانه‌ی خدا مرتد شده و قرار گذاشتند که به پیامبر (و جانشینش ظلم ¬کنند. فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۸

بحارالأنوار، ج۳۰، ص۲۶۴

۵

(مؤمنون/ ۴۱)

أمیرالمؤمنین (عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌إِبْرَاهِیمَ (بِإِسْنَادِهِ قَالَ: کَتَبَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (کِتَاباً بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ النَّهْرَوَان… فَقَدْ بَغَیَا عَلَیَّ، وَ نَکَثَا بَیْعَتِی، وَ مَکَرَا بِی، فَمُنِیتُ بِأَطْوَعِ النَّاسِ فِی النَّاسِ عَائِشَهًَْ بِنْتِ أَبِی¬بَکْرٍ، وَ بِأَشْجَعِ النَّاسِ الزُّبَیْرِ، وَ بِأَخْصَمِ النَّاسِ طَلْحَهًَْ، وَ أَعَانَهُمْ عَلَیَّ یَعْلَی‌بْنُ‌مُنَبِّهٍ بِأَصْوُعِ الدَّنَانِیر… وَ أَخَذُوا عَلَی عَامِلِی عُثْمَانَ¬بْنِ¬حُنَیْفٍ¬الْأَنْصَارِیِّ غَدْراً فَمَثَّلُوا بِهِ کُلَّ الْمُثْلَهًِْ، وَ نَتَفُوا کُلَّ شَعْرَهًٍْ فِی رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ، وَ قَتَلُوا شِیعَتِی، طَائِفَهًًْ صَبْراً، وَ طَائِفَهًًْ غَدْراً، وَ طَائِفَهًًْ عَضْواً بِأَسْیَافِهِمْ حَتَّی لَقُوا اللَّهَ، فَوَ اللَّهِ لَوْ‌لَمْ یَقْتُلُوا مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً لَحَلَّ لِی بِهِ دِمَاؤُهُمْ وَ دِمَاءُ ذَلِکَ الْجَیْشِ لِرِضَاهُمْ بِقَتْلِ مَنْ قُتِلَ، دَعْ مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا أَکْثَرَ مِنَ الْعِدَّهًِْ الَّتِی قَدْ دَخَلُوا بِهَا عَلَیْهِمْ، وَ قَدْ أَدَالَ اللَّهُ مِنْهُمْ فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

امام علی ( علی‌بن‌ابراهیم (با سند خود گوید: امام علی (پس از بازگشت از نهروان [در] نامه‌ای نگاشت… آن دو در مقابل من سرکشی کردند، بیعت مرا شکستند و به نیرنگ دست ¬زدند. من به کسی که مردم بیش از هرکس از او اطاعت ¬می‌کردند به عایشه دختر ابوبکر که در میان آن‌ها بود، به دلیرترین مردم «زبیر» و به دشمن‌ترین مردم با من «طلحه» گرفتار شدم. علی‌بن¬منبه با دینار و درهم بی‌اندازه به آن‌ها یاری ¬رساند… کاردار من عثمان¬بن¬حنیف انصاری را به مکر و حیله گرفته، تکه‌تکه‌اش نموده و تمام موهای سر و صورت او را کندند؛ شیعیان مرا کشتند گروهی را به قتل صبر [زجرکش کردند]، گروهی را به مکر و حیله کشتند، امّا گروهی شمشیرکشیده و پایداری کردند تا [شهید شدند و] خدا را ملاقات ¬نمودند. به خدا قسم! اگر تنها یک¬نفر را [هم] کشته -بودند به¬سبب آن، خون ایشان و خون لشکریانشان بر من حلال ¬بود؛ برای اینکه به قتل کشته‌شدگان راضی بودند وعلاوه¬برآن، فراتر ¬از عدّه¬ای که آن‌ها درگیر شده بودند، کشتند. خداوند شرّ آنان را زایل¬ نمود؛ فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۸

بحارالأنوار، ج۳۰، ص۱۹

۶

(مؤمنون/ ۴۱)

أمیرالمؤمنین (فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (أَقَامَنِی لِلنَّاسِ کَافَّهًًْ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ، فَقَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ (مَوْلَاهُ، فَبُعْداً وَ سُحْقاً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

امام علی ( رسول¬ خدا (مرا روز غدیرخم برای همه‌ی مردمان به عنوان پیشوا گماشت و فرمود: «هرکسی من مولا و سرپرست او هستم علی (مولا و سرپرست اوست، دور و هلاک باد قوم ستمکار [از رحمت خدا]»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۸

بحارالأنوار، ج۳۱، ص۴۴۳

۷

(مؤمنون/ ۴۱)

الحسین (وَ تَقَدَّمَ الْحُسَیْنُ (حَتَّی وَقَفَ بِإِزَاءِ الْقَوْمِ فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَی صُفُوفِهِمْ کَأَنَّهُمْ السَّیْلُ وَ نَظَرَ إِلَی ابْنِ سَعْدِ وَاقِفاً فِی صَنَادِیدِ الکوفه فَقَالَ… فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبُّنَا وَ بِئْسَ الْعَبِیدُ أَنْتُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالطَّاعَهًِْ وَ آمَنْتُمْ بِألرّسول مُحَمَّدٍ (ثُمَّ إِنَّکُمْ زَحَفْتُمْ إِلَی ذُرِّیَّتِهِ وَ عِتْرَتِهِ تُرِیدُونَ قَتْلَهُمْ لَقَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَیْکُمُ الشَّیْطَانُ فَأَنْسَاکُمْ ذِکْرَ اللَّهِ الْعَظِیمِ فَتَبّاً لَکُمْ وَ لِمَا تُرِیدُونَ إِنَّا للهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ کَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

امام¬ حسین ( امام حسین (جلو آمد تا در مقابل آن لشکر از خدا بی‌خبر قرار گرفت؛ نظری به صف¬های آنان که گویا سیل بود انداخت و نگاهی به ابن¬سعد که در میان مردان (جنگاور) کوفه ایستاده ¬بود کرد و فرمود: «… خدای ما خوب پروردگاری است، ولی شما بد بندگانی هستید؛ زیرا [به گمان خود] اقرار به طاعت کردید و به حضرت محمّد (ایمان آوردید، سپس پشت به ذرّیّه و عترت پیامبر خود نموده و می¬خواهید آنان را شهید نمایید. حقّا که شیطان بر شما مسلّط ¬شده و خدای بزرگ را از یاد شما برده -است. شما و این تصمیمی که دارید نابود شوید! ما از آنِ خداییم و به‌سوی او بازمی‌گردیم! . (بقره/۱۵۶) اینان همان مردمی هستند که پس از ایمان¬آوردن کافر شدند، فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۸

بحارالأنوار، ج۴۵، ص۵

آیه ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِینَ [42]

سپس اقوام دیگری را پس از آن‌ها پدید آوردیم.

آیه ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما یَسْتَأْخِرُونَ [43]

هیچ امّتی بر اجل حتمی خود پیشی نمی‌گیرد، و از آن تأخیر نیز نمی‌کند.

آیه ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا کُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها کَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أَحادیثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لایُؤْمِنُونَ [44]

سپس پیامبران خود را یکی پس از دیگری فرستادیم هر زمان پیامبری برای [هدايت] قومی می¬آمد، او را تکذیب می¬کردند و ما این امّت¬های سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم و آن‌ها را خبرهایی قرار دادیم [كه تنها نامى از آنان باقى ماند]. دور باد [از رحمت خدا] قومی که ایمان نمی¬آورند!

سپس پیامبران خود را یکی پس از دیگری فرستادیم هر زمان پیامبری برای [هدایت] قومی می‌آمد، او را تکذیب می‌کردند و ما این امّت‌های سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم و آن‌ها را خبرهایی قرار دادیم

۱ -۱

(مؤمنون/ ۴۴)

الباقر (فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَی (وَ هَارُونَ إِلَی فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ ثُمَّ أَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ تَتْرَی کُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها کَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِیثَ فَکَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ تَقْتُلُ فِی الْیَوْمِ نَبِیَّیْنِ وَ ثَلَاثَهًًْ وَ أَرْبَعَهًًْ حَتَّی إِنَّهُ کَانَ یُقْتَلُ فِی الْیَوْمِ الْوَاحِدِ سَبْعُونَ نَبِیّاً وَ یَقُومُ سُوقُ بَقْلِهِمْ فِی آخِرِ النَّهَارِ.

امام باقر ( خدای تعالی موسی (و هارون (را به سوی فرعون، هامان و قارون فرستاد و بعد از آن خدای تعالی رسولان را پی‌در¬پی ارسال¬ کرد؛ کُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها کَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِیثَ؛ بنی¬اسراییل روزانه دو یا سه یا چهار پیامبر را می‌کشتند و کارشان به جایی رسید که تنها در یک روز هفتاد پیامبر را کشتند و بازار کشت و کشتارشان تا آخر روز باز بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۰

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۴۷/ کمال الدین، ج۱، ص۲۱۶

۱ -۲

(مؤمنون/ ۴۴)

علی¬بن¬ابراهیم (قَولُهُ ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا یَقُولُ بَعضُهُم فِی أَثَرِ بَعضٍ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا؛ یعنی بعضی از پیامبران (را در پی یکدیگر می‌فرستاد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۰

القمی، ج۲، ص۹۱

دور باد [از رحمت خدا] قومی که ایمان نمی‌آورند

۲ -۱

(مؤمنون/ ۴۴)

الباقر (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ الْکَافِر قَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ انْطَلِقْ أَنْتَ وَ أَعْوَانُکَ إِلَی عَدُوِّی… فیَنْزِلُ عَلَیْهِ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ وَ هُمَا مَلَکَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ یَبْحَثَانِ الْقَبْرَ بِأَنْیَابِهِمَا وَ یَطَئَانِ فِی شُعُورِهِمَا حَدَقَتَاهُمَا مِثْلُ قِدْرِ النُّحَاسِ وَ کَلَامُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ الْقَاصِفِ وَ أَبْصَارُهُمَا مِثْلُ الْبَرْقِ اللَّامِعِ فَیَنْتَهِرَانِهِ وَ یَصِیحَانِ بِهِ فَیَتَقَلَّصُ نَفْسُهُ حَتَّی یَبْلُغَ حَنْجَرَتَهُ فَیَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّکَ وَ مَا دِینُکَ وَ مَنْ نَبِیُّکَ وَ مَنْ إِمَامُکَ فَیَقُولُ لَا أَدْرِی قَالَ فَیَقُولَانِ شَاکٌّ فِی الدُّنْیَا وَ شَاکٌّ الْیَوْمَ لَا دَرَیْتَ وَ لَا هَدَیْتَ قَالَ فَیَضْرِبَانِهِ ضَرْبَهًًْ فَلَا یَبْقَی فِی الْمَشْرِقِ وَ لَا فِی الْمَغْرِبِ شَیْءٌ إِلَّا سَمِعَ صَیْحَتَهُ إِلَّا الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ قَالَ فَمِنْ شِدَّهًِْ صَیْحَتِهِ یَلُوذُ الْحِیتَانُ بِالطِّینِ وَ یَنْفِرُ الْوَحْشُ فِی الْخِیَاسِ وَ لَکِنَّکُمْ لَا تَعْلَمُونَ قَالَ ثُمَّ یُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَیْهِ حَیَّتَیْنِ سَوْدَاوَیْنِ زَرْقَاوَیْنِ یُعَذِّبَانِهِ بِالنَّهَارِ خَمْسَ سَاعَاتٍ وَ بِاللَّیْلِ سِتَّ سَاعَاتٍ لِأَنَّهُ کَانَ یَسْتَخْفِی مِنَ النَّاسِ وَ لَا یَسْتَخْفِی مِنَ اللَّهِ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا یُؤْمِنُونَ.

امام باقر ( وقتی خدا بخواهد که جان کافر را بگیرد می¬فرماید: «ای فرشته‌ی مرگ! تو و یارانت سوی دشمن من روانه شوید. منکر و نکیر بر او فرود می¬آیند و آن‌ها دو فرشته‌ی سیاه رنگ و چشم کبود هستند که با دندان¬هایشان قبر را می¬کنند و روی موهای بلندشان که روی زمین کشیده می‌شود، راه می‌روند، کاسه‌ی چشمشان مانند دیگ مسی، سخن آن‌ها مانند صدای رعد بسیار بلند و چشمانشان مثل برِق درخشان است. او (کافر) را به‌شدّت آزار می¬دهند و بر سر او [چنان] فریاد¬ی می‌زنند [که در اثر آن] جانش درمی¬آید تا اینکه به گلویش می¬رسد. به او می‌گویند: «پروردگارت کیست؟ ، دینت چیست؟ پیامبرت کیست؟ و امامت کیست»؟ می¬گوید: «نمی¬دانم». می‌گویند: «در دنیا شک داشتی و امروز هم شک داری. ندانستی و هدایت نشدی». حضرت فرمود: «[چنان] ضربه¬ای به او می‌زنند که هرکس که در مشرق و مغرب هست به جز جنیّان و انسان¬ها، صدای ناله‌ی او را می‌شنوند. از شدّت صدای ناله‌ی او، ماهی¬ها در گِل پنهان می¬شوند و حیوانات وحشی در لانه¬های خود فرار می‌کنند؛ ولی شما نمی¬دانید. آنگاه خداوند دو مار سیاهِ چشم کبود را بر او مسلّط ¬می¬کند که در روز پنج ساعت و در شب شش ساعت او را عذاب کنند؛ زیرا او از مردم پنهان ¬می¬شد [حیا ¬می¬کرد] و از خدا پنهان¬ نمی¬شد؛ فَبُعْداً لقومٍ لایُومِنون»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۰

بحارالأنوار، ج۸، ص۳۱۹

آیه ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسی وَ أَخاهُ هارُونَ بِآیاتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِینٍ [45]

سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم.

آیه إِلی فِرْعَوْنَ وَ مَلَئِهِ فَاسْتَکْبَرُوا وَ کانُوا قَوْماً عالِینَ [46]

به‌سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او؛ امّا آن‌ها تکبّر کردند، و آن‌ها مردمی برتری‌جوی بودند.

آیه فَقالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنا وَ قَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ [47]

آن‌ها گفتند: «آیا ما به دو بشر همانند خودمان ایمان بیاوریم، درحالی‌که قوم آن‌ها ما را می‌پرستند [و بردگان ما هستند]»؟!

آیه فَکَذَّبُوهُما فَکانُوا مِنَ الْمُهْلَکِینَ [48]

و آن‌ها آن دو را تکذیب کردند؛ و سرانجام هلاک شدند.

آیه وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ [49]

و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم؛ شاید آنان (بنی‌اسرائیل) هدایت شوند.

آیه وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَ أُمَّهُ آیَةً وَ آوَیْناهُما إِلی رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعین [50]

و ما فرزند مریم (عیسی) و مادرش را نشانه¬ای قرار دادیم و آن‌ها را در سرزمین مرتفعی که دارای امنیّت و آب روان بود جای دادیم.

و ما فرزند مریم عیسی) و مادرش را نشانه‌ای قرار دادیم

۱ -۱

(مؤمنون/ ۵۰)

الصّادق (آیَةً یَعْنِی حُجَّهًًْ.

امام صادق ( آیَةً؛ یعنی حجّت [قراردادن].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۲

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۱۲۴/ البرهان

و آن‌ها را در سرزمین مرتفعی که دارای امنیّت و آب روان بود جای دادیم

۲ -۱

(مؤمنون/ ۵۰)

الصّادق (الرَّبْوَةُ نَجَفُ الْکُوفَهًِْ وَ الْمَعِینُ الْفُرَاتُ.

امام صادق ( مقصود از الرَّبْوَةُ؛ شهر نجف کوفه و مقصود از الْمَعِینُ؛ فرات است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۲

تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۸/ بحارالأنوار، ج۱۴، ص۲۱۷/ کامل الزیارات، ص۴۷/ کتاب المزار، ص۱۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۴۰۵/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۲/ البرهان

۲ -۲

(مؤمنون/ ۵۰)

أمیرالمؤمنین (الرَّبْوَةُ الْکُوفَهًُْ وَ الْقَرَارُ الْمَسْجِدُ وَ الْمَعِینُ الْفُرَاتُ.

امام علی ( منظور از الرَّبْوَةُ؛ شهر کوفه است؛ و مقصود از الْقَرَارُ؛ مسجد کوفه و مقصود از الْمَعِینُ؛ فرات است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۲

بحارالأنوار، ج۱۴، ص۲۳۹/ معانی الأخبار، ص۳۷۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۳۶۱/ البرهان

۲ -۳

(مؤمنون/ ۵۰)

الباقر (الْقَرَارُ مَسْجِدُ الْکُوفَهًِْ وَ الْمَعِینُ الْفُرَاتُ.

امام باقر ( مقصود از قرار؛ مسجد کوفه و مقصود از معین؛ فرات است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۲

نورالثقلین/ بحارالأنوار، ج۱۴، ص۲۳۲

۲ -۴

(مؤمنون/ ۵۰)

علی¬بن¬ابراهیم (الرَّبْوَةُ الْحِیرَهًُْ وَ ذَاتُ قَرَارٍ وَ مَعِینٍ الْکُوفَهًُْ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( منظور از الرَّبْوَةُ، شهر حیره است و منظور از ذات قرار و معین شهر کوفه است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۲

بحارالأنوار، ج۱۴، ص۲۳۹/ القمی، ج۲، ص۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۵

(مؤمنون/ ۵۰)

الصّادق (أَنَّ بِقَاعَ الْأَرْضِ تَفَاخَرَتْ فَفَخَرَتِ الْکَعْبَهًُْ عَلَی الْبُقْعَهًِْ بِکَرْبَلَاءَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا اسْکُتِی وَ لَا تَفْخَرِی عَلَیْهَا فَإِنَّهَا الْبُقْعَهًُْ الْمُبَارَکَهًُْ الَّتِی نُودِیَ مِنْهَا مُوسَی (مِنَ الشَّجَرَهًِْ وَ إِنَّهَا الرَّبْوَهًُْ الَّتِی آوَیْتُ إِلَیْهَا مَرْیَمَ (وَ الْمَسِیحَ وَ إِنَّ الدَّالِیَهًَْ الَّتِی غُسِلَ فِیهَا رَأْسُ الْحُسَیْنِ (فِیهَا وَ فِیهَا غَسَلَتْ مَرْیَمُ (عِیسَی (وَ اغْتَسَلَتْ لِوِلَادَتِهَا.

امام صادق ( تمام اماکن روی زمین بر یکدیگر فخر می‌کردند. از جمله کعبه در مسجدالحرام بر زمین کربلا فخر نمود؛ خداوند وحی فرستاد که‌ای کعبه ساکت ¬باش! و بر کربلا فخر ¬مفروش! زیرا کربلا بقعه مبارکی است که در آنجا از جانب خداوند به-وسیله‌ی درخت به موسی‌بن¬عمران (وحی¬ شد، همان تلّی است که مریم (و عیسی ([در آن] منزل¬ کردند و محلّی است که سر حسین (را در آن شستشو ¬دادند، مریم ((پس از ولادت عیسی () عیسی (را شست و خودش هم بعد از ولادت وی غسل¬ نمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۲

بحارالأنوار، ج۱۴، ص۲۴۰

۲ -۶

(مؤمنون/ ۵۰)

ابن¬عباس (الْقَرَارُ الْمَکَانُ الْمُطْمَئِنُّ الَّذِی یَسْتَقِرُّ فِیهِ الْمَاءُ وَ یُقَالُ لِلرَّوْضَهًِْ الْمُنْخَفِضَهًِْ: الْقَرَارَهًُْ.

ابن¬عبّاس ( قرار مکان آرامی است که در آن آب می¬ایستد و به باغی که پایین و ثابت است [نیز] گفته¬ شده¬ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۴

سعدالسعود، ص۲۷۷

آیه یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ [51]

ای پیامبران! از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید که من به آنچه انجام می¬دهید دانا هستم.

۱

(مؤمنون/ ۵۱)

الصّادق (سَدِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی¬عَبْدِ¬اللَّهِ (… وَ عِنْدَنَا قَوْمٌ یَزْعُمُونَ أَنَّکُمْ رُسُلٌ یَقْرَءُونَ عَلَیْنَا بِذَلِکَ قُرْآناً یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ فَقَالَ یَا سَدِیرُ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی مِنْ هَؤُلَاءِ بَرَاءٌ وَ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ رَسُولُهُ (مَا هَؤُلَاءِ عَلَی دِینِی وَ لَا عَلَی دِینِ آبَائِی وَ اللَّهِ لَا یَجْمَعُنِی اللَّهُ وَ إِیَّاهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ إِلَّا وَ هُوَ سَاخِطٌ عَلَیْهِم.

امام صادق ( سدیر گوید، به امام¬صادق (عرض ¬کردم: «مردمی عقیده¬ دارند که شما خدا و معبودید و برای دلیل عقیده‌ی خود این آیه قرآن را می¬خوانند: یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ». امام فرمود: «ای سدیر! شنوایی و بیناییم، پوست و گوشتم، خون و مویم از اینان بیزار است و خدا از ایشان بیزار باشد، اینان دین من و دین پدران مرا ندارند. خدا در روز قیامت، مرا با آن‌ها گرد هم نیاورد، جز آنکه بر آن‌ها خشمگین باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۴

الکافی، ج۱، ص۲۶۹/ بحارالأنوار، ج۲۵، ص۲۹۸/ بحارالأنوار، ج۲۵، ص۲۹۸/ رجال الکشی، ص۳۰۶؛ «یتلون» بدل «یقرءون»

۲

(مؤمنون/ ۵۱)

الصّادق (عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِیٍّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فَقَالَ رَجُلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ رِزْقاً طَیِّباً قَالَ فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ هَذَا قُوتُ الْأَنْبِیَاءِ (وَ لَکِنْ سَلْ رَبَّکَ رِزْقاً لَا یُعَذِّبُکَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ هَیْهَاتَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً.

امام صادق ( در مجلسی در حضور امام صادق (شخصی گفت: «خدایا! من از تو روزی پاک و طیب درخواست¬ می‌کنم». امام صادق (فرمود: «هیهات، هیهات! این سخن را نگو؛ چراکه رزق طیب، خوراک پیامبران است. از خداوند بخواه به تو رزقی ¬دهد که روز قیامت تو را به ¬خاطر آن عذاب¬ نکند. خداوند می¬فرماید: یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۴

بحارالأنوار، ج۱۱، ص۵۸/ الأمالی للطوسی، ص۶۷۸/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۶/ الوسایل، ج۵، ص۲۵۲/ البرهان

۳

(مؤمنون/ ۵۱)

الباقر (عَنْ مُعَمَّرِ‌بْنِ‌خَلَّادٍ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ الثَّانِی (قَالَ: نَظَرَ أَبُوجَعْفَرٍ (إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ فَقَالَ أَبُوجَعْفَر (سَأَلْتَ قُوتَ النَّبِیِّینَ قُلِ اللَّهُمَ إِنِّی أَسْأَلُکَ رِزْقاً وَاسِعاً طَیِّباً مِنْ رِزْقِکَ.

امام باقر ( معمّربن‌خلّاد از امام رضا (نقل می‌کند که: امام باقر (به مردی که چنین دعا می¬کرد: «خدایا! من از تو رزق حلالت را طلب می‌کنم»، نگاه¬ کرد و فرمود: «تو از خداوند خوراک پیامبرانش را خواستی؛ باید بگویی: خداوندا! از تو رزق و روزی فراوان و نیکو می¬خواهم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۴

الکافی، ج۵، ص۸۹ / البرهان

۴

(مؤمنون/ ۵۱)

الصّادق (الطَّیِّباتِ؛ الرِّزْقُ الْحَلَالُ.

امام صادق ( منظور از الطَّیِّباتِ، روزی حلال است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۴

الکافی، ج۲، ص۵۵۲۳ / بحارالأنوار، ج۱۱، ص۵۸/ فرات الکوفی، ص۲۷۷

۵

(مؤمنون/ ۵۱)

الرّضا (عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدِ بْنِ‌أَبِی‌نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (جُعِلْتُ فِدَاکَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَنِیَ الْحَلَالَ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا الْحَلَالُ قُلْتُ الَّذِی عِنْدَنَا الْکَسْبُ الطَّیِّبُ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (یَقُولُ الْحَلَالُ هُوَ قُوتُ الْمُصْطَفَیْنَ ثُمَ قَالَ قُلْ أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْوَاسِعِ.

امام ¬رضا ( احمدبن¬ابی¬نصر نقل می‌کند: به امام ¬رضا (عرض¬ کردم: «فدایت شوم! از خداوند بخواه که رزق و روزی حلال به من عطا گرداند». امام (فرمود: «آیا می‌دانی حلال چیست»؟ پاسخ دادم: «به¬گمان ما، حلال یعنی درآمد پاک». حضرت فرمود: «امام زین‌العابدین (فرمود: «حلال، غذای خواص و برگزیدگان است؛ امّا تو بگو: خدایا من از تو از روزی و رزق فراوانت طلب می‌کنم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۴

البرهان

۶

(مؤمنون/ ۵۱)

أمیرالمؤمنین (إِنَّ اللَّهَ خَاطَبَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا خَاطَبَ بِهِ الْمُرْسَلِینَ فَقَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ قَالَ یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً.

امام علی ( خداوند با همان¬ بیان که پیامبران خود را مورد خطاب قرار داده و فرموده: یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً؛ مؤمنین را هم مورد خطاب قرار داده و فرموده: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از نعمت‌های پاکیزه‌ای که به شما روزی داده‌ایم، بخورید. (بقره/۱۷۲)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۴

بحارالأنوار، ج۴۲، ص۱۷۳

آیه وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِ [52]

و این است امّت شما که همگی امّت واحدی هستید و من پروردگارشما هستم پس از [مخالفت فرمان] من بپرهیزید!

۱

(مؤمنون/ ۵۲)

الباقر (وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً قَالَ آلُ مُحَمَّدٍ (.

امام باقر ( وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً؛ منظور اهل بیت پیامبر (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۶

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۵۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۰/ المناقب، ج۴، ص۱۳۰/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۵۲)

علی¬بن¬ابراهیم (أُمَّةً واحِدَةً؛ أَیْ عَلَی مَذْهَبٍ وَاحِد.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( أُمَّةً واحِدَةً؛ طریقه و شیوه‌ی واحد است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۶

القمی، ج۲، ص۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

آیه فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ [53]

[گروهى از پيروان ناآگاه پيامبران] کار خود را در میان خویش به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند هر گروه به آنچه نزد خود دارند شادمانند!

۱

(مؤمنون/ ۵۳)

علی¬بن¬ابراهیم (وَ قَولُهُ کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ قَالَ کُلُّ مَنْ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ دَیْناً فَهُوَ فَرِحَ بِهِ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ؛ هرکس ¬که برای خود دینی را برگزیده، به همان خرسند است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۶

القمی، ج۲، ص۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۵۳)

الرّسول (عَنْ شَدَّادِ‌بْنِ‌أَوْسٍ قَال: لَمَّا کَانَ یَوْمُ الْجَمَلِ قُلْتُ لَا أَکُونُ مَعَ عَلِیٍّ (وَ لَا أَکُونُ عَلَیْهِ وَ تَوَقَّفْت… فَدَخَلْتُ عَلَی أُمِّ سَلَمَهًَْ قَالَت سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (یَقُولُ لِأُمَّتِی فُرْقَهًٌْ وَ جعلهًْ {خُلْعَهًٌْ} فَجَامِعُوهَا إِذَا اجْتَمَعَتْ وَ إِذَا افْتَرَقَتْ فَکُونُوا مِنَ النَّمَطِ الْأَوْسَطِ ثُمَّ ارْقُبُوا أَهْلَ بَیْتِی فَإِنْ حَارَبُوا فَحَارِبُوا وَ إِنْ سَالَمُوا فَسَالِمُوا وَ إِنْ زَالُوا فَزَالُوا مَعَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ حَیْثُ کَانُوا قُلْتُ فَمَنْ أَهْلُ بَیْتِهِ قَالَتْ أَهْلُ بَیْتِهِ الَّذِینَ أَمَرَنَا بِالتَّمَسُّکِ بِهِمْ قَالَتْ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ بَعْدَهُ کَمَا قَالَ عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلِیٌّ (وَ سِبْطَاهُ وَ تِسْعَهًٌْ مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ (هُمْ أَهْلُ بَیْتِهِ هُمُ الْمُطَهَّرُونَ وَ الْأَئِمَّهًُْ الْمَعْصُومُونَ قُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ هَلَکَ النَّاسُ إِذًا قَالَتْ کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ.

پیامبر ( شدّادبن¬اوس گوید: بر امّ¬سلمه وارد ¬شدم، [او] گفت: … «به خدا سوگند! از رسول خدا (شنیدم که می‌فرمود: «برای امّت من جدایی و پشت¬کردن است، هر زمان‌که اجتماع ¬کردند با آنان اجتماع¬ کنید و هرگاه که جدا جدا شدند با طایفه وسط (اهل بیت من) باشید و اطراف آنان باشید اگر با کسی جهاد کردند شما نیز جهاد کنید و اگر با کسی سازش¬ کردند با او سازش ¬کنید، اگر از چیزی دوری¬ کردند، شما هم دوری¬ کنید؛ زیرا هرکجا باشند حق با آن‌هاست». گفتم: «اهل بیت او چه کسانی هستند»؟ گفت: «اهل بیت او کسانی هستند که به ما دستور داده¬ شده به آنان متمسّک¬ شویم و ایشان امامان پس از او هستند همان¬طور که رسول‌خدا (فرمود. علی (دو فرزندش (و نه نفر از صلب حسین (به تعداد نقیبان بنی‌اسراییل اهل بیت او هستند و آن‌ها پاکانند». گفتم: «ما از خدائیم (و آیه استرجاع را خواندم و گفتم) مردم هلاک شدند» آنگاه [امّ‌سلمه] گفت: کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۶

کفایهًْ الأثر، ص۱۸۰

آیه فَذَرْهُمْ فی غَمْرَتِهِمْ حَتَّی حینٍ [54]

آن‌ها را در جهل و غفلتشان رها کن تا زمانی [كه مرگشان فرا رسد يا گرفتار عذاب الهى شوند].

۱

(مؤمنون/ ۵۴)

علی¬بن¬ابراهیم (فِی غَمْرَتِهِمْ أَیْ فِی سَکْرَتِهِمْ وَ شَکِّهِمْ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( فِی غَمْرَتِهِمْ؛ یعنی آنان را در مستی و شکّ خویش تا چندی واگذار.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۶

القمی، ج۲، ص۹۱/ البرهان

آیه أَیَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنینَ [55]

آیا گمان می¬کنند اموال و فرزندانی که به آنان می¬بخشیم.

۱

(مؤمنون/ ۵۵)

الصّادق (عَنْ عَطِیَّهًَْ‌بْنِ‌نَجِیحِ‌بْنِ‌الْمُطَهَّرِ الرَّازِیِّ وَ إِسْحَاقَ‌بْنِ‌عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالا مَعاً إِنَ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ ( کَتَبَ إِلَی عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌الْحَسَنِ حِینَ حُمِلَ هُوَ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ یُعَزِّیهِ عَمَّا صَارَ إِلَیْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ… اعْلَمْ أَیْ عَمِّ وَ ابْنَ عَمِّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُبَالِ بِضُرِّ الدُّنْیَا لِوَلِیِّهِ سَاعَهًًْ قَطُّ وَ لَا شَیْءَ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الضُّرِّ وَ الْجَهْدِ وَ الْبَلَاءِ مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یُبَالِ بِنَعِیمِ الدُّنْیَا لِعَدُوِّهِ سَاعَهًًْ قَط وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا کَانَ أَعْدَاؤُهُ یَقْتُلُونَ أَوْلِیَاءَهُ وَ یُخِیفُونَهُمْ وَ یَمْنَعُونَهُمْ وَ أَعْدَاؤُهُمْ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ عَالُونَ ظَاهِرُونَ… وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمَا قَالَ فِی کِتَابِهِ أَیَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِینَ\* نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ بَلْ لا یَشْعُرُون.

امام صادق ( عطیهًْ‌بن‌نجیح و اسحاق‌بن‌عمّار گویند: وقتی عبد اللَّه‌بن‌حسن و خانواده‌اش را به زندان بردند و منصور آن‌ها را گرفت امام صادق (جهت تسلیت از این پیش آمد نامه‌ای برایش نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان… بدان عموجان! و پسر عموی عزیزم خداوند برای دوست خود اهمیتی به ناراحتی در دنیا نمی‌دهد و برای دوست خود چیزی را بیشتر از ناراحتی و کوشش و گرفتاری که با صبر همراه باشد دوست ندارد. و هرگز برای دشمن خود به ثروت دنیا اهمیّت نداده اگر چنین نبود دشمنان خدا دوستانش را نمی‌کشتند و آن‌ها را پیوسته در وحشت و ناراحتی قرار نمی‌دادند در صورتی که خودشان آسوده و راحت و دارای قدرت و حکومت هستند… و اگر چنین نبود در کتابش نمی¬فرمود: أَ یَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِینَ \* نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ بَلْ لا یَشْعُرُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۶

بحارالأنوار، ج۴۷، ص۲۹۸/ إقبال الأعمال، ص۵۷۹/ مسکن الفؤاد، ص۱۲۶؛ «بتفاوت» / مستدرک الوسایل، ج۲، ص۴۱۹

۲

(مؤمنون/ ۵۵)

أمیرالمؤمنین (فَلَوْ رَخَّصَ اللَّهُ فِی الْکِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِیهِ لِخَاصَّهًِْ أَنْبِیَائِهِ (وَ أَوْلِیَائِهِ وَ لَکِنَّهُ سُبْحَانَهُ کَرَّهَ إِلَیْهِمُ التَّکَابُرَ وَ رَضِیَ لَهُمُ التَّوَاضُعَ فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَ عَفَّرُوا فِی التُّرَابِ وُجُوهَهُمْ وَ خَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ کَانُوا قَوْماً مُسْتَضْعَفِینَ قَدِ اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ بِالْمَخْمَصَهًِْ وَ ابْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَهًِْ وَ امْتَحَنَهُمْ بِالْمَخَاوِفِ وَ مَخَضَهُمْ بِالْمَکَارِهِ فَلَا تَعْتَبِرُوا الرِّضَی وَ السُّخْطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَهًِْ وَ الِاخْتِبَارِ فِی مَوْضِعِ الْغِنَی وَ الِاقْتِدَارِ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی أَیَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِینَ\* نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ بَلْ لا یَشْعُرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَکْبِرِینَ فِی أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِیَائِهِ الْمُسْتَضْعَفِینَ فِی أَعْیُنِهِمْ.

