سوره مریم

ثواب قرائت

۱

(مریم/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَهًَْ سُورَهًِْ مَرْیَمَ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُصِیبَ مَا یُغْنِیهِ فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ وَ کَانَ فِی الْآخِرَهًِْ مِنْ أَصْحَابِ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ (علیه السلام) وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَهًِْ مِثْلَ مُلْکِ سُلَیْمَانَ‌بْنِ‌دَاوُدَ (علیه السلام) فِی الدُّنْیَا.

امام صادق (هرکس به خواندن سوره‌ی مریم مواظبت ورزد، نمی¬میرد مگر اینکه به چیزی که او را در مورد جان و مال و فرزند بی‌نیاز کند، می¬رسد و در آخرت از جمله یاران عیسی‌بن‌مریم (خواهد بود و در آخرت، از پادشاهی و حکومتی به مانند پادشاهی سلیمان‌بن‌داود (در دنیا بهره‌مند می¬گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸

ثواب الأعمال، ص ۱۰۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مریم/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَهَا أُعْطِیَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ صَدَّقَ بِزَکَرِیَّا وَ کَذَّبَ بِهِ وَ یَحْیَی وَ مَرْیَمَ وَ عِیسَی وَ مُوسَی وَ هَارُونَ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ إِسْمَاعِیلَ (عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ بِعَدَدِ مَنْ دَعَا لِلَّهِ وَلَداً وَ بِعَدَدِ مَنْ لَمْ یَدْعُ لِلَّهِ وَلَدا.

پیامبر ( هرکس سوره‌ی مریم را بخواند، به تعداد کسانی که زکریا، یحیی، مریم، موسی، عیسی، هارون، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اسماعیل (را تصدیق و یا تکذیب کردند، ده حسنه [به‌ازای هرکدامشان] به او اجر و پاداش داده می‌شود و به تعداد کسانی که برای خدا فرزندی ادّعا کرده‌اند و به تعداد کسانی که برای او فرزندی ادّعا نکرده‌اند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸

مستدرک الوسایل، ج۴، ص ۳۴۴/ نورالثقلین

۳

(مریم/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّورَهًَْ أُعْطِیَ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ مَنِ ادَّعَی لِلَّهِ وَلَداً سُبْحَانَهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ بِعَدَدِ مَنْ صَدَّقَ زَکَرِیَّا وَ عِیسَی وَ مُوسَی وَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ (عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ عَدَدِ مَنْ کَذَّبَ بِهِمْ وَ یُبْنَی لَهُ فِی الْجَنَّهًِْ قَصْرٌ أَوْسَعُ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فِی أَعْلَی جَنَّهًِْ الْفِرْدَوْسِ وَ یُحْشَرُ مَعَ الْمُتَّقِینَ فِی أَوَّلِ زُمْرَهًِْ السَّابِقِینَ وَ لَا یَمُوتُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ هُوَ وَ وُلْدُهُ وَ یُعْطَی فِی الْجَنَّهًِْ مِثْلَ مُلْکِ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) وَ مَنْ کَتَبَهَا وَ عَلَّقَهَا عَلَیْهِ لَمْ یَرَ فِی مَنَامِهِ إِلَّا خَیْراً وَ إِنْ کَتَبَهَا فِی حَائِطِ الْبَیْتِ مَنَعْتْ طَوَارِقَهُ وَ حَرَسَتْ مَا فِیهِ وَ إِنْ شَرِبَهَا الْخَائِفُ أَمِنَ.

پیامبر (هرکس که این سوره را بخواند، به تعداد افرادی که برای خداوند سبحان که هیچ معبودی جز او نیست، مدّعی فرزند شدند و همچنین به تعداد افرادی که زکریّا و یحیی و عیسی و موسی و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب (را تصدیق و تکذیب نمودند، برایش حسنات در نظر گرفته می‌شود و در بهشت، در بالای باغ فردوس قصری برایش ساخته می‌شود که بزرگتر از آسمان و زمین است و در میان اوّلین گروه پیشگامان (سابقان) به همراه پرهیزگاران محشور می‌شود و تا زمانی‌که که خود و فرزندانش بی‌نیاز نگردند، نمی¬میرد و در بهشت از حکومتی به مانند حکومت سلیمان (برخوردار می‌گردد. هرکس که آن را بنویسد و بر خود آویزان کند، در خواب جز نیکی نمی¬بیند و اگر آن را بر روی دیوار خانه¬اش بنویسد از حوادث روزگار در امان می¬ماند و از اموال آن مواظبت می¬نماید و اگر فردی بیمناک آن را بنوشد، در امان می‌ماند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸

البرهان

آیه کهیعص [1]

کهیعص

۱

(مریم/ ۱)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - سَأَلَ سَعْدبْنُ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عَنْ تَأْوِیلِ کهیعص قَالَ (علیه السلام) هَذِهِ الْحُرُوفُ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ أَطْلَعَ اللَّهُ عَلَیْهَا عَبْدَهُ زَکَرِیَّا (علیه السلام) ثُمَّ قَصَّهَا عَلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ ذَلِکَ أَنَّ زَکَرِیَّا (علیه السلام) سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یُعَلِّمَهُ أَسْمَاءَ الْخَمْسَهًِْ فَأَهْبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) فَعَلَّمَهُ إِیَّاهَا فَکَانَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) إِذَا ذَکَرَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) وَ الْحَسَنَ (علیه السلام) سُرِّیَ عَنْهُ هَمُّهُ وَ انْجَلَی کَرْبُهُ وَ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) خَنَقَتْهُ الْعَبْرَهًُْ وَ وَقَعَتْ عَلَیْهِ الْبُهْرَهًُْ فَقَالَ (علیه السلام) ذَاتَ یَوْمٍ إِلَهِی مَا بَالِی إِذْ ذَکَرْتُ أَرْبَعَهًًْ مِنْهُمْ تَسَلَّیْتُ بِأَسْمَائِهِمْ مِنْ هُمُومِی وَ إِذَا ذَکَرْتُ الْحُسَیْنَ (علیه السلام) تَدْمَعُ عَیْنِی وَ تَثُورُ زَفْرَتِی فَأَنْبَأَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَنْ قِصَّتِهِ فَقَالَ کهیعص فَالْکَافُ اسْمُ کَرْبَلَاءَ وَ الْهَاءُ هَلَاکُ الْعِتْرَهًِْ وَ الْیَاءُ یَزِیدُ وَ هُوَ ظَالِمُ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ الْعَیْنُ عَطَشُهُ وَ الصَّادُ صَبْرُهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) لَمْ یُفَارِقْ مَسْجِدَهُ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ وَ مَنَعَ فِیهِنَّ النَّاسَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَیْهِ وَ أَقْبَلَ عَلَی الْبُکَاءِ وَ النَّحِیبِ وَ کَانَ یُرْثِیهِ إِلَهِی أَ‌تُفْجِعُ خَیْرَ جَمِیعِ خَلْقِکَ بِوَلَدِهِ إِلَهِی أ تُنْزِلُ بَلْوَی هَذِهِ الرَّزِیَّهًِْ بِفِنَائِهِ إِلَهِی أَ‌تُلْبِسُ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) ثِیَابَ هَذِهِ الْمُصِیبَهًِْ إِلَهِی أَ تَحُلُّ کُرْبَهًَْ هَذِهِ الْمُصِیبَهًِْ بِسَاحَتِهَا ثُمَّ کَانَ یَقُولُ إِلَهِی ارْزُقْنِی وَلَداً تَقَرُّ بِهِ عَیْنِی عَلَی الْکِبَرِ فَإِذَا رَزَقْتَنِیهِ فَافْتِنِّی بِحُبِّهِ ثُمَّ افْجَعْنِی بِهِ کَمَا تَفْجَعُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) حَبِیبَکَ بِوَلَدِهِ فَرَزَقَهُ اللَّهُ یَحْیَی وَ فَجَعَهُ بِهِ وکَانَ حَمْلُ یَحْیَی (علیه السلام) سِتَّهًَْ أَشْهُرٍ وَ حَمْلُ الْحُسَیْنِ (علیه السلام).

امام مهدی (سعدبن‌عبداللَّه روایت می‌کند: «به حضرت قائم آل محمّد (گفتم: تأویل کهیعص چیست»؟ فرمود: «این حروف از اخبار غیبی می‌باشند که خدای علیم بنده‌ی خود حضرت زکریّا را از آن‌ها آگاه نمود و سپس داستان آن را برای حضرت محمّد (شرح داد. جریان این قضیه بدین شرح است که حضرت زکریّا (از خدا خواست که نام‌های مبارک پنج تن آل‌عبا را به او یاد دهد. جبرئیل به زمین هبوط کرد و آن‌ها را به حضرت زکریّا (تعلیم داد. هر وقت حضرت زکریّا نام‌های مبارک: محمّد، علی، زهرا، و حسن (را می‌برد غم و اندوه وی برطرف می‌شد، ولی هرگاه نام مبارک حسین (را می‌برد گریه راه گلوی او را می‌گرفت و نفس وی بشماره می‌افتاد! تا اینکه یک روز حضرت زکریّا (گفت: «بار خدایا! برای چیست که هر وقت من نام آن چهار نفر را می‌برم غم و اندوه من برطرف می‌شود، ولی موقعی که نام حسین (را می‌برم چشمانم اشکبار و نفسم به شماره می‌افتد»!؟ خدای علیم داستان شهادت امام حسین (را برای زکریّا شرح داد و فرمود: «کهیعص؛ «ک» اشاره به کربلای امام حسین (است. «ه» اشاره به شهادت عترت پاک می‌باشد. «ی» اشاره به نام یزید است که در حقّ حسین (ظلم کرد، «ع» اشاره به عطش حسین (و «ص» اشاره به صبر آن بزرگوار است. هنگامی‌که حضرت زکریّا (این جریان را شنید مدّت سه روز از مسجد خویش خارج نشد و در آن مدّت اجازه‌ی ورود به احدی نداد. آنگاه مشغول گریه‌وزاری شد، وی برای امام حسین (مرثیه می‌خواند و می‌گفت: «پروردگارا! آیا بهترین خلق خود یعنی حضرت محمّد (را دچار مصیبت فرزندش می‌کنی؟ بار خدایا! آیا چنین بلایی را بر در خانه‌ی آن حضرت پیاده خواهی کرد؟ پروردگارا! آیا لباس چنین مصیبتی را به علی و زهرا (می‌پوشانی! بار خدایا! آیا چنین مصیبتی را نصیب آنان خواهی کرد»؟ سپس حضرت زکریّا دعاء کرد و گفت: «پروردگارا! پسری به من عطا کن که در این زمان پیری، چشم من به وی روشن شود، موقعی‌که این پسر را به من عطا کردی مرا شیفته‌ی محبّت وی بگردان، سپس مرا دچار مصیبت او بکن همچنان‌که حضرت محمّد (حبیب خود را دچار مصیبت فرزند خواهی کرد! آنگاه خدا حضرت یحیی (را به زکریّا عطا کرد و او را دچار مصیبت وی نمود». مدّت حمل حضرت یحیی (شش ماه بود و مدّت حمل امام حسین (نیز شش ماه بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۷۸/ الاحتجاج؛ ج۲، ص۴۶۳/ إرشادالقلوب؛ ج۲، ص۴۲۱ «بتفاوت»

۲

(مریم/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَن أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْداللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ کهیعص قَالَ هَذِهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ مُقَطَّعَهًًْ أَمَّا قَوْلُهُ کهیعص قَالَ اللَّهُ هُوَ الْکَافِی الْهَادِی الْعَالِمُ الصَّادِقُ ذُو الْأَیَادِی الْعِظَامِ وَ هُوَ کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.

امام صادق (ابوبصیر، از امام صادق (روایت می¬کند که فرمود: «کهیعص؛ این‌ها حروف مقطّعه هستند. امّا منظور از کهیعص، این است: خداوند کفایت‌کننده و هدایتگر و عالم و صادق و دارای بخشش¬های فراوان است، و او چنان است که خود، ذات مبارک خویش را وصف کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰

بحار الأنوار، ج۸۹، ص۳۷۶/ القمی؛ ج۲، ص۴۸؛ «بتفاوت» / نورالثقلین؛ «فی قوله کهیعص» محذوف

۳

(مریم/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ قَال قُلْتُ لِلصَّادِقِ (علیه السلام) یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عزّوجلّ الم وَ المص وَ الر وَ المر وَ کهیعص وَ طه وَ طس وَ طسم وَ یس وَ ص وَ حم وَ حم عسق وَ ق وَ ن قَالَ (علیه السلام) … وَ کهیعص مَعْنَاهُ أَنَا الْکَافِی الْهَادِی الْوَلِیُّ الْعَالِمُ الصَّادِقُ الْوَعْدِ.

امام صادق (سفیان ثوری گوید: به امام صادق (عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (معنای فرموده خداوند چیست؟ آنجا که می‌گوید: الم و المص و الر و المر و کهیعص و طه و طس و طسم و یس و ص و حم و حمعسق و ق و ن»؟ فرمود: «کهیعص ک، ها، یا، عین، صاد یعنی منم کفایت‌کننده‌ی مهمّات تمامی مخلوق به‌گونه‌ای که به دیگران پناه نبرند و منم راهنما (هادی) بر مراد خود با عقل‌ها و به‌طور الهام. و منم ولیّ (اولی) به تصرّف همه هستی، و اولی به نفس انسان از خود او و عالم (دانای) بالذّات که مطّلع بر ضمایر پنهانی است، و منم صادق (وفاکننده) به عهد و پیمان».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰

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

۴

(مریم/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - هَذِهِ أسمَاءُ اللهِ تَبَارَک و تَعَالَی.

امام صادق (کهیعص اسم‌های خدای تبارک‌وتعالی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۳

۵

(مریم/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ عُمَارَهًَْ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَضَرْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ کهیعص فَقَالَ (علیه السلام) کَافٌ کَافٍ لِشِیعَتِنَا هَاءٌ هَادٍ لَهُمْ یَاءٌ وَلِیٌّ لَهُمْ عَیْنٌ عَالِمٌ بِأَهْلِ طَاعَتِنَا صَادٌ صَادِقٌ لَهُمْ وَعْدُهُمْ حَتَّی یَبْلُغَ بِهِمُ الْمَنْزِلَهًَْ الَّتِی وَعَدَهَا إِیَّاهُمْ فِی بَطْنِ الْقُرْآنِ

امام صادق (عماره گوید: نزد امام صادق (رفتم و مردی نزد او آمد و در مورد «کهیعص» از او سؤال کرد. فرمود: «حرف کاف، به‌معنای کفایت‌کننده‌ی شیعیان ما و هاء، یعنی هدایتگر آنان، یاء، یعنی ولیّ آنان، عین، یعنی عالم به کسانی که از ما اطاعت می¬کنند، و صاد، یعنی که او در وعده‌هایش نسبت به آنان صادق است تا اینکه آنان را به جایگاهی برساند که در بطن قرآن به آنان وعده داده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲

بحار الأنوار، ج۸۹، ص۳۷۷/ معانی الأخبار؛ ص۲۸/ نورالثقلین/ البرهان/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۹۲؛ «بتفاوت»

۶

(مریم/ ۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًَْ قَالَ: مَا کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فِی قِتَالٍ قَطُّ إِلَّا نَادَی یَا کهیعص.

امام علی (اصبغ‌بن‌نباته گوید: علی (در هیچ جنگی نبود مگر اینکه ندا می‌داد: «ای کهیعص»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲

بحار الأنوار، ج۹۷، ص۳۶/ نورالثقلین؛ «بتفاوت» / قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۳۹۸

۷

(مریم/ ۱)

الرّضا (علیه السلام) - یَا إِلَهِی وَ إِلَهَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ (یَا رَبَّ کهیعص وَ یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیم.

امام رضا (ای خدای من و خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب (! ای پروردگار کهیعص و یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲

بحار الأنوار، ج۸۸، ص۱۸۹/ منتخب الانوار المضییهًْ؛ ص۱۵۲؛ «بتفاوت»

آیه ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا [2]

[اين] یادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده‌اش زکریّا.

۱

(مریم/ ۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا یَقُولُ ذَکَرَ رَبُّکَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) فَرَحِمَهُ.

امام باقر (ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زکریّا؛ منظور از آیه این است: ذکر ربِّک عبدَه فرَحِمه یعنی یاد پروردگار از بنده¬اش و رحمش در حقّ او.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۷۳/ القمی؛ ج۲، ص۴۸/ نورالثقلین/ البرهان

آیه إِذْ نادی رَبَّهُ نِداءً خَفِیًّا [3]

در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه [عبادت] خواند.

۱

(مریم/ ۳)

الحسین (علیه السلام) - أَنْتَ الَّذِی نَادَاکَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) نِداءً خَفِیًّا قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا وَ قُلْتَ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعِینَ وَ أَنْتَ الَّذِی اسْتَجَبْتَ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِتَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِکَ.

امام حسین ([دعای بعد از] نماز شب نیمه‌ی شعبان در کنار قبر سرور ما اباعبدالله حسین‌بن‌علی (: [خدایا] تو کسی هستی که زکریّا تو را در خلوتگاه [عبادت] خواند: قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیّاً؛ و فرمودی: و از روی بیم و امید ما را می‌خواندند؛ و پیوسته برای ما [خاضع و] خاشع بودند. (انبیاء/۹۰) و تو کسی هستی که درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده‌اند پذیرفتی تا از فضل خود بر آن‌ها بیفزایی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲

بحار الأنوار، ج۹۸، ص۳۴۲/ بحار الأنوار، ج۸۸، ص۱۸۵/ إقبال الأعمال؛ ص۷۱۵

آیه قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا [4]

گفت: «پروردگارا! استخوانم سست شده؛ و شعله‌ی پیری سرم را فراگرفته؛ و من هرگز در دعای توای پروردگار من، از اجابت محروم نبوده‌ام.

۱

(مریم/ ۴)

الباقر (علیه السلام) - قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی یَقُولُ ضَعُفَ وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا یَقُولُ لَمْ یَکُنْ دُعَائِی خَائِباً عِنْدَکَ.

امام باقر (قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی؛ منظور از «وهن» یعنی اینکه ضعیف شده است. وَلَمْ أَکُن بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیًّا؛ یعنی دعای من نزد تو بی‌نتیجه نبوده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۷۳/ القمی؛ ج۲، ص۴۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مریم/ ۴)

الصّادق (علیه السلام) - کَانَ النَّاسُ لَایَشِیبُونَ، فَأَبْصَرَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) شَیْباً فِی لِحْیَتِهِ، فَقَالَ: یَا رَبِّ، مَا هذَا؟ فَقَالَ: هذَا وَقَارٌ، فَقَالَ: یَا رَبِّ، زِدْنِی وَقَارا.

امام صادق (قبلاً مردم پیری را به خود نمی‌دیدند و اوّلین کسی که آن را مشاهده نمود حضرت ابراهیم (بود که در محاسنش موی سفید دید، به درگاه خدا عرض کرد: «پروردگارا این چیست»؟ حقّ عزّوجلّ فرمود: «این وقار و سنگینی است». عرض کرد: «پروردگارا، به وقار و سنگینی من بیفزا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴

کافی، ج۱۳، ص: ۱۴۳ / نورالثقلین

۳

(مریم/ ۴)

الباقر (علیه السلام) - أَصْبَحَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَرَأَی فِی لِحْیَتِهِ شَیْباً شَعْرَهًًْ بَیْضَاءَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِینَ الَّذِی بَلَغَنِی هَذَا الْمَبْلَغَ وَ لَمْ أَعْصِ اللَّهَ طَرْفَهًَْ عَیْن.

امام باقر (ابراهیم (هنگامی که صبح شد، در ریش خود یک موی سپید دید و گفت: «سپاس خدا را که مرا به این سن رساند و خدا را چشم‌به‌هم‌زدنی نافرمانی نکردم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴

علل الشرایع، ج۱، ص: ۱۰۴/ نورالثقلین

آیه وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائی وَ کانَتِ امْرَأَتی عاقِراً فَهَبْ لی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا [5]

و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم [كه حقّ پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند]؛ و درحالی‌که همسرم نازا و عقیم است؛ تو ازنزد خود جانشینی به من ببخش.

۱

(مریم/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی یَعْنِی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ.

امام علی (وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی یعنی مرا وارثی نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴

الکافی؛ ج۶، ص۳/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۱۱۱/ الجعفریات؛ ص۱۷۷؛ «بتفاوت»

۲

(مریم/ ۵)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ الرَّیَّانِ‌بْنِ‌شَبِیبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا (علیه السلام) فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ: یَا ابْنَ‌شَبِیبٍ أَ صَائِمٌ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْیَوْمَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی دَعَا فِیهِ زَکَرِیَّا (علیه السلام) رَبَّهُ فَقَالَ: رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِکَهًَْ فَنَادَتْ زَکَرِیَّا وَ هُوَ قائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْیی فَمَنْ صَامَ هَذَا الْیَوْمَ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ کَمَا اسْتَجَابَ لِزَکَرِیَّا (علیه السلام).

امام رضا (ریّان‌بن‌شبیب گوید: روز اوّل ماه محرم خدمت امام رضا (رسیدم به من فرمود: «ای پسر شبیب روزه‌ای»؟ گفتم: «نه». فرمود: «این روزه‌ایست که زکریّا (به درگاه پروردگارش دعا کرد و گفت: پروردگارا به من ببخش از پیش خود نژاد پاکی زیرا تو شنوای دعایی خدا برایش اجابت کرد و به فرشتگان دستور داد ندا کردند زکریّا را که در محراب ایستاده بود که خدا تو را به یحیی بشارت می‌دهد. (آل عمران/۳۹۳۸). هرکه این روز را روزه بدارد و سپس دعا به درگاه خدا کند، خدا دعایش را مستجاب می‌کند چنان‌که برای زکریّا مستجاب کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴

عیون أخبار الرضا (ج۱، ص ۲۹۹

۳

(مریم/ ۵)

الباقر (علیه السلام) - وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی یَقُولُ خِفْتُ الْوَرَثَهًَْ مِنْ بَعْدِی وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً وَ لَمْ یَکُنْ لِزَکَرِیَّا (علیه السلام) یَوْمَئِذٍ وَلَدٌ یَقُومُ مَقَامَهُ وَ یَرِثُهُ وَ کَانَتْ هَدَایَا بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ نُذُورُهُمْ لِلْأَحْبَارِ وَ کَانَ زَکَرِیَّا رَئِیسَ الْأَحْبَارِ وَ کَانَتِ امْرَأَهًُْ زَکَرِیَّا (علیه السلام) أُخْتَ مَرْیَمَ‌بِنْتِ‌عِمْرَان‌بْنِ‌مَاثَانَ وَ یَعْقُوبُ‌بْن‌مَاثَانَ وَ بَنُومَاثَانَ إِذْ ذَاکَ رُؤَسَاءُ بَنِی‌إِسْرَائِیلَ وَ بَنُو مُلُوکِهِمْ وَ هُمْ مِنْ وُلْدِ سُلَیْمَانَ‌بْنِ‌دَاوُدَ (علیه السلام).

امام باقر (وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی؛ از وارثان بعد از خود می¬ترسم. وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا؛ در آن زمان زکریّا (فرزندی نداشت که جانشین او شود و وارث او گردد و هدیه¬ها و نذرهای بنی‌اسرائیل به احبار تعلّق می¬گرفت و زکریّا نیز رئیس احبار بود و زن زکریّا خواهر مریم (دختر عمران‌بن‌ماثان بود و بنی‌ماثان در آن زمان رؤسای بنی‌اسرائیل و شاهزادگان آن‌ها بوده و از فرزندان سلیمان‌بن‌داود (بودند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۷۳/ القمی؛ ج۲، ص۴۸/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(مریم/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - دَعَا زَکَرِیَّا (علیه السلام) رَبَّهُ فَقَالَ فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ فَبَشَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِیَحْیَی (علیه السلام).

امام صادق (زکریّا (پروردگارش را خواند و گفت: «فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ؛ در نتیجه خدای تعالی او را به یحیی (بشارت داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۸۰/ قصص الأنبیاءللراوندی؛ ص۲۱۶

۵

(مریم/ ۵)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - أَسْأَلُکَ بِالِاسْمِ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) حِینَ سَأَلَکَ دَاعِیاً رَاجِیاً لِفَضْلِکَ فَقَامَ فِی الْمِحْرَابِ یُنَادِی نِدَاءً خَفِیّاً فَقَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا فَوَهَبْتَ لَهُ یَحْیَی (علیه السلام) وَ اسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَه.

امام مهدی (ای خدای من و از تو می‌خواهم بدان نام که بنده‌ی تو و پیغمبر تو زکریا (تو را بدان نام خواند، هنگامی که از تو مسالت نمود. دعاکننده و امیدوار به افزایش احسان تو، پس در محراب ایستاد و تو را خواند به ندای پنهان و گفت: رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا پس به او یحیی (را بخشیدی و دعای او را اجابت کردی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴

بحار الأنوار، ج۹۲، ص۲۷۲

۶

(مریم/ ۵)

الباقر (علیه السلام) - فَأَصَابَ الْقُرْعَهًُْ زَکَرِیَّا (علیه السلام) وَ هُوَ زَوْجُ أُخْتِهَا وَ کَفَّلَهَا وَ أَدْخَلَهَا الْمَسْجِدَ فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ النِّسَاءُ مِنَ الطَّمْثِ وَ کَانَتْ أَجْمَلَ النِّسَاءِ وَ کَانَتْ تُصَلِّی فَتُضِیءُ الْمِحْرَابَ لِنُورِهَا فَدَخَلَ عَلَیْهَا زَکَرِیَّا (علیه السلام) فَإِذَا عِنْدَهَا فَاکِهَهًُْ الشِّتَاءِ فِی الصَّیْفِ وَ فَاکِهَهًُْ الصَّیْفِ فِی الشِّتَاءِ فَقَالَ أَنَّی لَکِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ {فَ} هُنَالِکَ دَعا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی….