امام علی ( اگر بنا بود خدا اجازه کبر و گردن¬فرازی به یکی از بندگان خود دهد، حتماً به پیامبران و اولیای خاص خود چنین اجازه‌ای می‌داد، ولی خدای سبحان فخرفروشی و کبر را در نظر ایشان ناپسند نمود و تواضع را برای ایشان برگزید؛ از این‌رو، آنان [در برابر خدا] گونه‌های خویش به زمین چسباندند و چهره به خاک مالیدند و در برابر مؤمنان فروتنی ¬کردند؛ درحالی¬که مردمانی مستضعف بودند خدا آنان را با گرسنگی آزمود، به کارهای مشقّت¬بار مبتلا ساخت، با درگیری¬های بیم¬آور امتحان¬ کرد، و با رویارویی با ناملایمات سره و نابشان گردانید. بنابراین، داشتن و نداشتن مال و فرزند را از روی نشناختن فتنه‌ها و آزمون¬های مربوط به دارایی و ناداری، دلیل خوشنودی یا ناخشنودی خداوند نگیرید! که خدای متعال خود گفته ¬است: أَیَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِینَ. نُسارِعُ لَهُمْ فِی الخَیْراتِ بَلْ لا یَشْعُرُونَ بدین‌گونه است که خدای سبحان، بندگان مستکبر و بزرگی¬طلب خویش را، به‌وسیله‌ی اولیای خود، که در نظر آنان مستضعفند، می‌آزماید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۸

نهج البلاغهًْ، ص۲۹۰/ بحارالأنوار، ج۱۴، ص۴۶۷/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۳، ص۱۵۱؛ «فان الله… فی أعینهم» محذوف/ نورالثقلین

آیه نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ بَلْ لا یَشْعُرُونَ [56]

برای این است که درهای خیرات را باسرعت به روی آن‌ها بگشاییم؟! [چنين نيست] بلکه آن‌ها نمی¬فهمند [كه اين وسيله‌ی امتحانشان است].

۱

(مؤمنون/ ۵۶)

الرّسول (عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ (قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یَحْزَنُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِذَا قَتَّرْتُ عَلَیْهِ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الدُّنْیَا وَ ذَلِکَ أقْرَبُ لَهُ مِنِّی وَ یَفْرَحُ إِذَا بَسَطْتُ لَهُ فِی الدُّنْیَا وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّی ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ إِلَی قَوْلِهِ بَلْ لا یَشْعُرُونَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِتْنَهًٌْ لَهُمْ.

پیامبر ( امام صادق (از پدرانشان و ایشان از رسول خدا (نقل فرمود: «خدای متعال می‌فرماید: هنگامی که چیزی از این نعمت‌های دنیا بر بنده‌ی مؤمن کم می‌شود، اندوهگین می‌گردد، درحالی‌که این امر او را به من نزدیک می‌سازد، و هنگامی که دنیا به وی روی می‌آورد، شادمان می‌شود، درحالی‌که این امر او را از من دور می‌سازد. سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود: بَلْ لا یَشْعُرُونَ». سپس فرمود: «این فتنه و آزمایش آن‌هاست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۸

بحارالأنوار، ج۶۹، ص۵۷/ نورالثقلین

۲

(مؤمنون/ ۵۶)

علی¬بن¬ابراهیم (ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ أَ یَحْسَبُونَ یَا مُحَمَّدُ (إنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِینَ هُوَ خَیْرٌ نُرِیدُهُ بِهِمْ بَلْ لَا یَشْعُرُونَ أَنَّ ذَلِکَ شَرُّ لَهُمْ ثُمَّ ذَکَرَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یُرِیدُ بِهِمُ الْخَیْرَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِلَی قَوْلِهِ یُؤْتُونَ مَا آتَوْا.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( خداوند فرمود: ای محمّد (! آیا گمان می‌کنند اموال و فرزندانی که به آنان می¬بخشیم می‌خواهیم به سودشان در خیرات شتاب¬ ورزیم؛ بلکه نمی‌فهمند؛ که این برای آنان شرّی است. سپس [در ادامه آیات] خداوند از کسانی که برای آن‌ها خیر می‌خواهد یاد می‌کند. إِنَّ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ… یُؤْتُونَ مَا آتَوْا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۷۸

القمی، ج۲، ص۹۱/ البرهان

آیه إِنَّ الَّذینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ [57]

به‌یقین کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند.

۱

(مؤمنون/ ۵۷)

الباقر (إِنَّ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِلَی قَوْلِهِ راجِعُونَ نَزَلَتْ فِی عَلِیٍّ (ثُمَّ جَرَتْ فِی الْمُؤْمِنِینَ وَ شِیعَتِهِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

امام باقر ( آیه: و الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ… راجِعُونَ، درباره‌ی حضرت علی (نازل¬ شده است، سپس در مورد مؤمنین و شیعیانش که همان مؤمنان واقعی هستند، جاری می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۰

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۵۸/ المناقب، ج۴، ص۳۷۸

۲

(مؤمنون/ ۵۷)

الصّادق (نَزَلَتْ فِی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (وَ وُلْدِهِ إِنَّ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ بِآیاتِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لایُشْرِکُونَ\* وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُونَ\* أُولئِکَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ.

امام صادق ( آیات: إِنَّ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ\* وَ الَّذِینَ هُمْ بِآیاتِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ؛ وَ الَّذِینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا یُشْرِکُونَ\* وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ تا رَبِّهِمْ راجِعُونَ\* أُولئِکَ یُسارِعُونَ فِی الخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ، در شأن امام¬علی (و فرزندان آن حضرت نازل¬ شده ¬است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۰

بحارالأنوار، ج۳۵، ص۳۳۴/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۱/ البرهان

۳

(مؤمنون/ ۵۷)

علی¬بن¬ابراهیم (قِیلَ أَیْ مِنْ خَوْفِ عَذَابِهِ یَحْذَرُونَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( گفته¬ شده: یعنی از ترس عذاب او در حذر و ترسند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۰

بحارالأنوار، ج۶۷، ص۳۴۰

آیه وَ الَّذِینَ هُمْ بِآیاتِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ [58]

و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان می‌آورند.

آیه وَ الَّذینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا یُشْرِکُونَ [59]

و آن‌ها که به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند.

۱

(مؤمنون/ ۵۹)

الصّادق (اللَّهُمَّ إِنَّکَ جَعَلْتَنِی مِنَ الَّذِینَ هُمْ بِآیَاتِکَ یُؤْمِنُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا یُشْرِکُونَ اللهُمَّ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُون.

امام صادق ( خداوندا! تو مرا از جمله کسانی قرار دادی که به آیاتت ایمان دارند؛ وَ الَّذِینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا یُشْرِکُونَ. خداوندا! مرا از آن‌هایی که نهایت کوشش را در انجام طاعات به خرج می¬دهند و بااین‌حال، از اینکه سرانجام به‌سوی پروردگارشان باز می¬گردند، دل¬هایشان ترسان است، قرار بده.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۰

بحارالأنوار، ج۴، ص۲۶۵

آیه وَ الَّذینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُونَ [60]

و آن‌ها که نهایت کوشش را در انجام طاعات به خرج می¬دهند و بااین‌حال، از اینکه سرانجام به‌سوی پروردگارشان باز می¬گردند، دل¬هایشان ترسان است.

۱

(مؤمنون/ ۶۰)

أمیرالمؤمنین (عَنْ حَفْصِ‌بْنِ‌غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (یَقُولُ… ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبِی عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (لَاخَیْرَ فِی الْعَیْشِ إِلَّا لِرَجُلَیْنِ رَجُلٍ یَزْدَادُ کُلَّ یَوْمٍ خَیْراً وَ رَجُلٍ یَتَدَارَکُ مَنِیَّتَهُ بِالتَّوْبَهًِْ وَ أَنَّی لَهُ بِالتَّوْبَهًِْ وَ اللَّهِ لَوْ سَجَدَ حَتَّی یَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مِنْهُ إِلَّا بِوَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ أَلَا وَ مَنْ عَرَفَ حَقَّنَا وَ رَجَا الثَّوَابَ فِینَا وَ رَضِیَ بِقُوتِهِ نِصْفِ مُدٍّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ مَا سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَ مَا أَکَنَّ رَأْسَهُ وَ هُمْ وَ اللَّهِ فِی ذَلِکَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ وَدُّوا أَنَّهُ حَظُّهُمْ مِنَ الدُّنْیَا وَ کَذَلِکَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُونَ ثُمَّ قَالَ مَا الَّذِی آتَوْا آتَوْا وَ اللَّهِ مَعَ الطَّاعَهًِْ الْمَحَبَّهًَْ وَ الْوَلَایَهًَْ وَ هُمْ فِی ذَلِکَ خَائِفُونَ لَیْسَ خَوْفُهُمْ خَوْفَ شَکٍّ وَ لَکِنَّهُمْ خَافُوا أَنْ یَکُونُوا مُقَصِّرِینَ فِی مَحَبَّتِنَا وَ طَاعَتِنَا.

امام علی ( حفص‌بن‌غیاث گوید: شنیدم امام صادق (می‌فرمود: … امام علی (فرمود: دو کس از خیر دنیا بهره¬مند می‌شوند: اوّل، کسی ¬که کارهای نیک او روزبه‌روز در دنیا افزون می‌گردد و دوّم، کسی که عمل زشت خود را با توبه جبران ¬می‌کند و کی توبه او پذیرفته می‌شود؟! به خدا سوگند! اگر آنقدر در سجده بماند که گردنش قطع ¬شود، خداوند توبه او را نمی‌پذیرد؛ مگر اینکه به ولایت ما قائل باشد. هم¬آنان ¬که حقّ ما را شناخته و به‌واسطه‌ی ما امید ثواب و پاداش دارند، به اندک غذای روزانه، به لباسی که ستر عورت ¬کند و سقفی که سایبانش باشد، اکتفا کرده و با این‌حال خائف و ترسان هستند و دوست دارند که بهره‌ی آن‌ها از دنیا همین باشد. خداوند عزّوجلّ نیز ایشان را چنین توصیف ¬می‌کند: وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُونَ منظور از آنچه که آورده¬اند در این آیه چیست؟ اطاعت¬کردن از خداوند به همراه محبّت و ولایت اهل بیت (بااین‌حال آن‌ها از این می‌ترسند که طاعتشان پذیرفته نشود. به خدا سوگند! که ترس آن‌ها ناشی از تردیدشان در دین نیست؛ بلکه از آن می‌ترسند که در دوستی ما و پیروی از ما کوتاهی¬ کرده¬ باشند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۰

الکافی، ج۲، ص۴۵۶/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۴۰۲؛ «لاخیر… وصفهم الله» محذوف/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۱/ مجموعهًْ ورام، ص۱۳۷، ص۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۶۰)

الصّادق (عَنِ الْقَاسِمِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ (: عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ قَال: مِنْ شَفَقَتِهِمْ وَ رَجَائِهِمْ یَخَافُونَ أَنْ تُرَدَّ إِلَیْهِمْ أَعْمَالُهُمْ إِذَا لَمْ یُطِیعُوا وَ هُمْ یَرْجُونَ أَنْ یُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ.

امام ¬صادق ( وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ؛ به¬ خاطر خوف و رجایی که دارند، می‌ترسند که اگر طاعت خداوند را [به شایستگی] به¬جا نیاورند اعمالشان مورد قبول واقع نگردد و به¬سوی خودشان بازگردد و خداوند بر هر چیزی تواناست و آنان امید دارند که اعمالشان پذیرفته شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۲

بحارالأنوار، ج۶۷، ص۳۹۲/ الأمالی للمفید، ص۱۹۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۲۲۷/ البرهان

۳

(مؤمنون/ ۶۰)

الباقر (عَنْ أَبِی‌الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُونَ یَقُول یُعْطُونَ مَا أَعْطَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَهًْ.

امام باقر ( ابوالجارود گوید: از امام باقر (در مورد این آیه: وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُونَ پرسیدم، فرمود: «می‌دهند آنچه را که می‌دهند و دلهایشان بیمناک است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۲

بحارالأنوار، ج۳۵، ص۳۳۴/ فرات الکوفی، ص۲۷۷

۴

(مؤمنون/ ۶۰)

الصّادق (عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَهًٌْ قَال: یَأْتِی مَا أَتَی وَ هُوَ خَاشٍ رَاجٍ.

امام¬صادق ( یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ؛ آنچه را عطا می¬کند با خوف و رجا می¬بخشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۲

بحارالأنوار، ج۶۷، ص۳۹۸/ الزهد، ص۲۴/ نورالثقلین؛ «بتفاوت» / البرهان

۵

(مؤمنون/ ۶۰)

علی¬بن¬ابراهیم (وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا مِنَ الْعِبَادَهًِْ وَ الطَّاعَهًِْ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( یعنی اطاعت و بندگی خود را عطا ¬می¬کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۲

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۲۵۷/ القمی، ج۲، ص۹۱/ نورالثقلین

۶

(مؤمنون/ ۶۰)

الصّادق (وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ خَائِفَهًٌْ أنْ لَاتَقْبَلَ مِنْهُمْ.

امام¬صادق ( از اینکه [عطاهایشان] از آن‌ها پذیرفته ¬نشود دلهایشان ترسان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۲

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۲۵۷/ القمی، ج۲، ص۹۱

۷

(مؤمنون/ ۶۰)

الصّادق (یَعْمَلُونَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ یُثَابُونَ عَلَیْهِ.

امام ¬صادق ( اینان کسانی هستند که اعمال خویش را به¬انجام¬ می‌رسانند؛ درحالی¬که آگاهند، پاداش آن اعمال را خواهند یافت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۲

بحارالأنوار، ج۶۷، ص۳۶۵/ المحاسن، ج۱، ص۲۴۷/ بحارالأنوار، ج۶۷، ص۳۹۸/ الزهد، ص۲۴/ نورالثقلین/ البرهان

۸

(مؤمنون/ ۶۰)

الرّسول (رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ (أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ مِمَّا یَأْتُونَ مِنَ السَّیِّئَاتِ قَالَ لَا بَلْ یَعْمَلُونَ الْحَسَنَاتِ وَ یُبَالِغُونَ فِی عَمَلِ الصَّالِحَاتِ وَ هُمْ مَعَ ذَلِکَ وَجِلُونَ خَائِفُونَ أَنْ یَکُونُوا قَصَّرُوا.

پیامبر ( حضرت (درباره‌ی این کلام خداوند تعالی: یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ [از مردم] سؤال¬ کرد، آن‌ها گفتند: «ای رسول¬خدا (! دل¬هایشان به ¬خاطر آنچه از بدی¬ها انجام¬ داده‌اند، ترسناک است». ایشان فرمود: «نه؛ بلکه آن‌ها نیکی¬ها را انجام ¬می¬دهند و در انجام کارهای نیک، نهایت تلاششان را می¬کنند و با وجود این، می¬ترسند که [در انجام عمل صالح] کوتاهی¬ کرده¬ باشند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۲

أعلام الدین، ص۴۲۹/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۰، ص۱۴۶؛ «بتفاوت»

۹

(مؤمنون/ ۶۰)

الرّسول (قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ (قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُونَ یَعْنِی بِذَلِکَ الرَّجُلَ الَّذِی یَزْنِی وَ یَسْرِقُ وَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ هُوَ خَائِفٌ قَالَ لَا وَ لَکِنَّ الرَّجُلَ الَّذِی یُصَلِّی وَ یَصُومُ وَ یَتَصَدَّقُ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَخَافُ أَنْ لَا یُقْبَلَ مِنْهُ وَ مَتَی سَکَنَ الْخَوْفُ الْقَلْبَ أَحْرَقَ مِنْهُ مَوْضِعَ الشَّهَوَاتِ وَ طَرَدَ عَنْهُ رَغْبَهًَْ الدُّنْیَا وَ أَظْهَرَ آثَارَ الْحُزْنِ عَلَی الْوَجْهِ.

پیامبر ( مردی به حضرت رسول¬خدا (عرض ¬کرد: «تفسیر آیه: وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی رَبِّهِمْ راجِعُونَ چیست؟ آیا منظور کسی است که زنا می‌کند و دزدی می‌کند و شراب می‌نوشد و از [عاقبت] این کارهایش می‌ترسد»؟! حضرت فرمود: «نه؛ بلکه منظور فردی است که روزه ¬می‌گیرد، نماز می‌خواند و صدقه می¬دهد؛ بااین‌حال باز هم ترسان است که عملش قبول ¬نشود. هرگاه خوف در دلش جا گرفت آن وقت میل به شهوات¬ می¬سوزد [و ازبین¬ می‌رود]، میل به دنیا از دلش بیرون می¬رود و نشانه‌های اندوه و غم بر صورتش آشکار می‌گردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۲

إرشادالقلوب، ج۱، ص۱۰۷

۱۰

(مؤمنون/ ۶۰)

الصّادق (عَنِ الْحَارِثِ‌بْنِ‌الْمُغِیرَهًِْ أَوْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا کَانَ فِی وَصِیَّهًِْ لُقْمَانَ قَال: کَانَ فِیهَا الْأَعَاجِیبُ وَ کَانَ أَعْجَبَ مَا کَانَ فِیهَا أَنْ قَالَ لِابْنِهِ خَفِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خِیفَهًًْ لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَیْنِ لَعَذَّبَکَ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ لَرَحِمَکَ.

امام ¬صادق ( حارث‌بن‌مغیره یا پدرش گوید: «به حضرت صادق (عرض کردم: «در وصیت لقمان چه چیز بود»؟ فرمود: «چیزهای عجیبی بوده و عجیب‌ترین چیزهایی که در آن بود، این بود که به پسرش گفت: «ای پسرم! خوف و ترس تو از خدا باید طوری باشد که اگر فرضاً تمام اعمال نیک جن و انس را داشته باشی، باز هم احتمال عذاب را باید بدهی. و امیدت به خداوند باید طوری باشد که اگر فرضا تمام گناهان جن و انس را داشته باشی، باز هم احتمال مشمول رحمت و لطف او قرار گرفتن را بدهی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۴

الکافی، ج۲، ص۶۷

۱۱

(مؤمنون/ ۶۰)

الرّسول (إِنَّ مِمَّا حُفِظَ مِنْ خُطَبِ النَّبِیِّ (أنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَعْمَلُ بَیْنَ مَخَافَتَیْنِ بَیْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَی لَا یَدْرِی مَا اللَّهُ صَانِعٌ فِیهِ وَ بَیْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِیَ لَا یَدْرِی مَا اللَّهُ قَاضٍ فِیهِ.

پیامبر ( از جمله خطبه‌های پیامبراکرم (که محفوظ ¬مانده آن است که فرمود: … آگاه باشید که مؤمن همیشه از دو جهت در خوف و اضطراب است، از جهت گذشته‌ی خود و عمری که صرف کرده و نمی‌داند که خداوند نسبت به گذشته او و کارهایی که انجام داده چه می‌کند و چگونه نظر خواهد داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۵۵

آیه أُولئِکَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ [61]

چنین کسانی درخیرات شتاب می¬کنند و از دیگران پیشی می¬گیرند.

۱

(مؤمنون/ ۶۱)

الباقر (هُوَ عَلِیُّ¬بْنُ¬أَبِیطَالِبٍ (لَمْ یَسْبِقْهُ أَحَدٌ.

امام ¬باقر ( منظور علیّ‌بن¬ابی‌طالب (است که هیچ¬کس [در خیرات] بر او پیشی نگرفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۴

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۵/ القمی، ج۲، ص۹۲/ المناقب، ج۲، ص۱۱۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۶۱)

علی¬بن¬ابراهیم (ثُمَّ قَالَ أُولئِکَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ وَ هُوَ مَعطُوفٌ عَلَی قَولِهِ أَیَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِینَ نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( أُولئِکَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ؛ به آیه: أَ یَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِینَ نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرات عطف¬ شده [و معنای آن را تکمیل می‌کند]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۴

القمی، ج۲، ص۹۱

آیه وَ لا نُکَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ [62]

و ما هیچ‌کس را جز به‌اندازه‌ی تواناییش تکلیف نمی¬کنیم و نزد ما کتابی است که به¬حق سخن می‌گوید و به آنان هیچ ستمی نمی¬شود.

و ما هیچ‌کس را جز به‌اندازه‌ی تواناییش تکلیف نمی‌کنیم

۱ -۱

(مؤمنون/ ۶۲)

الرّضا (عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ الرِّضَا (عَنِ الِاسْتِطَاعَهًِْ فَقَالَ یَسْتَطِیعُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَرْبَعِ خِصَالٍ أَنْ یَکُونَ مُخَلَّی السَّرْبِ صَحِیحَ الْجِسْمِ سَلِیمَ الْجَوَارِحِ لَهُ سَبَب وَارِدٌ مِنَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَسِّرْ لِی هَذَا قَالَ أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ مُخَلَّی السَّرْبِ صَحِیحَ الْجِسْمِ سَلِیمَ الْجَوَارِحِ یُرِیدُ أَنْ یَزْنِیَ فَلَا یَجِدُ امْرَأَهًًْ ثُمَّ یَجِدُهَا فَإِمَّا أَنْ یَعْصِمَ نَفْسَهُ فَیَمْتَنِعَ کَمَا امْتَنَعَ یُوسُفُ (أَوْ یُخَلِّیَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ إِرَادَتِهِ فَیَزْنِیَ فَیُسَمَّی زَانِیاً وَ لَمْ یُطِعِ اللَّهَ بِإِکْرَاهٍ وَ لَمْ یَعْصِهِ بِغَلَبَهًْ.

امام رضا ( علیّ¬بن¬اسباط گوید: از امام ¬رضا (درباره‌ی استطاعت پرسیدم. آن حضرت فرمود: «استطاعت بنده بعد از چهار خصلت حاصل¬ می‌شود: اینکه راهش باز باشد، تندرست باشد، اعضایش سالم باشند و حجّتی از خداوند به او برسد». گفتم: «فدایت گردم! این مطلب [آخر] را برایم توضیح ¬دهید». فرمود: «یعنی بعد از اینکه بنده راهش باز، تندرست و اعضایش سالم باشد، بخواهد که زنا کند [ولی] زنی را پیدا نمی‌کند؛ سپس زنی را می‌یابد و دراین‌هنگام یا نفس خود را باز می‌دارد و از آن کار خودداری¬ می‌کند؛ مانند حضرت یوسف (و یا اینکه بین او و اراده¬اش باز گذاشته ¬می¬شود (تسلیم خواست خود می‌شود)، زنا می‌کند و زناکار نامیده¬ می‌شود. او [درصورت خودداری از گناه] به اجبار فرمانبرداری نکرده و [درصورت ارتکاب هم] بر خداوند غالب نگشته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۴

الکافی، ج۱، ص۱۶۰ / البرهان

۱ -۲

(مؤمنون/ ۶۲)

الصّادق (عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهًِْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنِ الِاسْتِطَاعَهًِْ فَقَالَ أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَعْمَلَ مَا لَمْ یُکَوَّنْ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْتَهِیَ عَمَّا قَدْ کُوِّنَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ

أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (فَمَتَی أَنْتَ مُسْتَطِیعٌ قَالَ لَا أَدْرِی قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً فَجَعَلَ فِیهِمْ آلَهًَْ الِاسْتِطَاعَهًِْ ثُمَّ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِمْ فَهُمْ مُسْتَطِیعُونَ لِلْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مَعَ الْفِعْلِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ الْفِعْلَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلُوهُ فِی مُلْکِهِ لَمْ یَکُونُوا مُسْتَطِیعِینَ أَنْ یَفْعَلُوا فِعْلًا لَمْ یَفْعَلُوهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعَزُّ مِنْ أَنْ یُضَادَّهُ فِی مُلْکِهِ أَحَدٌ قَالَ الْبَصْرِیُّ فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ قَالَ لَوْ کَانُوا مَجْبُورِینَ کَانُوا مَعْذُورِینَ قَالَ فَفَوَّضَ إِلَیْهِمْ قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُمْ قَالَ عَلِمَ مِنْهُمْ فِعْلًا فَجَعَلَ فِیهِمْ آلَهًَْ الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلُوهُ کَانُوا مَعَ الْفِعْلِ مُسْتَطِیعِینَ قَالَ الْبَصْرِیُّ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَ أَنَّکُمْ أَهْلُ بَیْتِ النُّبُوَّهًِْ وَ الرِّسَالَهًْ.

امام صادق ( فردی از اهل بصره گفت، از امام صادق (در مورد استطاعت سؤال کردم فرمود: «آیا می‌توانی کاری را انجام¬ دهی که نبوده ¬است»؟ مرد گفت: «نه». فرمود: «آیا می‌توانی از کاری که اتّفاق ¬¬افتاده، جلوگیری کنی»؟ گفت: «نه». امام ¬صادق (فرمود: «پس چه زمانی می‌توانی»؟ گفت: «نمی‌دانم». امام ¬صادق (فرمود: «خداوند بندگان را آفرید و در آن‌ها ابزار توانگری را قرار داد؛ سپس کار را به آن‌ها واگذار کرد. پس آنان زمانی¬که کاری را انجام می‌دهند، هنگام کار و همراه با کار، توانایی انجام آن را دارند. و هرگاه کاری را در ملک خداوند انجام¬ ندهند، برای انجام کاری که انجام¬ نداده¬اند، توانایی ندارند؛ زیرا خداوند عزّوجلّ تواناتر از آن است که کسی در ملک او با وی مخالفت ورزد». آن مرد اهل بصره گفت: «پس مردم مجبور هستند»؟ فرمود: «اگر مجبور می‌بودند، معذور بودند». گفت: «پس خداوند به آنان تفویض نموده¬ (و آن‌ها را آزاد گذاشته) است»؟ فرمود: «نه». گفت: «پس حال آنان چیست»؟ فرمود: «خداوند کار آن‌ها را می‌دانست، پس ابزار آن کار را در وجود آنان قرار داد. پس هرگاه آنان کاری را انجام دهند، همراه با انجام آن کار، استطاعت دارند». مرد بصری گفت: «گواهی¬ می‌دهم که حق، همین است و شما خاندان نبوّت و رسالت هستید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۴

الکافی، ج۱، ص۱۶۱ / البرهان

۱ -۳

(مؤمنون/ ۶۲)

الصّادق (عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (هَلْ لِلْعِبَادِ مِنَ الِاسْتِطَاعَهًِْ شَیْءٌ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا فَعَلُوا الْفِعْلَ کَانُوا مُسْتَطِیعِینَ بِالاسْتِطَاعَهًِْ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ فِیهِمْ قَالَ قُلْتُ وَ مَا هِیَ قَالَ الْآلَهًُْ مِثْلُ الزَّانِی إِذَا زَنَی کَانَ مُسْتَطِیعاً لِلزِّنَا حِینَ زَنَی وَ لَوْ أَنَّهُ تَرَکَ الزِّنَا وَ لَمْ یَزْنِ کَانَ مُسْتَطِیعاً لِتَرْکِهِ إِذَا تَرَکَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الِاسْتِطَاعَهًِْ قَبْلَ الْفِعْلِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ لَکِنْ مَعَ الْفِعْلِ وَ التَّرْکِ کَانَ مُسْتَطِیعاً قُلْتُ فَعَلَی مَا ذَا یُعَذِّبُهُ قَالَ بِالْحُجَّهًِْ الْبَالِغَهًِْ وَ الْآلَهًِْ الَّتِی رَکَّبَ فِیهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُجْبِرْ أَحَداً عَلَی مَعْصِیَتِهِ وَ لَا أَرَادَ إِرَادَهًَْ حَتْمٍ الْکُفْرَ مِنْ أَحَدٍ وَ لَکِنْ حِینَ کَفَرَ کَانَ فِی إِرَادَهًِْ اللَّهِ أَنْ یَکْفُرَ وَ هُمْ فِی إِرَادَهًِْ اللَّهِ وَ فِی عِلْمِهِ أَنْ لَا یَصِیرُوا إِلَی شَیْءٍ مِنَ الْخَیْرِ قُلْتُ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ یَکْفُرُوا قَالَ لَیْسَ هَکَذَا أَقُولُ وَ لَکِنِّی أَقُولُ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَیَکْفُرُونَ فَأَرَادَ الْکُفْرَ لِعِلْمِهِ فِیهِمْ وَ لَیْسَتْ هِیَ إِرَادَهًَْ حَتْمٍ إِنَّمَا هِیَ إِرَادَهًُْ اخْتِیَار.

امام ¬صادق ( صالح ¬نیلی گوید: از امام صادق (پرسیدم: «آیا بندگان هم از استطاعت سهمی دارند»؟ امام (فرمود: «هرگاه کاری را انجام ¬دهند، به‌واسطه‌ی استطاعتی که خداوند در وجود آن‌ها قرار داده ¬است، استطاعت دارند». گفتم: «آن استطاعت چیست»؟ فرمود: «وسیله است؛ مانند زناکار که چون زنا کند، درحین زنا برای زنا استطاعت دارد و اگر او زنا را ترک ¬کند و زنا نکند، درهنگام ترک، برای ترک زنا استطاعت دارد». آنگاه فرمود: «پیش ¬از آن کار، نه کم و نه زیاد، استطاعت ندارد؛ امّا هنگام انجام آن کار و یا ترک آن، استطاعت دارد». گفتم: «پس چرا خداوند زناکار را مجازات¬ می‌کند»؟ فرمود: «به¬سبب حجّت رسا و اعضایی که در بدن آن‌ها قرار داده¬ است. خداوند هیچ¬کسی را بر ارتکاب معصیت مجبور نساخته است؛ همان¬طور که برای کسی با اراده‌ی حتمی کفر را نخواسته ¬است. امّا هنگامی¬که کفر¬ ورزید، در اراده خداوند بود که کفر ورزد و نیز در اراده و علم خداست که کافران به¬سوی خوبی نروند». گفتم: «خداوند از آنان خواسته است که کفر ورزند»؟! فرمود: «این را نمی‌گویم؛ بلکه می¬گویم: خداوند می‌دانست که آنان کافر می‌شوند؛ پس به¬جهت علمی که نسبت به آنان داشت، برای آنان کفر را اراده کرد. امّا این اراده حتمی [برای آن‌ها] نیست؛ بلکه اراده اختیار است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۶

الکافی، ج۱، ص۱۶۲ / البرهان

۱ -۴

(مؤمنون/ ۶۲)

الصّادق (حَمْزَهًُْ‌بْنُ‌حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنِ الِاسْتِطَاعَهًِْ فَلَمْ یُجِبْنِی فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ دَخْلَهًًْ أُخْرَی فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِی قَلْبِی مِنْهَا شَیْءٌ لَا یُخْرِجُهُ إِلَّا شَیْءٌ أَسْمَعُهُ مِنْکَ قَالَ فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّکَ مَا کَانَ فِی قَلْبِکَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یُکَلِّفِ الْعِبَادَ مَا لَا یَسْتَطِیعُونَ وَ لَمْ یُکَلِّفْهُمْ إِلَّا مَا یُطِیقُونَ وَ أَنَّهُمْ لَا یَصْنَعُونَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ إِلَّا بِإِرَادَهًِْ اللَّهِ وَ مَشِیئَتِهِ وَ قَضَائِهِ وَ قَدَرِهِ قَالَ فَقَالَ هَذَا دِینُ اللَّهِ الَّذِی أَنَا عَلَیْهِ وَ آبَائِی أَوْ کَمَا قَالَ.

امام¬ صادق ( حمزهًْ¬¬بن¬حمران گوید: از امام صادق (درباره‌ی استطاعت سؤال ¬کردم و ایشان جوابی نداد. بار دیگر خدمت ایشان رفتم و گفتم: «خدا تو را سلامت بدارد! چیزی (تردیدی) درباره‌ی استطاعت در دلم افتاده¬ است که تنها آنچه از شما بشنوم آن را خارج می‌سازد». فرمود: «آنچه در دل داری به تو زیانی نمی‌رساند». گفتم: «خداوند شما را به سلامت بدارد! من می‌گویم خداوند بندگان را نسبت به آنچه که استطاعت¬ ندارند، مکلّف نساخته ¬است و نسبت به آنچه خارج از طاقت و توانشان است، مکلّف نساخته ¬است و مردم هم چیزی از آن را جز با اراده، مشیّت و قضاء و قدر خداوند انجام ¬نمی‌دهند». امام (فرمود: «این دین خداوند است که من و پدرانم که درورد خدا بر تمامی¬شان باد، بر آن هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۶

الکافی، ج۱، ص۱۶۲ / البرهان

۱ -۵

(مؤمنون/ ۶۲)

الصّادق (مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ کُلْفَهًَْ فِعْلٍ وَ لَا نَهَاهُمْ عَنْ شَیْءٍ حَتَّی جَعَلَ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَهًَْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَلَا یَکُونُ الْعَبْدُ آخِذاً وَ لَا تَارِکاً إِلَّا بِاسْتِطَاعَهًٍْ مُتَقَدِّمَهًٍْ قَبْلَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ قَبْلَ الْأَخْذِ وَ التَّرْکِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ الْبَسْطِ. وَ عَنْه: لَا یَکُونُ مِنَ الْعَبْدِ قَبْضٌ وَ لَا بَسْطٌ إِلَّا بِاسْتِطَاعَهًٍْ مُتَقَدِّمَهًٍْ لِلْقَبْضِ وَ الْبَسْطِ.

امام¬ صادق ( خداوند بار هیچ کاری را بر دوش هیچ بنده¬ای نگذاشته و آنان را از هیچ کاری نهی¬ نکرده ¬است؛ مگر اینکه استطاعت آن را به آن‌ها داده ¬است و سپس آنان را امر و نهی کرده ¬است. بنده هیچ عملی را انجام¬ نمی‌دهد و هیچ عملی را ترک¬ نمی‌کند؛ مگر اینکه قبل از امر و نهی، انجام یا ترک عمل و پیش از قبض ¬و بسط، خداوند این استطاعت را به او داده¬است. و در حدیثی دیگر فرمود: «هیچ قبض ¬و بسطی در مورد بنده صورت ¬نمی‌گیرد؛ مگر اینکه خداوند پیش¬ از آن توانایی‌اش را به بنده داده ¬باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۸

التوحید، ص۳۵۲ / البرهان

۱ -۶

(مؤمنون/ ۶۲)

الصّادق (الِاسْتِطَاعَهًُْ قَبْلَ الْفِعْلِ لَمْ یَأْمُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَبْضٍ وَ لَا بَسْطٍ إِلَّا وَ الْعَبْدُ لِذَلِکَ مُسْتَطِیعٌ.

امام¬ صادق ( استطاعت قبل ¬از انجام کار می¬آید. خداوند به هیچ قبض ¬و بسطی دستور نداده ¬است؛ مگر اینکه بنده برای آن کار، استطاعت و توانایی داشته ¬باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۸

التوحید، ص۳۵۲ / البرهان

۱ -۷

(مؤمنون/ ۶۲)

الصّادق (لَا یَکُونُ الْعَبْدُ فَاعِلًا وَ لَا مُتَحَرِّکاً إِلَّا وَ الِاسْتِطَاعَهًُْ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّمَا وَقَعَ التَّکْلِیفُ مِنَ اللَّهِ بَعْدَ الِاسْتِطَاعَهًِْ فَلَا یَکُونُ مُکَلَّفاً لِلْفِعْلِ إِلَّا مُسْتَطِیعاً.

امام¬ صادق ( بنده هیچ عملی را انجام ¬نمی‌دهد و هیچ حرکتی از او سر نمی‌زند؛ مگر اینکه خداوند استطاعت آن را به او داده¬ است و همواره تکلیف، پس از استطاعت می‌آید و بنده به کاری مکلّف ¬نمی‌شود؛ مگر آنکه استطاعت آن را داشته باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۸

التوحید، ص۳۵۱ / البرهان

۱ -۸

(مؤمنون/ ۶۲)

الرّسول (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهًٌْ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَهًُْ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَهًِْ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَهًٍْ.

پیامبر ( نُه چیز از امّت من برداشته ¬شده¬ است: خطا، فراموشی، آنچه بدان وادار شوند، آنچه طاقت آن را ندارند، آنچه نمی‌دانند، آنچه چاره¬ای جز آن نداشته ¬باشند، حسد، فال ¬بد¬ زدن، اندیشه‌ی وسوسه¬آور درباره‌ی آفرینش تا زمانی¬که به زبان آورده¬ نشود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۸

مستدرک الوسایل، ج۶، ص۴۲۳ / البرهان

و نزد ما کتابی است که به‌حق سخن می‌گوید و به آنان هیچ ستمی نمی‌شود

۲ -۱

(مؤمنون/ ۶۲)

علی¬بن¬ابراهیم (وَ لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ أَیْ عَلَیْکُم.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( وَ لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالحَقّ؛ یعنی [کتابی که] به زیان شما [به حق] شهادت¬ می‌دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۸

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۵/ القمی، ج۲، ص۹۲/ البرهان

آیه بَلْ قُلُوبُهُمْ فی غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَ لَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِکَ هُمْ لَها عامِلُونَ [63]

ولی دل¬های آن‌ها از این [نامه‌ی اعمال و روز حساب] در بی‌خبری فرو رفته و اعمال [زشتى] جز این دارند که پیوسته آن را انجام می¬دهند.

۱

(مؤمنون/ ۶۳)

الباقر (قَوْلُهُ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَةٍ مِنْ هذا یَعْنِی مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِکَ یَقُولُ مَا کُتِبَ عَلَیْهِمْ فِی اللَّوْحِ مَا هُمْ لَها عامِلُونَ قَبْلَ أَنْ یُخْلَقُوا هُمْ لِذَلِکَ الْأَعْمَالِ الْمَکْتُوبَهًِْ عَامِلُونَ.

امام ¬باقر ( بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَةٍ مِنْ هذا؛ یعنی از قرآن غافلند. وَ لَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِکَ؛ آنچه قبل از اینکه آفریده شوند، در لوح نوشته شده است که آن‌ها انجام خواهند داد و عامل این اعمال خواهند بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۸

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۵

۲

(مؤمنون/ ۶۳)

علی¬بن¬ابراهیم (قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (فِی قَوْلِه هِوَ لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ أَیْ عَلَیْکُمْ ثُمَّ قَالَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَةٍ مِنْ هذا أَیْ فِی شَکٍّ مِمَّا یَقُولُونَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( هِوَ لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ؛ یعنی به زیان شما به حق شهادت¬ می‌دهد. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَةٍ مِنْ هذا؛ یعنی آن‌ها به گفته پیامبران (شک دارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۸۸

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۵/ القمی، ج۲، ص۹۲/ البرهان

آیه حَتَّی إِذا أَخَذْنا مُتْرَفیهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ یَجْأَرُونَ [64]

تا زمانی‌که متنعّمان [مغرور] آن‌ها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم؛ ناگاه، ناله‌های دردناک و استغاثه‌آمیز آن‌ها بلند می¬شود.

۱

(مؤمنون/ ۶۴)

علی¬بن¬ابراهیم (حَتَّی إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِیهِمْ أَیْ کُبَرَاءَهُمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ یَجْأَرُونَ أَیْ یَضِجُّونَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِمْ لا تَجْأَرُوا الْیَوْمَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( حَتَّی إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِیهِمْ؛ یعنی وقتی بزرگانِ آن‌ها را گرفتار عذاب¬ کنیم، بِالْعَذابِ إِذا هُمْ یَجئَرُونَ؛ یعنی ناله¬های سوزناک سر می‌دهند. خداوند در پاسخ آنان می‌فرماید: لَا تجأَرُواْ الْیَوْمَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۵/ القمی، ج۲، / البرهان

آیه لا تَجْأَرُوا الْیَوْمَ إِنَّکُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ [65]

[امّا به آن‌ها گفته مى¬شود]: امروز ناله و فریاد نکنید، زیرا از سوی ما یاری نخواهید شد.

۱

(مؤمنون/ ۶۵)

أمیرالمؤمنین (لا تَجْأَرُوا الْیَوْمَ قَالَ لَا تَدْعُوا الْیَوْم.

امام علی ( لا تَجْأَرُوا الْیَوْمَ؛ یعنی امروز درخواست [نجات و بخشش] نکنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۰

الجعفریات، ص۲۲۳/ مستدرک الوسایل، ج۵، ص۲۷۳

آیه قَدْ کانَتْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْکُمْ فَکُنْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ تَنْکِصُونَ [66]

[آيا فراموش كرده‌ايد كه] در گذشته آیات من پیوسته بر شما خوانده می‌شد؛ امّا شما [اعراض كرده] به عقب باز می‌گشتید؟!

آیه مُسْتَکْبِرینَ بِهِ سامِراً تَهْجُرُونَ [67]

درحالی¬که در برابر او (پیامبر) استکبار می‌کردید و در جلسات شبانه‌ی خود به بدگویی می‌پرداختید!

۱

(مؤمنون/ ۶۷)

علی¬بن¬ابراهیم (سامِراً تَهْجُرُونَ أَیْ جَعَلْتُمُوهُ سَمَراً وَ هَجَرْتُمُوه.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( سامِراً تَهْجُرُونَ؛ یعنی امروز درخواست [نجات و بخشش] نکنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۵/ القمی، ج۲، ص۹۲

آیه أَفَلَمْ یَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ یَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلینَ [68]

آیا آن‌ها در این گفتار [الهى] نیندیشیدند، یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیاکانشان نیامده است؟!

آیه أَمْ لَمْ یَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ [69]

یا اینکه پیامبرشان را نشناختند [و از سوابق او آگاه نيستند]، از این‌رو او را انکار می‌کنند؟!

۱

(مؤمنون/ ۶۹)

ابن‌عباس (یُرِیدُ أَ لَیْسَ قَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً (وَ إِبْرَاهِیمَ (وَ النَّبِیِّینَ إِلَی قَوْمِهِمْ وَ کَذَلِکَ أَرْسَلْنَا مُحَمَّداً (أمْ لَمْ یَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ.

ابن‌عبّاس ( منظورش این است همانطورکه نوح، ابراهیم و پیامبران (را به‌سوی قومشان فرستادیم؟! پس همین¬گونه محمّد (را فرستادیم؛ أَمْ لَمْ یَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۰

نورالثقلین

آیه أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ [70]

یا می¬گویند او به جنون مبتلا است؟! [چنين نيست] بلکه او حق را برای آنان آورده امّا بیشترشان از حق کراهت دارند [و گريزانند].

۱

(مؤمنون/ ۷۰)

علی¬بن¬ابراهیم (قَوْلُهُ أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ یَعْنِی بِرَسُولِ ¬اللَّهِ (قَوْلُهُ وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ قَالَ الْحَقُّ رَسُولُ¬اللَّهِ (وَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ قَدْ جاءَکُمُ ألرّسول بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّکُمْ یَعْنِی وَلَایَهًَْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ وَ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ الْحَقَّ رَسُولُ¬ اللَّهِ (وَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوِ اتَّبَعَ رَسُولُ اللهِ وَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (قُرَیْشاً لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ فَفَسَادُ السَّمَاءِ إِذَا لَمْ تَمْطُرْ وَ فَسَادُ الْأَرْضِ إِذَا لَمْ تَنْبُتْ وَ فَسَادُ النَّاسِ فِی ذَلِک.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ؛ یا می‌گویند رسول خدا (دیوانه است. وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ؛ رسول خدا (و امیرالمؤمنین (حق است. دلیل بر این مطلب تا آیه: پیامبر [ی که انتظارش را می‌کشیدید،] حق را از جانب پروردگارتان برای شما آورده است. (نساء/۱۷۰) بر ولایت امیر المؤمنین (و شبیه این، زیاد است. و دلیل بر اینکه حق، رسول خدا (و امیرالمؤمنین (است، این آیه است که می‌فرماید، اگر رسول خدا و امیر المؤمنین (تابع قریش شوند، آسمان‌ها و زمین و هرچه در آن‌هاست تباه می‌شود. تباه شدن آسمان به باران نباریدن است و فساد زمین به گیاه نروییدن و فساد مردم به این است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۵/ القمی، ج۲، ص۹۲

آیه وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فیهِنَّ بَلْ أَتَیْناهُمْ بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِکْرِهِمْ مُعْرِضُونَ [71]

و اگر حق از هوس¬های آن‌ها پیروی می¬کرد، آسمان¬ها و زمین و همه‌ی کسانی که در آن‌ها هستند تباه می¬شدند و ما به آن‌ها چیزی دادیم که مایه‌ی یادآوری [و عزّت و شرف] آن‌هاست، امّا آنان از آنچه مایه‌ی یادآوری [و عزّت] آن‌هاست رویگردانند.

و اگر حق از هوس‌های آن‌ها پیروی می‌کرد، آسمان‌ها و زمین و همه‌ی کسانی که در آن‌ها هستند تباه می‌شدند

۱ -۱

(مؤمنون/ ۷۱)

أمیرالمؤمنین (وَصِیَّتُهُ (لِکُمَیلِ بنِ زِیَادٍ النَّخَعِی یَا کُمَیْلُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الْحَقُّ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ.

امام علی ( [در وصیّت ایشان به کمیل آمده است:]ای کمیل! به خدا سوگند! ما حقّی هستیم که خدای عزّوجلّ فرموده است: وَ لَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۲

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۲۷۸/ بشارهًْ المصطفی، ص۳۰

آیه أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقینَ [72]

یا اینکه تو از آن‌ها مزد و هزینه¬ای [در برابر دعوتت] می¬خواهی؟ با اینکه مزد پروردگارت بهتر و او بهترین روزی‌دهندگان است.

۱

(مؤمنون/ ۷۲)

الباقر (أَمْ تَسْأَلُهُمْ أجراً فَأَجْرُ رَبِّکَ خَیْر.

امام ¬باقر ( یا اینکه تو از آن‌ها مزد و هزینه¬ای [در برابر دعوتت] می‌خواهی؟! در صورتی که جزای پروردگارت بهتر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۲

القمی، ج۲، ص۹۴/ نورالثقلین البرهان

آیه وَ إِنَّکَ لَتَدْعُوهُمْ إِلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ [73]

به‌یقین، تو آنان را به راه راست دعوت می¬کنی.

۱

(مؤمنون/ ۷۳)

علی¬بن¬ابراهیم (إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ قَالَ إِلَی وَلَایَهًِْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ یعنی به¬سوی ولایت امیرالمؤمنین (.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۲

أمالی للطوسی، ص۴۹۲ / بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۴/ القمی، ج۲، ص۹۲

۲

(مؤمنون/ ۷۳)

الرّسول (یَا أَبَاالْحَسَن (مَنْ أَحَبَّکَ لِدِینِکَ وَ أَخَذَ بِسَبِیلِکَ فَهُوَ مِمَّنْ هُدِیَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ، وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ هَوَاکَ وَ أَبْغَضَکَ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ لَا خَلَاقَ لَهُ.

پیامبر (ای علی (! هرکس از نظر امور دینی تو را دوست ¬بدارد و راه و مسیر تو را برود، به راه راست و مستقیم هدایت¬ شده و هرکس از طریق هدایت تو منحرف¬ شود و با تو دشمن ¬باشد و تو را رها کند، در روز قیامت که خدا را ملاقات ¬می¬نماید به¬طور کلّی بی‌بهره است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۲

نورالثقلین

آیه وَ إِنَّ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناکِبُونَ [74]

امّا کسانی ¬که به آخرت ایمان ندارند از این راه منحرف می¬شوند.

۱

(مؤمنون/ ۷۴)

أمیرالمؤمنین (عَنْ مُقَرِّنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (یَقُول: جَاءَ ابْنُ الْکَوَّاءِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (وَ عَلَی الْأَعْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلًّا بِسِیماهُمْ فَقَالَ نَحْنُ الْأَعْرَافُ نَعْرِفُ أَنْصَارَنَا بِسِیمَاهُمْ وَ نَحْنُ الْأَعْرَافُ الَّذِینَ لَا یَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِسَبِیلِ مَعْرِفَتِنَا وَ نَحْنُ الْأَعْرَافُ یُعَرِّفُنَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ عَلَی الصِّرَاطِ فَلَا یَدْخُلُ الْجَنَّهًَْ إِلَّا مَنْ عَرَفَنَا وَ نَحْنُ عَرَفْنَاهُ وَ لَا یَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْکَرَنَا وَ أَنْکَرْنَاهُ إِنَّ اللَّهِ لَوْ شَاءَ لَعَرَّفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ سَبِیلَهُ وَ الْوَجْهَ الَّذِی یُؤْتَی مِنْهُ فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَایَتِنَا أَوْ فَضَّلَ عَلَیْنَا غَیْرَنَا فَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّراطِ لَناکِبُونَ وَ لَا سَوَاءٌ مَنِ اعْتَصَمَ النَّاسُ بِهِ وَ لَا سَوَاءٌ مَنْ ذَهَبَ حَیْثُ ذَهَبَ النَّاسُ ذَهَبَ النَّاسُ إِلَی عُیُونٍ کَدِرَهًٍْ یُفْرَغُ بَعْضُهَا فِی بَعْضٍ وَ ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَیْنَا إِلَی عَیْنٍ صَافِیَهًٍْ تَجْرِی بِأُمُورٍ لَا نَفَادَ لَهَا وَ لَا انْقِطَاعَ.

امام علی ( مقرّن گوید: شنیدم امام صادق (فرمود: ابن¬کوّاء نزد امیرالمؤمنین (آمد و گفت: «ای امیرمؤمنان (! و بر «اعراف» مردانی هستند که هریک از آن دو گروه را از چهره‌هایشان می¬شناسند. (اعراف/۴۶) یعنی چه»؟ فرمود: «بر اعراف ماییم که یاران خود را از رخسارشان می¬شناسیم، اعراف ماییم که خدای عزّوجلّ جز از طریق معرفت ما شناخته ¬نشود و اعراف ماییم که خدا ما را در روز قیامت بر روی صراط قرار دهد، جز کسی ¬که ما او را بشناسیم و او ما را شناسد کسی داخل بهشت نمی‌شود؛ و جز آنکه ما او را ناشناس دانیم و او ما را نشناسد، به دوزخ وارد نمی‌شود. خدای تبارک¬وتعالی اگر می¬خواست خودش را بی¬واسطه به بندگانش می-شناسانید ولی ما را در جاده، راه و طریق معرفت خود قرار داد، کسانی¬ که از ولایت ما روگردانیده و دیگران را بر ما ترجیح¬ دهند از صراط مستقیم منحرفند [در قیامت از صراط نمی‌گذرند] کسانی¬ که مردم به آن‌ها پناه¬ گیرند [که ما اهل بیت پیغمبر باشیم] با کسانی¬ که خود محتاج پناهندگی به دیگران باشند [که پیشوایان عامّه باشند] برابر نیست؛ زیرا آن مردم به¬سوی چشمه‌های کم -آب تیره که از چشمه‌ای به چشمه‌ی دیگر ریزد رفتند و کسانی¬ که سوی ما آمدند به¬سوی چشمه‌های صافی آمدند که آبش به امر پروردگار جاریست و تمام¬شدن و خشک¬شدن ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۲۵۳/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۲۷؛ «و لاسواء… لا انقطاع» محذوف/ کشف الغمهًْ، ج۱، ص۳۲۴؛ «بتفاوت» / کشف الیقین، ص۴۰۱/ نورالثقلین؛ «جاء ابن الکواء… انکرناه» محذوف/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۷۴)

الکاظم (عَنْ زَیْدِ‌بْنِ‌مُوسَی عَنْ أَبِیهِ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (عَنْ آبَائِهِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنَّ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناکِبُونَ قَال: عَنْ وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.

امام کاظم ( وَ إِنَّ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناکِبُونَ یعنی از ولایت ما اهل بیت روی¬گردان هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۲۲/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۶/ المناقب، ج۳، ص۷۳/ الصراط المستقیم، ج۱، ص۲۸۵/ البرهان

۳

(مؤمنون/ ۷۴)

علی¬بن¬ابراهیم (عَنِ الْإِمَامِ لَحَادُّون.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( یعنی از امام انحراف دارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۴

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۵/ القمی، ج۲، ص۹۲/ نورالثقلین

۴

(مؤمنون/ ۷۴)

الصّادق (عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنِ الصِّرَاطِ فَقَالَ هُوَ الطَّرِیقُ إِلَی مَعْرِفَهًِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمَا صِرَاطَانِ صِرَاطٌ فِی الدُّنْیَا وَ صِرَاطٌ فِی الْآخِرَهًِْ وَ أَمَّا الصِّرَاطُ الَّذِی فِی الدُّنْیَا فَهُوَ الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَهًِْ مَنْ عَرَفَهُ فِی الدُّنْیَا وَ اقْتَدَی بِهُدَاهُ مَرَّ عَلَی الصِّرَاطِ الَّذِی هُوَ جِسْرُ جَهَنَّمَ فِی الْآخِرَهًِْ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ فِی الدُّنْیَا زَلَّتْ قَدَمُهُ عَنِ الصِّرَاطِ فِی الْآخِرَهًِْ فَتَرَدَّی فِی نَارِ جَهَنَّمَ.

امام¬ صادق ( مفضل‌بن‌عمر گفت از امام صادق (در مورد صراط پرسیدم، فرمود «راهی به¬سوی شناختن خدای بزرگ است؛ صراط دوگونه است: صراط در این سرا و صراط در آن سرا امّا صراط دنیا؛ امام می‌باشد که فرمانبرداری از او واجب است؛ هرکس که در دنیا او را شناخت و رهنمودهای او را به¬کار بست، در آخرت از صراط که پلی است به¬روی جهنّم، خواهد گذشت و هرکس در اینجا امام خود را نشناخت، هنگام گذشتن از صراط آخرت گامش خواهد ¬لغزید و در آتش دوزخ خواهد ¬افتاد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۴

معانی الأخبار، ص۳۲

آیه وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ وَ کَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فی طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ [75]

و اگر به آنان رحم کنیم و ناراحتی¬ها [و مشكلات] آنان را برطرف سازیم، [نه تنها بيدار نمى¬شوند، بلكه] در طغیانشان لجاجت می¬ورزند و سرگردان می¬مانند.

۱

(مؤمنون/ ۷۵)

الرّسول (وَ لَمَّا أَسْلَمَ ثُمَامَهًُْ بْنُ أَثَالٍ الْحَنَفِیُّ وَ لَحِقَ بِالْیَمَامَهًِْ وَ مَنَعَ الْمِیرَهًَْ مِنْ أَهْلِ مَکَّهًَْ وَ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِینَ حَتَّی أَکَلُوا الْعِلْهِزِ وَ هُوَ دَمُ الْقُرَادِ مَعَ الصُّوفِ؟ جَاءَ أَبُوسُفْیَانَ بْنُ حَرْبٍ إِلَی رَسُولِ اللهِ (فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُکَ اللَّهَ وَ الرَّحِمَ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ بَعَثْتَ رَحْمَهًًْ لِلْعَالَمِینَ؟ فَقَالَ: بَلَی. فَقَالَ لَهُ: قَتَلْتَ الْآبَاءَ بِالسَّیْفِ وَ الْأَبْنَاءَ بِالْجُوعِ.

پیامبر ( [پس از جنگ بدر که سران کفار کشته شدند، به نفرین پیامبر (قحطی در مکّه آمد در همان زمان بود که] ثمامهًْ‌بن‌اثان‌حنفی ایمان آورد [و از مکّه گریخت] و به شهر یمامه [در یمن] رفت. در همان زمان خوراک و آذوقه‌ی مردم مکه کم شد و خداوند آن‌ها را به قحطی مبتلا کرد تا جایی که عِلهز (غذایی که از مخلوط کردن پشم شتر با خون و تفت دادن آن درست می‌کردند) می‌خوردند. [کفار مکّه متوجّه شدند که این بلا به واسطه‌ی نفرین محمّد (است پس] ابوسفیان‌بن‌حرب، پیش رسول خدا (رفت و گفت: «تو را به خدا قسم رحم کن! اگر تو به خیال خود رحمتی برای جهانیان نیستی؟! پیامبر (فرمود: آری چنین است، گفت: [در جنگ بدر] پدران را با شمشیر کشتی و [حالا] فرزندان آنان را با گرسنگی [و قحطی که به نفرین تو آمده] می‌کشی؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۶

نورالثقلین

آیه وَ لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ [76]

و به‌راستی ما آن‌ها را به عذاب [و بلا] گرفتار ساختیم [تا بيدار شوند]، امّا آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرّع می‌کنند.

و به‌راستی ما آن‌ها را به عذاب [و بلا] گرفتار ساختیم [تا بیدار شوند]

۱

(مؤمنون/ ۷۶)

علی¬بن¬ابراهیم (فَهُوَ الْجُوعُ وَ الْخَوْفُ وَ الْقَتْلُ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( مقصود [از عذاب در این آیه]؛ گرسنگی، ترس و جنگ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۶

القمی، ج۲، ص۹۴

امّا آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرّع می‌کنند

۲ -۱

(مؤمنون/ ۷۶)

الباقر (الِاسْتِکَانَهًُْ هُوَ الْخُضُوعُ وَ التَّضَرُّعُ هُوَ رَفْعُ الْیَدَیْنِ وَ التَّضَرُّعُ بِهِمَا.

امام باقر ( الِاسْتِکَانَةُ همان خضوع است؛ تضرّع به‌معنای بالا بردن دو دست¬ و زاری و التماس¬کردن با دست¬ها رو به آسمان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۶

الکافی، ج۲، ص۴۷۹/ الکافی، ج۲، ص۴۸۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۷، ص۴۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(مؤمنون/ ۷۶)

الصّادق (التَّضَرُّعُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ.

امام¬ صادق ( تضرّع همان بالابردن دست¬هاست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۶

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۳۳۷/ بحارالأنوار، ج۸۲، ص۲۰۴/ معانی الأخبار، ص۳۶۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۷، ص۴۶/ البرهان

۲ -۳

(مؤمنون/ ۷۶)

الرّسول (رَفْعُ الْأَیْدِی مِنَ الِاسْتِکَانَهًْ.

پیامبر ( دستان را از روی تواضع بالابردن همان الِاسْتِکَانَة است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۶

عوالی اللآلی، ج۲، ص۴۷/ فقه القرآن، ج۱، ص۱۰۸/ بحارالأنوار، ج۸۱، ص۳۵۲/ نورالثقلین

۲ -۴

(مؤمنون/ ۷۶)

الصّادق (الإستِکَانَهًُْ الدُّعَاءُ وَ التَّضَرُّعُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ فِی الصلوه.

امام ¬صادق ( الِاسْتِکَانَةُ به‌معنای دعا و تضرّع به‌معنای بالابردن دست¬ها در نماز است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۶

نورالثقلین/ البرهان

۲ -۵

(مؤمنون/ ۷۶)

أمیرالمؤمنین (لَمْ یَتَوَاضَعُوا فِی الدُّعَاءِ وَ لَمْ یَخْضَعُوا وَ لَوْ خَضَعُوا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَاسْتَجَابَ لَهُم.

امام علی ( [یعنی آن‌ها] در دعاکردن تواضع¬ و خضوع¬ نکردند و اگر برای خدای عزّوجلّ خضوع می¬کردند دعایشان را مستجاب می¬کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۶

الجعفریات، ص۲۲۳/ مستدرک الوسایل، ج۵، ص۲۷۳

۲ -۶

(مؤمنون/ ۷۶)

أمیرالمؤمنین (کَانَ عَلِیٌّ (یَسْتَغْفِرُ سَبْعِینَ مَرَّهًًْ فِی سَحَرِ کُلِّ لَیْلَهًْ… اللَّهُمَّ وَ أَسْتَغْفِرُکَ لِکُلِّ ذَنْبٍ لَحِقَنِی بِسَبَبِ عُتْبَی عَلَیْکَ فِی احْتِبَاسِ الرِّزْقِ عَنِّی وَ إِعْرَاضِی عَنْکَ وَ

مَیْلِی إِلَی عِبَادِکَ بِالِاسْتِکَانَهًِْ لَهُمْ وَ التَّضَرُّعِ إِلَیْهِمْ وَ قَدْ أَسْمَعْتَنِی قَوْلَکَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِکَ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (وَ اغْفِرْهُ لِی یَا خَیْرَ الْغَافِرِینَ.

امام علی ( علی (در سحر هر شب، هفتادمرتبه استغفار می¬کرد… [و می‌فرمود] «خدایا! از تو به خاطر هر گناهی که مرا به جایی می‌رساند که برای کمی روزی بر تو خشم کنم و به¬¬سوی بندگانت رو آورم و با تواضع به ایشان و التماس¬کردن، به آن‌ها میل کنم درحالی¬که این سخنت را: فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ در کتاب محکمت به من شنواندی، طلب بخشش می¬کنم پس‌ای بهترین بخشندگان! بر محّمد (درود بفرست و آن [گناه] را بر من ببخش»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۶

بحارالأنوار، ج۸۴، ص۳۳۴/ البلدالأمین، ص۴۵

۲ -۷

(مؤمنون/ ۷۶)

السّجّاد (فِی عَمَلِ یَوْمِ الْجُمُعَهًْ… فَإِنِّی أَعْتَرِفُ لَکَ بِذُنُوبِی وَ أَذْکُرُ لَکَ حَاجَتِی وَ أَشْکُو إِلَیْکَ مَسْکَنَتِی وَ فَاقَتِی وَ قَسْوَهًَْ قَلْبِی وَ مَیْلَ نَفْسِی فَإِنَّکَ قُلْتُ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ وَ هَا أَنَا ذَا یَا إِلَهِی قَدِ اسْتَجَرْتُ بِکَ وَ قَعَدْتُ بَیْنَ یَدَیْکَ مُسْتَکِیناً مُتَضَرِّعاً إِلَیْکَ رَاجِیاً لِمَا عِنْدَکَ تَرَانِی وَ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَ تَسْمَعُ کَلَامِی وَ تَعْرِفُ حَاجَتِی وَ مَسْکَنَتِی وَ حَالِی وَ مُنْقَلَبِی وَ مَثْوَایَ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَبْتَدِئَ فِیهِ مِنْ مَنْطِقِی.

امام سجاد ( در عمل [مستحب] روز جمعه آمده: …. من به گناهانم پیش تو اعتراف می¬کنم و حاجتم را برای تو ذکر می¬کنم و از فقر و نداری، سنگ¬دلی و هوای نفسم به تو شکایت ¬می¬کنم؛ زیرا تو فرمودی: فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ. و حال‌ای خدای من! من همان کس هستم که به تو جرأت ¬کردم [پناه آوردم] و درمانده، پیش‌روی تو نشستم و به¬سوی تو زاری می‌کنم و به آنچه نزد توست، امیدوارم. تو مرا می¬بینی، هرآنچه در من است می¬دانی، سخنم را می¬شنوی، نیاز و درماندگی من، حالم، جایگاه و محلّ استقرارم و هرچیزی را که می¬خواهم بگویم، می¬شناسی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۸

بحارالأنوار، ج۸۷، ص۷۸/ البلدالأمین، ص۷۷/ المصباح للکفعمی، ص۶۴۰؛ «راجیا لما عندک… من منطقی» محذوف/ مصباح المتهجد، ص۳۹۵

آیه حَتَّی إِذا فَتَحْنا عَلَیْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدیدٍ إِذا هُمْ فیهِ مُبْلِسُونَ [77]

[اين وضع ادامه مى¬يابد] تا زمانی‌که دری از عذاب شدید به روی آنان بگشاییم [و چنان گرفتار مى¬شوند كه] ناگهان کاملاً مأیوس گردند.

۱

(مؤمنون/ ۷۷)

الباقر (عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌یَزِیدَ، عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ: وَ قَوْلَهُ تَعَالَی حَتَّی إِذا فَتَحْنا عَلَیْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِید هُوَ عَلِیُّ¬بْنُ¬أَبِیطَالِبٍ (إِذَا رَجَعَ فِی الرَّجْعَهًِْ.

امام¬ باقر ( منظور از آیه: حَتَّی إِذا فَتَحْنا عَلَیْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدیدٍ؛ علیّ¬بن¬ابی‌طالب (است، آن وقتی¬که رجعت صورت¬ می¬گیرد و ایشان به دنیا باز می¬گردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۸

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۶۴

۲

(مؤمنون/ ۷۷)

الصّادق (حَتَّی إِذَا فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ باباً ذَا عَذابٍ شَدِیدٍ ذَلِکَ حِینَ دَعَا النَّبِیُّ (فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَیْهِمْ سِنِینَ کَسِنِی یُوسُفَ (فَجَاعُوا حَتَّی أَکَلُوا الْعِلْهِزَ وَ هُوَ الْوَبَرُ بِالدَّمِ.

امام¬ صادق ( آیه: حَتَّی إِذا فَتَحْنا عَلَیْهِمْ باباً ذا عَذاب شدید مربوط به آن زمانی بود که پیامبر (آن‌ها را نفرین¬ کرد و فرمود: «خدایا! آن [زمان] را بر آن‌ها سال¬هایی مانند سال¬های یوسف (قرار بده که گرسنه ¬شوند تا اینکه علهز بخورند که نوعی غذا بود که از ترکیب پشم شتر با خون (و تفت دادن آن) درست می‌کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۸

الثقلین/ البرهان؛ «ذلک حین دعا… الو بر بالدم» محذوف

۳

(مؤمنون/ ۷۷)

علی¬بن¬ابراهیم (إِذَا هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ یَقُولُ آیِسُونَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( إِذا هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ؛ نومید شدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۸

القمی، ج۲، ص۹۴

آیه وَ هُوَ الَّذی أَنْشَأَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلیلاً ما تَشْکُرُونَ [78]

و او کسی است که برای شما گوش و چشم و عقل آفرید امّا کم¬تر شکر [او را] به‌جا می¬آورید.