امام باقر ([چون پدر حضرت مریم (از دنیا رفته بود، افراد متعدّدی برای سرپرستی حضرت مریم (داوطلب بودند. با هم به توافق نرسیدند تا اینکه برای حلّ اختلاف و مشخص شدن سرپرست حضرت مریم (قرعه زدند] قرعه به نام زکریّا (افتاد و او همسر خواهر مریم (بود. کفالت او را به عهده گرفت و او را وارد مسجد کرد. زمانی‌که مریم (به سنّی رسید که زنان می‌رسند و خون حیض دید و زیباترین زنان بود و نماز می‌خواند و با نورش محراب را نورانی می‌کرد، پس زکریّا (نزد او آمد، ناگهان [دید که] در تابستان میوه‌ی زمستان و در زمستان میوه‌ی تابستان نزد اوست؛ پس گفت: «این روزی از کجا نصیب تو شده است»؟! گفت: «این از سوی خداست. پس آنجا بود که زکریّا (، [با مشاهده‌ی آن همه شایستگی در مریم (]، پروردگار خویش را خواند و گفت: «وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائی وَ کانَتِ امْرَأَتی عاقِراً فَهَبْ لی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا…».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۴/ نورالثقلین

۷

(مریم/ ۵)

الهادی (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی قِصَّهًِْ یَحْیَی… هُنالِکَ دَعا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ یَعْنِی لَمَّا رَأَی زَکَرِیَّا (علیه السلام) عِنْدَ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) فَاکِهَهًَْ الشِّتَاءِ فِی الصَّیْفِ وَ فَاکِهَهًَْ الصَّیْفِ فِی الشِّتَاءِ وَ قَالَ لَهَا یا مَرْیَمُ أَنَّی لَکِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ وَ أَیْقَنَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِذْ کَانَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهَا أَحَدٌ غَیْرُهُ قَالَ عِنْدَ ذَلِکَ فِی نَفْسِهِ: إِنَّ الَّذِی یَقْدِرُ أَنْ یَأْتِیَ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) بِفَاکِهَهًِْ الشِّتَاءِ فِی الصَّیْفِ وَ فَاکِهَهًِْ الصَّیْفِ فِی الشِّتَاءِ لَقَادِرٌ أَنْ یَهَبَ لِی وَلَداً وَ إِنْ کُنْتُ شَیْخاً وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً {فَ} هُنالِکَ دَعا زَکَرِیَّا رَبَّهُ {فَ} قالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ فَنادَتْهُ الْمَلائِکَةُ یَعْنِی نَادَتْ زَکَرِیَّا (علیه السلام) وَ هُوَ قائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْیی مُصَدِّقاً بِکَلِمَةٍ مِنَ اللهِ قَالَ: مُصَدِّقاً بِعِیسَی (علیه السلام) یُصَدِّقُ یَحْیَی بِعِیسَی (علی‌ها السلام) وَ سَیِّداً یَعْنِی رَئِیساً فِی طَاعَهًِْ اللَّهِ عَلَی أَهْلِ طَاعَتِهِ وَ حَصُوراً وَ هُوَ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ وَ نَبِیًّا مِنَ الصَّالِحِینَ.

امام هادی (خدای تعالی در داستان یحیی (فرمود: … آنجا بود که زکریّا (، [با مشاهده‌ی آن همه شایستگی در مریم (]، پروردگار خویش را خواند و گفت: پروردگارا! از سوی خود، فرزند پاکیزه‌ای [نیز] به من عطا فرما، که تو دعا را می‌شنوی. (آل عمران/۳۸). یعنی هنگامی‌که زکریّا (میوه‌ی زمستان را در تابستان و میوه‌ی تابستان را در زمستان نزد مریم (دید، به او گفت: «ای مریم! این روزی از کجا نصیب تو شده»؟! گفت: «این از سوی خداست. خداوند به هرکس بخواهد، بی‌حساب روزی می‌دهد. (آل‌عمران/۳۷)». و زکریّا (یقین پیدا کرد که آن از نزد خدا است؛ چون غیر از او کسی نزد مریم (نمی‌آمد. دراین هنگام پیش خود گفت: «کسی که می‌تواند میوه‌ی زمستان را در تابستان و میوه‌ی تابستان را در زمستان برای مریم (بیاورد، می‌تواند برای من فرزندی ببخشد، اگرچه پیر شده‌ام و همسرم نازاست؛ پس آنجا بود که زکریّا (، [با مشاهده‌ی آن همه شایستگی در مریم (]، پروردگار خویش را خواند؛ سپس گفت: «پروردگارا! از سوی خود، فرزند پاکیزه‌ای [نیز] به من عطا فرما، که تو دعا را می‌شنوی». خدای عزّوجلّ در این فرمود: خداوندا! از طرف خود، فرزند پاکیزه‌ای (نیز) به من عطا فرما، که تو دعا را می‌شنوی! . (آل عمران/۳۸). و درحالی‌که او در محراب ایستاده، مشغول نیایش بود، فرشتگان او را صدا زدند یعنی زکریّا (را صدا زدند که: «خدا تو را به «یحیی (» بشارت می‌دهد؛ [کسی] که کلمه‌ی خدا (مسیح) را تصدیق می‌کند؛ یحیی عیسی (را تصدیق می‌کند و رهبر خواهد بود، یعنی در اطاعت خداوند بر اهل اطاعتش رئیس خواهد بود و از هوس‌های سرکش برکنار و او کسی است که به سراغ زنان نمی‌رود و پیامبری از صالحان است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۸۵

۸

(مریم/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُد النَّجَّارِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُوالْحَسَنِ‌مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی یَوْماً قَاعِداً حَتَّی أَتَی رَجُلٌ فَوَقَفَ بِهِ قَالَ أَفِیکُمْ بَاقِرُ الْعِلْمِ وَ رَئِیسُهُ مُحَمَّدبْنُ‌عَلِیٍّ قِیلَ لَهُ نَعَمْ فَجَلَسَ طَوِیلًا ثُمَّ قَامَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزّوجلّ فِی قِصَّهًِْ زَکَرِیَّا (علیه السلام) وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً قَالَ نِعْمَ الْمَوَالِی بَنُو الْعَمِّ وَ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یَهَبَ لَهُ وَلِیّاً مِنْ صُلْبِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ فِیمَا کَانَ عَلِمَ مِنْ فَضْلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قَالَ یَا رَبِّ أمَعَ مَا شَرَّفْتَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ کَرَّمْتَهُ وَ رَفَعْتَ ذِکْرَهُ حَتَّی قَرَنْتَهُ بِذِکْرِکَ فَمَا یَمْنَعُکَ یَا سَیِّدِی أَنْ تَهَبَ لَهُ ذُرِّیَّهًًْ

مِنْ صُلْبِهِ فَیَکُونَ فِیهَا النُّبُوَّهًُْ قَالَ یَا زَکَرِیَّا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ بِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَا نُبُوَّهًَْ بَعْدَهُ وَ هُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِیَاءِ وَ لَکِنَّ الْإِمَامَهًَْ لِابْنِ عَمِّهِ وَ أَخِیهِ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) مِنْ بَعْدِهِ وَ أَخْرَجْتُ الذُّرِّیَّهًَْ مِنْ صُلْبِ عَلِیٍّ (علیه السلام) إِلَی بَطْنِ فَاطِمَهًَْ بِنْتِ مُحَمَّدٍ (سلام الله علیها) وَ صَیَّرْتُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ فَخَرَجَتْ مِنْهُ الْأَئِمَّهًُْ حُجَجِی عَلَی خَلْقِی وَ إِنِّی مُخْرِجٌ مِنْ صُلْبِکَ وَلَداً یَرِثُکَ وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ فَوَهَبَ اللَّهُ لَهُ یَحْیَی (علیه السلام).

امام صادق (عیسی‌بن‌داود نجّار گوید: امام کاظم (برایم حدیث کرد و فرمود: «روزی نزد پدرم نشسته بودم، تا اینکه مردی آمد و در مقابلش ایستاد و گفت: «آیا شکافنده‌ی علم که زعیمش محمّدبن‌علی (است در میان شما است»؟ گفته شد: «آری». سپس او برای مدّت زمانی طولانی نشست، آنگاه در برابر حضرت برخاست و گفت: «ای فرزند رسول خدا (! مرا از این آیه‌ی خداوند در مورد قصّه‌ی زکریّا (باخبر ساز: وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا». ایشان فرمود: «آری، موالی فرزندان عمو می¬باشند و خداوند دوست داشت که از پشت او برایش یک ولی برگزیند و این بدین‌خاطر بود که وقتی زکریّا از فضیلت محمّد (آگاه شد، گفت: «ای پروردگار من، آیا محمّد (را مفتخر نساختی و او را بزرگ نداشتی و او را بلند آوازه نساختی تا جایی‌که نامش را همراه نام خود قرار دادی، حال‌ای سرور من چه می‌شود که به او ذرّیّه¬ای از پشتش ببخشی که نبوّت در میانشان باشد»؟ خداوند فرمود: «ای زکریّا (! من این کار را با محمّد (انجام دادم و نبوّتی بعد از او نیست و او خاتم پیامبران است. امّا امامت را بعد از او به پسر عمو و برادرش علیّ‌بن‌ابی‌طالب (واگذار نمودم و ذرّیّه را از پشت علی (به رحم فاطمه (منتقل ساختم و آن‌ها را از [نسل] یکدیگر به وجود آوردم و از او امامانم (را که حجّت¬های من در میان بندگانم هستند، خارج گرداندم. من از پشت تو فرزندی بیرون می¬آورم که وارث تو و وارث آل یعقوب (باشد. پس خداوند یحیی (را به او بخشید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۷۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۹۴/ البرهان

فرزند

۱

(مریم/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - مَرَّ عِیسَی‌ابْن‌مَرْیَمَ (علیه السلام) بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَا یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ فَکَانَ یُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّهُ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا فَعَلَ ابْنُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِیرَاثُ اللَّهِ عزّوجلّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَلَا أَبُوعَبْداللَّهِ (علیه السلام) آیَهًَْ زَکَرِیَّا (علیه السلام) رَبِّ فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا\* یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا.

امام صادق (عیسی (از کنار قبری که صاحب آن عذاب می¬شد، گذر کرد. در سال بعد، از کنار همان قبر رد شد و دید که عذاب نمی¬شود. پس عرض کرد: «پروردگارا! من سال اوّل از کنار این قبر گذر کردم، او داشت عذاب می¬شد و بعد از یک سال که دوباره از کنارش رد شدم، دیدم که دیگر عذاب نمی‌شود، حکمت آن چیست»؟ سپس خداوند به او وحی نمود: «او فرزند صالحی دارد که بزرگ شده و راهی را مرّمت کرده و یتیمان را پناه داده است. به خاطر کارهایی که فرزندش انجام می¬دهد، او را آمرزیدم». سپس رسول خدا (ادامه داد: «میراث خداوند بعد از مرگ بنده‌ی مؤمنش، فرزندی است که بعد از او خدا را می¬پرستد». سپس امام صادق (آیه‌ی زکریّا (را تلاوت کرد: پروردگارا پس از جانب خود ولی [و جانشینی] به من ببخش\* که از من ارث برد و از خاندان یعقوب [نیز] ارث برد و او راای پروردگار من، پسندیده گردان.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸

الکافی؛ ج۶، ص۳/ عدهًْ الداعی؛ ص۸۶/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۱، ص۳۵۹/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مریم/ ۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ الْفَضْلِ‌بْنِ‌أَبِی‌قُرَّهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ رَسُولُ اللَّه (صلی الله علیه و آله) مِیرَاثُ اللَّهِ عزّوجلّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَلَا أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) آیَهًَْ زَکَرِیَّا (علیه السلام) فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا.

پیامبر (فضل‌بن‌ابوقرّه از امام صادق (روایت کرده است که فرمود: رسول خدا (فرمود: «میراث خدای تعالی از بنده‌ی مؤمنش فرزند صالحی است که بعد از پدر خدای تعالی را عبادت کند». سپس امام صادق (آیه‌ی زکریّا (را قرائت کرد: فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا\* یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸

بحار الأنوار، ج۱۰۱، ص۱۰۱/ عوالی اللآلی؛ ج۳، ص۲۸۴؛ «بتفاوت»

آیه یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا [6]

که وارث من و وارث دودمان یعقوب باشد؛ و او راای پروردگار من مورد رضایت خود قرار ده.

۱

(مریم/ ۶)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ قِیَامَا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) وَ قَدْ وُلِدَ لَهُ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَهَبَ لِی مَنْ یَرِثُنِی وَ یَرِثُ آلَ دَاوُد.

امام رضا (ابن قیاما گفت: «به دیدار امام رضا (آمدم درحالی‌که فرزندش امام جواد (متولّد شده بود»؛ پس فرمود: «خداوند کسی را به من بخشیده که از من ارث می‌برد و از خاندان داود (ارث می‌برد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸

بصایر الدرجات، ج۱، ص ۱۳۸/ نورالثقلین

۲

(مریم/ ۶)

الکاظم (علیه السلام) - لما عَلِمَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) مِنْ فَضْلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قَالَ یَا رَبِّ أَ مَعَ مَا شَرَّفْتَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ کَرَّمْتَهُ وَ رَفَعْتَ ذِکْرَهُ حَتَّی قَرَنْتَهُ بِذِکْرِکَ فَمَا یَمْنَعُکَ یَا سَیِّدِی أَنْ تَهَبَ لَهُ ذُرِّیَّهًًْ مِنْ صُلْبِهِ

فَیَکُونَ فِیهَا النُّبُوَّهًُْ قَالَ یَا زَکَرِیَّا (علیه السلام) قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ بِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَا نُبُوَّهًَْ بَعْدَهُ وَ هُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِیَاءِ وَ لَکِنَّ الْإِمَامَهًَْ لِابْنِ عَمِّهِ وَ أَخِیهِ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) مِنْ بَعْدِهِ وَ أَخْرَجْتُ الذُّرِّیَّهًَْ مِنْ صُلْبِ عَلِیٍّ إِلَی بَطْنِ فَاطِمَهًَْ بِنْتِ مُحَمَّدٍ (سلام الله علیها) وَ صَیَّرْتُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ فَخَرَجَتْ مِنْهُ الْأَئِمَّهًُْ (حُجَجِی عَلَی خَلْقِی وَ إِنِّی مُخْرِجٌ مِنْ صُلْبِکَ وَلَداً یَرِثُکَ وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ فَوَهَبَ اللَّهُ لَهُ یَحْیَی (علیه السلام).

امام کاظم (چون زکریّا (از مقام و منزلت حضرت محمّد (اطّلاع داشت گفت: «خدایا با این مقام و شرافتی که به محمّد (عنایت کرده‌ای و نام او را قرین و ردیف نام خود قرار داده‌ای چه شد که به او فرزندی از نهاد و صلب خودش ندادی که نبوّت به او برسد». فرمود: «یا زکریّا (! چنین کاری نیز درباره‌ی محمّد (انجام داده‌ام پس از او پیامبری نیست، او آخرین پیامبر است ولی امامت متعلّق به پسر عمو و برادرش علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است بعد از او نژاد از صلب علی (به رحم فاطمه (دختر محمّد (قرار دادم و آن‌ها را به یکدیگر پیوستم و از همین نژاد امام‌ها و حجّت‌های خود را برگزیدم می‌خواهم از صلب تو نیز فرزندی خارج کنم که وارث تو و آل یعقوب باشد». خداوند به او یحیی (را عنایت فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۷۳

۳

(مریم/ ۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - المُرَادُ بِهِ فِی الأوَّلِ میِرَاثُ المَالِ وَ فِی الثَّانِی میِرَاثُ النُبُوَّهًْ.

ابن‌عبّاس (منظور از ارث بردن در اوّلی: یَرِثُنِی ارث بردن از اموال است و در دوّمی یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ ارث بردن نبوّت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰

بحار الأنوار، ج۲۹، ص۳۵۲

۴

(مریم/ ۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ و قَالَ ابنُ‌عَبَّاس (رحمة الله علیه) وَرثَهُ الحُبُورَهًْ یَعنِی العِلمُ و الحِکمَهًْ.

ابن‌عبّاس (وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ؛ حبورهًْ یعنی علم و حکمت را از او ارث برد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰

کشف الغمهًْ؛ ج۱، ص۴۰

ارث

۱

(مریم/ ۶)

الزّهراء (سلام الله علیها) - مَّا أَجْمَعَ أَبُوبَکْرٍ عَلَی مَنْعِ فَاطِمَهًَّْ (سلام الله علیها) فَدَک… فَقَالَتْ (سلام الله علیها) یَا ابْنَ أَبِی‌قُحَافَهًَْ، أَفِی کِتَابِ اللَّهِ أَنْ تَرِثَ أَبَاکَ وَ لَا أَرِثَ أَبِی… قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ فِیمَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا (علیه السلام) إِذْ قَالَ رَبِّ فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوب.

حضرت زهرا (چون ابوبکر بر آن شد که فاطمه (را از فدک و عوالی ممنوع و محروم سازد [و کار از کار گذشت]، حضرت فاطمه (فرمود: «آیا باید ارث من به زور گرفته شود؟! ای پسر ابی‌قحافه به من پاسخ بده، حال آنکه کلام خدای عزّوجلّ این است که: و سلیمان وارث داود شد. (نمل/۱۶). و خبر می‌دهد از زکریّا و یحیی (که رَبِّ فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا \* یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوب.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰

بحار الأنوار، ج۲۹، ص۲۲۶/ الصراط المستقیم؛ ج۲، ص۲۸۳

۲

(مریم/ ۶)

الزّهراء (سلام الله علیها) - عَنْ عَطِیَّهًَْ الْعَوْفِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَابَکْرٍ یَوْمَئِذٍ یَقُولُ لِفَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) … وَ أَمَّا فَدَکُ وَ مَا جَعَلَ أَبُوکِ لَکِ، فَإِنْ مَنَعْتُکِ فَأَنَا ظَالِمٌ، وَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَقَدْ تَعْلَمِینَ أَنَّهُ} قَالَ لَا نُوَرِّثُ مَا أَبْقَیْنَاهُ صَدَقَهًٌْ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ عَنْ نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ (یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ قَالَ وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ، فَهَذَانِ نَبِیَّانِ، وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ النُّبُوَّهًَْ لَا تُورَثُ وَ إِنَّمَا یُورَثُ مَا دُونَهَا، فَمَا لِی أُمْنَعُ إِرْثَ أَبِی أَ أَنَزَلَ اللَّهُ فِی الْکِتَابِ إِلَّا فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) بِنْتَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَتَدُلَّنِی عَلَیْه.

حضرت زهرا (عطیّه عوفی نقل می‌کند که او روزی از ابابکر شنید که به فاطمه (می‌گوید: «… و امّا فدک، پدرت [آن را در زمان حیاتش] برای تو قرار نداده است؛ اگر [آن مال تو است و] من تو را از آن منع کردم پس من ظالمم. و ارث‌بردن [فدک]، می‌دانی که او فرمود: «[ما پیامبران، مالی] به ارث نمی‌گذاریم؛ آنچه باقی می‌گذاریم، صدقه است». [فاطمه (] فرمود: «خداوند [در قرآن] از طرف پیامبری از پیامبرانش می‌فرماید: یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ و فرمود: و سلیمان وارث داود شد. (نمل/۱۶)». این دو، پیامبرند و می‌دانی که نبوّت ارث برده نمی‌شود و پایین‌تر از آن، ارث برده می‌شود؛ پس چرا من از ارث پدرم منع می‌شوم. آیا خداوند در قرآن نازل فرموده که [همه از پدر خود ارث می‌برند] به غیر از فاطمه (دختر محمّد (تا مرا به آن راهنمایی کنی»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰

بحار الأنوار، ج۲۹، ص۲۴۵/ بلاغات النساء؛ ص۳۱

آیه یا زَکَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلامٍ اسْمُهُ یَحْیی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا [7]

ای زکریّا! ما تو را به پسری بشارت می‌دهیم که نامش «یحیی» است؛ و پیش از این، همنامی برای او قرار نداده‌ایم.

۱

(مریم/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّمَا وُلِدَ یَحْیَی (علیه السلام) بَعْدَ الْبِشَارَهًِْ لَهُ مِنَ اللَّهِ بِخَمْسِ سِنِین.

امام باقر (یحیی (پنج سال بعد از آنکه از طرف خداوند بشارت به او داده شد به دنیا آمد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰

بحار الأنوار ج۱۴، ص ۱۷۶

۲

(مریم/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - لَمْ یُسَمَّ بِاسْمِ یَحْیَی (علیه السلام) أَحَدٌ قَبْلَه.

امام باقر (مراد آن است که قبل از او کسی با نام یحیی (نام‌گذاری نشده بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۷۳/ الإمام العسکری؛ ص۶۵۹؛ «بتفاوت» / القمی؛ ج۲، ص۴۸

۳

(مریم/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیّاً وَ یَحْیَی‌بْنُ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیّا.

امام صادق (نام حسین قبل از امام حسین (و نام یحیی قبل از حضرت یحیی (نبوده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲

بحار الأنوار، ج۴۵، ص۲۱۱

۴

(مریم/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَه (صلی الله علیه و آله) فِی قَولِ اللَه عَزّوجَلّ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا قَالَ ذَلِکَ یَحیَی (علیه السلام) و قُرَّهًُْ عَینِی الحُسَین (علیه السلام).

پیامبر (از رسول خدا (در مورد آیه‌ی لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا روایت می‌کند که ایشان فرمود: «منظور از آن یحیی (و نور چشمم حسین (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲

البرهان

۵

(مریم/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) وَ کَذَلِکَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیٌ وَ لَمْ تَبْکِ السَّمَاءُ إِلَّا عَلَیْهِمَا أَرْبَعِینَ صَبَاحاً قِیلَ لَهُ وَ مَا بُکَاؤُهَا قَالَ کَانَتْ تَطْلُعُ حَمْرَاءَ وَ تَغِیبُ حَمْرَاءَ وَ کَانَ قَاتِلُ یَحْیَی (علیه السلام) وَلَدَ زِناً وَ قَاتِلُ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَلَدَ زِناً.

امام صادق (لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا؛ منظور از این آیه، یحیی‌بن‌زکریّا (است، که قبل از او کسی چنین اسمی نداشت. و حسین (نیز این چنین است و قبل از او کسی با این اسم نامگذاری نشده بود و آسمان فقط برای این دو، چهل صبح گریست». گفته شد: «گریه آسمان چگونه بود»؟ ایشان فرمود: «خورشید با رنگی قرمز طلوع و غروب می¬کرد» و ایشان همچنین فرمود: «قاتل حسین (و قاتل یحیی‌بن‌زکریّا (هر دو، زنا زاده بودند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص: ۱۷۵ / نورالثقلین/ البرهان؛ «بتفاوت»

۶

(مریم/ ۷)

الحسین (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَمَا نَزَلَ مَنْزِلًا وَ لَا ارْتَحَلَ مِنْهُ إِلَّا ذَکَرَ یَحْیَی‌بْنَ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) وَ قَتْلَهُ وَ قَالَ یَوْماً: وَ مِنْ هَوَانِ الدُّنْیَا عَلَی اللَّهِ أَنَ رَأْسَ یَحْیَی‌بْنِ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) أُهْدِیَ إِلَی بَغِیٍّ مِنْ بَغَایَا بَنِی إِسْرَائِیل.

امام حسین (از امام سجّاد (روایت است: با حسین (به سوی مکانی خارج شدیم، پس در هیچ منزلگاهی فرود نمی¬آمد و خارج نمی¬شد مگر آنکه از یحیی‌بن‌زکریا (یاد می¬کرد، روزی فرمود: «خواری و بی‌ارزش بودن دنیا نزد خداوند متعال از آنجا آشکار می-شود که سرِ جداشده¬ی یحیی‌بن‌زکریا به یکی از طاغیان و سرکشان بنی¬اسرائیل هدیه داده شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲

الإرشاد، ج۲، ص ۱۳۲ / نورالثقلین

۷

(مریم/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - لَمْ تَبْکِ السَّمَاءُ أَحَداً مُنْذُ قُتِلَ یَحْیَی‌بْنُ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) حَتَّی قُتِلَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) فَبَکَتْ عَلَیْه.

امام صادق (آسمان از زمانی‌که یحیی‌بن‌زکریّا (کشته شد بر کسی نگریست، تا اینکه حسین (کشته شد و برای او گریست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲

بحار الأنوار، ج۴۵، ص ۲۱۰ / البرهان

۸

(مریم/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَن الصَّادِقِ (علیه السلام) فِی أَحْوَالِ الْقِیَامَهًِْ إِلَی أَنْ قَالَ: ثُمَّ یُنَادِی الْمُنَادِی وَ هُوَ جَبْرَئِیلُ أَیْنَ فَاطِمَهًُْ‌بِنْتُ‌مُحَمَّدٍ (سلام الله علیها)؟ أَیْنَ خَدِیجَهًُْ‌بِنْتُ‌خُوَیْلِدٍ (سلام الله علیها)؟ أَیْنَ مَرْیَمُ‌بِنْتُ‌عِمْرَانَ (سلام الله علیها)؟ أَیْنَ آسِیَهًُْ‌بِنْتُ‌مُزَاحِمٍ (سلام الله علیها)؟ أَیْنَ أُمُ‌کُلْثُومٍ أُمُّ یَحْیَی‌بْنِ‌زَکَرِیَّا (سلام الله علیها)؟ فَیَقُمْن.

امام صادق (امام صادق (در حدیثی طولانی درباره‌ی قیامت فرمود: سپس جبرئیل ندا می‌دهد: «فاطمه (دختر محمّد (کجاست؟ خدیجه کجاست؟ مریم (کجاست؟ آسیه کجاست؟ امّ کلثوم مادر یحیی‌بن‌زکریّا (کجاست»؟ آن‌ها همه برخاستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص: ۱۶۸

آیه قالَ رَبِّ أَنَّی یَکُونُ لی غُلامٌ وَ کانَتِ امْرَأَتی عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا [8]

گفت: «پروردگارا! چگونه برای من پسری خواهد بود؟! درحالی‌که همسرم نازاست، و من نیز به سبب پیری ناتوان شده‌ام»!

۱

(مریم/ ۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِه قالَ رَبِّ أَنَّی یَکُونُ لِی غُلامٌ وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا فَهُوَ الْبُؤْس.

امام باقر (قَالَ رَبِّ أَنَّی یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا؛ و او در این هنگام بسیار ناامید بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۷۳/ القمی؛ ج۲، ص۴۸؛ «الیؤس» بدل «البؤس»

۲

(مریم/ ۸)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا أی قَد بَلَغَت مِن کِبَرِ السِّن إلِی حَالِ الِیِبِس و الجِفَافِ و نَحُولُ العَظم.