۱

(مؤمنون/ ۷۸)

أمیرالمؤمنین (اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ یَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ یَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْم.

امام علی ( از این انسان که با چربی (چشم که جنسش از چربی است) می‌بیند، با گوشت (زبان) می‌گوید، با استخوان (گوش) می‌شنود و از سوراخ بینی نفس¬ کشد، تعجّب¬ کنید [که با این نعمت‌ها، شاکر خدا نیست]»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۹۸

نهج البلاغه، ص۴۷۰ / نورالثقلین

آیه وَ هُوَ الَّذِی ذَرَأَکُمْ فِی الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ [79]

و او کسی است که شما را در زمین آفرید؛ و به‌سوی او محشور می‌شوید.

آیه وَ هُوَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ لَهُ اخْتِلافُ الَّیْلِ وَ النَّهارِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ [80]

و او کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند؛ و آمدوشد شب‌وروز از آنِ اوست؛ آیا نمی‌اندیشید؟!

آیه بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ [81]

[نه تنها نمى‌انديشند]، بلکه آنان نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند، گفتند.

آیه قالُوا أَإِذا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [82]

آن‌ها گفتند: «آیا هنگامی‌که مُردیم و خاک و استخوان¬هایی [پوسيده] شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد»؟!

۱

(مؤمنون/ ۸۲)

علی¬بن¬ابراهیم (ثُمَّ حَکَی قَوْلَ الدَّهْرِیَّهًِْ فَقَالَ قَالُوا أَ إِذَا مِتْنَا وَ کُنَّا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ إِلَی قَوْلِهِ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ یَعْنِی أَحَادِیثَ الْأَوَّلِینَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ: بَلْ أَتَیْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَی الثَّنَوِیَّهًِْ الَّذِینَ قَالُوا بِإِلهَیْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالِی مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ قَالَ: لَوْ کَانَ إِلهَیْنِ کَمَا زَعَمْتُمْ فَکَانَا یَخْتَلِفَانِ فَیَخْلُقُ هَذَا وَ لَا یَخْلُقُ هَذَا، یُرِیدُ هَذَا وَ لَا یُرِیدُ هَذَا وَ لْیَطْلُبْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْغَلَبَهًَْ لِنَفْسِهِ وَ لَا یَسْتَبِدَّ کُلُّ وَاحِدٍ بِخَلْقِهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا خَلْقَ إِنْسَانٍ وَ أَرَادَ الْآخَرُ خَلْقَ بَهِیمَهًٍْ فَیَکُونُ إِنْسَاناً وَ بَهِیمَهًًْ فِی حَالِهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ هَذَا غَیْرُ مَوْجُودٍ فَلَمَّا بَطَلَ هَذَا ثَبَتَ التَّدْبِیرُ وَ الصُّنْعُ لِوَاحِدٍ وَ دَلَّ أَیْضاً التَّدْبِیرُ وَ ثُبَاتُهُ وَ قِوَامُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ عَلَی أَنَّ الصَّانِعَ وَاحِدٌ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ إِلَی قَوْلِهِ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ آنِفاً سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا یَصِفُونَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( سپس خداوند متعال سخن دهریّون (فرقه‌ای که قائل به معاد نیستند) را بازگو می¬کند: قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ… أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ یعنی داستان‌های نخستین (و افسانه‌های قدیمی و کهن). خداوند پاسخ آن‌ها را این¬گونه می¬دهد: «بَلْ أَتَیْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ. در ادامه‌ی سخن، خداوند پاسخی هم به پیروان ثنویّه که معتقد به وجود دو خدا هستند می‌دهد و می¬فرماید: مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ. خداوند می¬فرماید: اگر آن‌طور ¬که شما می¬پندارید، دو خدا وجود¬ داشت، قطعاً دچار اختلاف ¬می¬شدند، یکی خلق می¬کرد و دیگری نمی¬کرد، یکی می‌خواست و دیگری نمی¬خواست و هریک سعی¬ می¬کرد بر دیگری غلبه ¬کند. اگر یکی اراده می¬کرد انسانی بیافریند و دیگری خلق چهارپایی را اراده می‌کرد، انسان و چهارپایی در قالب واحد آفریده ¬می¬شد که چنین چیزی در جهان خلقت موجود نیست. پس حال¬که چنین فرضی محال است و باطل، درمی¬یابیم که آفرینش و تدبیر هستی به دست یک خدای واحد است و ثبات و قوام یافتن هریک از ارکان هستی به¬وسیله‌ی رکن دیگر، بهترین دلیل است برای اثبات یکتایی خداوند و این است معنای این سخن خداوند متعال: مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ سپس بلافاصله فرمود: سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمَّا یَصِفُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۰

البرهان

آیه لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطیرُ الْأَوَّلینَ [83]

این وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده این فقط افسانه¬های پیشینیان است.»

۱

(مؤمنون/ ۸۳)

علی¬بن¬ابراهیم (أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ یَعْنِی أَکَاذِیبَ الْأَوَّلِینَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ یعنی [افسانه‌ها و] دروغ¬های پیشینیان.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۰

القمی، ج۲، ص۹۲

آیه قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِی‌ها إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [84]

بگو: «زمین و کسانی که در آن هستند از آن کیست، اگر شما می‌دانید»؟!

آیه سَیَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ [85]

به‌زودی می‌گویند: «[همه] از آنِ خداست». بگو: «آیا متذکّر نمی‌شوید»؟!

آیه قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ [86]

بگو: «چه کسی پروردگار آسمان¬های هفتگانه، و پروردگار عرش عظیم است؟»

۱

(مؤمنون/ ۸۶)

الصّادق (عَنْ حَنَانِ‌بْنِ‌سَدِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنِ الْعَرْشِ وَ الْکُرْسِیِّ فَقَالَ إِنَّ لِلْعَرْشِ صِفَاتٍ کَثِیرَهًًْ مُخْتَلِفَهًًْ لَهُ فِی کُلِّ سَبَبٍ وَ صُنْعٍ فِی الْقُرْآنِ صِفَهًٌْ عَلَی حِدَهًٍْ فَقَوْلُهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ یَقُولُ الْمُلْکُ الْعَظِیم… وَ الْعَرْشُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ الَّذِی یُوجَدُ فِیهِ عِلْمُ الْکَیْفِ وَ الْکَوْنِ وَ الْقَدْرِ وَ الْحَدِّ وَ الْأَیْنِ وَ الْمَشِیَّهًِْ وَ صِفَهًِْ الْإِرَادَهًِْ وَ عِلْمُ الْأَلْفَاظِ وَ الْحَرَکَاتِ وَ التَّرْکِ وَ عِلْمُ الْعَوْدِ وَ الْبَدَاءِ فَهُمَا فِی الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ مُلْکَ الْعَرْشِ سِوَی مُلْکِ الْکُرْسِیِّ وَ عِلْمَهُ أَغْیَبُ مِنْ عِلْمِ الْکُرْسِیِّ فَمِنْ ذَلِکَ قَالَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ أَیْ صِفَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ صِفَهًِْ الْکُرْسِیِّ وَ هُمَا فِی ذَلِکَ مَقْرُونَان… فَمِنِ اخْتِلَافِ صِفَاتِ الْعَرْشِ أَنَّهُ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَبِّ الْعَرْشِ رَبِّ الْوَحْدَانِیَّهًِْ عَمَّا یَصِفُونَ.

امام¬ صادق ( حنان‌بن‌سدیر گفت از امام صادق (در مورد عرش و کرسی سؤال کردم، فرمود: «عرش، وصف بسیار و گوناگون دارد، هر وصفی برایش در قرآن یک معنا دارد، اینکه فرموده ¬است: پروردگار عرش بزرگ؛ یعنی پادشاهی و حکومتی بزرگ… عرش بابی درونی است، که دانش چگونگی و بود، اندازه و مرز، مکان، خواست و وصف اراده، دانش الفاظ و حرکات و وانهادن ودانش بازگشت و بداء در آن است. هر دو باب دانش با هم قرین هستند؛ زیرا ملک عرش غیر از ملک کرسی است و علمش نهان¬تر از علم کرسی است، از این‌رو فرمود: رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ یعنی وصفش بزرگتر از وصف کرسی است، با اینکه هر دو از نظر دانش با هم برابرند… و نمونه اختلاف وصف عرش این است که خدای تبارک¬و¬تعالی فرمود: پروردگار عرش، پروردگار یگانگی است از آنچه وصف می‌کنند [مبرّی و بری است]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۲

بحارالأنوار، ج۵۵، ص۳۰

آیه سَیَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ [87]

به‌زودی خواهند گفت: «[همه‌ی اين‌ها] از آن خداست»! بگو: «آیا تقوا پیشه نمی‌کنید [و دست از شرك بر نمى‌داريد]»؟!

آیه قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ یُجِیرُ وَ لا یُجارُ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [88]

بگو: «اگر می‌دانید، چه کسی حاکمیّت همه‌ی موجودات را در دست دارد، و [به بى‌پناهان] پناه می‌دهد، و نیاز به پناه‌دادن ندارد»؟!

آیه سَیَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَأَنّی تُسْحَرُونَ [89]

خواهند گفت: «[همه‌ی اين‌ها] از آنِ خداست»! بگو: «با این‌حال چگونه [مى‌گوييد] سحر شده‌اید [و اين سخنان سحر و افسون است]»؟!

آیه بَلْ أَتَیْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ [90]

[چنين نيست] بلکه ما حق را برای آن‌ها آوردیم و به‌یقین آن‌ها دروغ¬گو هستند.

۱

(مؤمنون/ ۹۰)

علی¬بن¬ابراهیم (ثُمَّ حَکَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلَ الدَّهْرِیَّهًِْ قَالُوا أَ إِذَا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ إِلَی قَوْلِهِ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ یَعْنِی أَکَاذِیبَ الْأَوَّلِینَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ بَلْ أَتَیْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( خداوند متعال سخن دهریّون را بازگو ¬کرده: قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ\* لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلَّا أَساطِیرُ الْأَوَّلِین؛ یعنی دروغ‌های نخستین. و پاسخ آن‌ها را این¬گونه می¬دهد: بَلْ أَتَیْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۲

القمی، ج۲، ص۹۲

آیه مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا یَصِفُونَ [91]

خدا هرگز فرزندی اختیار نکرده و خدای دیگری با او نیست که اگر چنین می¬شد، هریک از خدایان مخلوقات خود را تحت تدبیر خود می¬برد و بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می¬جست [و جهان هستى به تباهى كشيده مى¬شد] منزّه است خدا از آنچه آنان توصیف می¬کنند!

۱

(مؤمنون/ ۹۱)

الصّادق (فَکُلُّ هَذَا مِمَّا یَسْتَدِلُّ بِهِ الْقَلْبُ عَلَی الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی فَعَرَفَ الْقَلْبُ بِعَقْلِهِ أَنَّ مُدَبِّرَ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ هُوَ الْوَاحِدُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ الَّذِی لَمْ یَزَلْ وَ لَا یَزَالُ وَ أَنَّهُ لَوْ کَانَ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ آلِهَهًٌْ مَعَهُ سُبْحَانَهُ لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ لَفَسَدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی صَاحِبِه.

امام¬ صادق ( دل به¬وسیله‌ی این استدلال‌ها به وجود پروردگار دلیل می¬یابد و قلب می‌فهمد که مدبّر همه‌ی این چیزها همان یگانه‌ی عزیز و حکیم است که همیشه بوده و هست. اگر در آسمان¬ها و زمین معبودانی [غیر از او] با او بودند، هریک از خدایان مخلوقات خود را تحت تدبیر خود می¬برد و بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می¬جست [و جهان هستی به تباهی کشیده می-شد] و همدگر را تباه ¬می¬نمودند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۴

بحارالأنوار، ج۳، ص۱۶۵

۲

(مؤمنون/ ۹۱)

الکاظم (لَیْسَ لَکَ فِی الْخَلْقِ شَرِیکٌ وَ لَوْ کَانَ لَکَ شَرِیکٌ لَتَشَابَهَ عَلَیْنَا وَ لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلَا عُلُوّاً کَبِیراً جَلَّ قَدْرُکَ عَنْ مُجَاوَرَهًِْ الشُّرَکَاءِ وَ تَعَالَیْتَ عَنْ مُخَالَطَهًِْ الْخُلَطَاء.

امام¬ کاظم ( برای تو در مخلوقات شریکی نیست و اگر برای تو شریکی بود، امور برای ما مشتبه و نهان بود و هریک از خدایان مخلوقات خود را تحت تدبیر خود می¬برد تو از این اوصاف فراتری و این صفت‌ها از تو دور است مرتبه‌ی تو از هم سهمی شریکان بزرگ است و منزلت تو از مشارکت و هم¬صحبتی اختلاط¬کنندگان بلند است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۴

بحارالأنوار، ج۹۲، ص۴۴۶

۳

(مؤمنون/ ۹۱)

أمیرالمؤمنین (وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی الثَّنَوِیَّهًِْ مِنَ الْکِتَابِ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا یَصِفُونَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ لَوْ کَانَ مَعَهُ آلِهَهًًْ لَانْفَرَدَ کُلُّ إِلَهٍ مِنْهُمْ بِخَلْقِهِ وَ لَأَبْطَلَ کُلٌّ مِنْهُمْ فِعْلَ الْآخَرِ وَ حَاوَلَ مُنَازَعَتَهُ فَأَبْطَلَ تَعَالَی إِثْبَاتَ إِلَهَیْنِ خَلَّاقَیْنِ بِالْمُمَانَعَهًِْ وَ غَیْرِهَا وَ لَوْکَانَ ذَلِکَ لَثَبَتَ الِاخْتِلَافُ وَ طَلَبَ کُلُّ إِلَهٍ أَنْ یَعْلُوَ عَلَی صَاحِبِهِ فَإِذَا شَاءَ أَحَدُهُمْ أَنْ یَخْلُقَ إِنْسَاناً وَ شَاءَ الْآخَرُ أَنْ یَخْلُقَ بَهِیمَهًًْ اخْتَلَفَا وَ تَبَایَنَا فِی حَالٍ وَاحِدٍوَ اضْطَرَّهُمَا ذَلِکَ إِلَی التَّضَادِّ وَ الِاخْتِلَافِ وَ الْفَسَادِ وَ کُلُّ ذَلِکَ مَعْدُومٌ وَ إِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ الْحَالُ کَذَلِکَ ثَبَتَ الْوَحْدَانِیَّهًُْ بِکَوْنِ التَّدْبِیرِ وَاحِداً وَ الْخَلْقُ مُتَّفِقٌ غَیْرُ مُتَفَاوِتٍ وَ النِّظَامُ مُسْتَقِیمٌ وَ أَبَانَ سُبْحَانَهُ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَهًِْ وَ مَنْ قَارَبَهُمْ أَنَّ الْخَلْقَ لَا یَصْلُحُونَ إِلَّا بِصَانِعٍ وَاحِد.

امام علی ( ردّ بر ثنویّه (دوگانه¬پرستان) از کتاب خدا، این کلام خدا است که فرمود: مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا یَصِفُونَ، خداوند تعالی [در این آیه] خبر داد که اگر همراه او خدایانی بودند، هر خدایی از آن‌ها، به آفریده‌ی خود به تنهایی توجّه¬ می¬کرد و هریک از آن‌ها کار دیگری را ازبین می‌برد و می-خواست با حیله به مقصود خود برسد و خداوند تعالی [با دلایلی چون] ممانعت (درگیرشدن خدایان با یکدیگر) و غیر آن اثباتِ دو خدایِ آفریننده را باطل¬ کرد و اگر این¬گونه بود، اختلاف به¬وجود ¬می¬آمد و هر خدایی می¬خواست تا بر دیگری برتری پیدا¬ کند، پس وقتی یکی از آن‌ها بخواهد انسانی بیافریند و دیگری بخواهد که حیوانی را بیافریند با یکدیگر اختلاف ¬می¬کنند و در یک¬ حال¬ با هم مخالفت ¬می¬کنند و این امر، به¬ناچار آن‌ها را به ضدّیت و اختلاف و فساد می‌کشاند درحالی¬که هیچ¬کدام از این¬ها (ضدیّت، اختلاف و فساد) [در عالم] وجود¬ ندارد و هنگامی¬که این فرض باطل شد، همین¬گونه نیز یگانگی ثابت ¬می¬شود به¬این¬صورت که تدبیر یکی است و آفرینش بدون اختلاف و تفاوت است و نظام [عالم] یکپارچه است و خداوند برای گویندگان این سخن و کسانی¬که نزدیک آن‌ها هستند این مطلب را روشن¬ کرد که آفرینش جز با یک آفریدگار، اصلاح¬ نمی¬شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۴

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۳۵

۴

(مؤمنون/ ۹۱)

علی¬بن¬ابراهیم (ثُمَّ رَدَّ عَلَی الثَّنَوِیَّهًِْ الَّذِینَ قَالُوا بِإِلَهَیْنِ فَقَالَ تَعَالَی مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ قَالَ لَوْ کَانَ إِلَهَیْنِ کَمَا زَعَمْتُمْ لَکَانَا یَخْلُقَانِ فَیَخْلُقُ هَذَا وَ لَا یَخْلُقُ هَذَا وَ یُرِیدُ هَذَا وَ لَا یُرِیدُ هَذَا وَ لَطَلَبَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْغَلَبَهًَْ وَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا خَلْقَ إِنْسَانٍ وَ أَرَادَ الْآخَرُ خَلْقَ بَهِیمَهًٍْ فَیَکُونُ إِنْسَاناً وَ بَهِیمَهًًْ فِی حَالَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ هَذَا غَیْرُ مَوْجُودٍ فَلَمَّا بَطَلَ هَذَا ثَبَتَ التَّدْبِیرُ وَ الصُّنْعُ لِوَاحِدٍ وَ دَلَّ أَیْضاً التَّدْبِیرُ وَ ثَبَاتُهُ وَ قِوَامُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ عَلَی أَنَّ الصَّانِعَ وَاحِدٌ جَلَّ جَلَالُهُ وَذَلِکَ قَوْلُهُ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ… ثُمّ قَالَ أَنَفاً {آنِفاً} سُبْحانَ‌اللهِ‌عَمَّا یَصِفُونَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( خداوند پاسخی به پیروان ثنویه می¬دهد، همان‌هایی که معتقد به وجود دو خدا هستند، و می¬فرماید: مَا اتَّخَذَ الله مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ خداوند می¬فرماید: اگر آن طور که شما می-پندارید، دو خدا وجود داشت، قطعاً دچار اختلاف می¬شدند، یکی خلق می¬کرد و دیگری نمی¬کرد، یکی می¬خواست و دیگری نمی‌خواست و هر یک سعی می¬کرد بر دیگری غلبه کند. اگر یکی اراده می‌کرد انسانی بیافریند و دیگری خلق چهارپایی را اراده می‌کرد، انسان و چهارپایی در قالب واحدی آفریده می‌شد که چنین چیزی در جهان خلقت موجود نیست. پس حال که چنین فرضی محال است و باطل، درمی‌یابیم که آفرینش و تدبیر هستی به دست یک خدای واحد است و ثبات و قوام یافتن هر یک از ارکان هستی به وسیله رکن دیگر، بهترین دلیل است برای اثبات احدیت خداوند. و این است معنای این سخن خداوند متعال: مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ… و سپس از روی تنزّه و دوری از کلام ایشان فرمود: سُبْحانَ اللهِ عَمَّا یَصِفُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۴

بحارالأنوار، ج۳، ص۲۱۹/ القمی، ج۲، ص۹۲

۵

(مؤمنون/ ۹۱)

الکاظم (عن فَتْحِ¬بْنِ¬یَزِیدَ¬الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی¬الْحَسَنِ (قَالَ قُلْتُ لَهُ یَعْلَمُ الْقَدِیمُ الشَّیْءَ الَّذِی لَمْ یَکُنْ أَنْ لَوْ کَانَ کَیْفَ کَانَ یَکُونُ قَالَ وَیْحَکَ إِنَّ مَسْأَلَتَکَ لَصَعْبَهًٌْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا وَ قَوْلَهُ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ قَالَ یَحْکِی قَوْلَ أَهْلِ النَّارِ أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَل وَ قَالَ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ فَقَدْ عَلِمَ الشَّیْءَ الَّذِی لَمْ یَکُنْ أَنْ لَوْ کَانَ کَیْفَ کَانَ یَکُونُ الْخَبَرَ.

امام کاظم ( فتح¬بن¬یزیدگرگانی گوید: «به حضرت عرض ¬کردم: [آیا] خدا می¬داند آنچه که نبوده، اگر بوجود آید چگونه خواهد بود»؟ حضرت فرمود: «وای بر تو! سؤال تو سؤال سنگینی است، آیا نشنیدی که خداوند در قرآن می¬فرماید: اگر در آسمان و زمین، جز خداوند یگانه، خدایان دیگری بود، نظام جهان به هم می¬خورد. (انبیاء/ ۲۲) و فرموده است: اگر خدایان متعدّدی بودند بعضی بر بعض دیگر برتری پیدا می¬کردند»؟! حضرت فرمود: «خدای تبارک¬و¬تعالی گفتار اهل آتش را حکایت¬¬ می¬کند که [در جهنّم] می-گویند: بازگردان ما را [به دنیا] تا کارهای شایسته و پسندیده ¬کنیم غیراز آنچه می¬نمودیم. (فاطر/۳۴) و فرموده: و اگر بازگردند، به آنچه که از آن نهی شده بودند باز می‌گردند. (انعام/ ۲۸) پس خدا داناست به چیزی¬که نبوده و به اینکه اگر بود، چگونه بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۶

بحارالأنوار، ج۴، ص۸۲/ التوحید، ص۶۴

آیه عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَتَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ [92]

او دانای نهان و آشکار است پس برتر است از آنچه همتای او قرار می‌دهند!

۱

(مؤمنون/ ۹۲)

الصّادق (عالِمِ الْغَیْبِ: مَا لَمْ یَکُنْ وَ الشَّهَادَةِ: مَا قَدْ کَانَ.

امام ¬صادق ( عَالِمُِ الْغَیْبِ یعنی چیزی¬که اصلاً نبوده و عَالِمُ الشَّهادَة یعنی آنچه¬ که خلق شده ¬است و موجود است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۶

نورالثقلین/ البرهان

آیه قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِیَنِّی ما یُوعَدُونَ [93]

بگو: «پروردگارا! اگر عذاب‌هایی را که به آنان وعده داده می‌شود به من نشان دهی.

آیه رَبِّ فَلا تَجْعَلْنی فِی الْقَوْمِ الظَّالِمینَ [94]

پروردگارا! مرا [در اين عذاب¬ها] با گروه ستمکاران قرار مده».

آیه وَ إِنَّا عَلی أَنْ نُرِیَکَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ [95]

و ما تواناییم که آنچه را به آن‌ها وعده می¬دهیم به تو نشان دهیم.

۱

(مؤمنون/ ۹۵)

الرّسول (جَابِرٍالْأَنْصَارِیِّ قَالَ إِنِّی لَأَدْنَاهُمْ مِنْ رَسُولِ¬اللَّهِ (فِی حَجَّهًِْ الْوَدَاعِ بِمِنًی فَقَالَ لَا عَرَفْتُکُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِی کُفَّاراً یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَ ایْمُ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمُوهَا لَتَعْرِفُنَّنِی فِی الْکَتِیبَهًِْ الَّتِی تُضَارِبُکُمْ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی خَلْفِهِ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَلِیٌّ (أَوْ عَلِیٌّ (أَوْ عَلِیٌّ (قَالَ جَابِرٌ فَرَأَیْنَا أَنَّ جَبْرَئِیلَ (غَمَزَهُ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِکَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ بِعَلِیٍّ أَوْ نُرِیَنَّکَ الَّذِی وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَیْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ثُمَّ نَزَلَتْ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِیَنِّی ما یُوعَدُونَ\* رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِی فِی الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ\* وَ إِنَّا عَلی أَنْ نُرِیَکَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ\* ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَن.

پیامبر ( جابر (گوید: «پیامبرخدا (درحالی¬که من در حجّهًْ‌الوداع نزدیک¬ترین فرد [از لحاظ فاصله] با او در سرزمین منی بودم، فرمود: «مبادا پس از مرگم شما را بیابم که برگشته و کافر شدید و بعضی از شما گردن¬های بعض دیگر را می‌زنید، به خدا قسم! اگر این کار را انجام دهید؛ مرا در میان آن لشکری می¬یابید که با شما ¬می¬جنگد». سپس به پشت نگاه¬ کرد، بعد فرمود: «یا علی (! یا علی (! یا علی (! و ما دیدیم که جبرئیل (به او اشاره کرد و خدای متعال این آیه را نازل فرمود: و هرگاه تو را از میان آن‌ها ببریم، حتماً از آنان انتقام خواهیم گرفت. (زخرف/۴۱) یعنی با علی¬ّبن¬ابی‌طالب (از آنان انتقام ¬می‌کشیم. و یا اگر [زنده بمانی] آنچه را [از کیفر اعمالشان] به آنان وعده داده¬ایم به تو نشان خواهیم داد، زیرا ما بر آن‌ها مسلّط هستیم. (زخرف/۴۲) و بعد این آیه: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِیَنِّی ما یُوعَدُونَ \* رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِی فِی الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ \*وَ إِنَّا عَلی أَنْ نُرِیَکَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ\* ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَن نازل ¬شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۶

بحارالأنوار، ج۳۲، ص۲۹۳

۲

(مؤمنون/ ۹۵)

الرّسول (عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: اَخْبَرَ جَبْرَئِیلُ النَّبِیَّ (أَنَّ أُمَّتَکَ سَیَخْتَلِفُونَ مِنْ بَعْدِکَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی النَّبِیِّ (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِیَنِّی ما یُوعَدُونَ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِی فِی الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ قَالَ أَصْحَابُ الْجَمَل.

پیامبر ( در روایت جابر (آمده است: [پس از آنکه] جبرئیل (به پیامبر (خبر داد که امّت تو پس از تو اختلاف¬ خواهند ¬کرد و خداوند آیه: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِیَنِّی ما یُوعَدُونَ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِی فِی الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ را به او وحی ¬نمود؛ حضرت (فرمود: «آنان اصحاب جمل هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۸

بحارالأنوار، ج۳۲، ص۱۹۳/ فرات الکوفی، ص۲۷۸/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۲۹

آیه ادْفَعْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَصِفُونَ [96]

بدی را به بهترین راه و روش دفع کن [و پاسخ بدى را به نيكى ده]. ما به آنچه توصیف می¬کنند داناتریم.

۱

(مؤمنون/ ۹۶)

الصّادق (الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ، التَّقِیَّهًْ.

امام صادق ( منظور از الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ تقیّه است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۸

بحارالأنوار، ج۷۲، ص۴۲۸/ المحاسن، ج۱، ص۲۵۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۲۰۶/ نورالثقلین

۲

(مؤمنون/ ۹۶)

أمیرالمؤمنین (عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَال: بَعَثَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (إِلَی بِشْرِ بْنِ¬عُطَارِدٍالتَّمِیمِیِّ فِی کَلَامٍ بَلَغَهُ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (فِی بَنِی أَسَدٍ وَ أَخَذَهُ فَقَامَ إِلَیْهِ نُعَیْمُ‌بْنُ‌دَجَاجَهًَْ الْأَسَدِیُّ فَأَفْلَتَهُ فَبَعَثَ إِلَیْهِ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (فَأَتَوْهُ بِهِ وَ أَمَرَ بِهِ أَنْ یُضْرَبَ فَقَالَ لَهُ نُعَیْمٌ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَکَ لَذُلٌّ وَ إِنَّ فِرَاقَکَ لَکُفْرٌ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ لَهُ یَا نُعَیْمُ قَدْ عَفَوْنَا عَنْکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَکَ لَذُلٌّ فَسَیِّئَهًٌْ اکْتَسَبْتَهَا وَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ فِرَاقَکَ لَکُفْرٌ فَحَسَنَهًٌْ اکْتَسَبْتَهَا فَهَذِهِ بِهَذِهِ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُخَلَّی عَنْهُ.

امام علی ( از امام صادق (روایت است: حضرت فرستاده¬ای به‌سوی بشربن¬عطارد تمیمی فرستاد تا پیامی را به او برساند. فرستاده‌ی امیرالمؤمنین (در قبیله‌ی بنی¬اسد، با بشر روبرو شد و او را گرفت؛ نعیم‌بن‌دجاجه¬اسدی برخاسته و به¬طرف او آمد و او (بشر) را [از دست فرستاده امیرالمؤمنین (] نجات ¬داد. امیرالمؤمنین ([افرادی را] سوی او فرستاد. او را آوردند و دستور ¬داد که او را بزنند. نعیم گفت: «به خدا سوگند! همراهی با تو مایه‌ی ذلّت و خواری و جدایی از تو کفر است». وقتی [حضرت] این سخن را از او شنید، به او فرمود: «ای نعیم! تو را بخشیدیم؛ زیرا خداوند عزّوجلّ می¬فرماید: ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ. این سخنت که گفتی: همراهی با تو مایه‌ی ذلّت است، این بدی است که آن را کسب ¬کردی ولی این سخنت که گفتی جدایی از تو کفر است، حسنه¬ای است که به¬دست¬ آوردی، این (حسنه) به¬عوض آن (سیّئه)». آنگاه دستور داد که او را رها کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۸

الکافی، ج۷، ص۲۶۸/ بحارالأنوار، ج۴۱، ص۴۸/ رجال الکشی، ص۹۰/ المناقب، ج۲، ص۱۱۳/ نورالثقلین

۳

(مؤمنون/ ۹۶)

الصّادق (لَاکَافَأَ رَسُولُ¬اللَّهِ (بِسَیِّئَهًٍْ قَطُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ‌أَحْسَنُ السَّیِّئَهًَْ فَفَعَلَ.

امام صادق ( هیچ¬گاه رسول¬ خدا (بدی را با بدی پاسخ¬ نداد؛ چرا که به سخن خداوند عمل¬ می¬کرد که فرمود: ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۸

الکافی، ج۸، ص۱۶۴/ بحارالأنوار، ج۴۱، ص۱۳۰/ البرهان

۴

(مؤمنون/ ۹۶)

أمیرالمؤمنین (صَافِحْ عَدُوَّکَ وَ إِنْ کَرِهَ فَإِنَّهُ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِبَادَهُ یَقُولُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ الْآیَتَیْنِ.

امام علی ( حتّی با دشمنت مصافحه¬ کن گرچه او نخواهد؛ زیرا مصافحه از کارهایی است که خدا بندگانش را به آن دستور داده و می‌فرماید: ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۸

وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۲۲۵

۵

(مؤمنون/ ۹۶)

الصّادق (عَلَیْکَ بِالصَّبْرِ فِی جَمِیعِ أُمُورِکَ فَإِنَ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً (وَ أَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَ الرِّفْقِ فَقَالَ وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلًا فَقَالَ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ (حَتَّی قَابَلُوهُ بِالْعَظَائِمِ وَ رَمَوْهُ بِهَا فَضَاقَ صَدْرُه.

امام صادق ( همیشه و در همه‌ی کارهایت شکیبا¬ باش؛ خداوند متعال رسول خود (را مبعوث¬ کرده و او را به صبر امر نمود و در قرآن مجید فرمود: و در برابر آنچه [دشمنان] می‌گویند شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین! . (مزمل/۱۰) و فرمود: ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ و فرمود: همان‌کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است! . (فصلت/۳۴) پیامبراکرم (نیز صبر کرد تا آنکه ناراحتی‌های شدید برایش ایجاد ¬کردند و او را سخت در معرض هدف تیرهای کینه‌ی خود قرار ¬دادند تا اینکه حضرت (دلتنگ شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۰۸

القمی، ج۱، ص۱۹۶

آیه وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطینِ [97]

و بگو: «پروردگارا! از وسوسه‌های شیاطین به تو پناه می¬برم.

آیه وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ [98]

و پروردگارا از اینکه آنان نزد من حاضر شوند به تو پناه می‌برم.

فضیلت آیه

۱

(مؤمنون/ ۹۸)

الرّسول (رَوَی مَالِکٌ: أَنَّ خَالِدَبْنَ¬الْوَلِیدِ قَالَ یَا رَسُولَ ¬اللَّهِ (إِنِّی أُرَوَّعُ فِی مَنَامِی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ¬اللَّهِ (قُلْ أَعُوذُ بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَ شَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ وَ أَنْ یَحْضُرُونِ.

پیامبر ( از مالک روایت است: خالدبن¬ولید گفت: «ای رسول خدا (! من در خواب می‌هراسم [و خواب ترسناک می‌بینم]». فرمود: «بگو از غضب و مجازات الهی و از شرّ بندگانش و از وسوسه‌های شیطان‌ها و از اینکه در کنار من حاضر شوند، به کلمات تامّه‌ی الهی پناه می‌برم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۰

بحارالأنوار، ج۶۰، ص۳۲۹

۲

(مؤمنون/ ۹۸)

الصّادق (أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ وَ لَمَزَاتِهِمُ الَّتِی تَضِلُّ بَعْدَ الْهُدَی وَ تَبَدَّلُ بَعْدَ النُّهَی وَ تَحْجُبُ عَنْ سَبِیلِ الرُّشْدِ وَ التَّقْوَی.

امام صادق ( أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِین؛ِ من از وسوسه¬های شیطان‌ها و عیب جویی‌هایی که بعد از آنکه هدایت آمد، گمراهی به همراه می‌آورد. و بعد از [حکم] عقل، [کار را] دگرگون¬ می¬کنند و از راه رشد و تقوی منع ¬می¬کنند، به تو پناه می‌برم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۰

بحارالأنوار، ج۹۲، ص۴۳۷

آیه حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ [99]

[آن‌ها هم¬چنان به راه غلط خود ادامه مى¬دهند] تا زمانی‌که مرگ یکی از آنان فرا رسد، می¬گوید: «پروردگارا! مرا باز گردانید».

۱

(مؤمنون/ ۹۹)

الصّادق (مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاهًِْ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ.

امام صادق ( هرکس به¬اندازه‌ی یک قیراط (واحد اندازه گیری معادل ۲/۰ گرم) از زکات خود را نپردازد، نه مؤمن است و نه مسلمان. خداوند درباره‌ی او می‌فرماید: رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۰

الکافی، ج۳، ص۵۰۳/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۱۱/ تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۱/ عوالی اللآلی، ج۲، ص۷۹/ المقنعهًْ، ص۲۶۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۹، ص۳۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۹۹)

الصّادق (مَنْ مَنَعَ الزَّکَاهًَْ سَأَلَ الرَّجْعَهًَْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ.

امام صادق ( هرکس که از دادن زکات خوداری¬ کند، درهنگام مرگ درخواست بازگشت به دنیا را خواهد داشت. همان¬طور که در این سخن خداوند متعال آمده ¬است: رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۰

الکافی، ج۳، ص۵۰۴/ بحارالأنوار، ج۹۳، ص۲۱/ ثواب الأعمال، ص۲۳۵/ المحاسن، ج۱، ص۸۷/ روضهًْ الواعظین، ج۲، ص۳۵۶/ فقه القرآن، ج۱، ص۲۴۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۹، ص۲۶/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(مؤمنون/ ۹۹)

الرّسول (لِعَلِیٍّ (: یَا عَلِیُّ (تَارِکُ الزَّکَاهًِْ یَسْأَلُ اللَّهَ الرَّجْعَهًَْ إِلَی الدُّنْیَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُون.

پیامبر (ای علی (! کسی¬ که زکات نمی‌پردازد از خداوند درخواست ¬می‌کند که او را [پس از مرگ] به دنیا برگرداند و همین است کلام خدای متعال: [آن‌ها هم¬چنان به راه غلط خود ادامه می¬دهند] تا زمانی‌که مرگ یکی از آنان فرا رسد، می¬گوید: پروردگارا! مرا باز گردانید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۰

من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۶۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۹، ص۳۴/ نورالثقلین/ مکارم الأخلاق، ص۴۴۱

۴

(مؤمنون/ ۹۹)

الصّادق (مَا مِنْ ذِی مَالٍ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّهًٍْ یَمْنَعُ زَکَاهًَْ مَالِهِ أَوْ خُمُسَهُ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ بِقَاعٍ قَفْرٍ وَ سَلَّطَ عَلَیْهِ سِبَاعاً تُرِیدُهُ وَ تَحِیدُ عَنْهُ {فِیهِ} فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا مَحِیصَ لَهُ أَمْکَنَهُ مِنْ یَدِهِ فَقَضِمَهَا کَمَا یُقْضَمُ الْفُجْلُ وَ مَا مِنْ ذِی مَالٍ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ یَمْنَعُ زَکَاهًَْ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ بِقَاعٍ قَفْرٍ یَنْطَحُهُ کُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا وَ کُلُّ ذِی ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَ مَا مِنْ ذِی مَالٍ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ کَرْمٍ یَمْنَعُ زَکَاهًَْ مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ رَفَعَ أَرْضَهُ إِلَی سَبْعِ أَرَضِینَ یُقَلِّدُهُ {یُقَلِّبُهُ} إِیَّاه.

امام صادق ( هر فرد ثروتمند و سیم و زراندوزی که از پرداخت خمس و زکات مال خود اجتناب¬ کند، خداوند در روز قیامت او را در زمینی بی¬آب¬وعلف و خالی از سکنه حبس ¬می¬کند و حیوان وحشی¬ای را به جان او می¬اندازد که همواره به او حمله می¬کند. هنگامی¬که این فرد دانست که هیچ راه فراری از چنگ این حیوان ندارد، دست خود را جلوی حیوان می¬گیرد و حیوان دست او را همچون تربی گاز می¬گیرد. هر ثروتمند دارای شتر، گاو یا گوسفندی که خمس و زکات مال خود را نپردازد، خداوند روز قیامت او را در زمینی بی¬آب ¬و علف و خالی از سکنه می¬اندازد و حیوان‌های شاخدار او را شاخ ¬می¬زنند و حیوانات سمدار با سم به او می¬زنند. هر فرد ثروتمندی که نخلستان، تاکستان و یا زمین¬های کشاورزی داشته¬ باشد و زکات آن را نپردازد، خداوند در روز قیامت، آن زمین را تا هفت زمین بالا برده و به‌همراه جانوران کشتزارش هم¬چون طوقی برگردن او می¬آویزد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۰

القمی، ج۲، ص۹۳ / البرهان

۵

(مؤمنون/ ۹۹)

الرّسول (لِعَلِیٍّ (: یَا عَلِیُّ (تَارِکُ الصَّلَاهًِْ یَسْأَلُ الرَّجْعَهًَْ إِلَی الدُّنْیَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ…

پیامبر (ای علی (! بی¬نماز از خدا می¬خواهد که او را به¬سوی دنیا برگرداند و این در گفته‌ی خدای تعالی است: حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۲

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۵۸

۶

(مؤمنون/ ۹۹)

ابن¬عباس (مَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَا یَزْکَی فَلَمْ یَزْکَ وَ کَانَ عِنْدَهُ مَا یَحُجُّ فَلَمْ یَحُجَّ، سَأَلَ الرَّجْعَهًَْ یَعْنِی قَوْلَهُ رَبِّ ارْجِعُونِ.

ابن¬عبّاس ( هرکس که مالی را که باید زکات می‌داده امّا زکاتش را نداده، داشته باشد و توان حج رفتن دارد امّا حج نرفته است، در هنگام مرگ، درخواست بازگشت به دنیا می‌کند که اشاره با این کلام خداوند است که فرمود: رَبِّ ارْجِعُونِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۲

شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۰، ص۱۱۹

۷

(مؤمنون/ ۹۹)

الصّادق (نَزَلَتْ فِیمَنْ تَرَکَ الزَّکَاهًَْ فَمَا مِنْ أَحَدٍ تَرَکَهَا إِلَّا وَ هُوَ یَقُولُ ذَلِکَ عِنْدَ الْمَوْتِ.

امام صادق ( [این آیه] در مورد کسی¬ که زکات نمی¬دهد نازل¬ شد؛ هیچ¬کس آن (زکات) را ترک ¬نمی¬کند؛ مگر اینکه به‌هنگام مرگ این را خواهد گفت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۲

مستدرک الوسایل، ج۷، ص۲۵/ البرهان؛ «بتفاوت»

۸

(مؤمنون/ ۹۹)

الصّادق (إِذَا مَاتَ الْکَافِرُ شَیَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الزَّبَانِیَهًِْ إِلَی قَبْرِه… یَقُولُ ارْجِعُونِ\* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ فَتُجِیبُهُ الزَّبَانِیَهًُْ کَلَّا إِنَّها کَلِمَهًٌْ أَنْتَ قَائِلُهَا.

امام صادق ( هنگامی¬که کافری از دنیا می¬رود، هفتادهزار فرشته‌ی نگهبان جهنّم او را تا قبرش همراهی ¬می¬کنند… [او با صدایی بلند می¬گوید: «رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ». امّا فرشتگان نگهبان جهنّم در پاسخ او می¬گویند: هرگز چنین نیست و اینکه تو می‌گویی فقط یک حرف است [و اگر بازگردی چنین نمی‌کنی].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۲

بحارالأنوار، ج۶، ص۲۲۲/ روضهًْ الواعظین، ج۲، ص۲۹۷/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۱۶۷/ نورالثقلین/ البرهان

۹

(مؤمنون/ ۹۹)

الکاظم (إِذَا مَاتَ الْکَافِر یَقُولُ ارْجِعُونِ\* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ فَتُجِیبُهُ الزَّبَانِیَهًُْ کَلَّا إِنَّها کَلِمَةٌ أَنْتَ قَائِلُهَا وَ یُنَادِیهِمْ مَلَکٌ لَوْ رُدَّ لَعَادَ لِمَا نُهِیَ عَنْه.

امام کاظم ( هنگامی¬که کافری از ¬دنیا¬ می¬رود، گوید: رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ؛ فرشتگان نگهبان جهنّم به او پاسخ ¬دهند: «نه؛ چنین نیست! این سخنی¬ است که به زبان می¬گویی [امّا عمل نخواهی کرد]». و فرشته‌ای به آن‌ها می‌گوید که اگر برگردد باز بدان‌چه نهی¬شده باز می‌گردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۲

بحارالأنوارج۶، ص۲۲۲

۱۰

(مؤمنون/ ۹۹)

السّجّاد (أَنَّ عَلَامَهًَْ الزَّاهِدِینَ فِی الدُّنْیَا الرَّاغِبِینَ فِی الْآخِرَهًِْ تَرْکُهُمْ کُلَّ خَلِیطٍ وَ خَلِیلٍ وَ رَفْضُهُمْ کُلَّ صَاحِبٍ لَا یُرِیدُ مَا یُرِیدُونَ أَلَا وَ إِنَّ الْعَامِلَ لِثَوَابِ الْآخِرَهًِْ هُوَ الزَّاهِدُ فِی عَاجِلِ زَهْرَهًِْ الدُّنْیَا الْآخِذُ لِلْمَوْتِ أُهْبَتَهُ الْحَاثُّ عَلَی الْعَمَلِ قَبْلَ فَنَاءِ الْأَجَلِ وَ نُزُولِ مَا لَا بُدَّ مِنْ لِقَائِهِ وَ تَقْدِیمِ الْحَذَرِ قَبْلَ الْحَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ\* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ فَلْیُنْزِلَنَّ أَحَدُکُمْ الْیَوْمَ نَفْسَهُ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا کَمَنْزِلَهًِْ الْمَکْرُورِ إِلَی الدُّنْیَا النَّادِمِ عَلَی مَا فَرَّطَ فِیهَا مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لِیَوْمِ فَاقَتِه.

امام سجّاد ( علامت کسانی که در دنیا زاهد و پارسایند و دل به آخرت بسته‌اند، ترک‌نمودن همصحبتی با هر همنشین و دوست و رهاکردن هر رفیقی که با آن‌ها هماهنگ نیست، می¬باشد. بدانید هرکس برای ثواب آخرت عمل¬کند نسبت به زیبایی زودگذر دنیا زاهد، آماده‌ی مرگ و علاقمند و مشتاق به عمل قبل از دست رفتن فرصت زندگی و قبل از رسیدن چیزی¬که چاره‌ای از آن نیست (یعنی مرگ) و بیم داشتن قبل از مردن است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ\* لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ پس هرکدام از شما باید در زندگی امروزش خود را به¬جای آن شخص پشیمانی تصوّر کند که دوباره برای جبران آن اعمال صالحی که برای روز تنگدستی و احتیاجش به¬جا نیاورده به دنیا برگشته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۲

بحارالأنوار، ج۷۵، ص۱۲۸/ تحف العقول، ص۲۷۲

آیه لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ کَلاَّ إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ [100]

شاید در برابر آنچه ترک کردم [و كوتاهى نمودم] عمل صالحی انجام دهم». [ولى به او مى¬گويند]: چنین نیست! این سخنی است که او به زبان می¬گوید [و اگر بازگردد، همان راه را ادامه مى¬دهد] و درپی [مرگ] آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.

شاید در برابر آنچه ترک کردم [و کوتاهی نمودم] عمل صالحی انجام دهم». [ولی به او می‌گویند]: چنین نیست! این سخنی است که او به زبان می‌گوید [و اگر بازگردد، همان راه را ادامه می‌دهد]

۱ -۱

(مؤمنون/ ۱۰۰)

الباقر (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ الْکَافِر… فَإِذَا نَظَرَ إِلَی مَلَکِ الْمَوْتِ شَخَصَ بَصَرُهُ وَ طَارَ عَقْلُهُ قَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ ارْجِعُونِی قَالَ فَیَقُولُ مَلَکُ الْمَوْتِ کَلَّا إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها.

امام باقر ( وقتی خداوند بخواهد جان کافر را بگیرد، … [کافر] با دیدن فرشته‌ی مرگ چشمش از حرکت باز ¬مانده، عقلش زایل ¬-شده و می¬گوید: «ای فرشته‌ی مرگ مرا [به دنیا] برگردان»! فرشته‌ی مرگ می¬گوید: کَلَّا إنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُه.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۴

بحارالأنوار، ج۸، ص۳۱۷

۱ -۲

(مؤمنون/ ۱۰۰)

أمیرالمؤمنین (اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّکُمْ وَ مَا أَنْتُمْ فِیهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْیَا عَلَی سَبِیلِ مَنْ قَدْ مَضَی مِمَّنْ کَانَ أَطْوَلَ مِنْکُمْ بَاعاً وَ أَشَدَّ مِنْکُمْ بَطْشاً وَ أَعْمَرَ دِیَاراً وَ أَبْعَدَ آثَاراً فَأَصْبَحَتْ أَصْوَاتُهُمْ هَامِدَهًًْ خَامِدَهًًْ مِنْ بَعْدِ طُولٍ تَغْلِبُهَا وَ أَجْسَادُهُمْ بَالِیَهًًْ وَ دِیَارُهُمْ خَالِیَهًًْ وَ آثَارُهُمْ عَافِیَهًًْ فَاسْتَبْدَلُوا بِالْقُصُورِ الْمُشَیَّدَهًِْ وَ السُّتُورِ وَ النَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَهًِْ الصُّخُورَ وَ الْأَحْجَارَ الْمُسْنَدَهًَْ فِی الْقُبُورِ الَّتِی قَدْ بُنِیَ لِلْخَرَابِ فِنَاؤُهَا فَمَحَلُّهَا مُقْتَرِبٌ وَ سَاکِنُهَا مُغْتَرِبٌ بَیْنَ أَهْلِ عِمَارَهًٍْ مُوحِشِینَ وَ أَهْلِ مَحَلَّهًٍْ مُتَشَاغِلِینَ لَا یَسْتَأْنِسُونَ بِالْعُمْرَانِ وَ لَا یَتَوَاصَلُونَ تَوَاصُلَ الْجِیرَانِ وَ الْإِخْوَانِ عَلَی مَا بَیْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجِوَارِ وَ دُنُوِّ الدَّارِ وَ کَیْفَ یَکُونُ بَیْنَهُمْ تَوَاصُلٌ وَ قَدْ طَحَنَهُمْ بِکَلْکَلِهِ الْبِلَی وَ أَکَلَتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَ الثَّرَی فَأَصْبَحُوا بَعْدَ الْحَیَاهًِْ أَمْوَاتاً وَ بَعْدَ غَضَارَهًِْ الْعَیْشِ رُفَاتاً فُجِعَ بِهِمُ الْأَحْبَابُ وَ سَکَنُوا التُّرَابَ وَ ظَعَنُوا فَلَیْسَ لَهُمْ إِیَابٌ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ فَکَانَ قَدْ صِرْتُمْ إِلَی مَا صَارُوا إِلَیْهِ مِنَ الْبِلَی وَ الْوَحْدَهًِْ فِی الْمَثْوَی وَ ارْتَهَنْتُمْ فِی ذَلِکَ الْمَضْجَعِ وَ ضَمَّکُمْ ذَلِکَ الْمُسْتَوْدَع.

امام علی (ای بندگان خدا! بدانید شما و آنچه از این دنیا دارید، همان‌طور است که پیشینیان و آنچه بر پیشینیان گذشته، بر شما نیز خواهد گذشت درحالی که آن‌ها عمرهایشان از شما طولانی‌تر، دیارشان آبادتر و آثارشان مهم¬تر بود، صبح ¬کردند درحالی-که صداهایشان خاموش ¬شده، و سکون [و مرگ] پس از این مدّت طولانی بر آنان مسلّط شده، بدن¬هایشان پوسیده، شهرهایشان خالی مانده و آثارشان ناپدید گشته ¬است. قصرهای مجلّل و ساختمان¬های محکم، بالش¬های نیکو و فراش¬های گسترده را به سنگ‌های قبر و چسبیده به لحد تبدیل¬ نمودند. آن قبرهایی که برای خراب شدن ساخته شدند و ساختمان آن‌ها با خاک یکسان گشته. آن قبرها به هم نزدیک است ولی ساکن آن‌ها غریب و ناآشنا هستند، در ما بین اهل محلّه‌ای ترسان و هراسانند و در بین گروهی هستند که به ظاهر راحتند و در واقع گرفتار می‌باشند. به وطن¬ها، انس نمی‌گیرند و با اینکه نزدیک و همسایه¬اند، مانند معاشرت همسایگان با هم معاشرت ندارند و چگونه بینشان دید و بازدید باشد درحالی¬که پوسیدگی آن‌ها را خُرد کرده و سنگ و خاک آنان را خورده¬ است؟! پس از دوران زندگی به مردگانی تبدیل شده‌اند و پس از رفاه در زندگی دنیا به فلاکت و نداری (مرگ) دچار شده‌اند، هرچه دوست داشتند از آن‌ها گرفته شد و ساکن خاک شدند و به آنجا کوچ کردند و دیگر به هیچ وجه باز نخواهند گشت. محال است و بعید است [که بازگردند]؛ إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ، شما نیز به همان بلا و جایگاه تنهایی خواهید رفت و ساکن آن بستر خواهید شد و آن امانتگاه را در آغوش خواهید گرفت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۴

بحارالأنوار، ج۷۰، ص۱۱۷

۱ -۳

(مؤمنون/ ۱۰۰)

أمیرالمؤمنین (أَنْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ عَلَی مَحَجَّهًِْ مَنْ قَدْ مَضَی وَ سَبِیلِ مَنْ کَانَ ثُمَّ انْقَضَی مِمَّنْ کَانَ أَطْوَلَ مِنْکُمْ أَعْمَاراً وَ أَشَدَّ بَطْشاً وَ أَعْمَرَ دِیَاراً أَصْبَحَتْ أَجْسَادُهُمْ بَالِیَهًًْ وَ دِیَارُهُمْ خَالِیَهًًْ وَ آثَارُهُمْ عَافِیَهًًْ فَاسْتَبْدَلُوا بِالْقُصُورِ الْمُشَیَّدَهًِْ وَ النَّمَارِقِ الْمُوَسَّدَهًِْ بُطُونَ اللُّحُودِ وَ مُجَاوَرَهًَْ اللُّدُودِ فِی دَارٍ سَاکِنُهَا مُغْتَرِبٌ وَ مَحَلُّهَا مُقْتَرِبٌ بَیْنَ قَوْمٍ مُسْتَوْحِشِینَ مُتَجَاوِرِینَ غَیْرَ مُتَزَاوِرِینَ لَا یَسْتَأْنِسُونَ بِالْعُمْرَانِ وَ لَا یَتَوَاصَلُونَ تَوَاصُلَ الْجِیرَانِ عَلَی مَا بَیْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجِوَارِ وَ دُنُوِّ الدَّارِ وَ کَیْفَ یَکُونُ بَیْنَهُمْ تَوَاصُلٌ وَ قَدْ طَحَنَتْهُمُ الْبِلَی وَ أَظَلَّتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَالثَّرَی فَأَصْبَحُوا بَعْدَ الْحَیَاهًِْ أَمْوَاتاً وَ بَعْدَ غَضَارَهًِْ الْعَیْشِ رُفَاتاً قَدْ فُجِعَ بِهِمُ الْأَحْبَابُ وَ سَکَنُوا التُّرَابَ وَ ظَعَنُوا فَلَیْسَ لَهُمْ إِیَابٌ وَ تَمَنَّوُا الرُّجُوعَ فَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ ما یَشْتَهُونَ کَلَّا إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ.

امام علی ( شماای بندگان خدا! در راه گذشتگان قرار دارید و راه آنان به پایان رسیده، از آنکه عمرشان از شما درازتر بود و از شما دلیرتر بودند و آباد کردن دیار همّت بیشتری داشتند، صبح که شد دیدند بدن‌هایشان پوسیده و دیارشان خالی و نشانه‌هایشان نابود بود. کاخ‌های محکم و سنگی را با گورستان‌ها و همسایگی کرم‌ها عوض کردند؛ در سرایی که ساکنش غریب و جایش نزدیک در میان مردمی بیمناک و ستمگر، که به یکدیگر انس نمی‌گیرند، یکدیگر را زیارت نمی‌کنند، و با اینکه به یکدیگر نزدیکند و خانه‌هایشان دیوار به دیوار هم است، مانند همسایگان رفت و آمد ندارند. چطور میانشان رفت و آمد باشد، درحالی‌که آسیای کهنگی آنان را آرد کرده و ریگ‌ها و خاک‌های قبر بر آن سایه انداخته؟ بعد از زندگی صبح کردند درحالی‌که مرده بودند و به جسدی بی‌جان تبدیل شدند، دوستانشان اندوهگین شدند، جای در خاک گرفتند، کوچ کردند و دیگر باز نمی‌گردند، آرزوی برگشتن کردند و فاصله میان آنان و آرزویشان، کلمه «کَلاَّ» است: کَلاَّ إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۴

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۲۹۷

و درپی [مرگ] آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند

۲ -۱

(مؤمنون/ ۱۰۰)

السّجّاد (بَرْزَخٌ هُوَ الْقَبْر.

امام سجاد ( بَرْزَخٌ همان قبر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۶

بحارالأنوار، ج۶، ص۱۵۹/ الخصال، ج۱، ص۱۱۹ و الدعوات، ص۲۴۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(مؤمنون/ ۱۰۰)

أمیرالمؤمنین (وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ الثَّوَابَ وَ الْعِقَابَ فِی الدُّنْیَا بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ الْقِیَامَهًْ… قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ وَ هُوَ أَمْ رٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ وَ هُوَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ بَیْنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ.

امام علی ( در ردّ نظر کسانی که ثواب و عقاب در دنیا بعد از مرگ و پیش از قیامت را انکار می¬کند… این کلام خداوند متعال است: وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ که این، امری است میان دو امر؛ آن امر، ثواب و عقاب است که بین دو امر دنیا و آخرت قرار دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۶

بحارالأنوار، ج۶، ص۲۴۵/ بحارالأنوار، ج۹۰، ص۸۳

۲ -۳

(مؤمنون/ ۱۰۰)

الصّادق (الْبَرْزَخُ هُوَ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ وَ هُوَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ بَیْنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ وَ هُوَ رَدٌّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ الثَّوَابَ وَ الْعِقَابَ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ هُوَ قَوْلُ ألصّادق (وَ اللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمْ إِلَّا الْبَرْزَخَ فَأَمَّا إِذَا صَارَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا فَنَحْنُ أَوْلَی بِکُمْ.

امام صادق ( برزخ به‌معنای میان دو چیز است و منظور از آن؛ ثواب و عقاب مابین دنیا و آخرت است و این آیه پاسخی است به کسانی¬ که منکر ثواب و عقاب قبل از روز قیامت بوده¬اند به خدا سوگند! از تنها چیزی¬ که از آن بر شما می¬ترسم، برزخ است؛ چرا که در روز قیامت که گشایش کارتان به¬ دست ماست، خود شفاعت شما را می¬کنیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۶

بحارالأنوار، ج۶، ص۲۱۴/ القمی، ج۲، ص۹۳؛ «و هو قول الصادق و الله… أولی بکم» محذوف/ البرهان

۲ -۴

(مؤمنون/ ۱۰۰)

الصّادق (فَقَالَ الصَّادِق (الْبَرْزَخُ الْقَبْرُ وَ هُوَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ بَیْنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً قَوْلُ الْعَالِم (وَ اللَّهِ مَا یُخَافُ عَلَیْکُمْ إِلَّا الْبَرْزَخ.

امام صادق ( علی‌بن‌ابراهیم گوید: امام صادق (فرمود: «برزخ قبر است و همان ثواب و عقاب بین دنیا و آخرت، و دلیل این سخن نیز، حدیث حضرت (است که می‌فرماید: «از هیچ چیز جز برزخ بر شما نمی‌ترسم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۶

بحارالأنوار، ج۶، ص۲۱۸/ القمی، ج۱، ص۱۹ و نورالثقلین؛ «نخاف» بدل «یخاف»

۲ -۵

(مؤمنون/ ۱۰۰)

الصّادق (عَنْ عَمْرِوبْنِ‌یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (إِنِّی سَمِعْتُکَ وَ أَنْتَ تَقُولُ کُلُ شِیعَتِنَا فِی الْجَنَّهًِْ عَلَی مَا کَانَ فِیهِمْ قَالَ صَدَقْتُکَ کُلُّهُمْ وَ اللَّهِ فِی الْجَنَّهًِْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الذُّنُوبَ کَثِیرَهًٌْ کِبَارٌ فَقَالَ أَمَّا فِی الْقِیَامَهًِْ فَکُلُّکُمْ فِی الْجَنَّهًِْ بِشَفَاعَهًِْ النَّبِیِّ الْمُطَاعِ أَوْ وَصِیِّ النَّبِیِّ وَ لَکِنِّی وَ اللَّهِ أَتَخَوَّفُ عَلَیْکُمْ فِی الْبَرْزَخِ قُلْتُ وَ مَا الْبَرْزَخُ قَالَ الْقَبْرُ مُنْذُ حِینِ مَوْتِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ.

امام صادق ( عمروبن¬یزید گفت: به امام صادق (عرض کردم: «از شما شنیدم که [فرمودید] همه‌ی دوستداران و شیعیان ما با هرگونه اعمالی که داشته ¬باشند، در بهشت هستند»؟ فرمود: «بله، درست¬ می¬گویی؛ به خدا سوگند! که همگی در بهشت جای دارند». گفتم: «فدایت شوم! کسانی ¬که گناهان بسیار و بزرگ دارند چه»؟! فرمود: «در روز قیامت همه‌ی شما با شفاعت پیامبر (یا علی¬ّبن¬ابی‌طالب (وارد بهشت می¬شوید؛ امّا به خدا سوگند! که من در مورد شما از برزخ می¬ترسم». پرسیدم: «برزخ چیست»؟ فرمود: «قبر که از زمان مرگ تا روز قیامت به¬ طول می‌انجامد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۶

الکافی، ج۳، ص۲۴۲ / نورالثقلین/ البرهان؛ «صدقت» بدل «صدقتکم»

۲ -۶

(مؤمنون/ ۱۰۰)

أمیرالمؤمنین (سَلَکُوا فِی بُطُونِ الْبَرْزَخِ سَبِیلًا سُلِّطَتِ الْأَرْضُ عَلَیْهِمْ فِیهِ فَأَکَلَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ وَ شَرِبَتْ مِنْ دِمَائِهِمْ فَأَصْبَحُوا فِی فَجَوَاتِ قُبُورِهِمْ جَمَاداً لَا یَنْمُونَ وَ ضِمَاراً لَا یُوجَدُونَ لَا یُفْزِعُهُمْ وُرُودُ الْأَهْوَالِ وَ لَا یَحْزُنُهُمْ تَنَکُّرُ الْأَحْوَالِ وَ لَا یَحْفِلُونَ بِالرَّوَاجِفِ وَ لَا یَأْذَنُونَ لِلْقَوَاصِفِ غُیَّباً لَا یُنْتَظَرُونَ وَ شُهُوداً لَا یَحْضُرُونَ وَ إِنَّمَا کَانُوا جَمِیعاً فَتَشَتَّتُوا وَ أُلَّافاً فَافْتَرَقُوا وَ مَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ وَ لَا بُعْدِ مَحَلِّهِمْ عَمِیَتْ أَخْبَارُهُمْ وَ صَمَّتْ دِیَارُهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ سُقُوا کَأْساً بَدَّلَتْهُمْ بِالنُّطْقِ خَرَساً وَ بِالسَّمْعِ صَمَماً وَ بِالْحَرَکَاتِ سُکُوناً فَکَأَنَّهُمْ فِی ارْتِجَالِ الصِّفَهًِْ صَرْعَی سُبَاتٍ جِیرَانٌ لَا یَتَأَنَّسُونَ وَ أَحِبَّاءُ لَا یَتَزَاوَرُونَ بَلِیَتْ بَیْنَهُمْ عُرَی التَّعَارُفِ وَ انْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُ الْإِخَاءِ فَکُلُّهُمْ وَحِیدٌ وَ هُمْ جَمِیعٌ وَ بِجَانِبِ الْهَجْرِ وَ هُمْ أَخِلَّاءُ لَا یَتَعَارَفُونَ لِلَیْلٍ صَبَاحاً وَ لَا لِنَهَارٍ مَسَاءً أَیُّ الْجَدِیدَیْنِ ظَعَنُوا فِیهِ کَانَ عَلَیْهِمْ سَرْمَداً شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارِ دَارِهِمْ أَفْظَعَ مِمَّا خَافُوا وَ رَأَوْا مِنْ آیَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَّا قَدَّرُوا فَکِلْتَا الْغَایَتَیْنِ مُدَّتْ لَهُمْ إِلَی مَبَاءَهًٍْ فَأَتَتْ مَبَالِغَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ فَلَوْ کَانُوا یَنْطِقُونَ بِهَا لَعَیُّوا بِصِفَهًِْ مَا شَاهَدُوا وَ مَا عَایَنُوا.

امام علی ( [مردگان] سرانجام به درون برزخ (قبر) راه یافتند، زمین آن‌ها را در خود گرفت، از گوشت بدن‌های آنان خورد و از خون آنان نوشید، و آن‌ها در شکاف گورها، بی¬جان و بدون حرکت و رشد پنهان¬ ماندند که هیچ کس پیدایشان نمی‌کند. نه از دگرگونی‌ها نگرانند، نه از زلزله‌های ترسناک اعتنا می‌کنند و نه به فریادهای شدید گوش می‌دهند. غایب¬شدگانی هستند که کسی انتظار آنان را نمی‌کشد و حاضرانی هستند که حضور نمی‌یابند. اجتماعی داشتند و پراکنده شدند، با یکدیگر مهربان بودند و جدا گردیدند. اگر یادشان فراموش گشت یا دیارشان ساکت شد، برای طولانی¬شدن زمان [مرگشان] یا دوری مکان آن‌ها نیست؛ بلکه جام مرگ نوشیدند و به این واسطه، گویا بودند و لال شدند، شنوا بودند و کر گشتند و حرکاتشان به سکون تبدیل¬ شد، چنان آرمیدند که گویا بی¬هوش بر خاک افتاده و در خواب فرو¬ رفته‌اند. همسایگانی هستند که با یکدیگر انس ¬نمی‌گیرند و دوستانی‌اند که به دیدار یکدیگر نمی‌روند. پیوندهای شناسایی در میانشان پوسیده و اسباب برادری قطع¬ گردیده ¬است. با اینکه در یکجا گرد ¬آمده‌اند، تنهایند، رفیقان یکدیگرند و از هم دورند، نه برای شب صبحگاهی می‌شناسند، و نه برای روز شامگاهی. شب یا روزی که به سفر مرگ رفته‌اند برای آن‌ها جاویدان است. خطرات آن جهان را وحشتناک‌تر از آنچه می‌ترسیدند یافتند، و نشانه‌های آن را بزرگ‌تر از آنچه می‌پنداشتند؛ مشاهده ¬کردند. برای رسیدن به بهشت یا جهنّم، تا قرارگاه اصلیشان مهلت ¬داده شدند و جهانی از بیم و امید برایشان فراهم ¬آمد. اگر می‌خواستند آنچه را که دیدند توصیف ¬کنند، زبانشان عاجز ¬می‌شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۸

نهج البلاغه، ص۳۳۹

آیه فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ [101]

و هنگامی‌که در «صور» دمیده شود، هیچ‌یک از پیوندهای خویشاوندی در آن روز میان آن‌ها نخواهد بود و از یکدیگر تقاضای کمک نمی¬کنند [چون كارى از كسى ساخته نيست].

۱

(مؤمنون/ ۱۰۱)

الرّضا (مَنْ أَحَبَّ عَاصِیاً فَهُوَ عَاصٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُطِیعاً فَهُوَ مُطِیعٌ وَ مَنْ أَعَانَ ظَالِماً فَهُوَ ظَالِمٌ وَ مَنْ خَذَلَ عَادِلًا فَهُوَ خَاذِلٌ إِنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ اللَّهِ وَ بَیْنَ أَحَدٍ قَرَابَهًٌْ وَ لَا یَنَالُ أَحَدٌ وَلَایَهًَْ اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَهًِْ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ¬اللَّهِ (لِبَنِی عَبْدِالْمُطَّلِبِ ائْتُونِی بِأَعْمَالِکُمْ لَا بِأَنْسَابِکُمْ وَ أَحْسَابِکُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ\* فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ\* وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَأُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خالِدُونَ.