ابن‌عبّاس (قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا یعنی از [شدّت] پیری به حالت خشکی [بدن] و سالخوردگی و لاغری استخوان رسیده‌ام.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۷۵

آیه قالَ کَذلِکَ قالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئاً [9]

فرمود: «این‌گونه است؛ پروردگارت گفته این کار بر من آسان است؛ و قبلاً تو را آفریدم درحالی‌که چیزی نبودی»!

۱

(مریم/ ۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ أَرُدُّ عَلَیْکَ قُوَّتَکَ حَتَّی تَقْوَی عَلَی الْجِمَاعِ وَ أَفْتِقُ رَحِمَ امْرَأَتِکَ بِالْوَلَدِ.

ابن‌عبّاس (قالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ، قدرتت را به تو برمی‌گردانم تا توانایی جماع داشته باشی و رحم زنت را برای فرزند باز می‌کنم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۶

آیه قالَ رَبِّ اجْعَلْ لی آیَةً قالَ آیَتُکَ أَلاَّ تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَیالٍ سَوِیًّا [10]

عرض کرد: «پروردگارا! نشانه‌ای برای من قرار ده»! فرمود: «نشانه‌ی تو این است که سه شبانه روز قدرت تکلّم با مردم را نخواهی داشت؛ درحالی‌که سالم هستی».

۱

(مریم/ ۱۰)

الباقر (علیه السلام) - آیَتُکَ أَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَیالٍ سَوِیًّا صَحِیحاً مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ.

امام باقر (قَالَ آیَتُکَ أَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَیَالٍ سَوِیًّا یعنی درحالی‌که سالمی و تو هیچ بیماری‌ای نداری، سه‌شبانه روز با مردم سخن بگو.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۷۳/ القمی؛ ج۲، ص۴۸

۲

(مریم/ ۱۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - اعْتُقِلَ لِسَانُهُ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ.

ابن‌عبّاس (زبان او سه‌روز بی‌آنکه بیمار شود از سخن‌گفتن بند آمد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۶

۳

(مریم/ ۱۰)

الصّادق (علیه السلام) - فَبَشَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِیَحْیَی فَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ ذَلِکَ الْکَلَامَ مِنْ عِنْد اللَّهِ تَعَالَی جَلَّ ذِکْرُهُ وَ خَافَ أَنْ یَکُونَ مِنَ الشَّیْطَانِ فَقَالَ أَنَّی یَکُونُ لِی وَلَدٌ وَ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِی آیَةً فَأُسْکِتَ فَعَلِمَ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی

امام صادق (خدای تعالی او را به یحیی (بشارت داد و زکریّا (ندانست که آن سخن از نزد خدای تعالی عزّوجلّ است و ترسید که از شیطان باشد؛ پس گفت: «چگونه برای من فرزندی خواهد بود؟! و قالَ رَبِّ اجْعَلْ لی آیَةً؛ در نتیجه از سخن‌گفتن باز داشته شد و دانست که آن از طرف خدای تعالی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۸۰/ قصص الأنبیاءللراوندی؛ ص۲۱۶

۴

(مریم/ ۱۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ زَکَرِیَّا (علیه السلام) لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ یَهَبَ لَهُ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِکَهًُْ بِمَا نَادَتْهُ بِهِ فَأَحَبَّ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ الصَّوْتَ مِنَ اللَّهِ أُوحِیَ إِلَیْهِ أَنَّ آیَهًَْ ذَلِکَ أَنْ یُمْسَکَ لِسَانُهُ عَنِ الْکَلَامِ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ قَالَ لَمَّا أُمْسِکَ لِسَانُهُ وَ لَمْ یَتَکَلَّم عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ إِلَّا اللَّهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ رَبِّ اجْعَلْ لِی آیَةً قالَ آیَتُکَ أَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا رَمْزا.

امام صادق (ابوبصیر از امام صادق (نقل می‌کند: وقتی زکریّا (پروردگارش را خواند که به او [فرزندی] ببخشد و فرشتگان او را صدا زدند به آنچه او را صدا زدند. و دوست داشت که بداند آن صدا از طرف خداوند است، خداوند به او وحی کرد که نشانه‌ی آن این است که سه روز زبانش از سخن‌گفتن باز داشته می‌شود. فرمود: «وقتی زبانش بازداشته شد و سخن نگفت، دانست که جز خدا کسی بر آن توانایی ندارد و آن سخن خداوند است: [زکریّا (گفت]: رَبِّ اجْعَلْ لِی آیَةً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص: ۱۸۴

آیه فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحی إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُکْرَةً وَ عَشِیًّا [11]

او از محراب عبادت به‌سوی مردم بیرون آمد؛ و با اشاره به آن‌ها گفت: «[به شكرانه‌ی اين موهبت]، صبح و شام [خدا را] تسبیح گویید».

۱

(مریم/ ۱۱)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) حِینَ سَأَلُوهُ عَنْ مَعْنَی الْوَحْیِ فَقَالَ مِنْهُ وَحْیُ النُّبُوَّهًِْ وَ مِنْهُ وَحْیُ الْإِلْهَامِ وَ مِنْهُ وَحْیُ الْإِشَارَهًِْ وَ سَاقَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا وَحْیُ الْإِشَارَهًِْ فَقَوْلُهُ عزّوجلّ فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحی إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُکْرَةً وَ عَشِیًّا أَیْ أَشَارَ إِلَیْهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَی أَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا رَمْزاً.

امام صادق (هنگامی‌که از امیرالمؤمنین (از معنای وحی سؤال شد، ایشان فرمود: «یکی از انواع آن وحی نبوّت است و دیگری وحی الهام و دیگری وحی اشاره است؛ مانند این آیه که خداوند عزّوجلّ در آن می‌فرماید: فَخَرَجَ عَلَی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَی إِلَیْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُکْرَةً وَعَشِیًّا؛ یعنی به آن‌ها اشاره کرد، چرا که خداوند تبارک‌وتعالی در یک سوره‌ی دیگر در مورد این موضوع می‌فرماید: که سه روز، جز به اشاره و رمز، با مردم سخن نخواهی گفت. (آل عمران/۴۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۸۰

آیه یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا [12]

ای یحیی! کتاب الهی را باقوّت بگیر. و ما در کودکی فرمان [نبوّت] به او دادیم!

۱

(مریم/ ۱۲)

الباقر (علیه السلام) - کَانَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) الْحُجَّهًَْ لِلَّهِ عزّوجلّ عَلَی النَّاسِ بَعْدَ صَمْتِ عِیسَی (علیه السلام) بِسَنَتَیْنِ ثُمَّ مَاتَ زَکَرِیَّا فَوَرِثَهُ ابْنُهُ یَحْیَی الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَهًَْ وَ هُوَ صَبِیٌّ صَغِیرٌ أ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ عزّوجلّ یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا فَلَمَّا بَلَغَ عِیسَی (علیه السلام) سَبْعَ سِنِینَ تَکَلَّمَ بِالنُّبُوَّهًِْ وَ الرِّسَالَهًِْ حِینَ أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ فَکَانَ عِیسَی (علیه السلام) الْحُجَّهًَْ عَلَی یَحْیَی (علیه السلام) وَ عَلَی‌النَّاسِ أَجْمَعِین.

امام باقر (حجّت خدای عزّوجلّ بر مردم بعد از سکوت عیسی (تا دو سال زکریّا (بود، سپس زکریّا (درگذشت و پسرش یحیی (کتاب و حکمت را از او ارث برد، درحالی‌که کودکی خردسال بود. مگر نمی‌شنوی گفته‌ی خدای عزّوجلّ را: یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا؛ یعنی ما که تو را در کودکی حکم نبوّت دهیم، نیرو و استعداد آن را هم به تو می‌بخشیم. چون عیسی (هفت‌ساله شد و خدای تعالی به او وحی فرستاد، از نبوّت و رسالت خود سخن گفت، و بر یحیی (و همه‌ی مردم حجّت گشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶

الکافی؛ ج۱، ص۳۸۲/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۵۵/ نورالثقلین؛ «کان زکریا… بسنتین ثم» محذوف/ البرهان

۲

(مریم/ ۱۲)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ آتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا أَیْ آتَیْناهُ النُّبُوَّهًَْ فِی حَالِ صِبَاهُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ.

ابن‌عبّاس (وَ آتَیْناهُ الحُکْمَ صَبِیّاً یعنی نبوّت را در زمان کودکی‌اش به او دادیم درحالی‌که او سه سال داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۸

۳

(مریم/ ۱۲)

الحسین (علیه السلام) - عَن الحُسَینِ‌بنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ اِنَّ یَهُودِیّاً مِن یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحبَارِهِم قَالَ لِأَمِیرِالمُؤمِنِینَ (علیه السلام): فَهَذَا یَحیَی‌بنُ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) یُقَالُ إِنَّهُ أُوتِیَ الْحُکْمَ صَبِیّاً وَ الْحِلْمَ وَ الْفَهْمَ وَ إِنَّهُ کَانَ یَبْکِی مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ وَ کَانَ یُوَاصِلُ الصَّوْمَ. قَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام): لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ و مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أُعْطِیَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا إِنَّ یَحْیَی‌بْنَ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) کَانَ فِی عَصْرٍ لَا أَوْثَانَ فِیهِ وَ لَا جَاهِلِیَّهًَْ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أُوتِیَ الْحُکْمَ وَ الْفَهْمَ صَبِیّاً بَیْنَ عَبَدَهًِْ الْأَوْثَانِ وَ حِزْبِ الشَّیْطَانِ فَلَمْ یَرْغَبْ لَهُمْ فِی صَنَمٍ قَطُّ وَ لَمْ یَنْشَطْ لِأَعْیَادِهِمْ وَ لَمْ یُرَ مِنْهُ کَذِبٌ قَطُّ وَ کَانَ أَمِیناً صَدُوقاً حَلِیماً وَ کَانَ یُوَاصِلُ الصَّوْمَ الْأُسْبُوعَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَکْثَرَ فَیُقَالُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنِّی لَسْتُ کَأَحَدِهِمْ إِنِّی أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّی فَیُطْعِمُنِی وَ یَسْقِینِی وَ کَانَ یَبْکِی (صلی الله علیه و آله) حَتَّی تَبْتَلَّ مُصَلَّاهُ خَشْیَهًًْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مِنْ غَیْرِ جُرْم.

امام حسین (از امام کاظم (از پدرانش روایت است: امام حسین (فرمود: شخصی یهودی از دانشمنان شام به امام علی (گفت: «خداوند به یحیی‌بن‌زکریا (حکم و فهم و حلم را در کودکی بخشید بی‌آنکه گناهی کرده باشد. گریه می‌کرد و روزه‌ها را به هم می‌پیوست». علی (فرمود: «صحیح است امّا به محمّد (بهتر از آن داده شد. یحیی‌بن‌زکریّا (در زمانی بود که بت‌پرستی و جاهلیّت وجود نداشت، ولی به حضرت محمّد (حکم و فهم را درحال کودکی دادند. یعنی بت‌پرستان و حزب شیطان. هرگز اظهار علاقه به بتی نکرد و در اعیاد آن‌ها شرکت ننمود و از او دروغی شنیده نشد پیوسته امین و راستگو و بردبار بود و روزه را در هفته کمتر و بیشتر به هم می‌پیوست. دیگران دراین‌مورد به او اشکال می‌گرفتند. می‌فرمود: «من مثل شما نیستم من پیوسته در حضور پروردگارم. به من غذا می‌دهد و آب می‌آشاماند. و آنقدر از خشیّت خدا گریه می‌کرد که جای نمازش خیس می‌شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶

الإحتجاج ج۱، ص ۲۲۳ / نورالثقلین

۴

(مریم/ ۱۲)

الهادی (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی قِصَّهًِْ یَحْیَی (علیه السلام). . یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ الْحُکْمِ أَنَّهُ کَانَ صَبِیّاً فَقَالَ لَهُ الصِّبْیَانُ هَلُمَّ نَلْعَبْ فَقَالَ أَوَّهْ وَ اللَّهِ مَا لِلَّعِبِ خُلِقْنَا وَ إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْجِدِّ لِأَمْرٍ عَظِیمٍ.

امام هادی (خدای متعال در داستان یحیی (فرمود: … یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الحُکْمَ صَبِیًّا فرمود: و از جمله آن حکم این بود که او کودک بود؛ پس کودکان به او گفتند: «بیا بازی کنیم». گفت: «آه! به خدا سوگند برای بازی آفریده نشده‌ایم؛ تنها برای تلاش برای امری بزرگ آفریده شده‌ایم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۸۵/ نورالثقلین؛ «بتفاوت» / الإمام العسکری؛ ص۶۵۹

۵

(مریم/ ۱۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ کُلُّ هَذَا مِنْهُمْ یُبْغِضُونَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ وَ یُصَغِّرُونَ مَا صَغَّرَ اللَّهُ وَ یُزْهِدُونَ مَا أَزْهَدَ اللَّهُ وَ قَدْ أَثْنَی اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی مُحْکَمِ کِتَابِه وَ قَالَ لِیَحْیَی (علیه السلام) وَ آتَیْناهُ الْحُکْم صَبِیًّا.

پیامبر (ای پسر مسعود! این‌ها همه‌ی آنچه را که خدا دشمن داشت، دشمن می‌داشتند و آنچه را که خدا کوچک می‌شمرد ناچیز می‌شمردند و نسبت به آنچه را که خدا دوست نداشت زهد و بی‌رغبتی نشان می‌دادند. خداوند آن‌ها را در کتاب خود مدح کرده و درباره‌ی حضرت یحیی (می‌فرماید: وَ آتَیْناهُ الحُکْم صَبِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸

بحار الأنوار، ج۷۴، ص۹۷/ مکارم الأخلاق؛ ص۴۴۸

۶

(مریم/ ۱۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ الله (صلی الله علیه و آله) أَمَّا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ (علی‌ها السلام) فَسَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ إِلَّا مَا کَانَ مِنِ ابْنَیِ الْخَالَهًِْ عِیسَی وَ یَحْیَی (علی‌ها السلام) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی مَا أَلْحَقَ صِبْیَاناً بِرِجَالٍ کَامِلِی الْعُقُولِ إِلَّا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَهًَْ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ وَ یَحْیَی‌بْنَ‌زَکَرِیَّا وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ (. ۳

پیامبر ( رسول خدا (فرمود: «و امّا حسن و حسین (پس سرور جوانان اهل بهشتند به استثناء دو پسر خاله، عیسی و یحیی‌بن‌زکریّا (خدای تعالی هیچ کودکی را به مردان دارای عقل کامل ملحق نکرده مگر این چهار نفر: عیسی‌بن‌مریم، یحیی‌بن‌زکریّا، حسن و حسین (».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸

المنسوب الی العسکری (ص۶۵۹

۷

(مریم/ ۱۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ أَحْمَقَ النَّاسِ مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا… قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا یَعْنِی الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا. ۴

پیامبر (رسول خدا (فرمود: «احمق‌ترین مردم آن کس است که به‌دنبال دنیا بیفتد. خدا فرموده: وَ آتَیْناهُ الحُکْمَ صَبِیًّا یعنی زهد در دنیا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸

مکارم الأخلاق؛ ص۴۴۷

۸

(مریم/ ۱۲)

الجواد (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَسْبَاطٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقَالَ لی یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ احْتَجَّ فِی الْإِمَامَهًِْ بِمِثْلِ مَا احْتَجَّ بِهِ فِی النُّبُوَّهًِْ فَقَالَ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً فَقَدْ یَجُوزُ أَنْ یُؤْتَی الْحِکْمَهًَْ وَ هُوَ صَبِیٌّ وَ یَجُوزُ أَنْ یُؤْتَاهَا وَ هُوَ ابْنُ أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ. ۵

امام جواد (علی‌بن‌اسباط گوید: امام جواد (را دیدم که به من فرمود: «ای علی (خدا حجّت درباره‌ی امامت را به‌مانند حجّت درباره‌ی نبوّت آورده است. و فرموده: وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا؛ وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ (قصص/۱۴). وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً (احقاف/۱۵) پس رواست که به شخصی در کودکی حکمت داده شود [چنانچه به یحیی (داده شد] و رواست که در چهل‌سالگی داده شود [چنانچه به یوسف (داده شد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸

الکافی؛ ج۱، ص۳۸۴/ بصایرالدرجات، ج۱، ص۲۳۸/ نورالثقلین

۹

(مریم/ ۱۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - جَاءَ أَبُوسُفْیَانَ إِلَی عَلِیٍّ (علیه السلام). . وَ کَانَتْ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ الْحَسَنُ یَدْرُجُ بَیْنَ یَدَیْهَا وَ هُوَ طِفْلٌ مِنْ أَبْنَاءِ أَرْبَعَهًَْ عَشَرَ شَهْراً فَقَالَ لَهَا یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قُولِی لِهَذَا الطِّفْلِ یُکَلِّمْ لِی جَدَّهُ فَیَسُودَ بِکَلَامِهِ الْعَرَبَ وَ الْعَجَمَ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ (علیه السلام) إِلَی أَبِی‌سُفْیَان… فقَالَ یَا أَبَاسُفْیَانَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَتَّی أَکُونَ شَفِیعاً فَقَالَ (علیه السلام) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ فِی آلِ مُحَمَّدٍ (مِنْ ذُرِّیَّهًِْ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَی (صلی الله علیه و آله) نَظِیرَ یَحْیَی‌بْنِ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا. ۶

امام علی (ابوسفیان نزد حضرت امیر (آمد و گفت: «فاطمه‌ی اطهر (پشت پرده بود و امام حسن (که کودکی چهارده ماهه و تازه راه افتاده بود نزد حضرت زهرا (بود، ابوسفیان به فاطمه‌ی اطهر (گفت: «ای دختر حضرت محمّد (! به این کودک بگو: برای من نزد جدّش سخنی بگوید که عرب و عجم از آن بهره‌مند شوند. حضرت امام حسن (متوجّه ابوسفیان شد… و به ابوسفیان فرمود: «ای ابوسفیان! تو بگو: لا اله الا اللهُ، محمّد رسول اللَّه، تا من شفیع تو گردم». سپس آن حضرت فرمود: «سپاس مخصوص آن خدایی است که در آل محمّد ذرّیّه‌ای از آن حضرت قرار داد که نظیر یحیی‌بن‌زکریّا (است که درباره‌اش فرموده: «وَ آتَیْناهُ الحُکْمَ صَبِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸

المناقب، ج۴، ص۶/ بحار الأنوار، ج۴۳، ص۳۲۶/ نورالثقلین

۱۰

(مریم/ ۱۲)

الباقر (علیه السلام) - وَ اللَّهِ لَقَدْ أُوتِیَ عَلِیٌّ (علیه السلام) الْحُکْمَ صَبِیّاً کَمَا أُوتِیَ یَحْیَی‌بْنُ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) الْحُکْمَ صَبِیّا. ۷

امام باقر (به خدا قسم، در کودکی به علی (حکمت و دانش عنایت شد، چنان‌که به یحیی‌بن‌زکریّا (از کودکی حکمت و دانش عطا شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸

تأویل الآیات الطاهره، ص۲۹۶

آیه وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا وَ زَکاةً وَ کانَ تَقِیًّا [13]

و محبّت و پاکی [روح] از ناحیه‌ی خود به او بخشیدیم، و او پرهیزگار بود!

۱

(مریم/ ۱۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ فَمَا عَنَی بِقَوْلِهِ فِی یَحْیَی (علیه السلام) وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا وَ زَکاةً قَالَ تَحَنُّنَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا بَلَغَ مِنْ تَحَنُّنِ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ کَانَ إِذَا قَالَ یَا رَبِّ قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ لَبَّیْکَ یَا یَحْیَی (علیه السلام).

امام باقر (ابوحمزه گوید: از امام باقر (پرسیدم: «منظور خداوند از عبارت: وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَکَاةً وَکَانَ تَقِیًّا در مورد یحیی (چیست»؟ ایشان فرمود: «مهربانی و عطوفت خدا». گفتم: «مهربانی خداوند در چه حدّی شامل او شد»؟ ایشان فرمود: «به حدّی که هرگاه می¬گفت: ای پروردگار من! خداوند عزّوجلّ در جوابش می‌فرمود: لبیک‌ای یحیی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸

الکافی؛ ج۲، ص۵۳۴/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۶۴/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۳۹۴/ البرهان

۲

(مریم/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَوْلُ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا قَالَ إِنَّهُ کَانَ یَحْیَی إِذَا دَعَا قَالَ فِی دُعَائِهِ یَا رَبِّ یَا اللَّهُ نَادَاهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ لَبَّیْکَ یَا عَبْدِی سَلْ حَاجَتَکَ.

امام صادق (در روایت ابوبصیر آمده است: به امام صادق (گفتم: «منظور از عبارت وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا چیست»؟ ایشان فرمود: «یحیی (هرگاه دعا می‌کرد و در دعایش می‌گفت: خدایا، پروردگارا، خداوند او را از آسمان صدا می¬زد: لبیک‌ای یحیی، نیازت را بخواه».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۲۳۳/ المحاسن؛ ج۱، ص۳۵ و وسایل الشیعهًْ؛ ج۷، ص۸۶؛ و نورالثقلین/ البرهان

۳

(مریم/ ۱۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - ثُمَّ قَالَ وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا یَعْنِی تَحَنُّناً وَ رَحْمَهًًْ عَلَی وَالِدَیْهِ وَ سَائِرِ عِبَادِنَا وَ زَکاهًًْ یَعْنِی طَهَارَهًًْ لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَ صَدَّقَهُ وَ کانَ تَقِیًّا یَتَّقِی الشُّرُورَ وَ الْمَعَاصِی… مَا مِنْ عَبْدٍ لِلَّهِ عزّوجلّ إِلَّا وَ قَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِیئَهًٍْ مَا خَلَا یَحْیَی‌بْنَ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) فَإِنَّهُ لَمْ یُذْنِبْ وَ لَمْ یَهُمَّ بِذَنْب.

پیامبر (سپس [خداوند] فرمود: وَ حَناناً مِنْ لَدُنّا یعنی محبّت و رحمت برای پدر و مادرش و سایر بندگانِ ما. وَ زَکاةً؛ یعنی [مایه‌ی] پاکی برای کسی که به او ایمان آورد و تصدیقش کرد. وَ کانَ تَقِیّاً؛ از بدی‌ها و گناهان پرهیز می‌کرد… هیچ‌یک از بندگان خدای عزّوجلّ نیست مگر اینکه خطا کرده است و گناهی را قصد کرده است به‌جز یحیی‌بن‌زکریّا (که او گناهی مرتکب نشد و قصد گناهی نکرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۸۵/ بحار الأنوار، ج۳۷، ص۴۸/ الإمام العسکری؛ ص۶۵۹

آیه وَ بَرًّا بِوالِدَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ جَبَّاراً عَصِیًّا [14]

و نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود؛ و جبّار [و متكبّر] و عصیانگر نبود.

۱

(مریم/ ۱۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) … وَ بَرًّا بِوالِدَیْهِ مُحْسِناً إِلَیْهِمَا مُطِیعاً لَهُمَا وَ لَمْ یَکُنْ جَبَّاراً عَصِیًّا یَقْتُلُ عَلَی الْغَضَبِ وَ یَضْرِبُ عَلَی الْغَضَبِ لَکِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ عَبَدَ اللَّهَ عزّوجلّ إِلَّا وَ قَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِیئَهًٍْ مَا خَلَا یَحْیَی‌بْنَ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) فَإِنَّهُ لَمْ یُذْنِبْ وَ لَمْ یَهُمَّ بِذَنْب.

پیامبر (رسول خدا (فرمود: «… وَ بَرًّا بِوالِدَیْهِ؛ یعنی نیکوکار به آن دو و اطاعت‌کننده‌ی از آن دو. وَ لَمْ یَکُنْ جَبَّاراً عَصِیًّا که از روی عصبانیّت می‌کشد و به خاطر عصبانیّت می‌زند؛ لکن هیچ بنده‌ای که خدای عزّوجلّ را عبادت کرده نیست مگر اینکه خطا کرده است و گناهی را قصد کرده است به‌جز یحیی‌بن‌زکریّا (که او گناهی مرتکب نشد و گناهی را قصد نکرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰

بحار الأنوار، ج۳۷، ص۴۸/ الإمام العسکری؛ ص۶۵۹

۲

(مریم/ ۱۴)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ عِمْرَانَ أَ‌کَانَ نَبِیّاً فَقَالَ نَعَمْ کَانَ نَبِیّاً مُرْسَلًا إِلَی قَوْمِهِ وَ کَانَتْ حَنَّهًُْ امْرَأَهًُْ عِمْرَانَ وَ حَنَّانَهًُْ امْرَأَهًُْ زَکَرِیَّا (علیه السلام) أُخْتَیْنِ فَوُلِدَ لِعِمْرَانَ مِنْ حَنَّهًَْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) وَ وُلِدَ لِزَکَرِیَّا مِنْ حَنَّانَهًَْ یَحْیَی (علیه السلام) وَ وَلَدَتْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) عِیسَی (علیه السلام) وَ کَانَ عِیسَی (علیه السلام) ابْنَ بِنْتِ خَالَتِهِ وَ کَانَ یَحْیَی (علیه السلام) ابْنَ خَالَهًِْ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) وَ خَالَهًُْ الْأُمِّ بِمَنْزِلَهًِْ الْخَالَهًِْ.

امام باقر (ابوبصیر گوید: از امام باقر (درباره‌ی عمران پرسیدم: «آیا پیامبر بود»؟ فرمود: «بله پیامبر مرسلی به‌سوی قومش بود و حنّه زن عمران و حنّانه زن زکریّا (دو خواهر بودند. برای عمران از حنّه مریم (متولّد شد و برای زکریّا (از حنّانه یحیی (متولّد شد و مریم (عیسی (را به دنیا آورد و عیسی (پسر دخترخاله‌ی او بود و یحیی (پسرخاله‌ی مریم (و خاله‌ی مادر، به منزله‌ی خاله است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۲

آیه وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا [15]

سلام بر او، روزی که تولّد یافت، و روزی که می‌میرد، و روزی که زنده برانگیخته می‌شود!

۱

(مریم/ ۱۵)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَال: سَمِعْتُ الرِّضَا (علیه السلام) یَقُول إِنَّ أَوْحَشَ مَا یَکُونُ هَذَا الْخَلْقُ فِی ثَلَاثَهًِْ مَوَاطِنَ یَوْمَ یُولَدُ وَ یَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَیَرَی الدُّنْیَا وَ یَوْمَ یَمُوتُ فَیُعَایِنُ الْآخِرَهًَْ وَ أَهْلَهَا وَ یَوْمَ یُبْعَثُ فَیَرَی أَحْکَاماً لَمْ یَرَهَا فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ قَدْ سَلَّمَ اللَّهُ عزّوجلّ عَلَی یَحْیَی (علیه السلام) فِی هَذِهِ الثَّلَاثَهًِْ الْمَوَاطِنِ وَ آمَنَ رَوْعَتَهُ فَقَالَ وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا.

امام رضا (یاسر خادم گوید: از امام رضا (شنیدم که می¬فرمود: «همانا در سه جایگاه انسان از همه‌جا بیشتر به وحشت می‌افتد: یکی روزی که به دنیا می‌آید و از شکم مادرش خارج می‌شود و دنیا را می¬بیند. و روزی که می¬میرد و آخرت و اهالی آن را مشاهده می¬کند. و روزی‌که زنده برانگیخته می‌شود و احکامی را می‌بیند که در دنیا ندیده است. و خداوند عزّوجلّ در این سه جایگاه بر یحیی (درود فرستاده و او را از وحشت آن ایمن داشته و فرموده است: وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا و عیسی‌بن‌مریم (نیز در این سه جایگاه بر خود درود فرستاده و گفته است: وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰

بحار الأنوار، ج۶، ص۱۵۸/ الخصال؛ ج۱، ص۱۰۷/ روضهًْ الواعظین؛ ج۲، ص۴۹۷؛ «قال» بدل «سمعت» / عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۵۷/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۳۹۶

آیه وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا [16]

و مریم را در این کتاب یاد کن، آن هنگام که از خانواده‌اش در ناحیه‌ی شرقی [بيت‌المقدس] کناره گرفت.

۱

(مریم/ ۱۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا قَالَ: خَرَجَتْ إِلَی النَّخْلَهًِْ الْیَابِسَهًِْ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً. قَالَ فِی مِحْرَابِهَا: فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا یَعْنِی جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا قالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّا فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلاماً زَکِیًّا فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ فِی الْعَادَهًِْ أَنْ تَحْمِلَ الْمَرْأَهًُْ مِنْ غَیْرِ فَحْلٍ فَقَالَتْ أَنَّی یَکُونُ لِی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَ لَمْ أَکُ بَغِیًّا وَ لَمْ یَعْلَمْ جَبْرَئِیلُ أَیْضاً کَیْفِیَّهًَْ الْقُدْرَهًِْ فَقَالَ لَهَا کَذلِکِ قالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ کانَ أَمْراً مَقْضِیًّا قَالَ: فَنَفَخَ فِی جَیْبِهَا فَحَمَلَتْ بِعِیسَی (علیه السلام) بِاللَّیْلِ فَوَضَعَتْهُ بِالْغَدَاهًِْ وَ کَانَ حَمْلُهَا تِسْعَ سَاعَاتٍ جَعَلَ اللَّهُ الشُّهُورَ لَهَا سَاعَاتٍ ثُمَّ نَادَاهَا جَبْرَئِیلُ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِِ أَیْ هُزِّی النَّخْلَهًَْ الْیَابِسَهًَْ فَهَزَّتْ وَ کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمَ سُوقا}سُوقٌ{فَاسْتَقْبَلَهَا الْحَاکَهًُْ وَ کَانَتِ الْحِیَاکَهًُْ أَنْبَلَ صِنَاعَهًٍْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ فَأَقْبَلُوا عَلَی بِغَالٍ شُهْبٍ فَقَالَتْ: لَهُمْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) أَیْنَ النَّخْلَهًُْ الْیَابِسَهًُْ فَاسْتَهْزَءُوا بِهَا وَ زَجَرُوهَا فَقَالَتْ لَهُمْ جَعَلَ اللَّهُ کَسْبَکُمْ نَزْراً وَ جَعَلَکُمْ فِی النَّاسِ عَاراً ثُمَّ اسْتَقْبَلَهَا قَوْمٌ مِنَ التُّجَّارِ فَدَلُّوهَا عَلَی النَّخْلَهًِْ الْیَابِسَهًِْ فَقَالَتْ لَهُمْ جَعَلَ اللَّهُ الْبَرَکَهًَْ فِی کَسْبِکُمْ وَ أَحْوَجَ النَّاسَ إِلَیْکُمْ فَلَمَّا بَلَغَتِ النَّخْلَهًَْ أَخَذَهَا الْمَخَاضُ فَوَضَعَتْ بِعِیسَی (علیه السلام) فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَیْهِ قَالَتْ یا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا مَا ذَا أَقُولُ لِخَالِی وَ مَا ذَا أَقُولُ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ فَنَادَاهَا عِیسَی (علیه السلام) مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا أَیْ نَهَراً وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ أَیْ حَرِّکِی النَّخْلَهًَْ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا أَیْ طَیِّباً وَ کَانَتِ النَّخْلَهًُْ قَدْ یَبِسَتْ مُنْذُ دَهْرٍ طَوِیلٍ فَمَدَّتْ یَدَهَا إِلَی النَّخْلَهًِْ فَأَوْرَقَتْ وَ أَثْمَرَتْ وَ سَقَطَ عَلَیْهَا الرُّطَبُ الطَّرِیُّ وَ طَابَتْ نَفْسُهَا فَقَالَ لَهَا عِیسَی قَمِّطِینِی وَ سَوِّینِی ثُمَّ افْعَلِی کَذَا وَ کَذَا فَقَمَّطَتْهُ وَ سَوَّتْهُ وَ قَالَ لَهَا عِیسَی (علیه السلام) فَکُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً وَ صَمْتاً کَذَا نَزَلَتْ فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا فَفَقَدُوهَا فِی الْمِحْرَابِ فَخَرَجُوا فِی طَلَبِهَا وَ خَرَجَ خَالُهَا زَکَرِیَّا (علیه السلام) فَأَقْبَلَتْ وَ هُوَ فِی صَدْرِهَا وَ أَقْبَلْنَ مُؤْمِنَاتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ یَبْزُقْنَ فِی وَجْهِهَا فَلَمْ تُکَلِّمْهُنَّ حَتَّی دَخَلَتْ فِی مِحْرَابِهَا فَجَاءَ إِلَیْهَا بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) فَقَالُوا لَهَا یا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا یا أُخْتَ هارُونَ ما کانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما کانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا وَ مَعْنَی قَوْلِهِمْ یَا أُخْتَ

هَارُونَ أَنَّ هَارُونَ کَانَ رَجُلًا فَاسِقاً زَانِیاً فَشَبَّهُوهَا بِهِ مِنْ أَیْنَ هَذَا الْبَلَاءُ الَّذِی جِئْتِ بِهِ وَ الْعَارُ الَّذِی أَلْزَمْتِهِ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَأَشَارَتْ إِلَی عِیسَی (علیه السلام) فِی الْمَهْدِ فَقَالُوا لَهَا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا فَأَنْطَقَ اللَّهُ عِیسَی (علیه السلام) فَقَالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا وَ بَرًّا بِوالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّاراً شَقِیًّا وَ السَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا ذلِکَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ أَیْ یَتَخَاصَمُونَ فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ قَالَ زَکَاهًُْ الرُّءُوسِ لِأَنَّ کُلَّ النَّاسِ لَیْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَهًُْ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیر.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَکَانًا شَرْقِیًّا؛ مریم (به‌سمت درخت خرمای خشکی رفت. و فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا؛ و او در محرابش بود. فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا؛ یعنی جبرئیل را به‌سوی او فرستادیم. و فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا\* قَالَتْ إِنِّی أعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنکَ إِن کُنتَ تَقِیًّا؛ اگر از جمله کسانی هستی که از خداوند می¬ترسی. جبرئیل به او گفت: إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلَامًا زَکِیًّا؛ امّا مراد از «تَقِیًّا» این است که مریم (حرفش را باور نکرد، چرا که معمولاً این چنین بود که زن نمی¬توانست بدون مرد باردار شود، و گفت: أَنَّی یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا؛ و جبرئیل نیز چگونگی قدرت انجام این کار را نمی‌دانست و به مریم (گفت: کَذَلِکِ قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَکَانَ أَمْرًا مَّقْضِیًّا؛ جبرئیل در گریبان مریم (دمید و او در شب به عیسی (باردار شد و صبح روز بعد او را زایید و بارداری او نه ساعت از روز به طول انجامید و خداوند ماه¬ها را به‌اندازه‌ی ساعت¬هایی برایش قرار داد. سپس جبرئیل مریم (را صدا زد. و هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ؛ یعنی درخت خرمای خشک را تکان بده، و او نیز آن را تکان داد، و آن روز [روز برپای] بازار بود و به‌همین خاطر چند بافنده با او روبرو شدند و بافندگی در آن زمان شریف¬ترین صنعت بود و آن‌ها بر روی قاطرهایی اشهب به‌سمت او آمدند و مریم (به آن‌ها گفت: «درخت خرمای خشک کجاست»؟ آنان او را مسخره کردند و از خود راندند و او به آن‌ها گفت: «خداوند درآمدتان را اندک گرداند و شما را در میان مردم مایه‌ی ننگ قرار دهد». سپس گروهی از تاجران نزد او آمدند و درخت خرمای خشک را به او نشان دادند و او به آن‌ها گفت: «خداوند به درآمدتان برکت دهد و مردم را نیازمند شما سازد». هنگامی‌که او به درخت خرما رسید، او را درد زایمان در برگرفت و عیسی (را وضع حمل نمود و هنگامی‌که به او نگاه کرد، گفت: یَا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَکُنتُ نَسْیًا مَّنسِیًّا به دایی¬ام چه بگویم و جواب بنی‌اسرائیل را چه بدهم؟ فَنَادَاهَا؛ یعنی عیسی (او را صدا زد. مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا؛ یعنی نهری را قرار داد. وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ؛ یعنی آن را تکان بده. تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا؛ یعنی خرمایی پاک بر تو فرو خواهد ریخت. درخت خرما برای مدّت زمانی طولانی خشک شده بود. مریم (دستش را به‌سمت درخت دراز کرد و آن برگ و میوه داد و خرمای تازه را برایش فروریخت و او خوشحال شد. سپس عیسی (به مریم (گفت: «مرا قنداق کن و مرتّب نما». مریم (او را قنداق کرد و مرتّب نمود و عیسی (به او گفت: فَکُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْنًا فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا و صمتاً؛ و آیه این چنین نازل شده است فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیًّا؛ سپس آن‌ها مریم (را در محراب نیافتند و به‌دنبال او به راه افتادند و دایی¬اش زکریّا (نیز خارج شد، او به راه افتاد درحالی‌که عیسی (در آغوش مریم (بود. پس زنان مؤمن بنی‌اسرائیل شروع به پرتاب آب دهان خود به سمت او کردند و مریم (با آنان صحبت نکرد تا زمانی‌که وارد محراب شد و بنی‌اسرائیل و زکریّا (نزد او آمدند و به او گفتند: یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیًّا؛ یعنی گناه بزرگی را مرتکب شدی. یَا أُخْتَ هَارُونَ مَا کَانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا کَانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا؛ و معنی سخن آنان یَا أُخْتَ هَارُونَ؛ این است که هارون، انسان فاسق و زناکاری بود، لذا مریم (را به او تشبیه کردند که این مصیبتی که با خود آوردی و ننگی که دامن گیر بنی‌اسرائیل کردی، از کجا آمده است؟ و سپس مریم (به عیسی (که در گهواره بود، اشاره کرد، و آن‌ها به او گفتند: کَیْفَ نُکَلِّمُ مَن کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا؛ سپس خداوند، عیسی‌بن‌مریم (را به سخن آورد و او گفت: إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا \* وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا أَیْنَ مَا کُنتُ وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَادُمْتُ حَیًّا \* وَبَرًّا بِوَالِدَتِی وَلَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا\* وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا\* ذَلِکَ عِیسَی‌ابْنُ‌مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ؛ و کلمه‌ی یَمْتَرُونَ یعنی جدال می‌کنید. و امام صادق (در مورد آیه‌ی وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ؛ فرمود: «منظور از آن زکات رؤوس (فطر) است، چرا که همه‌ی مردم از مال و ثروت برخوردار نیستند، و پرداخت فطریه بر فقیر و غنی و کوچک و بزرگ واجب است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ البرهان/ القمی؛ ج۱۹، ص۴۸/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴

۲

(مریم/ ۱۶)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ یَعْقُوبَ‌بْنِ‌جَعْفَرِ‌بْنِ‌إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی (علیه السلام) إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ نَصْرَانِی… فَقَالَ لَهُ أَبُوإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أُعَجِّلُکَ أَیْضاً خَبَراً لَا یَعْرِفُهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِمَّنْ قَرَأَ الْکُتُبَ أَخْبِرْنِی مَا اسْمُ أُمِّ مَرْیَمَ وَ أَیُّ یَوْمٍ نُفِخَتْ فِیهِ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) وَ لِکَمْ مِنْ سَاعَهًٍْ مِنَ النَّهَارِ وَ أَیُّ یَوْمٍ وَضَعَتْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) فِیهِ عِیسَی (علیه السلام) وَ لِکَمْ مِنْ سَاعَهًٍْ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ النَّصْرَانِیُّ لَا أَدْرِی فَقَالَ أَبُوإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَمَّا أُمُّ مَرْیَمَ فَاسْمُهَا مَرْثَا وَ هِیَ وَهِیبَهًُْ بِالْعَرَبِیَّهًِْ وَ أَمَّا الْیَوْمُ الَّذِی حَمَلَتْ فِیهِ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) فَهُوَ یَوْمُ الْجُمُعَهًِْ لِلزَّوَالِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی هَبَطَ فِیهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ وَ لَیْسَ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ کَانَ أَوْلَی مِنْهُ عَظَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ عَظَّمَهُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) فَأَمَرَ أَنْ یَجْعَلَهُ عِیداً فَهُوَ یَوْمُ الْجُمُعَهًِْ وَ أَمَّا الْیَوْمُ الَّذِی وَلَدَتْ فِیهِ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) فَهُوَ یَوْمُ الثَّلَاثَاءِ لِأَرْبَعِ سَاعَاتٍ وَ نِصْفٍ مِنَ النَّهَارِ وَ النَّهَرُ الَّذِی وَلَدَتْ عَلَیْهِ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) عِیسَی (علیه السلام) هَلْ تَعْرِفُهُ قَالَ لَا قَالَ هُوَ الْفُرَاتُ وَ عَلَیْهِ شَجَرُ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ لَیْسَ یُسَاوَی بِالْفُرَاتِ شَیْءٌ لِلْکُرُومِ وَ النَّخِیلِ فَأَمَّا الْیَوْمُ الَّذِی حَجَبَتْ فِیهِ لِسَانَهَا وَ نَادَی قَیْدُوسُ وُلْدَهُ وَ أَشْیَاعَهُ فَأَعَانُوهُ وَ أَخْرَجُوا آلَ عِمْرَانَ لِیَنْظُرُوا إِلَی مَرْیَمَ (سلام الله علیها) فَقَالُوا لَهَا مَا قَصَّ اللَّهُ عَلَیْکَ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَیْنَا فِی کِتَابِهِ فَهَلْ فَهِمْتَهُ قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأْتُهُ الْیَوْمَ الْأَحْدَث.

امام کاظم (یعقوب‌بن‌جعفربن‌ابراهیم گوید: نزد امام کاظم (بودم که مردی مسیحی خدمت ایشان آمد… امام (به او فرمود: «اکنون برایت چیزی را توضیح می‌دهم که جز عدّه‌ی کمی از کسانی که به کتاب‌های آسمانی واردند می‌دانند. بگو ببینم اسم مادر مریم (چه بود و در کدام روز مریم در او دمیده شد چه ساعتی از روز بود و کدام روز مریم (عیسی (را زایید در چه ساعتی از روز»؟ نصرانی عرض کرد: «نمی‌دانم». فرمود: «نام مادر مریم (مرثا بود که به عربی وهیبه می‌شود، روزی که مریم (حامله شد ظهر جمعه بود همان روزی که روح الأمین در آن روز فرود آمد مسلمانان عیدی بزرگتر از آن ندارند خداوند آن روز را بزرگ داشته و حضرت محمّد (نیز به آن روز اهمیّت داده دستور داده آن را عید خود قرار دهند آن روز جمعه است. روزی که مریم (متولّد شد روز سه‌شنبه بود چهار ساعت و نیم از روز گذشته بود». بگو ببینم نهری که مریم (عیسی (را کنار آن زایید می‌شناسی؟ عرض کرد: «نه». فرمود: «فرات است که اطراف آن درخت خرما و انگور فراوان است، هیچ جا به اندازه‌ی آنجا دارای خرما و انگور نیست. امّا روزی که زبان مریم (بسته شد و قیدوس فرزندان و همکاران خود را جمع کرد و قبیله عمران را گرد آورد تا مریم (را مشاهده کنند به او نسبت‌هایی دادند که خداوند در کتاب خود برای تو و در قرآن کریم برای ما توضیح داده آن را خوانده‌ای»؟ گفت: «آری همین امروز آن را می‌خواندم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴

الکافی، ج۱، ص۴۷۹ / نورالثقلین

۳

(مریم/ ۱۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - اتَّخَذَتِ النَّصَارَی الْمَشْرِقَ قِبْلَهًًْ لِقَوْلِهِ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا فَاتَّخَذُوا مِیلَادَ عِیسَی (علیه السلام) قِبْلَهًًْ.

ابن‌عبّاس (مسیحیان مشرق را قبله‌ی قرار دادند؛ به خاطر سخن خداوند: وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا؛ پس محلّ ولادت عیسی (را قبله قرار دادند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴

فقه القرآن؛ ج۱، ص۱۴۶/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۲؛ «فاتخذوا میلاد عیسی قبله» محذوف

آیه فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا [17]

و میان خود و آنان حجابی افکند. [تا خلوتگاهش از هر نظر براى عبادت آماده باشد]. دراین‌هنگام، ما روح [و فرشته‌ی مقرّب] خود را به‌سوی او فرستادیم؛ و او در شکل انسانی بی‌عیب و نقص، بر مریم ظاهر شد.

۱

(مریم/ ۱۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِیّاً (علیه السلام) عَنِ الرُّوحِ قَالَ لَیْسَ هُوَ جَبْرَئِیلَ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) جَبْرَئِیلُ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ وَ الرُّوحُ غَیْرُ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) وَ کَانَ الرَّجُلُ شَاکّاً فَکَبُرَ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ عَظِیماً مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ یَزْعُمُ أَنَّ الرُّوحَ غَیْرُ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) قَالَ (علیه السلام) أَنْتَ ضَالٌّ تَرْوِی عَنْ أَهْلِ الضَّلَالِ یَقُولُ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ یُنَزِّلُ الْمَلائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِه فَالرُّوحُ غَیْرُ الْمَلَائِکَهًِْ. . وَ قَالَ لِمَرْیَمَ (سلام الله علیها) فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا.

امام علی (اصبغ‌بن‌نباته گوید: مردی درباره‌ی روح از علی (پرسید و گفت: «[آیا] آن جبرئیل نیست»؟ علی (فرمود: «جبرئیل از فرشتگان است و «روح» غیر از جبرئیل است». آن مرد شک داشت و این سخن بر او سنگین آمد و گفت: «سخن بزرگی گفتی؛ هیچ‌کس از مردم گمان نمی‌کند که روح غیر از جبرئیل است». فرمود: «تو گمراه هستی؛ از اهل گمراهی روایت می‌کنی. [دلیل من بر اینکه روح غیر از جبرئیل است این است که] خداوند به پیامبرش می‌فرماید: فرمان خدا (برای مجازات مشرکان و مجرمان،) فرا رسیده است برای آن عجله نکنید! منزّه و برتر است خداوند از آنچه همتای او قرار می‌دهند! فرشتگان را با روح (الهی) بفرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل می‌کند (نحل/۲۱). پس روح، غیر از فرشتگان است. … و به مریم (فرمود: فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶

بحار الأنوار، ج۹۴، ص۵/ الغارات؛ ج۱، ص۱۰۷/ مستدرک الوسایل؛ ج۷، ص۴۶۳؛ «اجد» بدل «احد»

۲

(مریم/ ۱۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً قَالَ فِی مِحْرَابِهَا فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا یَعْنِی جَبْرَئِیلَ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا؛ یعنی جبرئیل را به‌سوی او فرستادیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۱۵/ قصص الأنبیاءللراوندی؛ ص۲۶۴

آیه قالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّا [18]

[مريم سخت ترسيد و] گفت: «اگر خدا ترس هستی، من از تو، به خدای رحمان پناه می‌برم».

۱

(مریم/ ۱۸)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ الْبَاقِرُ (علیه السلام) إِنَّ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) بُشِّرَتْ بِعِیسَی فَبَیْنَا هِیَ فِی الْمِحْرَابِ إِذْ تَمَثَّلَ لَهَا الرُّوحُ الْأَمِینُ بَشَراً سَوِیّاً قالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّا.

امام باقر (زمانی مریم (به عیسی (بشارت داده شد که در محراب بود؛ وقتی روح‌الأمین در شکل انسانی بی‌عیب و نقص، بر مریم (ظاهر شد، گفت: «اگر خدا ترس هستی، من از تو، به خدای رحمان پناه می‌برم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۱۵/ قصص الأنبیاءللراوندی؛ ص۲۶۴

۲

(مریم/ ۱۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّا یَعْنِی: إِنْ کُنْتَ مَنْ یَتَّقِی اللَّهَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (قَالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنکَ إِن کُنتَ تَقِیًّا؛ یعنی اگر از جمله کسانی هستی که از خداوند می¬ترسی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶

القمی؛ ج۲، ص۴۸

آیه قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلاماً زَکِیًّا [19]

گفت: «من تنها فرستاده‌ی پروردگار توام؛ [آمده‌ام] تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم».

۱

(مریم/ ۱۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِیلُ: إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلاماً زَکِیًّا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (جبرئیل به او گفت: إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلَامًا زَکِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۴۸/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴

۲

(مریم/ ۱۹)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ الْبَاقِرُ (علیه السلام) إِنَّ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) بُشِّرَتْ بِعِیسَی فَبَیْنَا هِیَ فِی الْمِحْرَابِ إِذْ تَمَثَّلَ لَهَا الرُّوحُ الْأَمِینُ بَشَراً سَوِیّاً قالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّا، قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلاماً زَکِیًّا فَتَفَلَ فِی جَیْبَهَا فَحَمَلَتْ بِعِیسَی (علیه السلام) فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ وَلَدَتْ وَ قَالَ لَمْ یَکُنْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ شَجَرَهًٌْ إِلَّا یُنْتَفَعُ بِهَا وَ لَهَا ثَمَرَهًٌْ وَ لَا شَوْکَ لَهَا حَتَّی قَالَتْ فَجَرَهًُْ بَنِی آدَمَ (علیه السلام) کَلِمَهًَْ السُّوءِ فَاقْشَعَرَّتِ الْأَرْضُ وَ شَاکَتِ الشَّجَرُ وَ أَتَی إِبْلِیسُ تِلْکَ اللَّیْلَهًَْ فَقِیلَ لَهُ وُلِدَ اللَّیْلَهًَْ وَلَدٌ لَمْ یَبْقَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ صَنَمٌ إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهِ وَ أَتَی الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ یَطْلُبُهُ فَوَجَدَهُ فِی بَیْتِ دَیْرٍ قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَهًُْ فَذَهَبَ یَدْنُو فَصَاحَتِ الْمَلَائِکَهًُْ تَنَحَّ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَبُوهُ فَقَالَتْ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ آدَم (علیه السلام).

امام باقر (مریم (درحالی‌که در محراب بود به او بشارت عیسی (داده شد و خداوند روح خود یعنی جبرئیل را به‌سوی او فرستادیم جبرئیل برای مریم (به شکل انسانی کامل ظاهر گشت، [مریم سخت ترسید و] گفت: «اگر خدا ترس هستی، من از تو، به خدای رحمان پناه می‌برم». گفت: «من تنها فرستاده‌ی پروردگار توام؛ [آمده‌ام] تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم». آن¬گاه در گریبان مریم دمید و او به عیسی (آبستن شد و طولی نکشید که وضع حمل کرد. بر زمین درختی وجود نداشت مگر آنکه دارای میوه بود و خار نداشت و آدمیان از آن سود می‌بردند، تا اینکه انسان‌های فاجر و معصیت‌کار سخن زشت بر زبان راندند، پس زمین به لرزه درآمد و درختان خاردار شدند، ابلیس در شب میلاد عیسی (آمد و به او گفته شد: «امشب پسری متولد شده است که تمام بت‌های روی زمین در برابر او بر زمین افتاده‌اند». بنابراین ابلیس در طلب آن نوزاد شرق و غرب زمین را گشت تا اینکه او را در خانه‌ای که مخصوص عبادت بود و ملائکه اطرافش را گرفته بودند یافت، سپس به او نزدیک شد، آن¬گاه ملائکه فریاد زدند: «کناره‌گیری کن»، ابلیس به آنان گفت: «پدر او کیست»؟ گفتند: «مَثَل خلقت او همچون مَثَل آدم است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۱۵/ قصص الأنبیاءللراوندی؛ ص۲۶۴

۳

(مریم/ ۱۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلاماً زَکِیًّا قِیلَ: یُرِیدُ نَبِیّاً.

ابن‌عبّاس (جبرئیل گفت: إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلاماً زَکِیًّا؛ که به او پیامبر می‌گویند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۴

آیه قالَتْ أَنَّی یَکُونُ لی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنی بَشَرٌ وَ لَمْ أَکُ بَغِیًّا [20]

گفت: «چگونه ممکن است پسری برای من باشد؟! درحالی‌که تاکنون انسانی با من تماس نداشته، و زن آلوده‌ای نبوده‌ام»!