امام رضا ( هرکس گنهکاری را دوست ¬داشته¬ باشد، گنهکار است و هرکه شخص مطیع را دوست ¬داشته ¬باشد، او نیز مطیع خداست. کسی ¬که به ظالم کمک¬ کند، ظالم است و هرکه عادلی را خوار کند، خود خوار است؛ بین خدا و احدی قرابت و خویشاوندی نیست؛ هیچ¬کس به خدا نزدیک ¬نمی‌شود؛ مگر با اطاعت. پیغمبر (به فرزندان عبدالمطلّب فرمود: «اعمال خود را، به من نشان -دهید نه خویشاوندی و خانواده‌تان را؛ خداوند بزرگ می¬فرماید: فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ فَأُولئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ، وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَأُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خالِدُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۸

بحارالأنوار، ج۷، ص۲۴۱/ عیون أخبارالرضا (ج۲، ص۲۳۵/ نورالثقلین

۲

(مؤمنون/ ۱۰۱)

الصّادق (الِاقْتِدَاءُ نِسْبَهًُْ الْأَرْوَاحِ فِی الْأَزَلِ وَ امْتِزَاجُ نُورِ الْوَقْتِ بِنُورِ الْأَزَلِ وَ لَیْسَ الِاقْتِدَاءُ بِالتَّوَسُّمِ بِحَرَکَاتِ الظَّاهِرِ وَ التَّنَسُّبِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الدِّینِ مِنَ الْحُکَمَاءِ وَ الْأَئِمَّهًِْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ أَیْ مَنْ کَانَ اقْتَدَی بِمُحِقٍّ قُبِلَ وَ زَکَی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ.

امام صادق ( اقتدا همان ارتباط روح‌ها در ازل و متّصل‌شدن نورِ الآن به نور ازل است. اقتدا این نیست که با اعمال ظاهری نام آن‌ها را برای خود برگزینیم و خود را به اولیاء دین از دانشمندان و امامان (منتسب¬ کنیم (به زور خود را به آن‌ها وصل ¬کنیم درحالی¬که ارواح ما با آن‌ها نسبتی ندارد) خداوند عزّوجلّ فرمود: روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می¬خوانیم. (اسراء/۷۱) یعنی کسی -که از صاحب حقّی پیروی¬ کرد؛ پذیرفته و پاک شد. خداوند عزّوجلّ فرمود: فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۱۸

بحارالأنوار، ج۲، ص۲۶۵/ مصباح الشریعهًْ، ص۱۵۶

۳

(مؤمنون/ ۱۰۱)

السّجّاد (طَاوُسٌ الْفَقِیه رَأَیْتُه یَطُوفُ مِنَ الْعِشَاءِ إِلَی سَحَرٍ… فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ¬اللَّهِ (مَا هَذَا الْجَزَعُ وَ الْفَزَعُ وَ نَحْنُ یَلْزَمُنَا أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَ هَذَا وَ نَحْنُ عَاصُونَ جَانُونَ أَبُوکَ الْحُسَیْنُ‌بْنُ عَلِیٍّ (وَ أُمُّکَ فَاطِمَهًُْ الزَّهْرَاءُ (وَ جَدُّکَ رَسُولُ¬اللَّهِ (قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ وَ قَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ یَا طَاوُسُ دَعْ عَنِّی حَدِیثَ أَبِی وَ أُمِّی وَ جَدِّی خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّهًَْ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَ أَحْسَنَ وَ لَوْ کَانَ عَبْداً حَبَشِیّاً وَ خَلَقَ النَّارَ لِمَنْ عَصَاهُ وَ لَوْ کَانَ وَلَداً قُرَشِیّاً أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالَی فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ وَ اللَّهِ لَا یَنْفَعُکَ غَداً إِلَّا تَقْدِمَهًٌْ {أی هدیّهًْ} تُقَدِّمُهَا مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ.

امام سجّاد ( طاوس فقیه نقل می‌کند: [وقتی امام را از شب تا صبح درحال مناجات و طواف خانه¬ی خدا دیدم،] عرض¬ کردم: «ای پسر رسول خدا (! این ناله و فغان چیست؟! ما که گنهکار و جنایتکاریم باید این¬طور زاری و اندوه داشته¬ باشیم؛ شما که پدرت حسین¬بن¬علی (مادرت فاطمه‎زهرا (و جدّت پیغمبراکرم (است»! حضرت روی به من نموده، فرمود: «هیهات هیهات طاوس! اسم پدر، مادر و جدّم را نبر! خدا بهشت را برای بنده‌ی مطیع و نیکوکارش گرچه غلامی سیاه باشد آفریده و جهنّم را برای هرکه معصیت¬ کند گرچه از اولاد قریش باشد، آفریده است. [آیا] نشنیده‌ای که خداوند می¬فرماید: فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ؟! به خدا سوگند! فردا هیچ‌چیز سودی برایت ندارد؛ مگر عمل صالحی که پیشاپیش فرستی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۰

بحارالأنوار، ج۴۶، ص۸۲/ المناقب، ج۴، ص۱۵۱

۴

(مؤمنون/ ۱۰۱)

الصّادق (لَا یَتَقَدَّمُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ أَحَدٌ إِلَّا بِالْأَعْمَالِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُ رَسُولِ¬اللَّهِ (یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْعَرَبِیَّهًَْ لَیْسَتْ بِأَبٍ وَالِدٍ وَ إِنَّمَا هُوَ لِسَانٌ نَاطِقٌ فَمَنْ تَکَلَّمَ بِهِ فَهُوَ عَرَبِیٌّ أَلَا إِنَّکُمْ وُلْدُ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ وَ اللَّهِ لَعَبْدٌ حَبَشِیٌّ أَطَاعَ اللَّهَ خَیْرٌ مِنْ سَیِّدٍ قُرَشِیٍّ عَاصٍ لِلَّهِ وَ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاکُمْ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ\* فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ قَالَ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَهًِْ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ قَالَ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّیِّئَهًِْ فَأُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خالِدُونَ \* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ قَالَ أَیْ تَلْهَبُ عَلَیْهِمْ فَتُحْرِقُهُمْ وَ هُمْ فِی‌ها کالِحُونَ أَیْ مَفْتُوحِی الْفَمِ مُسْوَدِّی الْوَجْهِ.

امام صادق ( هیچ¬کس در قیامت پیش ¬نمی¬رود؛ مگر با اعمالی که انجام ¬داده ¬است؛ دلیل این گفته فرمایش رسول¬خدا (است که فرمود: «ای مردم! عربیّت به پدری که فرزندی به وجود آورده، نیست؛ بلکه عربیّت زبان گویاست. هرکس به عربی فصیح سخن گوید او عرب می‌باشد، بدانید که شما از آدم متولّد شده¬اید و آدم از خاک است. به خدا سوگند! برده‌ی حبشی که خدا را اطاعت¬ کند، بهتر است از آقای قریشی که نافرمانی خدا را کند؛ و گرامی¬ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. (حجرات/۱۳) و دلیل این سخن این قول خداوند عزّوجلّ است: فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ \* فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ به ¬خاطر اعمال نیکویشان فَأُولئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ به ¬خاطر اعمال بد، [ترازویش سبک است] «فَأُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خالِدُونَ \* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ؛ یعنی به¬سوی آن‌ها شعله¬ور می¬شود و آن‌ها را می‌سوزاند وَ هُمْ فِی‌ها کالِحُونَ یعنی [آن‌ها در آتش] دهانشان باز و صورت¬هایشان سیاه است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۰

بحارالأنوار، ج۷، ص۲۳۹/ القمی، ج۲، ص۹۴؛ «بتفاوت» / نورالثقلین؛ «تلفح وجوههم… مسودی الوجه» محذوف

۵

(مؤمنون/ ۱۰۱)

الکاظم (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَبْدَانِ بِأَلْفَیْ عَامٍ، ثُمَ خَلَقَ الْأَبْدَانَ بَعْدَ ذَلِکَ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا فِی السَّمَاءِ تَعَارَفَ فِی الْأَرْضِ، وَ مَا تَنَاکَرَ مِنْهَا فِی السَّمَاءِ تَنَاکَرَ فِی الْأَرْضِ، فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ (وَرَّثَ الْأَخَ فِی الدِّینِ، وَ لَمْ یُوَرِّثِ الْأَخَ فِی الْوِلَادَهًِْ، وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی کِتَابِه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ\* فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ.

امام کاظم ( خداوند تبارک¬و¬تعالی روح انسان را دوهزار سال قبل از جسم او آفرید. پس کسانی ¬که روحشان در آسمان با همدیگر آشنا¬ گشته¬اند، در زمین نیز همدیگر را می¬شناسند و کسانی ¬که در آسمان همدیگر را نشناخته¬اند، در زمین نیز نمی‌شناسند و هنگامی¬که قائم آل محمّد (قیام ¬کند، برادر دینی از انسان ارث ¬می¬برد نه برادری که از پدر و مادر انسان زاده ¬شده ¬است و این است معنای سخن خداوند که فرمود: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ. فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۰

دلایل الامامهًْ، ص۴۸۵

۶

(مؤمنون/ ۱۰۱)

الرّسول (أَنَّ الْخَلَائِقَ إِذَا عَایَنُوا الْقِیَامَهًَْ وَ دِقَّهًَْ الْحِسَابِ وَ أَلِیمَ الْعَذَابِ فَإِنَّ الْأَبَ یَوْمَئِذٍ یَتَعَلَّقُ بِوَلَدِهِ فَیَقُولُ أَیْ بُنَیَّ کُنْتُ لَکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَ لَمْ أُرَبِّکَ وَ أُغَذِّیکَ وَ أُطْعِمُکَ مِنْ کَدِّی وَ أُکْسِیکَ وَ أُعَلِّمُکَ الْحِکَمَ وَ الْآدَابَ وَ أُدَرِّسُکَ آیَاتِ الْکِتَابِ وَ أُزَوِّجُکَ کَرِیمَهًًْ مِنْ قَوْمِی وَ أَنْفَقْتُ عَلَیْکَ وَ عَلَی زَوْجَتِکَ فِی حَیَاتِی وَ آثَرْتُکَ عَلَی نَفْسِی بِمَالِی بَعْدَ وَفَاتِی فَیَقُولُ

صَدَقْتَ فِیمَا قُلْتَ یَا أَبِی فَمَا حَاجَتُکَ فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ إِنَّ مِیزَانِی قَدْ خَفَّتْ وَ رَجَحَتْ سَیِّئَاتِی عَلَی حَسَنَاتِی وَ قَالَتِ الْمَلَائِکَهًُْ یَحْتَاجُ کِفَّهًُْ حَسَنَاتِکَ إِلَی حَسَنَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ حَتَّی تَرْجِحَ بِهَا وَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَهَبَ لِی حَسَنَهًًْ وَاحِدَهًًْ أُثَقِّلُ بِهَا مِیزَانِی فِی هَذَا الْیَوْمِ الْعَظِیمِ خَطَرُهُ قَالَ فَیَقُولُ الْوَلَدُ لَا وَ اللَّهِ یَا أَبَتِ إِنِّی أَخَافُ مِمَّا خِفْتَهُ أَنْتَ وَ لَا أُطِیقُ أُعْطِیکَ مِنْ حَسَنَاتِی شَیْئاً قَالَ فَیَذْهَبُ عَنْهُ الْأَبُ بَاکِیاً نَادِماً عَلَی مَا کَانَ أَسْدَی إِلَیْهِ فِی‌دَارِ الدُّنْیَا وَ کَذَلِکَ قِیلَ الْأُمُّ تَلْقَی وَلَدَهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَتَقُولُ یَا بُنَیَّ أَ لَمْ یَکُنْ بَطْنِی لَکَ وِعَاءً فَیَقُولُ بَلَی یَا أُمَّاهْ فَتَقُولُ أَ لَمْ یَکُنْ ثَدْیَیَّ لَکَ سِقَاءً فَیَقُولُ بَلَی یَا أُمَّاهْ فَتَقُولُ لَهُ إِنَّ ذُنُوبِی أَثْقَلَتْنِی فَأُرِیدُ أَنْ تَحْمِلَ عَنِّی ذَنْباً وَاحِداً فَیَقُولُ إِلَیْکَ عَنِّی یَا أُمَّاهْ فَإِنِّی مَشْغُولٌ بِنَفْسِی فَتَرْجِعُ عَنْهُ بَاکِیَهًًْ وَ ذَلِکَ تَأْوِیلُ قَوْلِهِ تَعَالَی فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُون.

پیامبر ( همانا مردمان در قیامت، دقّت حساب و دردناکی عذابش را می¬بینند، پس پدر در این روز به فرزندش می‌چسبد و می-گوید: «من چطور پدری برای تو در دنیا بودم؟ آیا من تو را تربیت نکردم؟! از دست¬رنج و زحمت خودم تو را غذا ندادم و نپوشاندم؟! احکام را به تو نیاموختم؟ آیا قرآن را به تو آموختم؟ از فامیل خودم برای تو همسر اختیار نکردم؟! من مخارج زندگی تو و همسرت را تا زنده¬ بودم، تأمین¬ کردم و بعد از مرگ هم مال فراوانی برایت به جا گذاشتم». فرزند می¬گوید: «پدرم! راست و درست می¬فرمایی، خواسته شما چیست»؟ پدر می¬گوید: «پسرم! همانا میزان عمل و کردارم سبک است؛ گناهم از ثوابم بیش¬تر است؛ فرشتگان گفته‌اند اگر یک حسنه دیگر داشته ¬باشی میزان خوبی¬ها از بدی¬ها سنگین‌تر می‌شود هم¬اکنون خواهش من از تو این است که یک حسنه از کردار نیک خویش به من ببخشی تا امروز که خطرش بزرگ است میزان خوبی¬هایم به¬واسطه‌ی همان حسنه سنگین¬ شود. فرزند به پدر می¬گوید: «نه، پدر جان! به خدا حاضر نمی‌شوم؛ خودم هم می¬ترسم که کفه‌ی گناهانم سنگین و کفه‌ی کارهای نیک من سبک باشد؛ من قدرت اینکه چیزی به تو ببخشم، ندارم». سپس پدر می¬رود درحالی¬که پشیمان و گریانست بر آن خوبی¬ها که به فرزندش در دنیا کرده¬ است. همین¬طور مادر فرزندش را درین روز ملاقات¬ می¬کند و می¬گوید: «پسرم! آیا رحم من جایگاه تو نبود»؟! [پسر] می¬گوید: «بلی، ای مادر»! [مادر] می¬گوید: «آیا سینه‌ام برای تو وسیله‌ی آشامیدنی نبود»؟! می‌گوید: «بلی، مادرم»! سپس مادر می¬گوید: «پسرم! گناهانم سنگین و فراوانست از تو می¬خواهم که یکی از گناهانم را تو تحمّل¬ کنی و بپذیری تا سبکبار شوم». [پسر] می¬گوید: «ای مادر! از من دور شو همانا من سرگرم نفس و حساب خودم هستم». سپس مادر اشک‌ریزان از پسر جدا می‌شود. این است تأویل کلام خداوند متعال: فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُون».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۰

إرشادالقلوب، ج۱، ص۵۶

ولایت

۱

(مؤمنون/ ۱۰۱)

أمیرالمؤمنین (عَنِ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًَْ عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ قَالَ فَقَال: یَا أَصْبَغُ مَا سَأَلَنِی أَحَدٌ عَنْ هَذِهِ الْآیَهًِْ وَ لَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ¬ اللَّهِ (عَنْهَا کَمَا سَأَلْتَنِی فَقَالَ لِی سَأَلْتُ جَبْرَئِیلَ (عَنْهَا فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ حَشَرَکَ اللَّهُ أَنْتَ وَ أَهْلَ بَیْتِکَ (وَ مَنْ یَتَوَلَّاکَ وَ شِیعَتَکَ حَتَّی یَقِفُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَیَسْتُرُ اللَّهُ عَوْرَاتِهِمْ وَ یُؤْمِنُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ بِحُبِّهِمْ لَکَ وَ لِأَهْلِ بَیْتِکَ (وَ لِعَلِیِّ‌بْنِ‌أَبیطَالِبٍ (فَقَالَ جَبْرَئِیلُ (أَخْبَرَنِی فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (مَنِ اصْطَنَعَ إِلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ مَعْرُوفاً کَافَیْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ یَا عَلِیُّ (شِیعَتُکَ وَ اللَّهِ آمِنُونَ یَرْجُونَ فَیَشْفَعُونَ وَ یُشَفَّعُونَ ثُمَّ قَرَأَ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ.

امام علی ( اصبغ¬بن¬نباته نقل می‌کند: امام علی (در تفسیر آیه: و آنان از وحشت آن روز در امانند! . (نمل/۸۹) فرمود: «ای اصبغ! همان¬گونه که تو از من تفسیر این آیه را سؤال¬ کردی من هم از رسول¬خدا (تفسیر آن را پرسیدم؛ رسول¬خدا (فرمود: «من هم از جبرئیل سؤال کردم و او پاسخ¬ داد: «ای محمّد (! هنگامی¬که روز قیامت برپا شود خداوند شما و اهل بیت شما را به¬همراه کسانی که به شما علاقه دارند یکجا جمع ¬می‌کند، آن‌ها درحالی¬که عورتشان پوشیده¬ است در موقف حضور پیدا ¬می‌کنند و در محضر عدل خداوند حاضر ¬می‌گردند و از ترس و وحشت روز قیامت آسوده¬اند؛ زیرا آن‌ها تو و خاندانت را دوست¬ داشته و به علی¬ّبن-ابی‌طالب (اظهار علاقه¬ می‌کنند. ای علی (! به خداوند سوگند! شیعیانت در آسایش هستند و خوشحال می‌باشند. آن‌ها شفاعت¬ می‌کنند و شفاعتشان هم قبول¬ می‌گردد. سپس این آیه را قرائت ¬کرد: فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۲

بحارالأنوار، ج۷، ص۲۴۱/ فرات الکوفی، ص۳۱۱

۲

(مؤمنون/ ۱۰۱)

الرّسول (کُلُ حَسَبٍ وَ نَسَبٍ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ مُنْقَطِعٌ إِلَّا حَسْبِی وَ نَسَبِی إِنْ شِئْتُمْ اقْرَءُوا: فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُون.

پیامبر ( هر حسب و نسبی در روز قیامت قطع¬ می‌شود به¬جز حسب و نسب من، اگر خواستید بخوانید: فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۲

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۳۰/ نورالثقلین؛ «ان شیتم… لایتساءلون» محذوف

۳

(مؤمنون/ ۱۰۱)

الرّسول (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (أَنَّ صَفِیَّهًَْ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَأَقْبَلَتْ فَقَالَ لَهَا الثَّانِی غَطِّی قُرْطَکِ فَإِنَّ قَرَابَتَکِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (لَا تَنْفَعُکِ شَیْئاً، فَقَالَتْ لَهُ هَلْ رَأَیْتَ لِی قُرْطاً یَا ابْنَ اللَّخْنَاءِ، ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِکَ وَ بَکَتْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (فَنَادَی الصَّلَاهًَْ جَامِعَهًًْ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَزْعُمُونَ أَنَ قَرَابَتِی لَا تَنْفَعُ لَوْ قَدْ قَرُبْتُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَشَفَعْتُ فِی أَحْوَجِکُم.

پیامبر ( یکی از پسران صفیّه دختر عبدالمطلّب (عمّه‌ی پیامبر () مُرد؛ پس عمر پیش آمد و به او گفت: «چراغت خاموش ¬شد؛ زیرا خویشاوندی تو با رسول¬خدا (هیچ¬ سودی به¬حالت نخواهد¬ داشت». صفیّه به او گفت: «آیا برای من چراغی دیده¬ای یابن الخناء»؟! آنگاه بر رسول خدا (وارد شد و او را از این واقعه باخبر ساخت و گریست. رسول¬خدا (خارج¬ شد و مردم را برای نماز ندا داد. مردم جمع¬ شدند. فرمود: «چه شده ¬است گروهی را که گمان¬ می¬کنند خویشاوندی من سودی نمی¬بخشد؟! وقتی در مقام محمود (جایگاه ستایش¬ شده) قرار گرفتم درباره‌ی کسی¬ که خارج از شماست شفاعت¬ می¬کنم (بستگان که خارج از مردم عادی هستند)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۲

القمی، ج۱، ص۱۸۸ / نورالثقلین

۴

(مؤمنون/ ۱۰۱)

الصّادق (إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ یُدْعَی النَّاسُ جَمِیعاً بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ أُمَّهَاتِهِمْ سِتْراً مِنَ اللَّهِ عَلَیْهِمْ إِلَّا شِیعَهًَْ عَلِیٍّ (فَإِنَّهُمْ یُدْعَوْنَ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ.

امام صادق ( روز رستاخیز مردم زاده‌ی مادرشان خوانده می¬شوند، جز ما و شیعه و دوستانمان که به نام خود و زاده‌ی پدرشان خوانده ¬می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۴

المحاسن، ج۱، ص۱۴۱

۵

(مؤمنون/ ۱۰۱)

الرّسول (عَنْ أَبِی‌هُرَیْرَهًَْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (یَقُولُ لِعَلِیٍّ (أَ لَا أُبَشِّرُکَ یَا عَلِیُّ (؟ قَالَ بَلَی بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ أَنَا وَ أَنْتَ وَ فَاطِمَهًُْ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ (خُلِقْنَا مِنْ طِینَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ فَضَلَتْ مِنْهَا فَضْلَهًٌْ فَجُعِلَ مِنْهَا شِیعَتُنَا وَ مُحِبُّونَا فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ دُعِیَ النَّاسُ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ أُمَّهَاتِهِمْ مَا خَلَا نَحْنُ وَ شِیعَتُنَا وَ مُحِبُّونَا فَإِنَّهُمْ یُدْعَوْنَ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ.

پیامبر ( در خطاب به علی (: من، تو، فاطمه، حسن و حسین (همه از یک سرشتیم؛ شیعه و دوستانمان را از مقدار باقیمانده‌ی آن ساختند. روز رستاخیز مردم زاده‌ی مادرشان خوانده می‌شوند؛ جز ما و شیعه و دوستانمان که به نام خود و زاده‌ی پدرشان خوانده می‌شوند. روز قیامت، مردم را به نام‌های مادرانشان می¬خوانند به¬استثنای شیعیان ما که چون پاک طینتند به نام پدرانشان خوانده¬ می¬شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۴

بحارالأنوار، ج۷، ص۲۴۱

۶

(مؤمنون/ ۱۰۱)

أمیرالمؤمنین (إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ یُدْعَی النَّاسُ بِأَسْمَائِهِمْ إِلَّا شِیعَتِی وَ مُحِبِّیَّ فَإِنَّهُمْ یُدْعَوْنَ بِأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ لِطِیبِ مَوَالِیدِهِمْ.

امام علی ( علی (فرمود: وقتی روز قیامت فرا برسد مردم را با نام‌های خودشان فرا می‌خوانند، مگر شیعیان و محبّان من که به خاطر حلال‌زادگیشان با نام‌های پدرانشان خوانده می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۴

بحارالأنوار، ج۷، ص۲۴۱

آیه فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [102]

کسانی که کفه‌ی ترازوهای [عمل] آن‌ها سنگین است، همان رستگارانند.

۱

(مؤمنون/ ۱۰۲)

الصّادق (رَوَی هِشَامُ‌بْنُ‌الْحَکَم أَنَّهُ سَأَلَ الزِّنْدِیقُ أَبَاعَبْدِ¬اللَّهِ (فَقَالَ أَوَ لَیْسَ تُوزَنُ الْأَعْمَالُ قَالَ لَا إِنَّ الْأَعْمَالَ لَیْسَتْ بِأَجْسَامٍ وَ إِنَّمَا هِیَ صِفَهًُْ مَا عَمِلُوا وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ إِلَی وَزْنِ الشَّیْءِ مَنْ جَهِلَ عَدَدَ الْأَشْیَاءِ وَ لَا یَعْرِفُ ثِقْلَهَا وَ خِفَّتَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَخْفَی عَلَیْهِ شَیْءٌ قَالَ فَمَا مَعْنَی الْمِیزَانِ قَالَ الْعَدْلُ قَالَ فَمَا مَعْنَاهُ فِی کِتَابِهِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ قَالَ فَمَنْ رَجَحَ عَمَلُهُ.

امام¬ صادق ( کافری از حضرت پرسید: «آیا اعمال، سنجیده¬ نمی¬شوند»؟ امام پاسخ¬ داد: «خیر، عمل از جنس ماده نیست؛ بلکه صفتِ آن چیزی است که [انسان¬ها] انجام ¬داده¬اند. کسی به وزن‌کردن چیزی احتیاج دارد که وزن و مقدار، سبکی و سنگینی آن را نداند، حال آنکه چیزی بر خداوند متعال پوشیده نیست». او پرسید: «پس معنای میزان چیست»؟ امام (پاسخ داد: «عدالت». پرسید: «معنای این آیه: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ چیست»؟ امام (فرمود: «یعنی هرکس که اعمال نیک او [از گناهانش] بیش¬تر باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۴

بحارالأنوار، ج۷، ص۲۴۸/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۱۰۲)

الباقر (نَزَلَتْ فِینَا.

امام باقر ( این آیه در شأن ما اهل بیت (نازل ¬شده¬ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۲۵۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۳/ البرهان

۳

(مؤمنون/ ۱۰۲)

علی¬بن¬ابراهیم (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ یَعنِی بِالأَعمَالِ الحَسَنَهًِْ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ قَالَ مِنَ‌الأَعمَالِ‌الحَسَنَهًِْ فَأُولئِکَ‌الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ‌فِی جَهَنَّم خالِدُونَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ؛ یعنی ترازوی عملش با اعمال نیک سنگین¬ می‌گردد؛ پس آن‌ها رستگارانند. وَ منْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ؛ یعنی کفه‌ی اعمال نیکش سبک می‌باشد؛ پس آن‌ها کسانی هستند که سرمایه‌ی وجود خود را از دست داده، در جهنّم جاودانه خواهند ماند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۴

القمی، ج۲، ص۹۴/ البرهان

۴

(مؤمنون/ ۱۰۲)

أمیرالمؤمنین (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَهُوَ قِلَّهًُْ الْحِسَابِ.

امام علی ( معنای: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ وَ منْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ، کمی حساب و کتاب است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۶

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۱۰۳

۵

(مؤمنون/ ۱۰۲)

أمیرالمؤمنین (وَ أَمَّا قَوْلُهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَإِنَّمَا یَعْنِی الْحِسَابَ بِوَزْنِ الْحَسَنَاتِ وَ السَّیِّئَاتِ وَ الْحَسَنَاتُ ثِقْلُ الْمِیزَانِ وَ السَّیِّئَاتُ خِفَّهًُْ الْمِیزَان.

امام علی ( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ وَ منْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ، محاسبه‌ی و سنجیدن خوبی¬ها و بدی¬ها است؛ خوبی¬ها سنگینی ترازو و بدی¬ها سبکی ترازو است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۶

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۱۴۰

آیه وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُولئِکَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فی جَهَنَّمَ خالِدُونَ [103]

و آنان که کفه‌ی ترازوهای [عمل] آن‌ها سبک باشد، کسانی هستند که سرمایه‌ی وجود خود را از دست داده، در جهنّم جاودانه خواهند ماند.

۱

(مؤمنون/ ۱۰۳)

أمیرالمؤمنین (وَ مِنْهُمْ أَئِمَّهًُْ الْکُفْرِ وَ قَادَهًُْ الضَّلَالَهًِْ فَأُولَئِکَ لَا یُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَهًِْ وَزْناً وَ لَا یَعْبَأُ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَعْبَئُوا بِأَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ هُمْ فِی جَهَنَّمَ خالِدُونَ \* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِی‌ها کالِحُون.

امام علی ( «از جمله آن‌ها (کسانی که ترازوی اعمالشان سبک است) سردمداران کفر و رهبران گمراهی هستند. آن‌ها کسانی هستند که در قیامت ترازو برایشان قرار داده ¬نشده و به ایشان توجّهی نمی¬شود؛ زیرا آن‌ها به امر و نهی خداوند توجّه نکردند. ایشانند که در جهنم جاودانند؛ شعله‌های سوزان آتش همچون شمشیر به صورت‌هایشان نواخته می‌شود و در دوزخ چهره‌ای عبوس دارند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۶

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۱۰۵/ نورالثقلین

۲

(مؤمنون/ ۱۰۳)

علی¬بن¬ابراهیم (وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ قَالَ: مِنَ الْأَعْمَالِ الْحَسَنَهًِْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ؛ یعنی هرکس ¬که اعمال نیک او [از گناهانش] بیش¬تر باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۶

القمی، ج۲، ص۹۴

آیه تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فی‌ها کالِحُونَ [104]

شعله¬های سوزان آتش [همچون شمشير] به صورت¬هایشان نواخته می¬شود و در دوزخ چهره¬ای زشت و عبوس دارند.

۱

(مؤمنون/ ۱۰۴)

علی¬بن¬ابراهیم (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ قَالَ أَیْ تَلْهَبُ عَلَیْهِمْ فَتُحْرِقُهُمْ وَ هُمْ فِی‌ها کالِحُونَ أَیْ مَفْتُوحِی الْفَمِ مُسْوَدِّی الْوَجْهِ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ به این معناست که شعله‌ی آتش آن‌ها را در برمی‌گیرد و می¬سوزاند. وَ هُمْ فِی‌ها کالِحُونَ یعنی درحالی¬که دهان¬هایشان باز و چهره¬هایشان [از شدّت خشم] سرخ تیره مایل به سیاه است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۶

بحارالأنوار، ج۷، ص ۲۳۹ / القمی، ج۲، ص۹۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۱۰۴)

الرّسول (وَ هُمْ فِیهَا کَالِحُونَ {أَیْ} تَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْیَا حَتَّی تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَ تَسْتَرْخِی شَفَتُهُ السُّفْلَی حَتَّی تَضْرِبَ سُرَّتَهُ.

پیامبر ( وَ هُمْ فِی‌ها کالِحُونَ؛ یعنی آتش او را کباب¬ می¬کند به¬گونه¬ای که لب بالا تا وسط سر جمع می¬شود و لب پایین تا نزدیک ناف کشیده¬ می¬شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۶

شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۰، ص۳۶/ البرهان

۳

(مؤمنون/ ۱۰۴)

الهادی (عَنْ أَبِی‌مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ (وَ ذَکَرَ أَنَّهُ (زَارَ بِهَا فِی یَوْمِ الْغَدِیر: السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (… لَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ فِی الْأُولَی مَنْزِلَتَکَ وَ أَعْلَی فِی الْآخِرَهًِْ دَرَجَتَکَ وَ بَصَّرَکَ مَا عَمِیَ عَلَی مَنْ خَالَفَکَ وَ حَالَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَوَاهِبِ اللَّهِ لَکَ فَلَعَنَ اللَّهُ مُسْتَحِلِّی الْحُرْمَهًِْ مِنْکَ وَ ذَائِدَ الْحَقِّ عَنْکَ وَ أَشْهَدُ أَنَّهُمُ الْأَخْسَرُونَ الَّذِینَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِی‌ها کالِحُونَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مَا أَقْدَمْتَ وَ لَا أَحْجَمْتَ وَ لَا نَطَقْتَ وَ لَا أَمْسَکْتَ إِلَّا بِأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ.

امام هادی ( از امام عسکری (روایت است: امام هادی (در روز غدیر، قبر امام علی (را چنین زیارت کرد و فرمود: سلام بر توای امیرالمؤمنین (! … خداوند در دنیا جایگاهت را رفیع و بلند¬ کرد و در آخرت درجه¬ات را بالا ¬می¬برد و تو را بر آنچه که بر کسانی¬ که با تو مخالفت ¬کردند و میان تو و آنچه خدا به تو عطا کرده، مانع ایجاد کردند پنهان است، بینا¬ می¬کند. خدا لعنت¬ کند کسانی را که حرمت تو را حلال شمرده و حق را از تو گرفتند. گواهی می‌دهم که آن‌ها همان زیانکارانند که خدا فرموده: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِی‌ها کالِحُونَ. گواهی می¬دهم تو هیچ اقدامی ¬نکرده، دست از چیزی نکشیده، سخن نگفته و امساک ننمودی جز به فرمان خدا و رسولش! (هر کاری کردی به ¬دستور خدا و رسولش بود).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۶

بحارالأنوار، ج۹۷، ص۳۶۱

آیه أَ لَمْ تَکُنْ آیاتی تُتْلی عَلَیْکُمْ فَکُنْتُمْ بِها تُکَذِّبُونَ [105]

[به آن‌ها گفته مى¬شود]: آیا آیات من بر شما خوانده نمی¬شد، پس آن را تکذیب می¬کردید؟!

۱

(مؤمنون/ ۱۰۵)

الباقر (أَ لَمْ تَکُنْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْکُمْ فِی عَلِیٍّ (فَکُنْتُمْ بِها تُکَذِّبُونَ.