۱

(مریم/ ۲۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ فِی الْعَادَهًِْ أَنْ تَحْمِلَ الْمَرْأَهًُْ مِنْ غَیْرِ فَحْلٍ فَقَالَتْ أَنَّی یَکُونُ لِی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَ لَمْ أَکُ بَغِیًّا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (مریم (که تا آن لحظه نشنیده بود زنی بدون شوهر باردار شود، باحالت ترس و انکار گفت: «أَنَّی یَکُونُ لِی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَ لَمْ أَکُ بَغِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۴۸/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴

آیه قالَ کَذلِکِ قالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ کانَ أَمْراً مَقْضِیًّا [21]

گفت: «این‌گونه پروردگارت فرموده: این کار بر من آسان است. [ما او را مى‌آفرينيم] تا او را برای مردم نشانه‌ای قرار دهیم؛ و رحمتی باشد از سوی ما؛ و این امری است پایان‌یافته [و گفتگو ندارد]».

۱

(مریم/ ۲۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَمْ یَعْلَمْ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) أَیْضاً کَیْفِیَّهًَْ الْقُدْرَهًِْ فَقَالَ لَهَا کَذلِکِ قالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ کانَ أَمْراً مَقْضِیًّا قَالَ فَنَفَخَ فِی جَیْبِهَا فَحَمَلَتْ بِعِیسَی (علیه السلام) بِاللَّیْلِ فَوَضَعَتْهُ بِالْغَدَاهًِْ وَ کَانَ حَمْلُهَا تِسْعَ سَاعَاتٍ جَعَلَ اللَّهُ الشُّهُورَ لَهَا سَاعَات.

علیّ‌بن‌ابراهیم (جبرئیل که خود نیز کیفیّت امر حقّ و قدرت الهی را نمی‌دانست به مریم (گفت: کَذلِکِ قالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ کانَ أَمْراً مَقْضِیًّا، پس جبرئیل در گریبان مریم (دمید و او در همان شب به عیسی (باردار شد و صبح نوزاد او را به دنیا آورد و مدّت حمل او نُه ساعت بود که خداوند هرساعت را برابر یک ماه قرار داده بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۴۸؛ «من النهار» زیادهًْ و «ل‌ها الشهود» بدل «الشهودلها» / قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴؛ «و لنجعله آتیه للناس… وکان امر مقضیا» محذوف و «فی» بدل «ب» و «ل‌ها الشهود» بدل «الشهودلها»

۲

(مریم/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام): لِمَ خَلَقَ اللَّهُ عِیسَی (علیه السلام) مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ خَلَقَ سَائِرَ النَّاسِ مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ؟ فَقَالَ: لِیَعْلَمَ النَّاسُ تَمَامَ قُدْرَتِهِ وَ کَمَالَهَا وَ یَعْلَمُوا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَی أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً مِنْ أُنْثَی مِنْ غَیْرِ ذَکَرٍ کَمَا هُوَ قَادِرٌ عَلَی أَنْ یَخْلُقَهُ مِنْ غَیْرِ ذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی وَ إِنَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَعَلَ ذَلِکَ لِیُعْلَمَ أَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

امام صادق (ابوبصیر گوید: به امام صادق (عرض کردم: «چرا همانا خداوند حضرت عیسی (را بدون پدر خلق کرد و سایر مردم جز از پدر و مادر خلق نشدند [و نمی‌شوند]». فرمود: «برای آنکه مردم تمامیّت و کمال قدرت خدای قادر را بدانند که می‌تواند و قادر است بدون پدر و مادر خلق نماید و نیز بدون پدر خلق کند، همچنان‌که قادر است مردم را با پدر و مادر خلق نماید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸

علل الشرایع، ج۱، ص ۱۵

۳

(مریم/ ۲۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ سَأَلُوهُ (علیه السلام) عَنِ الْمُتَشَابِهِ فِی الْقَضَاءِ فَقَالَ هُوَ عَشَرَهًُْ أَوْجَهٍ مُخْتَلِفَهًُْ الْمَعْنَی فَمِنْهُ قَضَاءُ فَرَاغٍ وَ قَضَاءُ عَهْدٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ إِعْلَامٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ فِعْلٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ إِیجَابٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ کِتَابٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ إِتْمَامٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ حُکْمٍ وَ فَصْلٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ خَلْقٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ نُزُولِ الْمَوْت… أَمَّا قَضَاءُ الْکِتَابِ وَ الْحَتْمِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی فِی قِصَّهًِْ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) وَ کانَ أَمْراً مَقْضِیًّا أَیْ مَعْلُوما.

امام علی (و همچنین از ایشان درباره‌ی متشابهات لفظ «قضاء» در قرآن سؤال نمودند که فرمود: «این لفظ بر ده وجه در قرآن آمده است که معانی متفاوتی دارند و شامل معانی فراغت، عهد، اعلام و آگاهی دادن، انجام کار، واجب کردن، مکتوب و حتمی کردن، اتمام، حکم، خلق و نزول مرگ می‌باشد. … امّا «قضاء» به‌معنی «قطعی و حتمی‌بودن»، پس سخن خدای تعالی در قصّه‌ی مریم (است: وَ کانَ أَمْراً مَقْضِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۹

آیه فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّا [22]

سرانجام [مريم] به او (عیسی) باردار شد؛ و او را به نقطه‌ی دور دستی برد.

۱

(مریم/ ۲۲)

الباقر (علیه السلام) - وَ رُوِیَ عَنِ الْبَاقِرِ (علیه السلام) أَنَّهُ تَنَاوَلَ جَیْبَ مِدْرَعَتِهَا فَنَفَخَ نَفْخَهًًْ فَکَمَلَ الْوَلَدُ فِی الرَّحِمِ مِنْ سَاعَتِهِ کَمَا یَکْمُلُ الْوَلَدُ فِی أَرْحَامِ النِّسَاءِ تِسْعَهًَْ أَشْهُرٍ فَخَرَجَتْ مِنَ الْمُسْتَحَمِّ وَ هِیَ حَامِلٌ مُثْقِلٌ فَنَظَرَتْ إِلَیْهَا خَالَتُهَا فَأَنْکَرَتْهَا وَ مَضَتْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) عَلَی وَجْهِهَا مُسْتَحْیِیَهًًْ مِنْ خَالَتِهَا وَ مِنْ زَکَرِیَّا (علیه السلام).

امام باقر (از امام باقر (روایت شده که جبرئیل جیب پوشش مخصوص عبادت که بر تن مریم (بود را گرفت و یک بار در آن دمید، پس بچّه فوراً در رحم او کامل گشت آن¬گونه که بعد از گذشت نُه ماه در رحم زنان کامل می¬گردد، سپس درحالی‌که باردار و سنگین شده بود از حمام خارج شد و خاله¬اش به او نگاه و سرزنشش کرد، مریم (درحالی‌که در مقابل خاله و شوهر خاله¬اش زکریا احساس شرمندگی می¬کرد، راه در پیش گرفت و آهنگ رفتن کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص ۲۲۵ / نورالثقلین

۲

(مریم/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ مَرْیَمَ (علیه السلام) حَمَلَتْ بِعِیسَی (علیه السلام) تِسْعَ سَاعَاتٍ کُلُ سَاعَهًٍْ شَهْرا.

امام صادق (همانا مریم (عیسی (را پس از نه ساعت وضع حمل کرد و هر ساعت به‌اندازه‌ی یک ماه بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰

الکافی، ج۸، ص۳۳۲ / البرهان

۳

(مریم/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - کَانَتْ مُدَّهًُْ حَمْلِهَا تِسْعَ سَاعَات.

امام صادق (مدّت بارداری او نُه ساعت بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰

بحار الأنوار، ج۴۳، ص۴۸ / نورالثقلین

۴

(مریم/ ۲۲)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه): لَمْ یَکُنْ بَیْنَ الِانْتِبَاذِ وَ الْحَمْلِ إِلَّا سَاعَهًٌْ وَاحِدَهًٌْ لِأَنَّهُ تَعَالَی لَمْ یَذْکُرْ بَیْنَهُمَا فَصْلًا لِأَنَّهُ قَالَ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ.

ابن‌عبّاس (فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیّاً. بین بردن [به نقطه‌ی دور دست] و آبستن‌شدن جز یک ساعت فاصله نبود؛ چون خدای تعالی بین آن دو، فاصله‌ای بیان نفرمود؛ چون فرمود: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۵

۵

(مریم/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - لَمْ یُولَدْ لِسِتَّهًِْ أَشْهُرٍ إِلَّا عِیسَی‌بْنُ‌مَرْیَمَ (علیه السلام) و الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام).

امام صادق (فرزندی شش ماهه متولّد نشد، جز عیسی‌بن‌مریم و حسین‌بن‌علی (.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰

الکافی، ج۲، ص۵۰۸ / البرهان/ نورالثقلین

۶

(مریم/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - لَمْ یَعِشْ وَلَدٌ قَطُّ لِسِتَّهًِْ أَشْهُرٍ غَیْرُ الْحُسِیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ عِیسَی‌بْنِ‌مَرْیَمَ (علیه السلام).

امام صادق (هیچ فرزندی شش ماهه به دنیا نیامده است، مگر عیسی‌بن‌مریم و حسین‌بن‌علی (.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰

نورالثقلین

۷

(مریم/ ۲۲)

السّجاد (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّا قَالَ خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّی أَتَتْ کَرْبَلَاءَ فَوَضَعَتْهُ فِی مَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَیْلَتِهَا.

امام سجّاد (فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَکَانًا قَصِیًّا؛ او از دمشق خارج شد تا اینکه به کربلا رسید و عیسی (را در جایگاه قبر حسین (قرار داد و سپس همان شب برگشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰

تهذیب الأحکام؛ ج۶، ص۷۳/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۱۲/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۶؛ «فحملته» محذوف/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۴، ص۵۱۷/ نورالثقلین/ البرهان

۸

(مریم/ ۲۲)

الرّضا (علیه السلام) - لَیْلَهًُْ خَمْسَهًٍْ‌وَ‌عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَهًِْ وُلِدَ فِیهَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) وَ وُلِدَ فِیهَا عِیسَی‌بْنُ‌مَرْیَمَ (علیه السلام).

امام رضا (در شب بیست‌وپنجم ذی‌القعده حضرت ابراهیم و عیسی‌بن‌مریم (به دنیا آمده‌اند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰

من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۸۹ / نورالثقلین

۹

(مریم/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا وُلِدَ الْمَسِیحُ أَخْفَی اللَّهُ وِلَادَتَهُ وَ غَیَّبَ شَخْصَهُ لِأَنَّ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) لَمَّا حَمَلَتْهُ انْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّا ثُمَّ إِنَّ زَکَرِیَّا (علیه السلام) وَ خَالَتَهَا أَقْبَلَا یَقُصَّانِ أَثَرَهَا حَتَّی هَجَمَا عَلَیْهَا.

امام صادق (هنگامی که عیسی (متولّد شد، خداوند ولادت او را مخفی نگاه داشت و از دیدگان پنهانش داشت، چرا که مریم (آن-گاه که به عیسی آبستن شد، او را به مکان دور افتاده¬ای برد، سپس زکریا (و همسرش که خاله مریم بود، دنبال او به راه افتادند و تعقیبش کردند تا اینکه در نهایت بر او هجوم بردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۱۳

۱۰

(مریم/ ۲۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) عَنْ آبَائِهِ قَالَ (علیه السلام) إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) لَمَّا رَجَعَ مِنْ وَقْعَهًِْ الْخَوَارِجِ اجْتَازَ بِالزَّوْرَاءِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهَا الزَّوْرَاءُ فَسِیرُوا وَ جَنِّبُوا عَنْهَا فَإِنَّ الْخَسْفَ أَسْرَعُ إِلَیْهَا مِنَ الْوَتَدِ فِی النُّخَالَهًِْ فَلَمَّا أَتَی یَمْنَهًَْ السَّوَادِ إِذَا هُوَ بِرَاهِبٍ فِی صَوْمَعَهًٍْ لَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: لَا تَنْزِلْ هَذِهِ الْأَرْضَ بِجَیْشِکَ. قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا لَا یَنْزِلُهَا إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ یُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ هَکَذَا نَجِدُ فِی کُتُبِنَا. فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام): أَنَا وَصِیُّ سَیِّدِ الْأَنْبِیَاءِ وَ سَیِّدُ الْأَوْصِیَاءِ. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: فَأَنْتَ إِذَنْ أَصْلَعُ قُرَیْشٍ وَ وَصِیُّ مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام): أَنَا ذَلِکَ. فَنَزَلَ الرَّاهِبُ إِلَیْهِ فَقَالَ: خُذْ عَلَیَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ إِنِّی وَجَدْتُ فِی الْإِنْجِیلِ نَعْتَکَ وَ أَنَّکَ تَنْزِلُ أَرْضَ بَرَاثَا بَیْتَ مَرْیَم (سلام الله علیها) وَ أَرْضَ عِیسَی (علیه السلام) فَأَتَی أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَوْضِعا فَلَکَزَهُ بِرِجْلِهِ فَانْبَجَسَتْ عَیْنٌ خَرَّارَهًٌْ فَقَالَ: هَذِهِ عَیْنُ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) الَّتِی أُنْبِعَتْ لَهَا ثُمَ قَالَ: اکْشِفُوا هَاهُنَا عَلَی سَبْعَهًَْ عَشَرَ ذِرَاعاً فَکُشِفَ فَإِذَا بِصَخْرَهًٍْ بَیْضَاءَ فَقَالَ (علیه السلام): عَلَی هَذِهِ وَضَعَتْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) عِیسَی (علیه السلام) مِنْ عَاتِقِهَا وَ صَلَّتْ هَاهُنَا ثُمَّ قَالَ أَرْضُ بَرَاثَا هَذِهِ بَیْتُ مَرْیَم (سلام الله علیها).

امام علی (امام سجّاد (از پدرانش روایت فرمود: «وقتی امیرالمؤمنین (از جنگ با خوارج بازگشتند، از بیابان زوراء عبور کرده و به مردم فرمود: «اینجا زوراء است، پس به‌سرعت حرکت کنید و از اینجا دوری نمایید، چون وقوع خسف (فروبردن زمین و وقوع گسل) در اینجا سریعتر از فرورفتن میخ در دیوار کاه‌گلی است». وقتی به عینهًْ السّواد رسیدند، در آنجا راهبی را در صومعه‌ای دیدند. راهب عرضه داشت: «در این سرزمین پیاده نشوید»، حضرت از علّت آن سؤال کردند. راهب گفت: «چون در اینجا کسی جز پیامبر و وصیّ او که در راه خدای عزّوجلّ جهاد کرده پیاده نمی‌شود». و ما این مطلب را در کتب خود یافته‌ایم». امیرالمؤمنین (فرمود: «من وصیّ سید انبیاء (سید اوصیاء علی (هستم». راهب گفت: «ما در روایات خود خوانده‌ایم، وصیّ محمّد (از خاندان قریش و مردیست که موی پیشانیش کم است». امیرالمؤمنین (فرمود: «من همان هستم». راهب به‌سوی آن حضرت شتافت و گفت: «من صفات تو را در انجیل خوانده‌ام، مطابق شریعت اسلام بر ما نازل شو، اینجا سرزمین براثا خانه‌ی مریم (و عیسی (است». امیرالمؤمنین (پیاده شد و به‌جانب موضعی رفت و با پای خود ضربه‌ای به زمین زد، ناگهان چشمه‌ای از زمین جوشید. حضرت فرمود: «این چشمه‌ایست که خداوند برای مریم (از زمین بیرون آورد»، سپس فرمود: «این نقطه را تا هفده‌ذراع بشکافید»، چنین کردند، ناگهان به سنگ سفیدی رسیدند. حضرت فرمود: «این سنگی است که مریم (عیسی (را روی آن وضع حمل نمود و مریم (در همین‌جا نماز خواند. اینجا سرزمین براثا خانه مریم (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۱۰

آیه فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ یا لَیْتَنی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا [23]

درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی کشاند؛ [آن قدر ناراحت شد كه] گفت: «ای کاش پیش از این مرده بودم، و کاملاً فراموش شده بودم»!

۱

(مریم/ ۲۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - نَظَرَتْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) إِلَی أَکَمَهًٍْ فَصَعِدَتْ مُسْرِعَهًًْ فَإِذَا عَلَیْهَا جِذْعُ النَّخْلَهًِْ لَیْسَ عَلَیْهَا سَعَفٌ وَ الْجِذْعُ سَاقُ النَّخْلَهًِْ فَالْتَجَأَتْ إِلَیْهَا لِتَسْتَنِدَ إِلَیْهَا.

ابن‌عبّاس (مریم (به تپّه‌ای نگاه کرد و باسرعت بالا رفت و ناگهان بالای آن درخت خرمایی بود که شاخه‌ای نداشت و «الجذع» تنه‌ی درخت خرما است پس به آن پناهنده شد تا به آن تکیه کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۵

۲

(مریم/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ نَخْلَهًَْ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) إِنَّمَا کَانَتْ عَجْوَهًًْ وَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فَمَا نَبَتَ مِنْ أَصْلِهَا کَانَ عَجْوَهًًْ وَ مَا کَانَ مِنْ لُقَاطٍ فَهُوَ لَوْن.

امام صادق (امام صادق (فرمود: «درخت خرمای مریم ([که پس از زاییدن عیسی (مأمور به خوردن از آن شد] خرمای عجوه (بهترین نوع خرما) بود و از آسمان فرود آمد، پس هرچه از ریشه آن رویید، عجوه شد و آنچه هسته‌اش از این‌سو و آن‌سو گرفته و کاشته شد لون (خرمای پست) گردید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲

الکافی، ج۱، ص۴۰۰/ نورالثقلین

۳

(مریم/ ۲۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَلَمَّا بَلَغَتِ النَّخْلَهًَْ أَخَذَهَا الْمَخَاضُ فَوَضَعَتْ بِعِیسَی (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (وقتی به آن نخل رسید، درد زایمان او را فرا گرفت و عیسی (را وضع حمل نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۴۸/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴

۴

(مریم/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ یَحْیَی‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ قَالَ: کُنَّا بِالْحِیرَهًِْ فَرَکِبْتُ مَعَ أَبِی‌عَبْداللَّهِ (علیه السلام) فَلَمَّا صِرْنَا حِیَالَ قَرْیَهًٍْ فَوْقَ الْمَاصِرِ قَالَ: هِیَ هِیَ حِینَ قَرُبَ مِنَ الشَّطِّ وَ صَارَ عَلَی شَفِیرِ الْفُرَاتِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ: أَ تَدْرِی أَیْنَ وُلِدَ عِیسَی (علیه السلام)؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فِی هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِی أَنَا فِیهِ جَالِسٌ. ثُمَّ قَالَ: أَ تَدْرِی أَیْنَ کَانَتِ النَّخْلَهًُْ؟ قُلْتُ: لَا. فَمَدَّ یَدَهُ خَلْفَهُ فَقَالَ: فِی هَذَا الْمَکَانِ. ثُمَّ قَالَ: أَ تَدْرِی مَا الْقَرَارُ وَ مَا الْمَاءُ الْمَعِینُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هَذَا هُوَ الْفُرَاتُ. ثُمَّ قَالَ: أَ تَدْرِی مَا الرَّبْوَهًُْ؟ قُلْتُ: لَا. فَأَشَارَ بِیَدِهِ عَنْ یَمِینِهِ فَقَالَ: هَذَا هُوَ الْجَبَلُ إِلَی النَّجَفِ وَ قَالَ: إِنَّ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) ظَهَرَ حَمْلُهَا وَ کَانَتْ فِی وَادٍ فِیهِ خَمْسُمِائَهًِْ بِکْرٍ یَتَعَبَّدْنَ وَ قَالَ: حَمَلَتْهُ تِسْعَ سَاعَاتٍ فَلَمَّا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ خَرَجَتْ مِنَ الْمِحْرَابِ إِلَی بَیْتِ دَیْرٍ لَهُمْ فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّخْلَهًِْ فَوَضَعَتْهُ فَحَمَلَتْهُ فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَی قَوْمِهَا فَلَمَّا رَأَوْهَا فَزِعُوا فَاخْتَلَفَ فِیهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ ابْنُ‌اللَّهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ عَبْدُ‌اللَّهِ وَ نَبِیُّهُ وَ قَالَتِ الْیَهُودُ بَلْ هُوَ ابْنُ‌الْهَنَهًْ.

امام صادق (یحیی‌بن‌عبدالله گوید: در «حیره» بودیم که به همراه امام صادق (سوار شدم. هنگامی‌که روبروی آبادیی از روی آبگیرها منتقل شدیم، وقتی به ساحل رودخانه نزدیک شد فرمود: «آن همان است». و به کرانه‌ی رودخانه فرات منتقل شد. سپس فرود آمد و دو رکعت نماز خواند. فرمود: «آیا می‌دانی عیسی (کجا متولّد شد»؟ عرض کردم: «نه». فرمود: «در این مکانی که من در آن نشسته‌ام». پرسید: «آیا می‌دانی درخت خرما کجا بود»؟ عرض کردم: «نه». دستش را به‌طرف پشت سرش دراز کرد و فرمود: «در این مکان». و فرمود: «آیا می‌دانی «القرار» و «الماء المعین» که در آیه پنجاه سوره‌ی مؤمنون آمده: وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْیمََ وَ أُمَّهُ ءَایَةً وَ ءَاوَیْنَاهُمَا إِلیَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِین چیست»؟ عرض کردم: «نه». [با اشاره به فرات] فرمود: «[منظور از] آن فرات است». سپس فرمود: «آیا می‌دانی رَبْوَةٍ چیست»؟ عرض کردم: «نه». با دستش به‌طرف راستش اشاره کرد و فرمود: «این همان کوه است که به‌طرف نجف است». و فرمود: «بارداری مریم (ظاهر شد و درجایی بود که در آن پانصد زن باکره عبادت می‌کردند» و فرمود: «نه ساعت او را [در شکمش] حمل کرد و وقتی درد زایمان بر او فشار آورد، از محراب خارج شد و به‌سوی خانه‌ی دیری که داشتند رفت. درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی کشاند و او زایمان کرد؛ سپس او را حمل کرد و به‌سوی قومش برد و هنگامی‌که مریم (را دیدند، وحشت کردند و بنی‌اسرائیل در مورد عیسی (اختلاف کردند؛ بعضی از آن‌ها گفتند: «او فرزند خدا است» و بعضی از آن‌ها گفتند: «او بنده‌ی خدا و پیامبر او است». و یهود گفتند: «بلکه او فرزند مردی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۱۶

۵

(مریم/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - وَ قَدْ وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا وَ هِیَ تَقُولُ یا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا فَأَطْلَقَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ لِسَانَهُ بِعُذْرِهَا وَ إِظْهَارِ حُجَّتِهَا فَلَمَّا ظَهَرَ اشْتَدَّتِ الْبَلْوَی وَ الطَّلَبُ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ أَکَبَّ الْجَبَابِرَهًُْ وَ الطَّوَاغِیتُ عَلَیْهِمْ حَتَّی کَانَ مِنْ أَمْرِ الْمَسِیحِ مَا قَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ بِه.

امام صادق (آنگاه به سر وقت او رسیدند که وضع حمل کرده بود و می‌گفت: «ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلّی فراموش می‌شدم». خدای تعالی زبان مسیح (را گشود تا عذر او باشد و حجّت مریم (را اظهار کند و چون ظاهر شد گرفتاری و تعقیب بنی‌اسرائیل شدّت گرفت و سرکشان و طاغوتیان بر آن‌ها فشار آوردند تا جایی‌که کار مسیح (بدان‌جا رسید که خدای تعالی از آن خبر داده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۴۸/ کمال الدین؛ ج۱، ص۱۵۸؛ «ظهرت» بدل «ظهر»

۶

(مریم/ ۲۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَوَضَعَتْ بِعِیسَی (علیه السلام) فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَیْهِ قَالَتْ یا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا مَا ذَا أَقُولُ لِخَالِی وَ مَا ذَا أَقُولُ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (عیسی (را وضع حمل نمود، زمانی‌که مریم (به نوزاد نگریست، از بیم تهمت مردم با خود گفت: «ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلّی فراموش می‌شدم، حال به خاله‌ی خود و بنی‌اسرائیل چه بگویم»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۴۸/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴

۷

(مریم/ ۲۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا أیْ شَیْئاً حَقِیراً مَتْرُوکاً.

ابن‌عبّاس (وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیّاً؛ یعنی چیز حقیر متروکی [بودم].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۵

۸

(مریم/ ۲۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ: … فَقَالَ (علیه السلام): عَلَی هَذِهِ وَضَعَتْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) عِیسَی (علیه السلام) مِنْ عَاتِقِهَا وَ صَلَّتْ هَاهُنَا ثُمَّ قَالَ أَرْضُ بَرَاثَا هَذِهِ بَیْتُ مَرْیَم (سلام الله علیها).

امام علی (از امام سجّاد (روایت است… امام علی (فرمود: … مریم (عیسی (را بر روی این صخره به دنیا آورد و اینجا نماز گزارد، سپس فرود: «سرزمین براثا، این خانه مریم (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴

الأمالی (للطوسی)، ص ۲۰۰/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۴۸/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴

آیه فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا [24]

ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که: «غمگین مباش! پروردگارت زیر پای تو چشمه‌ی آبی [گوارا] قرار داده است.

۱

(مریم/ ۲۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَنَادَاهَا عِیسَی (علیه السلام) مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا أَیْ نَهَرا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (عیسی (در زیر پایش او را مخاطب قرار داد: «ای مادر نترس، خداوند در زیر پایت نهر آبی جریان داده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴

القمی، ج۲، ص۴۹/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۹

۲

(مریم/ ۲۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فَسَمِعَ جَبْرَئِیلُ کَلَامَهَا وَ عَرَفَ جَزَعَهَا فَنادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا وَ کَانَ أَسْفَلَ مِنْهَا تَحْتَ الْأَکَمَهًِْ.

ابن‌عبّاس (جبرئیل سخن مریم (را شنید و بی‌تابی او را فهمید؛ فَناداها مِنْ تَحْتِها؛ پایین‌تر از او پایین تپه بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۶

۳

(مریم/ ۲۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا وَ کَانَ نَهَراً قَدِ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ اللَّهُ الْمَاءَ فِیهِ لِمَرْیَمَ (سلام الله علیها) وَ أَحْیَا ذَلِکَ الْجِذْعَ حَتَّی أَثْمَرَ وَ أَوْرَقَ.

ابن‌عبّاس (قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا. رودی که به‌واسطه‌ی آن برای مریم (آب فرستاده و آن درخت خشکیده را تازه کرده تا سبز شود و میوه دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۶

۴

(مریم/ ۲۴)

الباقر (علیه السلام) - ضَرَبَ جَبْرَئِیلُ بِرِجْلِهِ فَظَهَرَ مَاءٌ عَذْبٌ.

امام باقر (جبرئیل با پایش زد؛ در نتیجه آب گوارایی ظاهر شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۶

۵

(مریم/ ۲۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَ قَدَمَیْکِ نَهَراً تَشْرَبِینَ مِنْهُ وَ مَتَطَهِّرِینَ مِنَ النِّفَاسِ.

ابن‌عبّاس (خداوند زیر پاهایت رودی قرار داده؛ از آن بنوش و از نفاس پاکی جو.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۶

۶

(مریم/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - أَبُوعُبَیْدَهًَْ عَنِ الصَّادِق (علیه السلام) قَالَ: بَکَتْ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) عَلَی أَبِیهَا خَمْسَهًًْ وَ سَبْعِینَ یَوْماً وَ کَانَ جَبْرَئِیلُ یَأْتِیهَا وَ یُخْبِرُهَا بِحَالِ أَبِیهَا وَ یُعَزِّیهَا وَ یُخْبِرُهَا بِالْحَوَادِثِ بَعْدَهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَکْتُبُ ذَلِکَ وَ هَذَا کَقَوْلِهِ تَعَالَی فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِی.

امام صادق (ابوعبیده گوید: امام صادق (فرمود: «فاطمه (بر پدرش هفتادوپنج روز گریه کرد و جبرئیل نزد او می‌آمد و او را از حال پدرش آگاه می‌ساخت و به او تسلیت می‌گفت و از حوادث بعد از او خبر می‌داد و علی (آن را می‌نوشت و این مانند سخن خدای تعالی است: فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶

المناقب، ج۳، ص۳۳۷

۷

(مریم/ ۲۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عُمَرَ و أَبِی‌سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَا کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذْ دَخَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ (رحمة الله علیه) وَ أَبُوذَرٍّ (رحمة الله علیه) الْغِفَارِیُّ وَ الْمِقْدَادُ‌بْنُ‌الْأَسْوَدِ وَ عَمَّارُ‌بْنُ‌یَاسِرٍ وَ حُذَیْفَهًُْ‌بْنُ‌الْیَمَانِ وَ أَبُوالْهَیْثَمِ‌بْنُ‌التَّیِّهَانِ وَ خُزَیْمَهًُْ‌بْنُ‌ثَابِتٍ ذُو الشَّهَادَتَیْنِ وَ أَبُوالطُّفَیْلِ عَامِرُ‌بْنُ‌وَاثِلَهًَْ فَجَثَوْا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ وَ الْحُزْنُ ظَاهِرٌ فِی وُجُوهِهِمْ فَقَالُوا فَدَیْنَاکَ بِالْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ یَا رَسُولَ اللَّه إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمٍ فِی أَخِیکَ وَ ابْنِ عَمِّکَ مَا یَحْزُنُنَا وَ إِنَّا نَسْتَأْذِنُکَ فِی الرَّدِّ عَلَیْهِمْ فَقَالَ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا عَسَاهُمْ یَقُولُونَ فِی أَخِی وَ ابْنِ عَمِّی عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالُوا یَقُولُونَ أَیُّ فَضْلٍ لِعَلِیٍّ فِی سَبْقِهِ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا أَدْرَکَهُ الْإِسْلَامُ طِفْلًا وَ نَحْوَ هَذَا الْقَوْلِ فَقَالَ (صلی الله علیه و آله) فَهَذَا یَحْزُنُکُمْ قَالُوا إِی وَ اللَّهِ فَقَالَ بِاللَّهِ أَسْأَلُکُم… وَ هَذَا عِیسَی‌ابْنُ‌مَرْیَمَ (علیه السلام) قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ فِیهِ فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا إِلَی قَوْلِهِ إِنْسِیًّا فَکَلَّمَ أُمَّهُ وَقْتَ مَوْلِدِهِ وَ قَالَ حِینَ أَشَارَتْ إِلَیْهِ {فَ} قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ فَتَکَلَّمَ (علیه السلام) فِی وَقْتِ وِلَادَتِهِ وَ أُعْطِیَ الْکِتَابَ وَ النُّبُوَّهًَْ وَ أُوصِیَ بِالصَّلَاهًِْ وَ الزَّکَاهًِْ فِی ثَلَاثَهًِْ أَیَّامٍ مِنْ مَوْلِدِهِ وَ کَلَّمَهُمْ فِی الْیَوْمِ الثَّانِی مِنْ مَوْلِدِهِ.

پیامبر (ابی‌عمر و ابوسعید خدری گویند: «در حضور رسول خدا (نشسته بودیم که سلمان فارسی (و ابوذر غفاری (و مقدادبن‌اسود (و عماربن‌یاسر (و حذیفهًْ‌بن‌یمان و ابوالهیثم‌بن‌تیهان و خزیمهًْ‌بن‌ثابت ذوالشهادتین و ابوالطفیل عامربن‌واثله آمدند و مقابل پیامبر (زانو زدند و اندوه بر چهره‌ی ایشان آشکار بود. و گفتند: «ای رسول خدا (! پدر و مادرمان به فدای تو باد. ما از گروهی درباره‌ی برادر و پسر عمویت سخنانی می‌شنویم که اندوهگین می‌شویم و اکنون از شما اجازه می‌خواهیم که پاسخ آنان را بدهیم». پیامبر فرمود: «چه چیزی درباره‌ی برادر و پسر عمویم علیّ‌بن‌ابی‌طالب (می‌گویند»؟ گفتند: «می‌گویند چه فضیلتی برای علی (در مورد پیشی‌گرفتن او به اسلام آوردن است و حال آنکه به‌هنگام ظهور اسلام او کودک و کوچک بوده است و امثال این سخنان». پیامبر (پرسید: «همین موضوع شما را اندوهگین می‌سازد»؟ گفتند: «آری به خدا سوگند». پیامبر (فرمود: «شما را به خدا سوگند از شما می‌پرسم… مگر درباره عیسی بن مریم (خدای عزّ‌وجلّ چنین نفرموده است: فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا… مگر عیسی (به هنگام تولّد و هنگامی که مادرش به او اشاره کرد سخن نگفت و قرآن در این مورد می‌گوید: قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ؛ بنابراین می‌بینید که عیسی (به هنگام تولّد سخن گفته است و به او در همان سنّ و سال کتاب آسمانی و نبوّت خاصّه عنایت شده است و چون سه روز از عمر او گذشته به گزاردن نماز و پرداخت زکات سفارش شده است. و روز دوّم تولّدش با مردم سخن گفته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۱۹/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۰/ روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۸۳؛ «رسول الله (ص)» محذوف

آیه وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا [25]

و این تنه‌ی نخل را به‌طرف خود تکان ده، تا رطب تازه‌ای بر تو فرو ریزد.

۱

(مریم/ ۲۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ أَیْ حَرِّکِی النَّخْلَهًَْ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا أَیْ طَیِّباً وَ کَانَتِ النَّخْلَهًُْ قَدْ یَبِسَتْ مُنْذُ دَهْرٍ طَوِیلٍ فَمَدَّتْ یَدَهَا إِلَی النَّخْلَهًِْ فَأَوْرَقَتْ وَ أَثْمَرَتْ وَ سَقَطَ عَلَیْهَا الرُّطَبُ الطَّرِیُّ وَ طَابَتْ نَفْسُهَا فَقَالَ لَهَا عِیسَی (علیه السلام) قَمِّطِینِی وَ سَوِّینِی ثُمَّ افْعَلِی کَذَا وَ کَذَا فَقَمَّطَتْهُ وَ سَوَّتْه. ۳

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ؛ و درخت خشکیده را تکان بده! تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا؛ و آن درخت سال‌ها بود که خشکیده بود، امّا به‌محض اینکه مریم (دست خود را به درخت زد، درخت شاخ و برگ آورد و میوه داد و خرمای تازه در دامان او ریخت و او با دیدن این منظره آرامش یافت و عیسی (به او گفت: «مرا بشوی و به پارچه‌ای بپوشان» و مریم (چنین کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸

الکافی؛ ج۸، ص۱۴۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مریم/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) -ٍعَنْ حَفْصِ‌بْنِ‌غِیَاثٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَتَخَلَّلُ بَسَاتِینَ الْکُوفَهًِْ فَانْتَهَی إِلَی نَخْلَهًٍْ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا ثُمَّ رَکَعَ وَ سَجَدَ فَأَحْصَیْتُ فِی سُجُودِهِ خَمْسَمِائَهًِْ تَسْبِیحَهًٍْ ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَی النَّخْلَهًِْ فَدَعَا بِدَعَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَاحَفْصٍ إِنَّهَا وَ اللَّهِ النَّخْلَهًُْ الَّتِی قَالَ اللَّهَُعزّوجلّ لِمَرْیَمَ (سلام الله علیها) وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا.

امام صادق (حفص‌بن‌غیاث گوید: امام صادق (را دیدم که از کوچه باغ‌های کوفه حرکت می‌کرد. پس به درخت خرمایی رسید و در آنجا وضو گرفت و رکوع و سجود به‌جای آورد و من شمردم که او در سجده¬اش پانصد تسبیح گفت و سپس به درخت تکیه داد و دعاهایی را زمزمه نمود و سپس فرمود: «ای اباحفص! به خدا قسم، این همان درخت خرمایی است که خداوند عزّوجلّ به مریم (فرمود: وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸

المناقب؛ ج۴/۱۸۸ نورالثقلین

۳

(مریم/ ۲۵)

الباقر (علیه السلام) - عَبْدُ‌اللَّهِ‌بْنُ‌کَثِیرٍ قَالَ: نَزَلَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) بِوَادٍ فَضَرَبَ خِبَاهُ فِیهِ ثُمَّ خَرَجَ یَمْشِی إِلَی نَخْلَهًٍْ یَابِسَهًٍْ فَحَمِدَ اللَّهَ عِنْدَهَا ثُمَ تَکَلَّمَ بِکَلَامٍ لَمْ أَسْمَعْ بِمِثْلِهِ ثُمَّ قَالَ أَیَّتُهَا النَّخْلَهًُْ أَطْعِمِینَا مِمَّا جَعَلَ اللَّهُ فِیکَ فَتَسَاقَطَتْ رُطَبٌ أَحْمَرُ وَ أَصْفَرُ فَأَکَلَ وَ مَعَهُ أَبُوأُمَیَّهًَْ الْأَنْصَارِیُّ فَقَالَ یَا أَبَاأُمَیَّهًَْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِینَا کَالْآیَهًِْ فِی مَرْیَمَ (سلام الله علیها) إِذْ هَزَّتْ إِلَیْهَا النَّخْلَهًَْ فَتُسَاقِطْ عَلَیْهَا رُطَباً جَنِیّاً.

امام باقر (عبدالله‌بن‌کثیر گوید: امام باقر (در بیابانی خیمه زد. ایشان برای کاری رفت تا رسید به درخت خرمایی، کنار آن درخت چنان حمد و ستایش خدا را نمود که مانند آن را کسی نشنیده بود. آنگاه فرمود: «درخت! از آنچه خداوند در نهاد تو قرار داده به ما بخوران». دراین‌موقع خرمای زرد و قرمز فرو ریخت، امام (میل کرد. ابوامیه انصاری نیز بود او هم خورد آنگاه امام (فرمود: «این آیه برای ما چون آیتی است که برای مریم (بود که شاخه‌ی خرما را تکان داد، خرمای تازه از آن ریخت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸

الکافی؛ ج۶، ص۲۲/ بحار الأنوار، ج۶۳، ص۱۳۵/ نورالثقلین؛ «بتفاوت» / البرهان

۴

(مریم/ ۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِیَکُنْ أَوَّلُ مَا تَأْکُلُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لِمَرْیَمَ (سلام الله علیها) وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَوَانُ الرُّطَبِ قَالَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهًِْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أَمْصَارِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عزّوجلّ یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا تَأْکُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَکُونُ غُلَاماً إِلَّا کَانَ حَلِیماً وَ إِنْ کَانَتْ جَارِیَهًًْ کَانَتْ حَلِیمَهًًْ.

پیامبر (از امام علی (روایت است: پیامبر (فرمود: «اوّلین چیزی که زن نفساء می‌خورد، باید رُطَب باشد، زیرا خداوند عزّوجلّ به مریم (دختر عمران فرمود: وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا»؛ به آن حضرت گفته شد: «ای رسول خدا، اگر فصل رُطب نبود»؟! فرمود: «هفت خرما از خرماهای شهر مدینه و اگر فصل آن نبود، هفت عدد خرما از خُرماهای شهرهای‌تان! زیرا خداوند تبارک و تعالی فرمود: به عزّت و جلال و عظمتم و به بلندای جایگاهم سوگند، زن زائو در روز زایمان رُطب نخورد مگر اینکه اگر فرزندش پسر باشد حلیم و بردبار گردد و اگر دختر باشد نیز حلیم و بردبار می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸

بحار الأنوار، ج۴۳، ص۴۸

۵

(مریم/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) … فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) خَامِسَهًُْ أَهْلِ الْعَبَاءِ وَ افْتِخَارُ جَبْرَئِیلَ بِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلُهُ مَنْ مِثْلِی وَ أَنَا سَادِسُ خَمْسَهًٍْ وَ لَهَا تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا فَکُلِی وَ اشْرَبِی.

امام صادق (امام صادق (فرمود: «فاطمه (هم پنجمین نفر اهل کساء بود و جبرئیل به وجود ایشان افتخار کرد. و گفت: «کیست مثل من، درصورتی‌که ششمین نفر آنان می‌باشم. و به حضرت مریم (می‌فرماید: وَ لَهَا تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا فَکُلِی وَ اشْرَبِی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۴۸/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴

آیه فَکُلی وَ اشْرَبی وَ قَرِّی عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا [26]

پس [از اين غذاى لذيذ و آب گوارا] بخور و بنوش؛ و چشمت [به فرزندت] روشن باد! و هرگاه کسی از انسان‌ها را دیدی، [با اشاره] بگو: من برای خداوند رحمان روزه‌ای نذر کرده‌ام؛ بنابراین امروز با هیچ انسانی سخن نمی‌گویم. [و بدان‌كه اين نوزاد از تو دفاع خواهد كرد]».

پس [از این غذای لذیذ و آب گوارا] بخور و بنوش؛ و چشمت [به فرزندت] روشن باد

۱ -۱

(مریم/ ۲۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَالَ لَهَا عِیسَی (علیه السلام) فَکُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً وَ صَمْتاً کَذَا نَزَلَتْ فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (سپس عیسی (گفت: «پس [از این غذای لذیذ و آب گوارا] بخور و بنوش؛ و چشمت روشن باد! و هرگاه کسی از انسان‌ها را دیدی، [با اشاره] بگو: من برای خداوند رحمان روزه‌ی سکوت گرفته‌ام و با هیچ انسانی سخن نمی‌گویم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۶/ متشابه القرآن؛ ج۱، ص۲۵۷؛ «بتفاوت»

و هرگاه کسی از انسان‌ها را دیدی، [با اشاره] بگو: من برای خداوند رحمان روزه‌ای نذر کرده‌ام؛ بنابراین امروز با هیچ انسانی سخن نمی‌گویم. [و بدان‌که این نوزاد از تو دفاع خواهد کرد]»

۲ -۱

(مریم/ ۲۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أی صَمْتاً.

ابن‌عبّاس (گفت:ِانِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا؛ و منظور از آن سکوت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰

الکافی؛ ج۴، ص۸۷/ بحار الأنوار، ج۹۳، ص۲۹۴/ إقبال الأعمال؛ ص۸۶/ مصباح المتهجد؛ ص۶۲۷/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۰، ص۱۶۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(مریم/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) قَالَتْ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَیْ صَمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَنَازَعُوا.

امام صادق (روزه، تنها دست‌کشیدن از طعام و آشامیدنی نیست. حضرت مریم (فرمود: إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً یعنی روزه سکوت، پس زبان‌ها را نگهدارید، چشم‌ها را فرو خوابانید (به نامحرم نگاه نکنید) حسد نورزید، و نزاع نکنید که حسد ایمان را می‌خورد چنان‌که آتش هیزم را [نابود می‌کند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰

بحار الأنوار، ج۹۳، ص۲۹۲/ نوادرللأشعری؛ ص۲۱؛ «لاتنادوا» بدل «لاتتاذوا»

۲ -۳

(مریم/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّمَا لِلصَّوْمِ شَرْطٌ یُحْتَاجُ أَنْ یُحْفَظَ حَتَّی یَتِمَّ الصَّوْمُ وَ هُوَ صَمْتُ الدَّاخِلِ أَ مَا تَسْمَعُ مَا قَالَتْ مَرْیَمُ‌بِنْتُ‌عِمْرَانَ (سلام الله علیها) إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا یَعْنِی صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنِ الْکَذِبِ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَغْتَابُوا وَ لَا تَمَارَوْا وَ لَا تَکْذِبُوا وَ لَا تَبَاشَرُوا وَ لَا تَخَالَفُوا وَ لَا تَغَاضَبُوا وَ لَا تَسَابُّوا وَ لَا تَشَاتَمُوا وَ لَا تَفَاتَرُوا وَ لَا تَجَادَلُوا وَ لَا تَتَأَذَّوْا وَ لَا تَظْلِمُوا وَ لَا تَسَافَهُوا وَ لَا تَضَاجَرُوا وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاهًِْ.

امام صادق (بی‌گمان روزه، تنها دست‌کشیدن از طعام و آشامیدنی نیست و برای آن شرطی است که تنها با رعایت آن، روزه محقّق می‌گردد و آن نگاهبانی معنوی و درونی است. پس هنگامی‌که روزه می‌گیرید زبان خود را از دروغ نگهدارید و دیدگانتان را از ناروا فرو پوشید. با یکدیگر نزاع نکنید و بر هم حسد نورزد و غیبت یکدیگر را نکنید و به همدیگر خشم نورزید و سوگند دروغ نخورید و با زن خود نیامیزید. و از اختلاف با یکدیگر بپرهیزید و نسبت به هم خشمگین نشوید و دشنام و ناسزا نگویید و القاب زشت بر یکدیگر نگذارید و با هم دشمنی و جنگ نکنید و بر یکدیگر ستم نورزید و بی‌خردی نکنید و از هم دلگیر نشوید. از یاد خدا و نماز غفلت نکنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰

بحار الأنوار، ج۷۳، ص۳۵۰/ المحاسن؛ ج۱، ص۱۰ و وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۰، ص۱۷۰؛ «صمتت» بدل «صمت»

۲ -۴

(مریم/ ۲۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) سِتَّهًٌْ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّهًِْ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّهًُْ (لِأَتْبَاعِهِمْ الْعَبَثُ فِی الصَّلَاهًِْ وَ الْمَنُّ فِی الصَّدَقَهًِْ وَ الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ وَ الضَّحِکُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِی الدُّورِ وَ إِتْیَانُ

الْمَسَاجِدِ جُنُباً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ قَالَ مَا کَرِهَ اللَّهُ لِمَرْیَمَ (سلام الله علیها) فِی قَوْلِهِ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا قَالَ قُلْتُ صَمْتٌ مِنْ‌أَیِّ شَیْءٍ قَالَ مِنَ الْکَذِبِ.

پیامبر (محمّدبن‌سلیمان دیلمی از پدرش نقل می‌کند: امام صادق (از پیامبر (روایت فرمود: «شش چیز هست که خدا برای من بد دانسته و من آن‌ها را برای امامان (از ذرّیّه‌ام بد می‌دانم و باید آنان هم برای پیروان خود بد بدانند: بازی در نماز و منّت در صدقه،

رفث درحال روزه، و خنده بر سر گورها، و سرکشی در خانه‌ها، و رفتن در مساجد با جنابت». گفتم: «رفث در روزه چه باشد»؟ فرمود: «آنچه خدا بد داشت برای مریم (که فرمود: إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا گوید: «گفتم خاموش بودن از چه چیزی»؟ فرمود: «از دروغ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰

بحار الأنوار، ج۴۶، ص۳۵۳/ بحار الأنوار، ج۱۰، ص۱۵۶؛ «بغیر وضوء فالصلاهًْ» و «تصلی» محذوف/ الاحتجاج؛ ج۲، ص۳۲۸/ المناقب؛ ج۴، ص۲۰۰/ البرهان

۲ -۵

(مریم/ ۲۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: سَأَل طَاوُس الْیَمَانِیّ أَبُوجَعْفَرٍ‌مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ الْبَاقِرُ (علیه السلام) فقَالَ. . فَأَخْبِرْنِی عَنْ صَلَاهًٍْ مَفْرُوضَهًٍْ تُصَلَّی بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ عَنْ صَوْمٍ لَا یُحْجَرُ عَنْ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ قَالَ أَمَّا الصَّلَاهًُْ بِغَیْرِ وُضُوءٍ فَالصَّلَاهًُْ عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَقَوْلُهُ عزّوجلّ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا.

امام باقر (ابوبصیر گوید: طاوس یمانی از امام باقر (پرسیده است: «مرا از نماز فریضه که بدون وضو ادا می¬شود، و از روزه¬ای که انسان را از خوردن و نوشیدن باز نمی¬دارد، باخبر ساز»؟ آن حضرت فرمود: «امّا نماز بدون وضو، نمازی [صلواتی] است که بر محمّد و آلش (فرستاده می‌شود و درمورد این‌گونه روزه، این آیه بیانگر آن است: إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴/ القمی؛ ج۲، ص۴۹؛ «بتفاوت»

آیه فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا یا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا [27]

[مريم] درحالی‌که او را در آغوش گرفته بود، وی را نزد قومش آورد؛ گفتند: «ای مریم! کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی»!

۱

(مریم/ ۲۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَجَاءَ إِلَیْهَا بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) فَقَالُوا لَهَا یا مَرْیَمُ (سلام الله علیها) لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا أی عظیما من المناهی.

علیّ‌بن‌ابراهیم (بنی‌اسرائیل و زکریّا (نزد او آمدند و به او گفتند: «یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیًّا» یعنی گناه بزرگی را مرتکب شدی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲

الأمالی (للصدوق)، ص ۱۰۳/ البرهان؛ «بتفاوت»

۲

(مریم/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ عَلْقَمَهًُْ فَقُلْتُ لِلصَّادِقِ (علیه السلام) یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ یَنْسُبُونَنَا إِلَی عَظَائِمِ الْأُمُورِ وَ قَدْ ضَاقَتْ بِذَلِکَ صُدُورُنَا فَقَالَ (علیه السلام) یَا عَلْقَمَهًْ… أَ لَمْ یَنْسُبُوا مَرْیَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ (سلام الله علیها) إِلَی أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعِیسَی مِنْ رَجُلٍ نَجَّارٍ اسْمُهُ یُوسُف.

امام صادق (علقمه گوید: به امام صادق (عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (! مردم ما را به کارهای زشت نسبت می‌دهند، به طوری که سینه ما تنگ شده و شدیداً ناراحت می‌شویم.» فرمود: «ای علقمه! … مگر آن‌ها مریم (دختر عمران (را منتسب به این نکردند که او عیسی (را از مردی نجّار به نام یوسف (حامله شده است»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲

الأمالی (للطوسی)، ص۲۵۶/ البرهان؛ «بتفاوت»

۳

(مریم/ ۲۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ: دَعَانِی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ: یَا عَلِیُّ (علیه السلام)، إِنَّ فِیکَ شَبَهاً مِنْ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ (علیه السلام)، أَحَبَّتْهُ النَّصَارَی حَتَّی أَنْزَلُوهُ بِمَنْزِلَهًٍْ لَیْسَ بِهَا، وَ أَبْغَضَتْهُ الْیَهُودُ حَتَّی بَهَتُوا أُمَّهُ.

پیامبر (از امام علی (روایت است: پیامبر (مرا فراخواند و فرمود: یا علی (در تو مشابهتی به عیسی‌بن‌مریم (است، یهودی‌ها با او دشمن بودند تا جایی‌که به مادرش تهمت زدند و نصاری او را دوست داشتند تا جایی‌که او را به مقامی بردند که در آن نبود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۱۵/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۶

۴

(مریم/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - لَمَّا قَالَتِ الْعَوَاتِقُ الْفِرْیَهًَْ وَ هُنَّ سَبْعُونَ لِمَرْیَمَ (سلام الله علیها) لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا أَنْطَقَ اللَّهُ عِیسَی (علیه السلام) عِنْدَ ذَلِک.

امام باقر (وقتی هفتاد زن آزاد به مریم (بی‌احترامی کرده و نسبت زنا دادند و گفتند: لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا، خداوند عیسی (را به سخن در آورد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۶/ نورالثقلین؛ «احدها» بدل «احدهما»

آیه یا أُخْتَ هارُونَ ما کانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما کانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا [28]

ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود، و نه مادرت زن بدکاره‌ای»!

۱

(مریم/ ۲۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا أُخْتَ هارُونَ قِیلَ: فِیهِ أَقْوَالٌ: أَحَدُهُمَا أَنَّ هَارُونَ کَانَ رَجُلًا صَالِحاً فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ یُنْسَبُ إِلَیْهِ کُلُّ مَنْ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) وَ قَتَادَهًَْ وَ کَعْبٍ وَ ابْنِ زَیْدٍ وَ الْمُغَیْرَهًِْ‌بْنِ‌شُعْبَهًَْ رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله).

پیامبر (یا أُخْتَ هارُونَ در مورد آن چند سخن گفته شده است؛ یکی از آن‌ها اینکه: هارون مردی صالح در بنی‌اسرائیل بود که هرکس به نیکی شناخته می‌شد به او نسبت داده می‌شد. [این سخن] از ابن‌عبّاس (قتاده، کعب و ابن‌زید [نقل‌شده است] و مغیرهًْ‌بن‌شعبه در حدیث مرفوعی آن را از پیامبر (نقل‌کرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲

سعدالسعود؛ ص۲۲۱ و نورالثقلین؛ «بتفاوت» / البرهان

۲

(مریم/ ۲۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الْمُغَیْرَهًُْ‌بْنُ‌شُعْبَهًَْ قَالَ لَمَّا أَرْسَلَنِی رَسُولُ الله (صلی الله علیه و آله) إِلَی أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ لِی أَهْلُهَا: أَ لَیْسَ نَبِیُّکُمْ یَزْعُمُ أَنَّ هَارُونَ أَخُو مُوسَی (علیه السلام) وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَا کَانَ بَیْنَ مُوسَی (علیه السلام) وَ عِیسَی (علیه السلام) مِنَ السِّنِینَ. فَلَمْ أَدْرِ مَا أَرُدُّ حَتَّی رَجَعْتُ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَذَکَرْتُ لَهُ ذَلِکَ. فَقَالَ لِی: فَهَلَّا قُلْتَ إِنَّهُمْ کَانُوا یَدْعُونَ بِأَنْبِیَائِهِمْ وَ الصَّالِحِینَ قَبْلَهُمْ.