امام باقر ( أَ لَمْ تَکُنْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْکُمْ؛ آیا آیات من در مورد علی (بر شما خوانده نمی‌شد؛ پس آن را تکذیب می¬کردید؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۸

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۲۵۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۴/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۱۰۵)

الرّسول (أَنَّ أَهْلَ النَّارِ إِذَا دَخَلُوهَا وَ رَأَوْا نَکَالَهَا وَ أَهْوَالَهَا وَ عَلِمُوا عَذَابَهَا وَ عِقَابَهَا… یَئِسُوا مِنْ مَوْلَاهُمْ رَبِّ الْعَالَمِینَ الَّذِی کَانَ أَهْوَنُ شَیْءٍ عِنْدَهُمْ فِی دُنْیَاهُمْ وَ کَانَ قَدْ آثَرَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَیْهِ هَوَاهُ مُدَّهًَْ الْحَیَاهًِْ وَ کَانَ قَدْ قُدِّرَ عِنْدَهُمْ بِالْعَقْلِ وَ النَّقْلِ أَنَّهُ أَوْضَحَ لَهُمْ عَلَی یَدِ الْهُدَاهًِْ سُبُلَ النَّجَاهًِْ وَ عَرَّفَهُمْ بِلِسَانِ الْحَالِ أَنَّهُمُ الْمُلْقُونَ بِأَنْفُسِهِمْ إِلَی دَارِ النَّکَالِ وَ الْأَهْوَالِ وَ أَنَّ بَابَ الْقَبُولِ یُغْلَقُ عَنِ الْکُفَّارِ بِالْمَمَاتِ أَبَدَ الْآبِدِینَ وَ کَانَ یَقُولُ لَهُمْ فِی أَوْقَاتٍ کَانُوا فِی الْحَیَاهًِْ الدُّنْیَا مِنَ الْمُکَلَّفِینَ بِلِسَانِ الْحَالِ الْوَاضِحِ الْمُبِینِ هَبْ أَنَّکُمْ مَا صَدَّقْتُمُونِی فِی هَذَا الْمَقَالِ أَ مَا تُجَوِّزُونَ أَنْ أَکُونَ مِنَ ألصّادقینَ فَکَیْفَ أَعْرَضْتُمْ عَنِّی وَ شَهِدْتُمْ بِتَکْذِیبِی وَ تَکْذِیبِ مَنْ صَدَّقَنِی مِنَ الْمُرْسَلِینَ وَ هَلَّا تَحَرَّزْتُمْ مِنْ هَذِهِ الضَّرَرِ الْمُحَذَّرِ الْهَائِلِ أَ مَا سَمِعْتُمْ بِکَثْرَهًِْ الْمُرْسَلِینَ وَ تَکْرَارِ الرَّسَائِلِ ثُمَّ کَرَّرَ جَلَّ جَلَالُهُ مُرَافَقَتَهُمْ فِی النَّارِ بِلِسَانِ الْمَقَالِ فَقَالَ أَ لَمْ تَکُنْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْکُمْ فَکُنْتُمْ بِها تُکَذِّبُونَ\* فَقَالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنَّا قَوْماً ضالِّینَ\* رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ فَیَقِفُونَ أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ ذُلَّ الْهَوَانِ لَا یُجَابُونَ وَ فِی عَذَابِ النَّارِ لَا یُکَلَّمُونَ ثُمَّ یُجِیبُهُمُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَیْأَسُونَ مِنْ کُلِّ فَرَجٍ وَ رَاحَهًٍْ وَ یُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ عَلَیْهِمْ وَ یَدُومُ لَدَیْهِمْ مَآتِمُ الْهَلَاکِ وَ الشَّهِیقُ وَ الزَّفِیرُ وَ الصُّرَاخُ وَ النِّیَاحَهًُْ.

پیامبر ( اهل آتش هنگامی¬که وارد آن می¬شوند و خاری و سختی¬های آن را می¬بینند و از عذاب و عقاب آن آگاه¬ می¬شوند… هنگامی که از مولای خود پروردگار جهانیان که در دنیا بی‌ارزش¬ترین چیز در نزد آنان بود و آن¬ها هوا و هوس خود را بر او ترجیح می¬دادند نومید شدند، درحالی¬که وجود او عقلا و نقلا به‌وسیله‌ی هدایتگران به سوی راه نجات برایشان اثبات شده بود، و به زبان حال به آن¬ها فهمانده بود که با اعمال خود خود را به عذاب می¬کشانند، و در قبول با مرگ تا ابد بر روی کفّار بسته است و به آن-ها گفته بود وقتی که در دنیا بودند، شما مرا باور نکردید آیا گمان نمی¬کنید که من از صدّیقین می‌باشم؟ پس چگونه از من رویگردان می¬شوید و مرا تکذیب می¬کنید و پیامبرانی که مرا باور دارند تکذیب می¬کنید؟ شما را از این زیان هائل بر حذر می¬دارم. آیا از زیادی تعداد پیامبران و تکرار رسالت آنان چیزی نشنیدید؟ سپس خداوند متعال ورود آنان را به آتش تکرار کرد و فرمود: أَ لَمْ تَکُنْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْکُمْ فَکُنْتُمْ بِها تُکَذِّبُونَ پس کفار گفتند: رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنَّا قَوْماً ضالِّینَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ آن¬ها چهل سال در خواری و ذلّت می¬مانند و در عذاب آتش پاسخی به ایشان داده نمی¬شود وکسی با آنان سخن نمی¬گوید. سپس خداوند عزّ‌وجلّ به آن¬ها پاسخ می¬دهد: در آتش بمانید و سخن نگویید. گفت که در این هنگام آن¬ها از هر گشایش و آسایشی نومید می¬گردند و درهای جهنّم به روی آن¬ها بسته می¬شود و ماتم هلاک و آه و ناله و شیون آنان ابدی می-شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۸

بحارالأنوار، ج۸، ص۳۰۴

آیه قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنَّا قَوْماً ضالِّینَ [106]

می¬گویند: «پروردگارا! تیره‌بختی ما بر ما چیره شد و ما گروه گمراهی بودیم.

۱

(مؤمنون/ ۱۰۶)

الرّضا (عَنْ یُونُسَ‌بْنِ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ لِی أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا (: 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 النَّارِرَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنَّا قَوْماً ضالِّینَ وَ قَالَ إِبْلِیسُ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی.

امام رضا ( یونس‌بن‌عبدالرّحمن گوید: امام رضا (به من فرمود: «ای یونس! سخن قدریّه را نگو، چون قدریّه نه کلام اهل بهشت را می¬گویند، نه سخن اهل آتش و نه سخن ابلیس را؛ چرا که اهل بهشت می‌گویند: گویند: ستایس مخصوص خداوندی است که ما را به این (همه نعمت¬ها) رهنمون شد و اگر او ما را هدایت¬ نکرده¬ بود ما [به این‌ها] راه¬ نمی¬یافتیم. (اعراف/۴۳) و اهل آتش می‌گویند: رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنَّا قَوْماً ضالِّینَ. و ابلیس می‌گوید: پروردگارا! به سبب آنکه مرا گمراه ساختی. (حجر/۳۹).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۲۸

الکافی، ج۱، ص۱۵۷/ بحارالأنوار، ج۵، ص۱۱۶

۲

(مؤمنون/ ۱۰۶)

الرّضا (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَبُوالْحَسَنِ (لِیُونُسَ مَوْلَی عَلِیِّ‌بْنِ‌یَقْطِینٍ یَا یُونُسُ لَا تَتَکَلَّمْ بِالْقَدَرِ قَالَ إِنِّی لَا أَتَکَلَّمُ بِالْقَدَرِ وَ لَکِنْ أَقُولُ لَا یَکُونُ إِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ وَ شَاءَ وَ قَضَی وَ قَدَّرَ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا أَقُولُ وَ لَکِنْ أَقُولُ لَا یَکُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَی ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی مَا الْمَشِیَّهًُْ فَقَالَ لَا فَقَالَ هَمُّهُ بِالشَّیْءِ أَ وَ تَدْرِی مَا أَرَادَ قَالَ لَا قَالَ إِتْمَامُهُ عَلَی الْمَشِیَّهًِْ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی مَا قَدَّرَ قَالَ لَا قَالَ هُوَ الْهَنْدَسَهًُْ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ وَ الْبَقَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا شَاءَ شَیْئاً أَرَادَهُ وَ إِذَا أَرَادَ قَدَّرَهُ وَ إِذَا قَدَّرَهُ قَضَاهُ وَ إِذَا قَضَاهُ أَمْضَاهُ یَا یُونُسُ إِنَّ الْقَدَرِیَّهًَْ لَمْ یَقُولُوا بِقَوْلِ اللَّهِ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللهُ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ الْحَمْدُ للهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنَّا قَوْماً ضالِّینَ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ إِبْلِیسَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ نُوحٍ وَ لایَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ هُوَ رَبُّکُمْ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ یَا ابْنَ آدَمَ (بِمَشِیَّتِی کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِی أَدَّیْتَ إِلَیَّ فَرَائِضِی وَ بِنِعْمَتِی قَوِیتَ عَلَی مَعْصِیَتِی وَ جَعَلْتُکَ سَمِیعاً بَصِیراً قَوِیّاً فَمَا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَهًٍْ فَمِنِّی وَ مَا أَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَهًٍْ فَمِنْ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ أَنِّی لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ ثُمَّ قَالَ قَدْ نَظَمْتُ لَکَ کُلَّ شَیْءٍ تُرِیدُهُ.

امام رضا ( محمّدبن‌اسحاق گوید: امام رضا (به یونس که از غلامان علی‌بن‌یقطین بود فرمود: «ای یونس! به قدَریّه تکلّم نکن سخن قدریّه را نگو». [گفت: «من سخنان آن‌ها را نمی‌گویم بلکه می‌گویم: هیچ اتّفاقی ¬نمی¬افتد، مگر آنچه خدا اراده ¬نموده، [سپس] خواسته، [سپس] حکم¬ کرده و [سپس] مقدّر کرده¬ باشد». فرمود: «ای یونس! اینگونه نیست که می¬گویی؛ امّا من می¬گویم: هیچ اتّفاقی ¬نمی¬افتد، مگر آنچه خدا بخواهد، [سپس] اراده کند، [سپس] مقدّر کرده و [سپس] حکم¬ کرده ¬باشد؛ [مشیّت قبل از اراده است نه بعد از آن]». آنگاه فرمود: «ای یونس! آیا می¬دانی مشّیت چیست»؟ عرض¬ کردم: «نه». فرمود: «تصمیم بر انجام هرچه می‌خواهد، آیا می¬دانی اراده چیست»؟ عرض¬ کردم: «نه». فرمود: «تمام¬کردن آن [چیز] برطبق مشیّت است. آیا می¬دانی قدَر چیست»؟ عرض ¬کردم: «نه». فرمود: «[قدر] هندسه و مشخّص‌کردن حدود طول و عرض و تعیین مرزهای بقا و فناست. خداوند هنگامی‌که چیزی را بخواهد [مشیّت] آن را اراده¬ می¬کند، هنگامی‌که اراده¬ کند، تقدیر می¬کند (اندازه¬اش را معیّن –می‌کند)، چون تقدیر¬ کرد، حکم¬ می¬کند [قضا] و هنگامی‌که حکم¬ کرد، آن را به اتمام می‌رساند. ای یونس! قدریّه نه سخن خدا را می¬گویند که فرمود: و شما چیزی را نمی‌خواهید مگر اینکه خدا بخواهد. (انسان/۳۰) نه کلام اهل بهشت را می¬گویند که فرمود: ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این [همه نعمت‌ها] رهنمون شد و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود، ما [به این‌ها] راه نمی‌یافتیم. (اعراف/۴۳) نه سخن اهل آتش را می¬گویند که فرمود: پروردگارا! شقاوت ما بر ما چیره¬ شده و ما قوم گمراهی بودیم. (مؤمنون/۱۰۶) نه سخن ابلیس: پروردگارا! به سبب آنکه مرا گمراه ساختی. (حجر/۳۹) را و نه سخن نوح (را می¬گویند که می‌گفت: [امّا چه سود که] هرگاه خدا بخواهد شما را [به خاطر گناهانتان] گمراه سازد، و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودی به حالتان نخواهد داشت! او پروردگار شماست و به‌سوی او بازگشت داده می‌شوید. (هود/۳۴) آنگاه امام رضا (ادامه داد: «خدا می¬فرماید: ای فرزند آدم! آنچه تو می¬خواهی به خواست من است؛ با نیروی من واجبات مرا به¬جا آوردی و با نعمت من بر نافرمانی¬ام نیرو یافتی و تو را شنوا، بینا و نیرومند قرار دادم. هر نیکویی که به تو رسد از جانب من و هر بدی به تو رسد از جانب خودت است و این به خاطر این است که من از آنچه انجام¬ دهم بازخواست نمی¬شوم و آن‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرند. (انبیاء/۲۳) و این من هستم که هر چه خواستی را برایت مرتب ساختم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۰

بحارالأنوار، ج۵، ص۱۲۲/ المحاسن، ج۱، ص۲۴۴؛ «قالوا بقول ابلیس… شیء تریده» محذوف

۳

(مؤمنون/ ۱۰۶)

الصّادق (بِأَعْمَالِهِمْ شَقُوا.

امام ¬صادق ( اعمالشان، مایه‌ی بدبختی آن‌ها شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۰

بحارالأنوار، ج۵، ص۱۵۷/ التوحید، ص۳۵۶/ البرهان/ نورالثقلین

۴

(مؤمنون/ ۱۰۶)

علی¬بن¬ابراهیم (فَإِنَّهُمْ عَلِمُوا حِینَ عَایَنُوا أَمْرَ الْآخِرَهًِْ أَنَّ الشَّقَا کُتِبَ عَلَیْهِمُ عَلِمُوا حِینَ لَمْ یَنْفَعْهُمُ الْعِلْمُ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُا فِیهَا وَ لَا تُکَلِّمُونِ فَبَلَغَنِی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ تَدَارَکُوا بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ سَبْعِینَ عَاماً حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی قَعْرِ جَهَنَّمَ.

علی¬ّبن¬ابراهیم ( هنگامی¬که آخرت را دیدند، متوجّه ¬شدند که شقاوت برای آن‌ها نوشته شده است، امّا زمانی دانستند که به ¬حال آنان هیچ سودی نداشت. در این هنگام گفتند: رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ. و خداوند در پاسخ آنان فرمود: اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ؛ به من این‌گونه خبر رسیده که آن‌ها هفتاد سال درپی یکدیگر می¬روند تا به قعر جهنّم می¬رسند و خداوند دراین‌مورد داناتر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۰

القمی، ج۲، ص۹۴/ البرهان/ نورالثقلین؛ «اما قوله غلبت… العلم قالوا» محذوف

آیه رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ [107]

پروردگارا! ما را از این [دوزخ] بیرون آر، اگر تکرار کردیم به یقین ستمکاریم [و مستحقّ عذاب]».

آیه قالَ اخْسَؤُا فی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ [108]

[خداوند] می¬گوید: «دور شوید و به دوزخ درآیید و با من سخن مگویید!

آیه إِنَّهُ کانَ فَریقٌ مِنْ عِبادی یَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمین [109]

گروهی از بندگانم می‌گفتند: پروردگارا! ما ایمان آوردیم؛ ما را بیامرز و بر ما رحم کن؛ و تو بهترین رحم کنندگانی.

۱

(مؤمنون/ ۱۰۹)

الرّسول (لَا تُجَالِسُوا مَعَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ لَا تُشَیِّعُوا جَنَائِزَهُمْ وَ لَا تُصَلُّوا عَلَی أَمْوَاتِهِمْ فَإِنَّهُمْ کِلَابُ أَهْلِ النَّارِ کَمَا قَالَ اللَّهُ اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ.

پیامبر ( با شراب¬خوار هم¬نشینی نکنید، به عیادت مریض¬هایشان نروید، جنازه¬هایشان را تشییع¬ نکنید و بر مردگانشان نماز نخوانید؛ زیرا آن‌ها سگ¬های اهل آتش هستند همان¬گونه که خدا فرمود: اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۲

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۴۸/ جامع الأخبار، ص۱۵۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۵۲

۲

(مؤمنون/ ۱۰۹)

أمیرالمؤمنین (وَصِیَّهًُْ أمِیرِ المُؤمِنِینَ (لِکُمَیلِ بنِ زِیَادٍ: یا کُمَیْلُ ثُمَّ یُنَادُونَ اللَّهَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ بَعْدَ أَنْ یَمْکُثُوا أَحْقَاباً اجْعَلْنَا عَلَی الرَّخَاءِ فَیُجِیبُهُمْ اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ یَا کُمَیْلُ فَعِنْدَهَا یَیْأَسُونَ مِنَ الْکَرَّهًِْ وَ اشْتَدَّتِ الْحَسْرَهًُْ وَ أَیْقَنُوا بِالْهَلَکَهًِْ وَ الْمَکْثِ جَزَاءً بِمَا کَسَبُوا عُذِّبُوا.

امام علی (ای کمیل! بعد از آنکه مدّت¬های طولانی در عذاب باقی می‌مانند؛ خداوند را صدا می¬زنند که ما را در آسایش قرار ده امّا به ایشان جواب¬ می‌دهد: اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُون‌ای کمیل! دراین‌هنگام از آزادشدن ناامید می¬شوند و افسوس آن‌ها بیشتر می‌شود و یقین به نابودی و و باقی‌ماندن [در عذاب] پیدا می¬کنند. و پاداش کردارشان، عذاب است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۲

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۲۷۸

۳

(مؤمنون/ ۱۰۹)

الرّسول (جَاءَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ نادَوْا یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ قَالَ یُنَادُونَ أَرْبَعِینَ عَاماً فَلَا یُجِیبُهُمْ ثُمَ یَقُولُ إِنَّکُمْ ماکِثُونَ فَیَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ فَیَدْعُونَ أَرْبَعِینَ عَاماً فَیُقَالُ لَهُمْ اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ فَیَئِسَ الْقَوْمُ بَعْدَهَا فَلَمْ یَبْقَ إِلَّا الزَّفِیرُ وَ الشَّهِیقُ کَمَا تَتَنَاهَقُ الْحَمِیرُ.

پیامبر ( اهل جهنّم، چهل سال فریاد می‌زنند و می‌گویند: آن‌ها فریاد می‌کشند: «ای مالک دوزخ! [ای کاش] پروردگارت ما را بمیراند [تا آسوده شویم]!» اما کسی جواب آن‌ها را نمی‌دهد تا آنکه به آن‌ها می‌گویند: انکم ماکسون «شما در اینجا ماندنی هستید»! . (زخرف/ ۷۷) آن‌ها می‌گویند: رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ. پس از چهل‌سال دیگر به آن‌ها گفته¬ می‌شود: اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ، پس از آن دوزخیان ناامید می‌شوند و جز ناله‌وزاریی همانند عرعر الاغ، صدایی نخواهند داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۲

إرشادالقلوب، ج۱، ص۳۶

۴

(مؤمنون/ ۱۰۹)

الصّادق (رُوِی الصّادق (: وَ إِنِ اسْتَغَاثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً یُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ\* رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ فَیُمْسَکُ الْجَوَابُ عَنْهُمْ أَحْیَانا ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ\* وَ نادَوْا یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ قالَ إِنَّکُمْ ماکِثُونَ.

امام صادق ( و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنان می¬آورند که همچون فلز گداخته صورت¬ها را بریان می¬کند. چه نوشیدنی بدی، و چه اجتماع ناپسندی! (کهف/۲۹) از مکان دوری آواز به آن‌ها می¬رسد. (فصلت/۴۴) و می¬گویند: رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ. مدّتی به آن‌ها هیچ جوابی داده نمی‌شود، سپس گفته¬ می‌شود: اخْسَؤُا فِی‌ها وَ لا تُکَلِّمُونِ، وَ نادَوْا یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ قالَ إِنَّکُمْ ماکِثُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۲

بحارالأنوار، ج۸، ص۳۲۴

آیه فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِیًّا حَتَّی أَنْسَوْکُمْ ذِکْری وَ کُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَکُونَ [110]

امّا شما آن‌ها را به باد مسخره گرفتید تا [اين عمل] شما را از یاد من غافل کرد و شما به آنان می‌خندیدید!

۱

(مؤمنون/ ۱۱۰)

الرّسول (یَا ابْنَ ¬مَسْعُودٍ إِنَّهُمْ لَیَعِیبُونَ عَلَی مَنْ یَقْتَدِی بِسُنَّتِی فَرَائِضَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِیًّا حَتَّی أَنْسَوْکُمْ ذِکْرِی وَ کُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَکُونَ\* إِنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ احْذَرْ سُکْرَ الْخَطِیئَهًِْ فَإِنَّ لِلْخَطِیئَهًِْ سُکْراً کَسُکْرِ الشَّرَابِ بَلْ هِیَ أَشَدُّ سُکْراً مِنْهُ.

پیامبر (ای پسر مسعود! آن‌ها بر کسانی عیب‌جویی می‌کنند که به روش من که همان انجام واجبات الهی است، اقتدا کرده‌اند، … خدا می¬فرماید: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِیًّا حَتَّی أَنْسَوْکُمْ ذِکْرِی وَ کُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَکُونَ، إِنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ؛ ای پسر مسعود! از مستی گناه بپرهیز؛ که گناه، مستی‌ای دارد مانند مستی شراب؛ بلکه مستی گناه بیشتر از مستی شراب است!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۲

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۱۰۳/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۳

آیه إِنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ [111]

ولی من امروز آن‌ها را به ¬خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم؛ آن‌ها پیروز و رستگارند.

۱

(مؤمنون/ ۱۱۱)

الرّسول (عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسَهًُْ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَوْماً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (وَ قَدْ أَصَابَتْنَا مَجَاعَهًٌْ شَدِیدَهًٌْ وَ لَمْ یَکُنْ ذُقْنَا مُنْذُ أَرْبَعَهًِْ أَشْهُرٍ إِلَّا الْمَاءَ وَ اللَّبَنَ وَ وَرَقَ الشَّجَرِ… قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (… یَا ابْنَ¬مَسْعُودٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّما یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ أُوْلئِکَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا إِنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُون… قُلْنَا یَا رَسُولَ¬اللَّهِ فَمَنِ الصَّابِرُونَ قَالَ (الَّذِینَ یَصْبِرُونَ عَلَی طَاعَهًِْ اللَّهِ وَ عَنْ مَعْصِیَتِهِ الَّذِینَ کَسَبُوا طَیِّباً وَ أَنْفَقُوا قَصْداً وَ قَدَّمُوا فَضْلًا فَأَفْلَحُوا وَ أَنْجَحُوا یَا ابْنَ-مَسْعُودٍ عَلَیْهِمُ الْخُشُوعُ وَ الْوَقَارُ وَ السَّکِینَهًُْ وَ التَّفَکُّرُ وَ اللِّینُ وَ الْعَدْلُ وَ التَّعْلِیمُ وَ الِاعْتِبَارُ وَ التَّدْبِیرُ وَ التَّقْوَی وَ الْإِحْسَانُ وَ التَّحَرُّجُ وَ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِی اللَّهِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَهًِْ وَ الْعَدْلُ فِی الْحُکْمِ وَ إِقَامَهًُْ الشَّهَادَهًِْ وَ مُعَاوَنَهًُْ أَهْلِ الْحَقِّ وَ الْبَغِیَّهًُْ عَلَی الْمُسِیءِ وَ الْعَفْوُ لِمَنْ ظَلَمَ یَا ابْنَ¬مَسْعُودٍ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِذَا أُعْطُوا شَکَرُوا وَ إِذَا حَکَمُوا عَدَلُوا وَ إِذَا قَالُوا صَدَقُوا وَ إِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیاماً وَ یَقُولُونَ لِلنَّاسِ حُسْنا.

پیامبر ( عبد اللَّه‌بن‌مسعود روایت کند: روزی من و پنج گروه از دوستانمان نزد رسول خدا (رفتیم درحالی که گرفتار قحطی و گرسنگی شدید شده بودیم و در طول چهار ماه جز آب و شیر و برگ درختان، چیزی نخورده بودیم… رسول خدا (به ما فرمود: …‌ای پسر مسعود! خدای تعالی فرموده است: که صابران اجر و پاداش خود را بی¬حساب دریافت می¬دارند. (زمر/۱۰) آن‌ها هستند که در برابر شکیباییشان درجات عالی بهشت به آنان پاداش داده می‌شود. (فرقان/۷۵) إِنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ… عرض ¬کردیم: «ای رسول خدا (! صابرین چه کسانی هستند»؟ فرمود: «آنان¬ که بر فرمان¬برداری خدا صبر¬ کرده، از گناه خودداری نموده، کسب پاک داشته و بدون افراط و تفریط، انفاق می‌کنند و فضیلت‌ها را [برای قیامتشان] پیش می‌فرستند. ایشان رستگار و پیروز می‌شوند. پسر مسعود! بر آن‌هاست خشوع و وقار، آرامش و تفکّر، نرمی و عدل، عبرت‌گیری و تدبیر، تقوا و احسان، دوستی و دشمنی برای خدا، ادای امانت و عدل در حکم، اقامه شهادت، یاری اهل حقّ و گذشت از کسی که به آنان بدی کند. پسر مسعود! چون مبتلا شوند صبر کنند؛ چون عطا شوند شکر کنند؛ چون حکم کنند راه عدل پویند؛ در سخن راستگو و در وعده باوفا باشند؛ اگر بدی و لغزشی از آن‌ها سر زد استغفار کنند و اگر کار نیکی انجام دهند شادمان گردند، هنگامی‌که جاهلان آن‌ها را مخاطب سازند [و سخنان نابخردانه گویند]، به آن‌ها سلام می‌گویند [و با بی‌اعتنایی و بزرگواری می‌گذرند]. (فرقان/۶۳) و هنگامی‌که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، بزرگوارانه از آن می‌گذرند. (فرقان/۷۲) کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می‌کنند. (فرقان/۶۴) و با مردم به نیکی سخن می‌گویند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۴

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۹۴/ مکارم الأخلاق، ص۴۴۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۲۶۱؛ «قالوا سلاما… للناس حسنا» محذوف

۲

(مؤمنون/ ۱۱۱)

الرّسول (إِنَ عَلِیّاً (وَ شِیعَتَهُ هُمُ الْفائِزُونَ.

پیامبر ( هُمُ الْفائِزُونَ؛ علی (و شیعیان او پیروزند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۴

الکافی، ج۱۵، ص۶۹۵ / نورالثقلین

۳

(مؤمنون/ ۱۱۱)

الرّسول (عَنِ الرِّضَا (عَنْ آبَائِهِ (قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (یَا عَلِیُّ إِنِّی سَأَلْتُ رَبِّی فِیکَ خَمْسَ خِصَالٍ فَأَعْطَانِیهَا… أَنْ یَجْعَلَکَ حَامِلَ لِوَائِی وَ هُوَ لِوَاءُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ الْمُفْلِحُونَ هُمُ الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّهًْ.

پیامبر ( امام رضا (از پدرانش روایت نمود: پیامبر (خطاب به علی (فرمود: ای علی (! من برای تو پنج چیز از خدا درخواست¬ کردم، تمام آن‌ها را به من عطا فرمود. … از خدا درخواست کردم که تو را بردارنده‌ی پرچم حق در روز قیامت قرار¬ دهد، که آن پرچم اللَّه اکبر است و بر آن نوشته ¬شده ¬است: رستگاران آن‌هایی هستند که به بهشت رسیدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۴

بحارالأنوار، ج۸، ص۴

۴

(مؤمنون/ ۱۱۱)

الرّسول (وَ مَنْ قَرَأَ مِائَهًَْ آیَهًٍْ کُتِبَ مِنَ الْفائِزِینَ.

پیامبر ( هرکس صد آیه تلاوت کند از نجات¬یافتگان به¬شمار می‌آید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۴

نورالثقلین

آیه قالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْأَرْضِ عَدَدَ سِنینَ [112]

[خداوند] می¬گوید: «چند سال در روی زمین درنگ کردید»؟

آیه قالُوا لَبِثْنا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّینَ [113]

[در پاسخ] می‌گویند: «به اندازه یک روز، یا بخشی از یک روز. از شمار بپرس.»

آیه قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلیلاً لَوْ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [114]

می‌فرماید: «[آرى،] شما مقدار کمی درنگ کردید اگر می‌دانستید!»

۱

(مؤمنون/ ۱۱۴)

علی¬بن¬ابراهیم (سَلِ الْمَلَائِکَهًَْ الَّذِینَ کَانُوا یَعُدُّونَ عَلَیْنَا الْأَیَّامَ وَ یَکْتُبُونَ سَاعَاتِنَا وَ أَعْمَالَنَا الَّتِی اکْتَسَبْنَاهَا فِیهَا عَلَی الْأَنَامِ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ یَا مُحَمَّد (إنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِیلاً لَوْ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( منظور این است که از فرشتگانی بپرس که روزها را می¬شمارند و ساعات و اعمالی را که در آن ساعات انجام¬ می-دهیم می¬نویسند. خداوند در جواب آن‌ها می‌فرماید: «ای محمّد (! به آن‌ها بگو: إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا لَوْ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۶

القمی، ج۲، ص۹۴/ نورالثقلین؛ «علی الأنام… تعلمون» محذوف/ البرهان

۲

(مؤمنون/ ۱۱۴)

علی¬بن¬ابراهیم (کَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْأَرْضِ أَینْ فِی القُبُورِعَدَدَ سِنِینَ قالُوا لَبِثْنا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْم.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( چند سال در زمین یعنی در قبرها مانده¬اید؟! [در پاسخ] می‌گویند: «تنها به‌اندازه‌ی یک روز، یا قسمتی از یک روز»! ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۶

بحارالأنوار، ج۸، ص۲۵۲

۳

(مؤمنون/ ۱۱۴)

ابن¬عباس (أَنْسَاهُمُ اللَّهُ قَدْرَ لَبْثِهِمْ فَیَرَوْنَ أَنَّهُمْ لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ لِعِظَمِ مَا هُمْ بِصَدَدِهِ مِنَ الْعَذَابِ.

ابن¬عبّاس ( خداوند باعث شده آن¬ها طول مدت زندگی خود را فراموش کنند و به دلیل عظمت عذابی که در آن قرار دارند این‌طور تصور می‌کنند که فقط یک روز یا قسمتی از یک روز را مانده¬اند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۶

بحارالأنوار، ج۸، ص۲۵۲

آیه أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ [115]

آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده¬ایم و به¬سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟!

۱

(مؤمنون/ ۱۱۵)

أمیرالمؤمنین (یَا ابْنَ¬عَبَّاسٍ (أَنَا أَوْلَی النَّاسِ بِالنَّاسِ بَعْدَهُ وَ لَکِنْ أُمُورٌ اجْتَمَعَتْ عَلَی رَغْبَهًِْ النَّاسِ فِی الدُّنْیَا وَ أَمْرِهَا وَ نَهْیِهَا وَ صَرْفِ قُلُوبِ أَهْلِهَا عَنِّی… یَا ابْنَ¬عَبَّاسٍ (ذَهَبَ الْأَنْبِیَاءُ فَلَا تَرَی نَبِیّاً، وَ الْأَوْصِیَاءُ وَرَثَتُهُمْ، عَنْهُمْ أَخَذُوا عِلْمَ الْکِتَابِ، وَ تَحْقِیقَ الْأَسْبَابِ، قَالَ اللَّهُ عزّوجلّوَ کَیْفَ تَکْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلی عَلَیْکُمْ آیاتُ اللهِ وَ فِیکُمْ رَسُولُهُ، فَلَا یَزَالُ ألرّسول بَاقِیاً مَا نَفِدَتْ {مَا نَفَذَتْ} أَحْکَامُهُ، وَ عُمِلَ بِسُنَّتِهِ، وَ دَارُوا حَوْلَ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ، وَ بِاللَّهِ أَحْلِفُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَقَدْ نُبِذَ الْکِتَابُ، وَ تُرِکَ قَوْلُ ألرّسول إِلَّا مَا لَا یُطِیقُونَ تَرْکَهُ مِنْ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ، وَ لَمْ یَصْبِرُوا عَلَی کُلِّ أَمْرِ نَبِیِّهِمْ وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما یَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ، فَبَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمُ الْمَرْجِعُ إِلَی اللَّهِ وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون.

امام علی (ای ابن‌عبّاس! من بعد از او (پیامبر () به مردم از خود آن‌ها سزاوارتر هستم ولی کارهایی پیش¬ آمد تا مردم به دنیا و امر و نهی آن، تمایل پیدا کرده و دل‌های اهل دنیا از من روگردان شد…‌ای ابن‌عباّس (! پیامبران (از دنیا رفتند و حال تو هیچ پیامبری را نمی‌بینی؛ اوصیاء، وارثان آن‌ها هستند و از آن‌ها علم الکتاب (علم به معارف قرآن) و تحقیق الاسباب (علم به محقق شدن سبب‌های وقوع حوادث) را فراگرفتند. خداوند عزّوجلّ فرمود: و چگونه ممکن است شما کافر شوید، با اینکه [در دامان وحی قرار گرفته‌اید، و] آیات خدا بر شما خوانده می‌شود، و پیامبر او در میان شماست؟! (آل عمران/۱۰۱) پس تا زمانی¬که رسول خدا (باقی¬ بود، احکام خدا پایان¬ نیافت و به سنّت و روش او عمل ¬شد و گِرداگرد امر و نهی او می¬چرخیدند [و اطاعت می¬کردند]. به خدا سوگند! ای ابن‌عبّاس! کتاب خدا رها شد و سخن رسول (به¬جز آن حلال و حرامی که توانایی ترک¬ کردنش را نداشتند، رها -شد و بر همه‌ی دستورات پیامبرشان بردباری ¬نکردند؛ و این‌ها مثال¬هایی است که ما برای مردم می¬زنیم و جز اهل دانش آن را درک ¬نمی¬کنند. (عنکبوت/۴۳). آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده¬ایم و به¬سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟! ما و آن‌ها به سوی خدا بازخواهیم گشت [و او بین ما قضاوت خواهد کرد]. آن‌ها که ستم کردند به‌زودی می‌دانند که بازگشتشان به کجاست! . (شعرا/۲۲۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۶

بحارالأنوار، ج۲۹، ص۵۵۴/ الیقین، ص۱۲۲

۲

(مؤمنون/ ۱۱۵)

الرّسول (جَابِرُ‌بْنُ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْأَنْصَارِیُّ قَال: … أَیُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ أَنَّ مَثَلَکُمْ فِی هَذَا الْیَوْمِ کَمَثَلِ وَرَقٍ لَا شَوْکَ فِیهِ إِلَی أَرْبَعِینَ وَ مِائَهًِْ سَنَهًٍْ ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ شَوْکٌ وَ وَرَقٌ إِلَی مِائَتَیْ سَنَهًٍْ ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ شَوْکٌ لَا وَرَقَ فِیهِ حَتَّی لَا یُرَی فِیهِ إِلَّا سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ غَنِیٌّ بَخِیلٌ أَوْ عَالِمٌ مُرَاغِبٌ فِی الْمَالِ أَوْ فَقِیرٌ کَذَّابٌ أَوْ شَیْخٌ فَاجِرٌ أَوْ صَبِیٌّ وَقِحٌ أَوِ امْرَأَهًٌْ رَعْنَاءُ فَقَامَ إِلَیْهِ جَمَاعَهًٌْ مِنَ الصَّحَابَهًِْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ¬اللَّهِ (أَخْبِرْنَا مَتَی یَکُونُ ذَلِکَ فَقَالَ (عِنْدَ تَأْخِیرِ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ وَ شُرْبِ الْقَهَوَاتِ وَ شَتْمِ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ حَتَّی تَرَوْنَ الْحَرَامَ مَغْنَماً وَ الزَّکَاهًَْ مَغْرَماً… أَصْبَحَ الْمُؤْمِنُ ذَلِیلًا وَ الْمُنَافِقُ عَزِیزاً مَسَاجِدُهُمْ مَعْمُورَهًٌْ بِالْأَذَانِ وَ قُلُوبُهُمْ خَالِیَهًٌْ مِنَ الْإِیمَانِ وَ اسْتَخَفُّوا بِالْقُرْآنِ وَ بَلَغَ الْمُؤْمِنُ عَنْهُمْ کُلَّ هَوَانٍ فَعِنْدَ ذَلِکَ تَرَی وُجُوهَهُمْ وُجُوهَ الْآدَمِیِّینَ وَ قُلُوبَهُمْ قُلُوبَ الشَّیَاطِینِ کَلَامُهُمْ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ وَ قُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الْحَنْظَلِ فَهُمْ ذِئَابٌ وَ عَلَیْهِمْ ثِیَابٌ مَا مِنْ یَوْمٍ إِلَّا یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَ فَبِی تَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَیَّ تَجْتَرِءُونَ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَوْلَا مَنْ یَعْبُدُنِی مُخْلِصاً مَا أَمْهَلْتُ مَنْ یَعْصِینِی طَرْفَهًَْ عَیْنٍ وَ لَوْ لَاوَرَعُ الْوَرِعِینَ مِنْ عِبَادِی لَمَا أَنْزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ قَطْرَهًًْ وَ لَا أَنْبَتُّ وَرَقَهًًْ خَضْرَاءَ فَوَا عَجَبَاهْ لِقَوْمٍ آلِهَتُهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ طَالَتْ آمَالُهُمْ وَ قَصُرَتْ آجَالُهُمْ وَ هُمْ یَطْمَعُونَ فِی مُجَاوَرَهًِْ مَوْلَاهُمْ وَ لَا یَصِلُونَ إِلَی ذَلِکَ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ لَا یَتِمُّ الْعَمَلُ إِلَّا بِالْعَقْلِ.

پیامبر ( جابر (گوید: … [سپس پیغمبر گریست به‌طوری که از گریه حضرت همه‌ی مردم گریستند، وقتی آرام گرفت]، فرمود: «ای مردم! خدا شما را بیامرزد! شما از این روز تا صدوچهل سال بعد مانند برگی هستید که خار نداشته ¬باشد، بعد از آن تا دویست‌سال برگ و خار خواهد¬ داشت و بعد از آن خار بدون برگ است به¬طوری ¬که در آن زمان جز سلطان ظالم یا ثروتمند بخیل یا عالم دنیاپرست یا فقیر دروغگو یا پیرمرد زناکار یا بچّه بی‌آبرو و یا زن احمق دیده¬ نمی¬شود». دراین‌وقت جمعی از اصحاب برخاستند، و عرض¬ کردند: «ای رسول خدا (! بفرمایید بدانیم این‌ها که فرمودید، کی پدید می‌آید»؟ فرمود: «هنگامی¬که نمازها را از اوقات خود به¬تأخیر بیاندازند، شهوت¬رانی و شراب¬خواری پیشه¬گیرند، به پدران و مادران ناسزا گویند، مال حرام را غنیمت و پرداخت زکات را زیان ببینند… مؤمنین خوار و اهل نفاق عزیز می‌گردند، مساجد آن‌ها با اذان¬گفتن آباد و دل¬های آن‌ها از ایمان خالی می‌باشد، قرآن را سبک می‌شمارند و شخص با ایمان هر¬گونه [اذیّت و] خواری از آن‌ها می‌بیند. در آن ¬زمان می‌بینی که صورت آن‌ها صورت آدمی ولی دل¬هایشان دل¬های شیاطین است. سخنان آن‌ها از عسل شیرین‌تر و دل‌هایشان از حنظل (میوه تلخ) تلخ‌تر است، آن‌ها گرگانی هستند که لباس آدمی پوشیده‌اند. در آن موقع روزی نیست که خداوند به آن‌ها نفرماید: «آیا از رحمت من مغرور شده‌اید؟! یا بر من جرأت پیدا کرده‌اید؟! أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ؟! به¬عزّت و جلالم سوگند! اگر به¬ خاطر آن‌ها که از روی اخلاص مرا عبادت¬ می¬کنند، نبود، به‌اندازه‌ی یک چشم‌برهم¬زدن به کسانی که نافرمانی من می¬کنند مهلت -نمی¬دادم. اگر به‌واسطه‌ی تقوای پرهیزکاران بندگانم نبود، یک قطره باران از آسمان فرود¬ نمی‌فرستادم و یک برگ سبز از زمین نمی‌رویاندم». شگفتا! از مردمی که خدایشان، اموالشان است! آرزوهایشان طولانی و عمرشان کوتاه است! درعین¬حال چشم دارند که در جوار رحمت حق منزل ¬کنند، درصورتی¬که جز با عمل به آن نمی¬رسند و عمل هم بدون عقل کامل ¬نمی¬شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۶

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۲۶۲/ جامع الأخبار، ص۱۴۰

۳

(مؤمنون/ ۱۱۵)

الرّسول (یَا ابْنَ¬مَسْعُودٍ فَلَا تُلْهِیَنَّکَ الدُّنْیَا وَ شَهَوَاتُهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ.

پیامبر (ای پسر مسعود! مبادا دنیا و شهوت¬هایش تو را سرگرم نماید؛ چراکه خدای تعالی می‌فرماید: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۸

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۱۰۵/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۳

۴

(مؤمنون/ ۱۱۵)

الصّادق (عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عُمَارَهًَْ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ (فَقُلْتُ لَهُ لِمَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُکْهُمْ سُدًی بَلْ خَلَقَهُمْ لِإِظْهَارِ قُدْرَتِهِ وَ لِیُکَلِّفَهُمْ طَاعَتَهُ فَیَسْتَوْجِبُوا بِذَلِکَ رِضْوَانَهُ وَ مَا خَلَقَهُمْ لِیَجْلِبَ مِنْهُمْ مَنْفَعَهًًْ وَ لَا لِیَدْفَعَ بِهِمْ مَضَرَّهًًْ بَلْ خَلَقَهُمْ لِیَنْفَعَهُمْ وَ یُوصِلَهُمْ إِلَی نَعِیمِ الْأَبَدِ.

امام صادق ( محمّدبن‌عماره گوید: از امام صادق (سؤال کردم: چرا خداوند مخلوقات را خلق کرده است»؟ فرمود: «خدای تعالی بشر را عبث و بیهوده نیافریده و آن‌ها را به حال خود وانگذارده بلکه آن‌ها را برای نشان‌دادن قدرت خود خلق ¬نمود و ایشان را به اطاعت و بندگی خود تکلیف¬ کرد تا مستوجب و مستحقّ بهشت شوند و آنان را خلق ¬ننمود که منفعت و سودی برد و یا به¬سبب آنان دفع سوء و ضرری از خود بنماید؛ بلکه آنان را آفریده که به خودشان منفعت برساند و متنّعم به نعمت¬های همیشگی آخرتش گرداند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۸

علل الشرایع، ج۱، ص۹ / نورالثقلین

۵

(مؤمنون/ ۱۱۵)

الصّادق (عَنْ مَسْعَدَهًَْ‌بْنِ‌زِیَادٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِجَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (یَا أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (إِنَّا خُلِقْنَا لِلْعَجَبِ قَالَ وَ مَا ذَاکَ لِلَّهِ أَنْتَ قَالَ خُلِقْنَا لِلْفَنَاءِ فَقَالَ مَهْ یَا ابْنَ أَخِ خُلِقْنَا لِلْبَقَاءِ وَ کَیْفَ تَفْنَی جَنَّهًٌْ لَا تَبِیدُ وَ نَارٌ لَا تَخْمُدُ وَ لَکِنْ قُلْ إِنَّمَا نَتَحَرَّکُ مِنْ دَارٍ إِلَی دَارٍ.

امام صادق ( مسعدهًْ‌بن‌زیاد گوید: مردی به امام ¬صادق (عرض¬ کرد: «ما برای امر عجیبی خلق شده‌ایم». فرمود: «تو را به خدا! آن امر عجیب چیست»؟ گفت: «ما برای فنا و نابودی آفریده شده‌ایم». فرمود: «برادرزاده! خود را نگهدار؛ زیرا ما برای بقاء و ماندن خلق شده‌ایم. چگونه بهشتی که هرگز تفرّق و پراکندگی ندارد، فانی ¬شود؟! چگونه آتشی که هرگز شعله‌اش فروکش نمی¬کند، فانی¬ شود؟! ما فقط از عالَمی به عالم دیگر منتقل ¬می¬شویم [امّا نابود نمی‌شویم]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۸

علل الشرایع، ج۱، ص۱۱ / نورالثقلین

۶

(مؤمنون/ ۱۱۵)

الهادی (عَن رِسَالَتِهِ (فِی الرَّدِّ عَلَی أَهلِ الجَبرِ وَ التَفوِیضِ وَ هُوَ… فَأَمَّا شَوَاهِدُ الْقُرْآنِ

عَلَی الِاخْتِبَارِ وَ الْبَلْوَی بِالاسْتِطَاعَهًِْ الَّتِی تَجْمَعُ الْقَوْلَ بَیْنَ الْقَوْلَیْنِ فَکَثِیرَهًٌْ وَ مِنْ ذَلِکَ قَوْلُهُ لَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّی نَعْلَمَ الْمُجاهِدِینَ مِنْکُمْ وَ الصَّابِرِینَ وَ نَبْلُوَا أَخْبارَکُمْ وَ قَالَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ وَ قَالَ الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ وَ قَالَ فِی الْفِتَنِ الَّتِی مَعْنَاهَا الِاخْتِبَارُ وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمانَ الْآیَهًَْ وَ قَالَ فِی قِصَّهًِْ مُوسَی (فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُ وَ قَوْلُ مُوسَی إِنْ هِیَ إِلَّا فِتْنَتُکَ أَیْ اخْتِبَارُکَ فَهَذِهِ الْآیَاتُ یُقَاسُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَ یَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ وَ أَمَّا آیَاتُ الْبَلْوَی بِمَعْنَی الِاخْتِبَارِ قَوْلُهُ لِیَبْلُوَکُمْ فِی ما آتاکُمْ وَ قَوْلُهُ ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَکُمْ وَ قَوْلُهُ إِنَّا بَلَوْناهُمْ کَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ وَ قَوْلُهُ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ قَوْلُهُ وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ وَ قَوْلُهُ وَ لَوْ یَشاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لکِنْ لِیَبْلُوَا بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ وَ کُلُّ مَا فِی الْقُرْآنِ مِنْ بَلْوَی هَذِهِ الْآیَاتِ الَّتِی شَرَحَ أَوَّلَهَا فَهِیَ اخْتِبَارٌ وَ أَمْثَالُهَا فِی الْقُرْآنِ کَثِیرَهًٌْ فَهِیَ إِثْبَاتُ الِاخْتِبَارِ وَ الْبَلْوَی إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ لَمْ یَخْلُقِ الْخَلْقَ عَبَثاً وَ لَا أَهْمَلَهُمْ سُدًی وَ لَا أَظْهَرَ حِکْمَتَهُ لَعِباً وَ بِذَلِکَ أَخْبَرَ فِی قَوْلِهِ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلَمْ یَعْلَمِ اللَّهُ مَا یَکُونُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّی اخْتَبَرَهُمْ قُلْنَا بَلَی قَدْ عَلِمَ مَا یَکُونُ مِنْهُمْ قَبْلَ کَوْنِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّمَا اخْتَبَرَهُمْ لِیُعَلِّمَهُمْ عَدْلَهُ وَ لَا یُعَذِّبَهُمْ إِلَّا بِحُجَّهًٍْ بَعْدَ الْفِعْل.

امام هادی ( در نامه‎ی حضرت پیرامون ردّ جبریّون و اهل تفویض [آمده]: … شواهد قرآنی درباره‌ی امتحان و آزمایش انسان درحالی که توانایی انجام آن امتحان را دارد؛ فراوان است، که این عقیده جامع بین دو عقیده جبر و تفویض است؛ از جمله آن‌ها این فرمایش خداست: ما همه‌ی شما را قطعاً می‌آزماییم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند، و اخبار شما را بیازماییم! (محمّد/۳۱) و این فرمایش خدا: ما آنان را از جایی¬که نمی‌دانند، به¬تدریج به¬سوی عذاب پیش می¬بریم. (اعراف/۱۸۲) و این فرمایش خدا: الم، آیا مردم گمان کردند همین¬که بگویند: «ایمان آوردیم»، به حال خود رها می¬شوند و آزمایش نخواهند شد؟! (عنکبوت/۲۱) خداوند متعال درباره‌ی فتنه که به همان معنی امتحان و آزمایش است، فرمود: ما سلیمان را آزمودیم. (ص/۳۴) و در داستان موسی (فرمود: ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آن‌ها را گمراه ¬ساخت. (طه/۸۵) و سخن موسی (: این چیزی جز آزمایش تو نیست. (اعراف/۱۵۵) فتنه‌ی تو یعنی آزمایش تو. این آیات است که با یکدیگر سنجیده می¬شوند و گواه یکدیگر می‌گردند. امّا آیاتی که لفظ «بلوی» به‌معنی آزمون در آن‌ها آمده عبارتند از: ولی خدا می‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید. (مائده/۴۸) و این آیه: سپس خداوند شما را از غلبه بر آنان بازگرداند [و پیروزی شما به شکست انجامید] تا شما را بیازماید. (آل¬عمران/۱۵۲) و این آیه: ما آن‌ها را آزمودیم، همان¬گونه ¬که «صاحبان باغ» را آزمایش کردیم. (قلم/۱۷) و این آیه: آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام‌یک از شما بهتر عمل می¬کنید. (ملک/۲) و هم¬چنین این آیه: [به خاطر آورید] هنگامی‌که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. (بقره/۱۲۴) و نیز این آیه: و اگر خدا می‌خواست خودش آن‌ها را مجازات می¬کرد، امّا می¬خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید. (محمّد/۴) و هرچه در قرآن به لفظ «بلوی» آمده توضیح آن در آغاز بیان شد که همه به‌معنی آزمایش است و امثال آن‌ها در قرآن بسیار است و همه‌ی این‌ها اثبات آزمایش و امتحان است. حقیقت این است که خدای عزّوجلّ مردم را بیهوده نیافریده و آن‌ها را سرخود رها¬ نساخته و حکمت خود را بازیچه ننموده¬ است و این حقیقت را با این آیه بیان فرمود: «آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‌ایم»؟ پس اگر کسی بگوید: «مگر خدا سرنوشت بندگان را نمی‌داند که آن‌ها را مورد آزمایش قرار می‌دهد»؟ گوییم: «چرا، حتی پیش ¬از آنکه کاری انجام¬ دهند، می‌داند چه خواهند ¬کرد؛ این فرمایش خداست: و اگر باز گردند، به آنچه که از آن نهی‌شده بودند باز می¬گردند. (انعام/ ۲۸) همانا خداوند آنان را مورد آزمایش قرارمی‌دهد تا عدل خود را به آن¬ها نشان¬ دهد و قبل ¬از آنکه کار بدی از آن‌ها سرزند، بدون دلیل، عذابشان ننماید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۳۸

تحف العقول، ص۴۷۴

۷

(مؤمنون/ ۱۱۵)

الباقر (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَخْرَجَ ذُرِّیَّهًَْ آدَمَ (مِنْ ظَهْرِهِ لِیَأْخُذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّهًِْ وَ بِالنُّبُوَّهًِْ لِکُلِّ نَبِیٍّ کَانَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ نُبُوَّهًَْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّه (ثُمَّ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لآِدَمَ انْظُرْ مَا ذَا تَرَی قَالَ فَنَظَرَ آدَمُ إِلَی ذُرِّیَّتِهِ وَ هُمْ ذَرٌّ قَدْ مَلَئُوا السَّمَاءَ فَقَالَ آدَمُ یَا رَبِّ مَا أَکْثَرَ ذُرِّیَّتِی وَ لِأَمْرِ مَا خَلَقْتَهُمْ فَمَا تُرِیدُ مِنْهُمْ بِأَخْذِکَ الْمِیثَاقَ عَلَیْهِمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یَعْبُدُونَنِی وَ لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ یُؤْمِنُونَ بِرُسُلِی وَ یَتَّبِعُونَهُمْ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ فَمَا لِی أَرَی بَعْضَ الذَّرِّ أَعْظَمَ مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضَهُمْ لَهُ نُورٌ کَثِیرٌ وَ بَعْضَهُمْ لَهُ نُورٌ قَلِیلٌ وَ بَعْضَهُمْ لَیْسَ لَهُ نُورٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَذَلِکَ خَلَقْتُهُمْ لِأَبْلُوَهُمْ فِی کُلِّ حَالاتِهِمْ… قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ لَوْ کُنْتَ خَلَقْتَهُمْ عَلَی مِثَالٍ وَاحِدٍ وَ قَدْرٍ وَاحِدٍ وَ طَبِیعَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ جِبِلَّهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ أَلْوَانٍ وَاحِدَهًٍْ وَ أَعْمَارٍ وَاحِدَهًٍْ وَ أَرْزَاقٍ سَوَاءٍ لَمْ یَبْغِ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمْ تَحَاسُدٌ وَ لَا تَبَاغُضٌ وَ لَا اخْتِلَافٌ فِی شَیْءٍ مِنَ

الْأَشْیَاءِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا آدَمُ بِرُوحِی نَطَقْتَ وَ بِضَعْفِ طَبْعِکَ تَکَلَّفْتَ مَا لَا عِلْمَ لَکَ بِهِ وَ أَنَا اللَّهُ الْخَالِقُ الْعَلِیمُ بِعِلْمِی خَالَفْتُ بَیْنَ خَلْقِهِمْ وَ بِمَشِیَّتِی یَمْضِی فِیهِمْ أَمْرِی وَ إِلَی تَدْبِیرِی وَ تَقْدِیرِی هُمْ صَائِرُونَ لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِی وَ إِنَّمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ لِیَعْبُدُونِی وَ خَلَقْتُ الْجَنَّهًَْ لِمَنْ عَبَدَنِی وَ أَطَاعَنِی مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ رُسُلِی وَ لَا أُبَالِی وَ خَلَقْتُ النَّارَ لِمَنْ کَفَرَ بِی وَ عَصَانِی وَ لَمْ یَتَّبِعْ رُسُلِی وَ لَا أُبَالِی وَ خَلَقْتُکَ وَ خَلَقْتُ ذُرِّیَّتَکَ مِنْ غَیْرِ فَاقَهًٍْ لِی إِلَیْکَ وَ إِلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا خَلَقْتُکَ وَ خَلَقْتُهُمْ لِأَبْلُوَکَ وَ أَبْلُوَهُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فِی دَارِ الدُّنْیَا فِی حَیَاتِکُمْ وَ قَبْلَ مَمَاتِکُمْ وَ کَذَلِکَ خَلَقْتُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًَْ وَ الْحَیَاهًَْ وَ الْمَوْتَ وَ الطَّاعَهًَْ وَ الْمَعْصِیَهًَْ وَ الْجَنَّهًَْ وَ النَّارَ وَ کَذَلِکَ أَرَدْتُ فِی تَقْدِیرِی وَ تَدْبِیرِی وَ بِعِلْمِیَ النَّافِذِ فِیهِمْ خَالَفْتُ بَیْنَ صُوَرِهِمْ وَ أَجْسَامِهِمْ وَ أَلْوَانِهِمْ وَ أَعْمَارِهِمْ وَ أَرْزَاقِهِمْ وَ طَاعَتِهِمْ وَ مَعْصِیَتِهِمْ فَجَعَلْتُ مِنْهُمُ السَّعِیدَ وَ الشَّقِیَّ وَ الْبَصِیرَ وَ الْأَعْمَی وَ الْقَصِیرَ وَ الطَّوِیلَ وَ الْجَمِیلَ وَ الذَّمِیمَ وَ الْعَالِمَ وَ الْجَاهِلَ وَ الْغَنِیَّ وَ الْفَقِیرَ وَ الْمُطِیعَ وَ الْعَاصِیَ وَ الصَّحِیحَ وَ السَّقِیمَ وَ مَنْ بِهِ الزَّمَانَهًُْ وَ مَنْ لَا عَاهَهًَْ بِهِ فَیَنْظُرُ الصَّحِیحُ إِلَی الَّذِی بِهِ الْعَاهَهًُْ فَیَحْمَدُنِی عَلَی عَافِیَتِهِ وَ یَنْظُرُ الَّذِی بِهِ الْعَاهَهًُْ إِلَی الصَّحِیحِ فَیَدْعُونِی وَ یَسْأَلُنِی أَنْ أُعَافِیَهُ وَ یَصْبِرُ عَلَی بَلَائِی فَأُثِیبُهُ جَزِیلَ عَطَائِی وَ یَنْظُرُ الْغَنِیُّ إِلَی الْفَقِیرِ فَیَحْمَدُنِی وَ یَشْکُرُنِی وَ یَنْظُرُ الْفَقِیرُ إِلَی الْغَنِیِّ فَیَدْعُونِی وَ یَسْأَلُنِی وَ یَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَی الْکَافِرِ فَیَحْمَدُنِی عَلَی مَا هَدَیْتُهُ فَلِذَلِکَ خَلَقْتُهُمْ لِأَبْلُوَهُمْ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ فِیمَا عَافَیْتُهُمْ وَ فِیمَا ابْتَلَیْتُهُمْ وَ فِیمَا أَعْطَیْتُهُمْ وَ فِیمَا أَمْنَعُهُمْ وَ أَنَا اللَّهُ الْمَلِکُ الْقَادِرُ وَ لِی أَنْ أَمْضِیَ جَمِیعَ مَا قَدَّرْتُ عَلَی مَا دَبَّرْتُ وَ لِی أَنْ أُغَیِّرَ مِنْ ذَلِکَ مَا شِئْتُ إِلَی مَا شِئْتُ فَأُقَدِّمَ مِنْ ذَلِکَ مَا أَخَّرْتُ وَ أُؤَخِّرَ مَا قَدَّمْتُ وَ أَنَا اللَّهُ الْفَعَّالُ لِمَا أُرِیدُ لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ أَنَا أَسْأَلُ خَلْقِی عَمَّا هُمْ فَاعِلُونَ.

امام باقر ( زمانی‌که حق تعالی ذرّیّه‌ی آدم (را به ¬منظور اخذ میثاق، شهادت و اقرار به ربوبیّت حق عزّوجلّ و نبوّت تمام انبیاء (از نسل و ذریه‌ی آدم (خلق کرد، اوّلین میثاقی که از ایشان گرفت اقرار به نبوّت حضرت محمّدبن¬عبداللَّه (بود. سپس خداوند به آدم (فرمود: «بنگر، چه می‌بینی»؟ آدم (به ذرّیّه‌ی خود درحالی‌که به‌صورت مورچگان بوده و آسمان را پُرکرده ¬بودند، نگریست و وقتی تفاوت‌های فرزندانش را دید گفت: «پروردگارا! چقدر زیاد هستند، برای چه ایشان را آفریده‌ای؟ از گرفتن میثاق و بستن پیمان با ایشان چه اراده¬ کرده‌ای»؟ خداوند عزّوجلّ فرمود: «می‌خواهم مرا بپرستند و برایم شریک نیاورند و به فرستادگانم ایمان آورده و از ایشان پیروی ¬نمایند». آدم (عرضه داشت: «پروردگارا! چرا بعضی بزرگ¬تر، برخی نورانی‌تر، عده‌ای با نورانیت کمتر و جمعی بی‌نور می‌باشند»؟ خداوند عزّوجلّ فرمود: «این¬گونه ایشان را آفریدم تا در تمام حالات آن‌ها را بیازمایم». … آدم (عرضه ¬داشت: «پروردگارا! آیا اگر ایشان را متفاوت نمی‌آفریدی و از نظر صورت، اندازه، طبیعت، فطرت، رنگ، عمر، رزق و روزی یکسان خلق -می‌نمودی دیگر این اتّفاق نمی‌افتاد که بعضی بر برخی ستم کنند و بینشان حسادت و کینه واقع¬ شود و در هیچ موضوعی با هم اختلاف پیدا نمی‌کردند»؟ خداوند عزّوجلّ فرمود: «ای آدم (! اصل سخن گفتنت ناشی از انشعاب روحت از روح من است ولی ناتوانی طبیعتت تو را به تکلّف انداخت و از چیزی¬ که علم به آن نداری سؤال ¬کردی؛ من آفریننده‌ی دانا هستم که با علم و آگاهی بین آفرینش مخلوقات اختلاف ¬انداخته و با مشیّت و خواسته‌ام در بین آن‌ها امر خود را می‌گذرانم و ایشان با تدبیر و تقدیر من می‌گردند، هیچ تغییری در خلقت و آفرینش من نمی‌باشد، جنّ و انس را آفریدم تا مرا عبادت کنند، و بهشت را برای آنان¬ که مرا پرستیده، اطاعت ¬نموده و از فرستادگانم پیروی¬ کنند ایجاد کردم و دیگر التفاتی ¬نکرده و باکی ندارم و آتش را برای کسانی ¬که به من کفر ورزیده، از فرمانم سرپیچی ¬کرده، از فرستادگانم پیروی ¬نمی‌کنند، ایجاد کردم و دیگر التفاتی ¬نداشته و باکی ندارم. تو و ذرّیّه‌ی تو را آفریدم بدون اینکه به تو و آن‌ها نیازی¬ داشته ¬باشم فقط ایجادتان کردم تا جملگی را آزموده باشم و آشکار شود که در دنیا در دوران زندگانی و قبل ¬از مردن کدامیک از حیث کردار بهتر هستید و دنیا و آخرت، حیات و ممات، طاعت و عصیان، بهشت و دوزخ را نیز به همین خاطر آفریدم [تا آزموده شوید] و در تقدیر و تدبیرم نیز چنین اراده‌ای را نموده‌ام و با علم و آگاهی بین صورت‌ها، اجسام، رنگ‌ها، عمرها، ارزاق، طاعت و معصیتشان اختلاف و تفاوت انداختم در نتیجه برخی از ایشان را سعید و بعضی را شقّی، دسته‌ای را بینا و گروهی را نابینا، جمعی را کوتاه و نفراتی را بلند، تعدادی را زیبا و جمیل و عددی را زشت و ذمیم، جمله‌ای را عالم و فرقه‌ای را جاهل، تنی چند را غنی و قومی را فقیر، جماعتی را مطیع و طایفه‌ای را عاصی و گروهی را سالم و صحیح و معدودی را بیمار و سقیم، عدّه‌ای را مبتلا به زمین‌گیری و ردیفی را مبرّا از آفات قرار دادیم و سرّ این اختلاف بین مخلوقات آن است که شخص سالم و صحیح به کسی¬ که مبتلا به آفت است می‌نگرد آنگاه در مقابل عافیت و سلامتیش مرا حمد و شکر می‌کند و در مقابل، آن کس ¬که به آفت مبتلا است به شخص صحیح نظر نموده مرا خوانده و درخواست ¬می‌کند که وی را عافیت دهم و پیوسته بر این بلایی که به او داده‌ام صبر کرده در نتیجه به او ثواب جزیل و عطاء کثیر می‌دهم. غنی به فقیر نگریسته مرا سپاس و شکر می‌نماید و فقیر به غنی نظر نموده مرا خوانده و درخواست ¬می‌کند که وی را از فقر برهانم. مؤمن به کافر می‌نگرد در قبال هدایتی که او را کرده‌ام حمد مرا به¬جا می‌آورد. مخلوقات را بدین¬گونه و با این اختلاف آفریدم تا در خوشحالی و بدحالی، سلامتی و بیماری، دارایی و نداری ایشان را بیازمایم؛ من معبود و سلطانی قادر بوده و مَنم که تمام مقدّرات را براساس تدبیر قرار داده‌ام و منم که می‌توانم آنچه را بخواهم تغییر دهم؛ مثلا مؤخّرات را مقدّم ¬نموده و مقدّمات را مؤخّر نمایم، من آنچه را اراده ¬کنم به مرحله‌ی فعل آورده و هرگز کسی حقّ سؤال از افعال من را نداشته ولی من از فعل و کردار مخلوقاتم می‌پرسم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۰

علل الشرایع، ج۱، ص۱۰

۸

(مؤمنون/ ۱۱۵)

الحسین (عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: خَرَجَ الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِیَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَهًِْ مَنْ سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی فَمَا مَعْرِفَهًُْ اللَّهِ قَالَ مَعْرِفَهًُْ أَهْلِ کُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ طَاعَتُهُ.

امام ¬حسین ( از امام صادق (روایت است: امام حسین (به سوی یارانش رفت و خطاب به آن‌ها فرمود: «ای مردم! خداوند مخلوقات را خلق ¬کرده ¬تا او را بشناسند و چون او را شناختند عبادتش¬ کنند و چون او را عبادت¬ نمودند از عبادت غیر بی‌نیاز شوند». مردی عرض¬ کرد: «ای پسر رسول خدا (پدر و مادرم فدای تو باد! معرفت خدا [و حق و حقیقت خداشناسی] چگونه است»؟ فرمود: «[اینکه] اهل هر زمان، امام زمان خودشان را که اطاعت فرمایشات و أوامر و نواهی او بر آن‌ها واجب است، بشناسند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۲

علل الشرایع، ج۱، ص۹

آیه فَتَعالَی اللهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْکَریمِ [116]

پس بلندمرتبه است خداوندی که فرمانروای حق است، معبودی جز او نیست؛ و او پروردگارعرش کریم است.

آیه وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ [117]

و هرکس معبود دیگری را با خدا بخواند به‌یقین هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت؛ حساب او نزد پروردگارش خواهد بود؛ به‌راستی کافران رستگار نخواهند شد.

۱

(مؤمنون/ ۱۱۷)

علی¬بن¬ابراهیم (لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ أَی لَا حُجَّهًَْ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُون.

علیّ¬بن¬ابراهیم ( لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ؛ یعنی برای این کار خود هیچ دلیلی ندارند. فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۴

القمی، ج۲، ص۹۴

آیه وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمینَ [118]

و بگو: «پروردگارا! مرا بیامرز و رحمت کن و تو بهترین رحم‌کنندگانی».

۱

(مؤمنون/ ۱۱۸)

الرّضا (عَنْ رَجَاءِ‌بْنِ‌أَبِی الضَّحَّاکِ فِیمَا ذُکِرَ مِنْ عَمَلِ الرِّضَا (فِی طَرِیقِ خُرَاسَانَ قَالَ… کَان قُنُوتُهُ فِی جَمِیعِ صَلَوَاتِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَکْرَمُ.

امام ¬رضا ( رجاءبن‌ابی‌ضحّاک که در مسیر آمدن امام رضا (به خراسان همراه او بود نقل می‌کند: … قنوت امام (در تمام نمازهایش این بود که می‌فرمود: «پروردگارا! مرا بیامرز و رحمت کن و از آنچه خود می‌دانی [از خلافکاری¬های ما] در گذر تو عزیزتر و کریم¬تر هستی [از آنکه عزّت و کرم و بزرگواری‌ات را بتوان تصوّر کرد]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۴

بحارالأنوار، ج۸۲، ص۲۰۸

۲

(مؤمنون/ ۱۱۸)

فقه الرّضا (دُعَاءُ الْوَتْر… أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَکْرَمُ.

فقه الرّضا ( دعای نماز وتر چنین است: «از خدا آمرزش می‌خواهم و به¬سویش توبه¬ می‌کنم، پروردگارا! مرا بیامرز و رحمت کن و از آنچه خود می‌دانی [از خلافکاری¬های ما] درگذر؛ همانا تو عزیزتر و کریم¬تر هستی [از آنکه عزّت و کرم و بزرگواری‌ات را بتوان تصوّر کرد]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۴

بحارالأنوار، ج۸۴، ص۲۱۵

۳

(مؤمنون/ ۱۱۸)

الصّادق ( أَدْنَی القُنُوتِ: رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ الْأَعَزُّ الْأَکْرَمُ.

امام صادق ( کمترین وکوتاه¬ترین دعا در قنوت این است: «پروردگارا! ما را بیامرز و بر ما ببخشا و از آنچه خود می¬دانی [از خلافکاری¬های ما] درگذر؛ همانا تو عزیزتر و کریم¬تر هستی [از آنکه عزّت و کرم و بزرگواری‌ات را بتوان تصوّر کرد]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۴

بحارالأنوار، ج۸۲، ص۲۰۷