پیامبر (مغیرهًْ‌بن‌شعبه گوید: زمانی‌که رسول خدا (مرا نزد اهالی نجران فرستاد، اهالی آن‌جا به من گفتند: «آیا پیامبر شما گمان نمی‌کند که هارون برادر موسی (است و خداوند آگاه است که بین موسی و عیسی (سال‌ها فاصله بوده است»؟ سپس من ندانستم که در جوابشان چه بگویم، تا اینکه نزد پیامبر (بازگشتم و آن را به ایشان یادآور شدم. آن حضرت فرمود: «چرا این جواب را به آن‌ها ندادی که آن‌ها با نام پیامبران و صالحان پیش از خود صدا زده می‌شدند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴

البرهان

۳

(مریم/ ۲۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أنَّهُ قَالَ: هَارُونُ هَذَا الَّذِی ذَکَرُوهُ هُوَ هَارُونُ (علیه السلام) أَخُو مُوسَی (علیه السلام).

پیامبر (از پیامبر (روایت شده است که ایشان فرمود: «هارونی که اینجا ذکر شده، همان هارون برادر موسی (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴

بحار الأنوار، ج۳۷، ص۴۸/ الإمام العسکری؛ ص۶۵۹

آیه فَأَشارَتْ إِلَیْهِ قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا [29]

[مريم] به او اشاره کرد؛ گفتند: «چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم»؟!

۱

(مریم/ ۲۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) … إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی مَا أَلْحَقَ صِبْیَاناً بِرِجَالٍ کَامِلِی الْعُقُولِ إِلَّا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَهًَْ عِیسَی‌ابْنَ‌مَرْیَمَ وَ یَحْیَی‌بْنَ‌زَکَرِیَّا (علی‌ها السلام) وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ (علی‌ها السلام) أَمَّا عِیسَی (علیه السلام) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی حَکَی قِصَّتَهُ فَأَشارَتْ إِلَیْهِ قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی حَاکِیاً عَنْ عِیسَی (علیه السلام) قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا الْآیَهًَْ.

امام علی (امیرالمؤمنین (فرمود: «… خدای تعالی هیچ کودکی را به مردان دارای عقل کامل ملحق نکرده مگر این چهار نفر: عیسی‌بن‌مریم، یحیی‌بن‌زکریّا، حسن و حسین (امّا عیسی (پس خدای تعالی داستان او را حکایت فرمود: فَأَشارَتْ إِلَیْهِ قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیّاً. خدای تعالی درحال حکایت سخن عیسی (فرمود: «إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴

علل الشرایع، ج۱، ص۷۹/ نورالثقلین

۲

(مریم/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ وَهْبِ‌بْنِ‌مُنَبِّهٍ الْیَمَانِیِّ قَالَ: إِنَّ یَهُودِیّاً سَأَلَ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) أَ کُنْتَ فِی أُمِّ الْکِتَابِ نَبِیّاً قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُکَ الْمُؤْمِنُونَ مُثْبَتُونَ مَعَکَ قَبْلَ أَنْ یُخْلَقُوا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا شَأْنُکَ لَمْ تَتَکَلَّمْ بِالْحِکْمَهًِْ حِینَ خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أُمِّکَ کَمَا تَکَلَّمَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ (علیه السلام) عَلَی زَعْمِکَ وَ قَدْ کُنْتَ قَبْلَ ذَلِکَ نَبِیّاً؟ فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله): إِنَّهُ لَیْسَ أَمْرِی کَأَمْرِ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ (علیه السلام). إِنَّ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ (علیه السلام) خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مِنْ أُمٍّ لَیْسَ لَهُ أَبٌ کَمَا خَلَقَ آدَمَ (علیه السلام) مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ لَا أُمٍّ وَ لَوْ أَنَّ عِیسَی (علیه السلام) حِینَ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ لَمْ یَنْطِقْ بِالْحِکْمَهًِْ لَمْ یَکُنْ لِأُمِّهِ عُذْرٌ عِنْدَ النَّاسِ وَ قَدْ أَتَتْ بِهِ مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ کَانُوا یَأْخُذُونَهَا کَمَا یُؤْخَذُ بِهِ مِثْلَهَا مِنَ الْمُحْصَنَاتِ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَنْطِقَهُ عُذْراً لِأُمِّهِ.

پیامبر (از وهب‌بن‌منبه یمانی روایت است: مردی یهودی از پیامبر (سؤال کرد: «ای محمّد (تو در علم الهی قبل از اینکه آفریده شوی، پیامبر بوده‌ای»؟! پیامبر (فرمود: «آری»، یهودی گفت: «و این اصحاب تو هم قبل از آفرینش مقدّر بوده که تو را تصدیق کنند»؟ فرمود: «آری». یهودی گفت: «پس چرا تو مثل عیسی (وقتی از شکم مادرت متولّد شدی به اندرز و حکمت سخن نگفتی»؟! پیامبر (فرمود: «امر من با عیسی (متفاوت بود، خداوند او را بدون پدر از مادری باکره خلق نمود، همان‌طورکه آدم (را بدون پدر و مادر ایجاد کرد، اگر عیسی (در آن لحظه به سخن در نمی‌آمد مادرش هیچ عذری برای تولّد او نداشت و مردم او را حدّ می‌زدند، پس خداوند سخن گفتن او را عذر مادرش قرار داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴

بحار الأنوار، ج۱۰، ص۴۵

۳

(مریم/ ۲۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ فَإِنَّ هَذَا عِیسَی‌ابْنُ‌مَرْیَمَ (سلام الله علیها) یَزْعُمُونَ أَنَّهُ تَکَلَّمَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا قَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ.

امام علی (یهودی گفت: «می‌پندارند که عیسی‌بن‌مریم (در گهواره سخن می‌گفت». علی (فرمود: «صحیح است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴

الأمالی (للصدوق)، ص ۳۱۶/ نورالثقلین ج۳، ص۳۳۶

۴

(مریم/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - لَمَّا وُلِدَ عِیسَی‌بْنُ‌مَرْیَمَ (علیه السلام) کَانَ ابْنَ یَوْمٍ کَأَنَّهُ ابْنُ شَهْرَیْنِ فَلَمَّا کَانَ ابْنَ سَبْعَهًِْ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ وَالِدَتُهُ بِیَدِهِ وَ جَاءَتْ بِهِ الْکُتَّابَ وَ أَقْعَدَتْهُ بَیْنَ یَدَیِ الْمُؤَدِّبِ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَدِّبُ قُلْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَقَالَ عِیسَی (علیه السلام) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَدِّبُ قُلْ أَبْجَدْ فَرَفَعَ عِیسَی (علیه السلام) رَأْسَهُ فَقَالَ وَ هَلْ تَدْرِی مَا أَبْجَدْ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّهًِْ لِیَضْرِبَهُ فَقَالَ یَا مُؤَدِّبُ لَا تَضْرِبْنِی إِنْ کُنْتَ تَدْرِی وَ إِلَّا فَاسْأَلْنِی حَتَّی أُفَسِّرَ لَکَ فَقَالَ فَسِّرْ لِی فَقَالَ عِیسَی (علیه السلام) الْأَلِفُ آلَاءُ اللَّهِ وَ الْبَاءُ بَهْجَهًُْ اللَّهِ وَ الْجِیمُ جَمَالُ اللَّهِ وَ الدَّالُ دِینُ اللَّهِ هَوَّزْ الْهَاءُ {هِیَ} هَوْلُ جَهَنَّمَ وَ الْوَاوُ وَیْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ وَ الزَّاءُ زَفِیرُ جَهَنَّمَ حُطِّی حُطَّتِ الْخَطَایَا عَنِ الْمُسْتَغْفِرِینَ کَلَمَنْ کَلَامُ اللَّهِ لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ سَعْفَصْ صَاعٌ بِصَاعٍ وَ الْجَزَاءُ بِالْجَزَاءِ قَرَشَتْ قَرَشَهُمْ فَحَشَرَهُمْ فَقَالَ الْمُؤَدِّبُ أَیَّتُهَا الْمَرْأَهًُْ خُذِی بِیَدِ ابْنِکِ فَقَدْ عُلِّمَ وَ لَا حَاجَهًَْ لَهُ فِی الْمُؤَدِّبِ. ۲

امام باقر (هنگامی که عیسی (متولّد شد و یک روزه بود گویا که دو ماهه است، پس آن¬گاه که هفت ماهه بود مادرش دست او را گرفت و به مکتب¬خانه برد و در مقابل معلّمش نشاند، پس معلّم به عیسی گفت: بگو: «بسم الله الرحمن الرحیم»، عیسی گفت: «بسم الله الرحمن الرحیم». سپس به او گفت: «بگو: أبجد». پس عیسی سرش را بالا گرفت و گفت: «و آیا می¬دانی که أبجد چیست»؟ معلّم تازیانه¬ای را بلند کرد تا با آن عیسی را بزند، ولی او گفت: «ای معلّم، اگر معنای أبجد را می¬دانی مرا نزن وگرنه معنایش را از من بپرس تا برایت تفسیر کنم»، پس معلم گفت: «برایم تفسیر کن»، آن¬گاه عیسی گفت: (ألف): نشانه¬های خداوند، (باء) شکوه و بهجت خداوند، (جیم): جمال و زیبایی خداوند، (دال): دین وآئین خداوند، (هوّز): (هاء): ترس و هراس جهنم، (واو): ویل و هلاکت ساکنان جهنم، (زاء) صدای گُرگر آتش جهنم؛ (حطّی): گناه آنان که طلب بخشش کردند از بین رفت و زدوده شد، (کلمن): کلام خداوند است که هیچ تغییر و تحویلی در کلماتش روی نمی¬دهد، (سعفص): پیمانه در مقابل پیمانه و پاداش (نیک یا بد) در مقابل پاداش، (قرشت): آنان را جمع کرد و گِرد هم آورد». سپس معلّم گفت: «ای زن، دست پسرت را بگیر، او آگاه گشته است و هیچ نیازی به معلّم ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶

۵

(مریم/ ۲۹)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ صَفْوَانَ‌بْنِ‌یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) قَدْ کُنَّا نَسْأَلُکَ قَبْلَ أَنْ یَهَبَ اللَّهُ لَکَ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَکُنْتَ تَقُولُ یَهَبُ اللَّهُ لِی غُلَاماً فَقَدْ وَهَبَهُ اللَّهُ لَکَ فَأَقَرَّ عُیُونَنَا فَلَا أَرَانَا اللَّهُ یَوْمَکَ فَإِنْ کَانَ کَوْنٌ فَإِلَی مَنْ فَأَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی أَبِی‌جَعْفَر (علیه السلام) وَ هُوَ قَائِمٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ فَقَالَ وَ مَا یَضُرُّهُ مِنْ ذَلِکَ فَقَدْ قَامَ عِیسَی (علیه السلام) بِالْحُجَّهًِْ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ. ۱

امام رضا (صفوان‌بن‌یحیی روایت می‌کند که به امام رضا (گفتم: «ما قبل از اینکه خداوند اباجعفر (را به تو ببخشد، از شما سؤال می¬کردیم و شما می¬فرمودید: «خداوند فرزندی به من عطا می‌کند، و خداوند فرزندی به شما داد و چشمانمان را روشن کرد، خداوند مرگت را به ما ننمایاند و اگر دنیا پابرجا باشد، مقام امامت به چه کسی می‌رسد»؟ سپس ایشان با دستش به امام جواد (که در برابرش ایستاده بود، اشاره نمود. من گفتم: «فدایت شوم، اینکه سه سال دارد»؟ ایشان فرمود: «چه عیبی دارد؟ و حال آنکه عیسی (سه‌ساله به‌عنوان حجّت برگزیده شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶

آیه قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنی نَبِیًّا [30]

[ناگهان عيسى زبان به سخن گشود و] گفت: «من بنده‌ی خدایم؛ او کتاب آسمانی به من داده؛ و مرا پیامبر قرار داده است.

۱

(مریم/ ۳۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَأَنْطَقَ اللَّهُ عِیسَی (علیه السلام) فَقَالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (همان دم به اذن الهی عیسی (به سخن آمد و گفت: إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۲/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۴

۲

(مریم/ ۳۰)

الباقر (علیه السلام) - لَمَّا قَالَتِ الْعَوَاتِقُ الْفِرْیَهًَْ وَ هُنَّ سَبْعُونَ لِمَرْیَمَ (سلام الله علیها) لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا أَنْطَقَ اللَّهُ عِیسَی (علیه السلام) عِنْدَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُنَّ وَیْلَکُنَّ تَفْتَرِینَ عَلَی أُمِّی أَنَا عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ کُلَّ امْرَأَهًٍْ مِنْکُنَّ حَدّاً بِافْتِرَائِکُنَّ عَلَی أُمِّی

امام باقر (وقتی هفتاد زن آزاد به مریم (بی‌احترامی کرده و نسبت زنا دادند و گفتند: لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا خداوند عیسی (را به سخن در آورد و او فرمود: «وای بر شما که به مادر من تهمت می‌زنید، من بنده‌ی خدا هستم که به من کتاب داده شده و به خدا سوگند هریک از شما را به سبب تهمتی که به مادرم زدید، حد می‌زنم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۱۵/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۴۰۶

۳

(مریم/ ۳۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا قِیلَ: یَوْمَ وُلِدَ.

ابن‌عبّاس (آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا؛ گفته شده روزی که به دنیا آمد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۲۸

۴

(مریم/ ۳۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَمْرٍو وَ أَبِی‌سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی وِلَادَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ: هَذَا عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ (علیه السلام) قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِیهِ فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا إِلَی قَوْلِهِ إِنْسِیًّا فَکَلَّمَ أُمَّهُ وَقْتَ مَوْلِدِهِ وَ قَالَ حِینَ أَشَارَتْ إِلَیْهِ {فَ} قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا… إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ فَتَکَلَّمَ (علیه السلام) فِی وَقْتِ وِلَادَتِه.

پیامبر (از ابوعمرو و ابوسعید خدری روایت است: پیامبر (در مورد ولادت امام علی (فرمود: «و مگر درباره‌ی عیسی‌بن‌مریم (خدای عزّوجلّ چنین نفرموده است: فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا؛ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا؛ فَکُلی وَ اشْرَبی وَ قَرِّی عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا؛ و مگر عیسی (به هنگام تولّد و هنگامی‌که مادرش به او اشاره کرد سخن نگفت و قرآن در این مورد می‌گوید: «قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا»؟ … عیسی (گفت: «إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا» بنابراین می‌بینید که عیسی (به هنگام تولّد سخن گفته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۲۱

۵

(مریم/ ۳۰)

الباقر (علیه السلام) - یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) أَ کَانَ عِیسَی‌ابْنُ‌مَرْیَمَ (علیه السلام) حِینَ تَکَلَّمَ فِی الْمَهْدِ حُجَّهًَْ اللَّهِ عَلَی أَهْلِ زَمَانِهِ فَقَالَ کَانَ یَوْمَئِذٍ نَبِیّاً حُجَّهًَْ اللَّهِ غَیْرَ مُرْسَلٍ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ حِینَ قَالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا\* وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا قُلْتُ فَکَانَ یَوْمَئِذٍ حُجَّهًًْ لِلَّهِ عَلَی زَکَرِیَّا فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ هُوَ فِی الْمَهْدِ فَقَالَ کَانَ عِیسَی (علیه السلام) فِی تِلْکَ الْحَالِ آیَهًًْ لِلنَّاسِ وَ رَحْمَهًًْ مِنَ اللَّهِ لِمَرْیَمَ (سلام الله علیها) حِینَ تَکَلَّمَ فَعَبَّرَ عَنْهَا وَ کَانَ نَبِیّاً حُجَّهًًْ عَلَی مَنْ سَمِعَ کَلَامَهُ فِی تِلْکَ الْحَالِ ثُمَّ صَمَتَ فَلَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی مَضَتْ لَهُ سَنَتَانِ وَ کَانَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) الْحُجَّهًَْ لِلَّهِ عزّوجلّ عَلَی النَّاسِ بَعْدَ صَمْتِ عِیسَی (سلام الله علیها) بِسَنَتَیْنِ ثُمَّ مَاتَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) فَوَرِثَهُ ابْنُهُ یَحْیَی (علیه السلام) الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَهًَْ وَ هُوَ صَبِیٌّ صَغِیرٌ أَمَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ عزّوجلّ یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا فَلَمَّا بَلَغَ عِیسَی (علیه السلام) سَبْعَ سِنِینَ تَکَلَّمَ بِالنُّبُوَّهًِْ وَ الرِّسَالَهًِْ حِینَ أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ فَکَانَ عِیسَی (علیه السلام) الْحُجَّهًَْ عَلَی یَحْیَی وَ عَلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ وَ لَیْسَ تَبْقَی الْأَرْضُ یَا أَبَاخَالِدٍ یَوْماً وَاحِداً بِغَیْرِ حُجَّهًٍْ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ مُنْذُ یَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ (علیه السلام) وَ أَسْکَنَهُ الْأَرْضَ.

امام باقر (یزید کناسی گوید: «از امام باقر (پرسیدم که آیا عیسی‌بن‌مریم (زمانی‌که در گهواره سخن گفت، حجّت خدا بر اهل زمانش بود»؟ فرمود: «او آن زمان پیغمبر و حجّت غیر مرسل خدا بود (در آن زمان مأمور به تبلیغ و دعوت نبود) مگر نمی‌شنوی گفته‌ی خودِ او را که می‌گوید: «إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا؛ وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا». عرض کردم: «در آن زمان و درهمان حالی‌که در گهواره بود، بر زکریّا (حجّت خدا بود»؟ فرمود: «عیسی (در همان حال برای مردم آیت بود و برای مریم، زمانی‌که سخن گفت و از جانب او دفاع کرد رحمت خدا بود و پیغمبر بود و حجّت بر هرکه سخنش را در آن حال شنید. سپس سکوت نمود و تا دوساله شد، سخن نگفت، و حجّت خدای عزّوجلّ بر مردم بعد از سکوت عیسی (تا دو سال زکریّا (بود، سپس زکریّا (درگذشت و پسرش یحیی (کتاب و حکمت را از او ارث برد، درحالی‌که کودکی خردسال بود. مگر نمی‌شنوی گفته خدای عزّوجلّ را؟ یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الحُکْمَ صَبِیًّا؛ یعنی ما که تو را در کودکی حکم نبوّت دهیم، نیرو و استعداد آن را هم به تو می‌بخشیم. چون عیسی (هفت‌ساله شد و خدای تعالی به او وحی فرستاد، از نبوّت و رسالت خود سخن گفت، و بر یحیی (و همه‌ی مردم حجّت گشت. ای ابا خالد! از روزی که خدا آدم (را آفرید و در زمینش ساکن ساخت یک روز زمین، بدون حجّت خدا بر مردم نباشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸

الکافی؛ ج۱، ص۳۸۲/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۵۵/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ جَعَلَنی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصانی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا [31]

و هرجا که باشم مرا وجودی پربرکت قرار داده؛ و تا زمانی‌که زنده‌ام، مرا به نماز و زکات توصیه کرده است.

۱

(مریم/ ۳۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌جَبَلَهًَْ عَنْ رَجُل عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عزّوجلّ وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ قَالَ نَفَّاعاً.

امام صادق (از امام صادق (در مورد آیه: وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا أَیْنَ مَا کُنتُ روایت است که ایشان فرمود: «مُبَارَکًا یعنی بسیار سودمند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸

الکافی؛ ج۲، ص۱۶۵/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۴۷/ القمی؛ ج۲؛ ص۵۰/ معانی الأخبار؛ ص۲۱۲/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۶، ص۳۴۲/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۲، ص۳۸۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مریم/ ۳۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُعَاوِیَهًَْ‌بْنِ‌وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ أَفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَی رَبِّهِمْ وَ أَحَبِّ ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ عزّوجلّ مَا هُوَ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ شَیْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَهًِْ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاهًِْ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ (علیه السلام) قَالَ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا.

امام صادق (معاویهًْ‌بن‌وهب گوید: از امام صادق (در مورد بهترین و محبوبترین کارهایی که انسان با آن به خدا تقرّب می¬جوید، پرسیدم. ایشان پاسخ داد: «من بعد از شناخت و معرفت، چیزی را بهتر از نماز نمی¬بینم. آیا نمی¬بینی که بنده‌ی صالح خدا، عیسی‌بن‌مریم (می‌گوید: وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸

الکافی؛ ج۳، ص۲۶۴/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۴، ص۳۸/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(مریم/ ۳۱)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ قَالَ زَکَاهًُْ الرُّءُوسِ لِأَنَّ کُلَّ النَّاسِ لَیْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَهًُْ عَلَی الْفَقِیرِ وَ الْغَنِیِّ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ.

امام صادق (وَ أَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ، منظور از آن زکات رؤوس (فطر) است، چرا که همه‌ی مردم از مال و ثروت برخوردار نیستند، و پرداخت فطریه بر فقیر و غنی و کوچک و بزرگ واجب است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰

بحار الأنوار، ج۹۳، ص۱۰۳/ القمی؛ ج۲، ص۵۰/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۹، ص۳۲۳/ نورالثقلین

آیه وَ بَرًّا بِوالِدَتی وَ لَمْ یَجْعَلْنی جَبَّاراً شَقِیًّا [32]

و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده؛ و جبّار و عصیانگر قرار نداده است.

۱

(مریم/ ۳۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: دَخَلَ عَمْرُوبْنُ‌عُبَیْدٍ الْبَصْرِیُّ عَلَی أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام). . فقَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عزّوجلّ. . فَقَال (علیه السلام) وَ مِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ لِأَنَّ اللَّهَ عزّوجلّ جَعَلَ الْعَاقَّ جَبَّاراً شَقِیّاً فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ بَرًّا بِوالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّاراً شَقِیًّا.

امام صادق (از امام کاظم (روایت است: عمروبن‌عبید بر پدرم امام صادق (وارد شد… عرض کرد: «دوست دارم گناهان کبیره را از کتاب خدای عزّوجلّ بشناسم» امام (فرمود: «… نافرمانی پدر و مادر زیرا نافرمان پدر و مادر شقّی است؛ به دلیل این آیه: وَ بَرًّا بِوالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّاراً شَقِی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰

من لایحضره الفقیه؛ ج۳، ص۵۶۳/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۸۵/ نورالثقلین

۲

(مریم/ ۳۲)

الصّادق (علیه السلام) - وَ مِنْ جُنُودِ العَقْلِ… بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ ضِدَّهُ الْعُقُوق.

امام صادق (از سپاهیان عقل… مراعات حقوق پدر و مادر و در مقابلش حق نشناسی نسبت به آن‌ها است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰

نورالثقلین

۳

(مریم/ ۳۲)

الصّادق (علیه السلام) - بَرُّوا آبَائَکُمْ یَبَرَّکُمْ أَبْنَاءُکُمْ.

امام صادق (به پدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما به شما نیکی کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰

عیون الحکم و المواعظ، ص ۱۹۵/ نورالثقلین

۴

(مریم/ ۳۲)

الصّادق (علیه السلام) - مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ یَحُجَ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدَهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَیْراً کَثِیراً.

امام صادق (چه چیز مانع می‌شود که آدمی به پدر و مادر خود درحال زندگی و بعد از مرگشان نیکی کند، برای ایشان نماز بخواند و صدقه بدهد و از جانب ایشان حج برود و برای ایشان روزه بگیرد، پس [پاداش] آنچه انجام داده برای آن‌ها باشد و برای خود او هم مثل [جزای] آن خواهد بود، و خداوند با عزّت و جلال به سبب نیکی و احسانش [که به پدر و مادر نموده] خیر و نیکی فراوانی به او عطا فرماید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰

الکافی، ج۲، ص۱۵۹/ نورالثقلین

آیه وَ السَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا [33]

و سلام [خدا] بر من، روزی که متولّد شدم، و روزی که می‌میرم، و روزی که زنده برانگیخته خواهم شد»!

۱

(مریم/ ۳۳)

الرّضا (علیه السلام) - إِنَّ أَوْحَشَ مَا یَکُونُ هَذَا الْخَلْقُ فِی ثَلَاثَهًِْ مَوَاطِنَ یَوْمَ یُولَدُ وَ یَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَیَرَی الدُّنْیَا وَ یَوْمَ یَمُوتُ فَیُعَایِنُ الْآخِرَهًَْ وَ أَهْلَهَا وَ یَوْمَ یُبْعَثُ فَیَرَی أَحْکَاماً لَمْ یَرَهَا فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ قَدْ سَلَّمَ اللَّهُ عزّوجلّ عَلَی یَحْیَی (علیه السلام) فِی هَذِهِ الثَّلَاثَهًِْ الْمَوَاطِنِ وَ آمَنَ رَوْعَتَهُ فَقَالَ وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا وَ قَدْ سَلَّمَ عِیسَی‌ابْنُ‌مَرْیَمَ (علیه السلام) عَلَی نَفْسِهِ فِی هَذِهِ الثَّلَاثَهًِْ الْمَوَاطِنِ فَقَالَ وَ السَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا.

امام رضا (این مردم در سه جا از همه جا بیشتر وحشت زده‌اند؛ روزی که متولّد می‌شود و از شکم مادر بیرون می‌آید و چشم بر این دنیا می‌گشاید. و روزی که می‌میرد و آخرت و اهلش را می‌بیند. و روزی‌که برانگیخته می‌شود و مقرّراتی را می‌بیند که در دنیا ندیده بود و خدای عزّوجلّ یحیی (را درهمین سه جا سلامتی عنایت کرده و وحشتش را تأمین کرده و فرموده است: سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا؛ و عیسی‌بن‌مریم (برای خود در این سه‌جا سلامتی درخواست کرده و فرمود: وَ السَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰

بحار الأنوار، ج۶، ص۱۵۸/ الخصال؛ ج۱، ص۱۰۷؛ «فیری» بدل «فیعاین» / روضهًْ الواعظین؛ ج۲، ص۴۹۷/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۵۷/ نورالثقلین

۲

(مریم/ ۳۳)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِه… وَ أَشَدُّ سَاعَاتِهِ یَوْمَ یُولَدُ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ وَ لَقَدْ سَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی یَحْیَی (علیه السلام) فِی هَذِهِ السَّاعَاتِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا وَ قَدْ سَلَّمَ عِیسَی (علیه السلام) عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ وَ السَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا.

امام صادق (لقمان به پسرش گفت: «… سخت‌ترین لحظه‌های انسان روزی است که متولّد می‌شود و روزی است که می‌میرد و روزی است که برانگیخته می‌شود و خدای تعالی در این لحظه‌ها بر یحیی (سلام و درود فرستاد و فرمود: وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا. و عیسی (بر خود درود فرستاد و فرمود: وَ السَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیّاً».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲

بحار الأنوار، ج۶، ص۲۵۰؛ «بتفاوت لفظی»

آیه ذلِکَ عیسَی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذی فیهِ یَمْتَرُونَ [34]

این است عیسی پسر مریم؛ گفتار حقّی که در آن تردید می‌کنند.

آیه ما کانَ للهِ أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضی أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ [35]

هرگز برای خدا شایسته نبود که فرزندی اختیار کند؛ منزّه است او! هرگاه امری را اراده کند، تنها به آن می‌گوید: «موجود باش»! بی‌درنگ موجود می‌شود.

۱

(مریم/ ۳۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ أَیْ یَتَخَاصَمُونَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ؛ منظور از کلمه: یَمْتَرُونَ یعنی جدال می‌کنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۴۹

آیه وَ إِنَّ اللهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ [36]

و [عيسى گفت]: خداوند، پروردگار من و پروردگار شماست؛ او را پرستش کنید؛ این است راه راست.

آیه فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِلَّذینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظیمٍ [37]

ولی [بعد از او] گروه‌هایی از میان آن‌ها اختلاف کردند؛ پس وای به حال کسانی که کافر شدند از حضور روز بزرگ [رستاخيز]!

ولی [بعد از او] گروه‌هایی از میان آن‌ها اختلاف کردند؛ پس وای به حال کسانی که کافر شدند از حضور روز بزرگ [رستاخیز]

۱ -۱

(مریم/ ۳۷)

الباقر (علیه السلام) - وَ السُّفْیَانِیِّ مَعَ بَنِی ذَنَبِ الْحِمَارِ مُضَرُ وَ مَعَ السُّفْیَانِیِّ أَخْوَالُهُ مِنْ کَلْبٍ فَیَظْهَرُ السُّفْیَانِیُّ وَ مَنْ مَعَهُ عَلَی بَنِی ذَنَبِ الْحِمَارِ حَتَّی یَقْتُلُوا قَتْلًا لَمْ یَقْتُلْهُ شَیْءٌ قَطُّ وَ یَحْضُرُ رَجُلٌ بِدِمَشْقَ فَیُقْتَلُ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ قَتْلًا لَمْ یَقْتُلْهُ شَیْءٌ قَطُّ وَ هُوَ مِنْ بَنِی ذَنَبِ الْحِمَارِ وَ هِیَ الْآیَهًُْ الَّتِی یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیم.

امام باقر (سفیانی با دائیانش که از قبیله‌ی کلب می‌باشند خروج می‌کند و بر قبیله‌ی بنی‌ذنب الحمار از قبیله‌ی مضر حمله می‌آورد و جنگی می‌کند که تا آن روز چنان جنگی به وقوع نپیوسته است. سپس مردی از بنی‌ذنب به دمشق می‌آید و با همراهانش طوری کشته می‌شود که کسی را بدان‌گونه نکشته باشند. این است معنی آیه: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲

بحار الأنوار، ج۵۲، ص۲۲۲/ العیاشی؛ ج۱، ص۶۴/ البرهان

۱ -۲

(مریم/ ۳۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ دَاوُدَ الدِّجَاجِیِّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال: سُئِلَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَقَالَ انْتَظِرُوا الْفَرَجَ مِنْ ثَلَاثٍ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ مَا هُنَّ فَقَالَ اخْتِلَافُ أَهْلِ الشَّامِ بَیْنَهُمْ وَ الرَّایَاتُ السُّودُ مِنْ خُرَاسَانَ وَ الْفَزْعَهًُْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

امام باقر (داود دَجاجی از امام باقر (روایت می‌کند: از حضرت امیرالمؤمنین (از این آیه فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ؛ سؤال شد فرمود: «با دیدن سه علامت منتظر آمدن مهدی (باشید». راوی عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین آن‌ها چیستند»؟ فرمود: «اوّل اختلافی که در بین اهل شام پدید می‌آید، و آمدن پرچم‌های سیاه از خراسان و وحشتی در ماه رمضان».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲

بحار الأنوار، ج۵۲، ص۲۲۹/ الغیبهًْ للنعمانی؛ ص۲۵۱

وای به حال

۱

(مریم/ ۳۷)

الباقر (علیه السلام) - وَ لَمْ یَجْعَلِ الْوَیْلَ لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَمِّیَهُ کَافِراً قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ.

امام باقر (و خدا تا کسی را کافر نخواند، کلمه‌ی وَیْلٌ را درباره‌ی او به کار نمی‌برد، چنان که فرموده است: فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴

الکافی؛ ج۲، ص۳۱/ بحار الأنوار، ج۶۶، ص۸۹/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱، ص۳۴/ نورالثقلین

آیه أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنا لکِنِ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فی ضَلالٍ مُبینٍ [38]

روزی که نزد ما می‌آیند، چه گوش‌های شنوا و چه چشم‌های بینایی پیدا می‌کنند! ولی این ستمکاران امروز در گمراهی آشکارند.

۱

(مریم/ ۳۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌وَأْلٍ التَّیْمِیِّ قَالَ إِنِّی لَعِنْدَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِذاً فَیْجٌ قَدْ جَاءَهُ یَسْعَی بِکِتَابٍ مِنْ قَرَظَهًَْ‌بْنِ‌کَعْبٍ الْأَنْصَارِیِّ وَ کَانَ أَحَدُ عُمَّالِهِ یُخْبِرُهُ بِأَنَّ خَیْلًا مَرَّتْ مِنْ قِبَلِ الْکُوفَهًِْ مُتَوَجِّهَهًًْ نَحْوَ نَفَرٍ… فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمِیر الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْعِصَابَهًِْ الَّتِی مَرَّتْ بِعَمَلِکَ فَقَتَلَتِ الْبَرَّ الْمُسْلِمَ وَ أَمِنَ عِنْدَهُمُ الْمُخَالِفُ الْمُشْرِکُ وَ أَنَّ أُولَئِکَ قَوْمٌ اسْتَهْوَاهُمُ الشَّیْطَانُ فَضَلُّوا کَالَّذِینَ حَسِبُوا أَلَّا تَکُونَ فِتْنَهًٌْ فَعَمُوا وَ صَمُّوا {فَ} أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ یَوْمَ یُحْشَرُ أَعْمَالُهُمْ فَالْزَمْ عَمَلَکَ وَ أَقْبِلْ عَلَی خَرَاجِکَ فَإِنَّکَ کَمَا ذَکَرْتَ فِی طَاعَتِکَ وَ نَصِیحَتِکَ وَ السَّلَام.

امام علی (از عبدالله‌بن‌وال تیمی روایت است: زمانی که فیج، درحالی¬که با نامه‌ای از قرظهًْ‌بن‌کعب انصاری که از کارگزاران او بود، نزد امیرمؤمنان (آمد، نزد او بودم در آن نامه خبر می‌داد که سوارانی از جانب کوفه به قصد نفّر گذر کرد… پس امیرمؤمنان برای او نوشت: «امّا بعد، آنچه که در خصوص امر آن گروهی که در حوزه‌ی عملت گذشتند، ذکر کردی را فهمیدم، درستکارِ مسلمان را کشتند و مخالفِ مشرک نزد آنان ایمن است و به راستی اینان قومی هستند که شیطان آنان را فریب داد. پس مانند کسانی که پنداشتند که فتنه نیست، گمراه شدند، پس کور و کر شدند، درحالی¬که عملشان محشور می¬شود آنان را می¬شنوم و می¬بینم، پس به عملت ملزم باش و به خراجت روی کن که تو چنانکه ذکر کردی در طاعت و خلوصت هستی. و السلام».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴

بحار الأنوار، ج۳۳، ص۴۰۸

آیه وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فی غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا یُؤْمِنُونَ [39]

آنان را از روز حسرت (روز رستاخیز که برای همه مایه تأسف است) بترسان، در آن هنگام که همه چیز پایان می‌یابد؛ ولی [امروز] آن‌ها در غفلتند و ایمان نمی‌آورند.

۱

(مریم/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ الْآیَهًَْ قَالَ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ فِی الْجَنَّهًِْ وَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ یَا أَهْلَ الْجَنَّهًِْ وَ یَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ الْمَوْتَ فِی صُورَهًٍْ مِنَ الصُّوَرِ فَیَقُولُونَ لَا فَیُؤْتَی بِالْمَوْتِ فِی صُورَهًِْ کَبْشٍ أَمْلَحَ فَیُوقَفُ بَیْنَ الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ ثُمَّ یُنَادُونَ جَمِیعاً أَشْرِفُوا وَ انْظُرُوا إِلَی الْمَوْتِ فَیُشْرِفُونَ ثُمَّ یَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ فَیُذْبَحُ ثُمَّ یُقَالُ یَا أَهْلَ الْجَنَّهًِْ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ أَبَداً وَ یَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ أَبَداً وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ أَیْ قُضِیَ عَلَی أَهْلِ الْجَنَّهًِْ بِالْخُلُودِ فِیهَا وَ قُضِیَ عَلَی أَهْلِ النَّارِ بِالْخُلُودِ فِیهَا.

امام صادق (ابوولّاد حنّاط گوید: از امام صادق (در مورد آیه: وَأَنذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرةِ سؤال شد. و ایشان پاسخ داد: «بعد از اینکه بهشتیان وارد بهشت می¬شوند، و جهنّمیان به جهنّم می‌روند، منادی‌ای از جانب خداوند ندا می¬دهد: ای اهالی بهشت و جهنّم، آیا مرگ را درصورت خاصّی می‌شناسید»؟ آن‌ها می‌گویند: «نه، سپس مرگ را درصورت قوچی سیاه که آمیخته با سفیدی است، می‌آورند و بین جهنّم و بهشت قرار می‌دهند و سپس به همگی اعلام می‌کنند: بیایید و به مرگ نگاه کنید. آن‌ها بالا می‌آیند و سپس خداوند دستور ذبح آن را می‌دهد و مرگ را ذبح می‌کنند. بعد از آن اعلام می‌شود: ای بهشتیان، بعد از این جاودانگی است و مرگی در کار نیست. ای جهنّمیان، بعد از این جاودانگی است و دیگر مرگی در کار نیست. منظور از آیه: وَأَنذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ نیز همین است، یعنی میان بهشتیان حکم می‌شود که آنان تا ابد در بهشت خواهند بود و میان جهنّمیان نیز حکم شود که تا ابد در جهنّم خواهند بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴

بحار الأنوار، ج۸، ص۳۴۶/ القمی؛ ج۲، ص۵۰؛ «و یا اهل نارخلود… بالخلود فیها» محذوف/ البرهان

۲

(مریم/ ۳۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ الْجَنَّهًَْ وَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ قِیلَ یَا أَهْلَ الْجَنَّهًِْ فَیُشْرِفُونَ وَ یَنْظُرُونَ وَ قِیلَ یَا أَهْلَ النَّارِ فَیُشْرِفُونَ وَ یَنْظُرُونَ فَیُجَاءُ بِالْمَوْتِ کَأَنَّهُ کَبْشٌ أَمْلَحُ فَیُقَالُ لَهُمْ تَعْرِفُونَ الْمَوْتَ فَیَقُولُونَ هُوَ هَذَا وَ کُلٌّ قَدْ عَرَفَهُ قَالَ فَیُقَدَّمُ وَ یُذْبَحُ ثُمَّ یُقَالُ یَا أَهْلَ الْجَنَّهًِْ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَ یَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ قَالَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ الْآیَهًَْ.

پیامبر (بعد از اینکه بهشتیان وارد بهشت می¬شوند، و جهنّمیان به جهنّم می¬روند، منادی‌ای از جانب خداوند ندا می¬دهد: «ای اهالی بهشت و جهنّم، آیا مرگ را درصورت خاصّی می‌شناسید»؟ آن‌ها می‌گویند: «نه، سپس مرگ را در صورت قوچی سیاه که آمیخته با سفیدی است، می‌آورند و بین جهنّم و بهشت قرار می‌دهند»، و سپس به همگی اعلام می‌کنند: «بیایید و به مرگ نگاه کنید». آن‌ها بالا می‌آیند و سپس خداوند دستور ذبح آن را می‌دهد و مرگ را ذبح می‌کنند. بعد از آن اعلام می‌شود: «ای بهشتیان، بعد از این جاودانگی است و مرگی در کار نیست. ای جهنّمیان، بعد از این جاودانگی است و دیگر مرگی در کار نیست. این است منظور از آیه: وَأَنذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶

بحار الأنوار، ج۸، ص۳۴۴

۳

(مریم/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ ذَکَرَهُ إِلَّا عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال إِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّهًِْ الْجَنَّهًَْ وَ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ جِیءَ بِالْمَوْتِ فِی صُورَهًِْ کَبْشٍ حَتَّی یُوقَفَ بَیْنَ الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ یَسْمَعُ أَهْلُ الدَّارَیْنِ جَمِیعاً یَا أَهْلَ الْجَنَّهًِْ یَا أَهْلَ النَّارِ فَإِذَا سَمِعُوا الصَّوْتَ أَقْبَلُوا قَالَ فَیُقَالُ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَا هَذَا هَذَا هُوَ الْمَوْتُ الَّذِی کُنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْهُ فِی الدُّنْیَا قَالَ فَیَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ اللَّهُمَّ لَا تُدْخِلِ الْمَوْتَ عَلَیْنَا قَالَ وَ یَقُولُ أَهْلُ النَّارِ اللَّهُمَّ أَدْخِلِ الْمَوْتَ عَلَیْنَا قَالَ ثُمَّ یُذْبَحُ کَمَا تُذْبَحُ الشَّاهًُْ قَالَ ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ لَا مَوْتَ أَبَداً أَیْقِنُوا بِالْخُلُودِ قَالَ فَیَفْرَحُ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ فَرَحاً لَوْ کَانَ أَحَدٌ یَوْمَئِذٍ یَمُوتُ مِنْ فَرَحٍ لَمَاتُوا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهًَْ أَ فَما نَحْنُ بِمَیِّتِینَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولی وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ لِمِثْلِ هذا فَلْیَعْمَلِ الْعامِلُونَ قَالَ وَ یَشْهَقُ أَهْلُ النَّارِ شَهْقَهًًْ لَوْ کَانَ أَحَدٌ یَمُوتُ مِنْ شَهِیقٍ لَمَاتُوا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عزّوجلّ وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ.

امام باقر (ابوبصیر گوید: امام باقر (فرمود: «هنگامی‌که خداوند اهل بهشت را در بهشت و اهل جهنّم را در جهنّم وارد کند، مرگ به‌صورت گوسفندی آورده شود تا اینکه بین بهشت و جهنّم نگه داشته شود. سپس ندا دهنده‌ای فریادی می‌زند که اهل بهشت و جهنّم همه می‌شنوند [و می‌گوید]: «ای اهل بهشت! ای اهل آتش»! وقتی صدا را بشنوند، [به آن] روی آورند. به آن‌ها گفته می‌شود: «آیا می‌دانید این چیست؟ این همان مرگی است که در دنیا از آن می‌ترسیدید». اهل بهشت می‌گویند: «خدایا! مرگ را بر ما وارد نکن». و اهل آتش می‌گویند: «خدایا! مرگ را بر ما وارد کن». سپس ذبح می‌شود همچنانکه گوسفند ذبح می‌شود. سپس ندا دهنده‌ای فریاد می‌زند: «[بعد از این لحظه دیگر] هرگز مرگ نیست؛ به جاودانگی یقین داشته باشید». در نتیجه اهل بهشت چنان خوشحال می‌شوند که اگر ممکن بود در این روز کسی از خوشحالی بمیرد، حتماً می‌مردند. سپس این آیه را خواند: آیا ما هرگز نمی‌میریم، [و در بهشت جاودانه خواهیم بود]. و جز همان مرگ اوّل، مرگی به سراغ ما نخواهد آمد، و ما هرگز عذاب نخواهیم شد؟! راستی این همان پیروزی بزرگ است! [آری]، برای همانند چنین پاداشی، باید عمل‌کنندگان عمل کنند (صافّات/۶۱۵۸). اهل آتش چنان ناله می‌زنند که اگر ممکن بود کسی از ناراحتی بمیرد، حتماً می‌مردند و آن سخن خدای عزّوجلّ است: وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶

بحار الأنوار، ج۸، ص۳۴۵/ الزهد؛ ص۱۰۰

۴

(مریم/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - وَ یَوْمَ الْحَسْرَهًِْ یَوْمَ یُؤْتَی بِالْمَوْتِ فَیُذْبَحُ.

امام صادق (و روز حسرت روزی است که مرگ را می‌آورند و ذبح می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶

بحار الأنوار، ج۷، ص۵۹/ البرهان

۵

(مریم/ ۳۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ أَیْ قُضِیَ عَلَی أَهْلِ الْجَنَّهًِْ بِالْخُلُودِ وَ عَلَی أَهْلِ النَّارِ بِالْخُلُودِ فِیهَا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (منظور از آیه: وَأَنذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ نیز همین است، یعنی میان بهشتیان حکم می¬شود که آنان تا ابد در بهشت خواهند بود و میان جهنّمیان نیز حکم شود که تا ابد در جهنّم خواهند بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶

القمی؛ ج۲، ص۵۰

۶

(مریم/ ۳۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ الْمَوْتَ فَخَرَ فِی نَفْسِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَا تَفْخَرْ فَإِنِّی ذَابِحُکَ بَیْنَ الْفَرِیقَیْنِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ وَ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ لَا أُحْیِیکَ أَبَداً فَتُرْجَی أَوْ تُخَاف.

پیامبر (مرگ در خودش فخر می‌کند و خدای عزّ‌وجلّ می‌فرماید: «افتخار نکن چرا که من تو را بین دو گروه اهل بهشت و اهل جهنم ذبح خواهم کرد. سپس هیچگاه تو را زنده نخواهم کرد تا جائیکه گروهی به تو امید ببرند یا از تو بترسند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶

الکافی، ج۸، ص۱۴۹/ البرهان

آیه إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها وَ إِلَیْنا یُرْجَعُونَ [40]

ما، زمین و تمام کسانی را که روی آن هستند، به ارث می‌بریم؛ و همگی به‌سوی ما بازگردانده می‌شوند.

۱

(مریم/ ۴۰)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ الْفَضْلِ‌بْنِ‌شَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا (علیه السلام) أَنْ یَکْتُبَ لَهُ مَحْضَ الْإِسْلَامِ عَلَی إِیجَازٍ وَ اخْتِصَارٍ فَکَتَبَ (علیه السلام) إِنَّ مَحْضَ الْإِسْلَامِ شَهَادَهًُْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَه… وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُه… وَ أَنَّ الدَّلِیلَ بَعْدَهُ وَ الْحُجَّهًَْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ وَلِیُّهُ الَّذِی کَانَ مِنْهُ بِمَنْزِلَهًِْ هَارُونَ مِنْ مُوسَی‌عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ أَجْمَعِینَ ثُمَّ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ‌زَیْنُ‌الْعَابِدِینَ (علیه السلام) ثُمَّ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ‌بَاقِرُ (علیه السلام) عِلْمِ النَّبِیِّینَ ثُمَّ جَعْفَرُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ‌الصَّادِقُ (علیه السلام) وَارِثُ عِلْمِ الْوَصِیِّینَ ثُمَّ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ‌الْکَاظِمُ (علیه السلام) ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ‌مُوسَی‌الرِّضَا (علیه السلام) ثُمَّ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) ثُمَّ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) ثُمَّ الْحَسَنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) ثُمَّ الْحُجَّهًُْ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) الْمُنْتَظَرُ وُلْدُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ وَ أَشْهَدُ لَهُمْ بِالْوَصِیَّهًِْ وَ الْإِمَامَهًِْ وَ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهًِْ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی خَلْقِهِ فِی کُلِّ عَصْرٍ وَ أَوَانٍ وَ أَنَّهُمُ الْعُرْوَهًُْ الْوُثْقَی وَ أَئِمَّهًُْ الْهُدَی وَ الْحُجَّهًُْ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ مُضِلٌّ تَارِکٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَی.

امام رضا (فضل‌بن‌شاذان گوید: مأمون از امام رضا (سؤال کرد که حقیقت اسلام را با اختصار برای او بنویسد، امام (نوشت: حقیقت اسلام آن است که بر یگانگی خداوند شهادت دهی و شریکی برای او قائل نگردی… گواهی به اینکه محمّد (بنده‌ی خدا و رسول خداست… اینکه راهنمای بعد از پیامبر، و حجّت [خدا] بر مؤمنین، و بپا دارنده‌ی امور مسلمین، و گوینده از جانب قرآن، و دانای به احکام قرآن، برادر و خلیفه و وصیّ و ولیّ اوست کسی که مقامش در نزد او همچون مقام هارون نزد موسی (است، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (امیرالمؤمنین و پیشوای متّقین و پیشرو سفیدرویان نورانی، و برترین وصیّ، و میراث بر علم انبیاء (و مرسلین و بعد از آن حضرت، حسن و حسین (دو سیّد جوانان بهشتیان سپس علیّ‌بن‌الحسین زین‌العابدین (و بعد از آن، محمّدبن‌علی (شکافنده‌ی علم انبیاء (و سپس جعفربن‌محمّد (میراث بر علم اوصیاء و بعد از آن موسی‌بن‌جعفر (و از آن پس علیّ‌بن‌موسی الرّضا (و بعد محمّدبن‌علی (و پس از آن علیّ‌بن‌محمّد (و آنگاه حسن‌بن‌علی (و بعد از آن حجّت قائم منتظر (فرزند امام حسن عسکری، درود خدا بر همه‌شان باد. و گواهی دهم نامبردگان را به وصیّت پیامبر و امامت و رهبری، و اینکه در هر زمان و دوره زمین خالی نمی‌ماند از حجّت خدا، و آن‌ها عروهًْ الوثقی و پیشوایان هدایتند و حجّت بر اهل دنیا هستند تا آنگاه که خداوند وارث زمین و موجودات روی آن شود (تا انقراض عالم)، و هرکس با آن‌ها مخالفت کند گمراه و رهاکننده‌ی حق و هدایت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸

بحار الأنوار، ج۶۵، ص۲۶۱

۲

(مریم/ ۴۰)

الصّادق (علیه السلام) - زُرَارَهًُْ‌بْنُ‌أَعْیَنَ قَالَ: دَعَا الصَّادِقُ (علیه السلام) دَاوُدَ‌بْنَ‌کَثِیرٍ الرَّقِّیَّ وَ حُمْرَانَ‌بْنَ‌أَعْیَنَ وَ أَبَابَصِیرٍ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الْمُفَضَّلُ‌بْنُ‌عُمَرَ وَ أَتَی بِجَمَاعَهًٍْ حَتَّی صَارُوا ثَلَاثِینَ رَجُلًا فَقَالَ احْسِروا عَنْ وَجْهِهِ و انْظُرُوهُ أَجْمَعُکُمْ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ فَقَالوا بَلْ هُوَ یَا سَیِّدَنَا مَیِّتٌ فَقَالَ شَهِدْتُمْ بِذَلِکَ… ثُمَّ أَعَادَ عَلَیْنَا الْقَوْلَ فَقَالَ الْمَیِّتُ الْمُکَفَّنُ الْمُحَنَّطُ الْمَدْفُونُ فِی هَذَا اللَّحْدِ مَنْ هُوَ قُلْنَا إِسْمَاعِیلُ وَلَدُکَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ مُوسَی (علیه السلام) فَقَالَ هُوَ حَقٌّ وَالْحَقُّ مَعَهُ وَ مِنْهُ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها.

امام صادق (زراره گوید: امام صادق (داودبن‌کثیر رقی و حمران‌بن‌اعین و ابابصیر را خواست، مفضّل‌بن‌عمر نیز آمد و گروهی را آورد تا سی نفر رسیدند فرمود: «داود! صورت اسماعیل را بگشا». روپوش از روی او برداشت، فرمود: «خوب نگاه کن مرده است یا زنده». عرض کرد: «آقا مرده است». به یک‌یک آن‌ها نشان داد تا همه دیدند، فرمود: «خدایا تو شاهد باش». دستور داد او را غسل دهند و کفن کنند. بعد فرمود: «مفضّل صورتش را باز کن ببین زنده است یا مرده همه نگاه کنید». گفت: «آقا مرده است». فرمود: «درست نگاه کردید و دقّت نمودید»؟ گفتند: «آری» از این کار امام (در شگفت بودند. گفت: «خدایا تو شاهد باش». او را برای دفن بردند وقتی درون قبر گذاشتند، فرمود: «مفضّل صورتش را بگشا». صورت او را که باز کرد فرمود: «نگاه کنید ببینید مرده است یا زنده». عرض کرد: «آقا مرده است». گفت: «خدایا شاهد باش… باز فرمود: «این مرده کفن پوشیده که در این قبر دفن شده کیست»؟ گفتیم: «اسماعیل». فرمود: «خدایا گواه باش». دست امام کاظم (را گرفته فرمود: «این صاحب حق است و حقیقت با او و از اوست تا خداوند وارث زمین و ساکنان آن شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸

بحار الأنوار، ج۴۷، ص۲۵۴

۳

(مریم/ ۴۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ یَرِثُهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهَِا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها؛ آنچه را که خداوند خلق کرده است، در روز قیامت به ارث می‌برد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸

القمی؛ ج۲، ص۵۰/ نورالثقلین/ البرهان؛ «و قوله انا نحن… علیها» محذوف

آیه وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِبْراهیمَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا [41]

در این کتاب، ابراهیم را یاد کن، که او پیامبری بسیار راستگو بود.

آیه إِذْ قالَ لِأَبیهِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنی عَنْکَ شَیْئاً [42]

هنگامی‌که به پدرش گفت: «ای پدر! چرا چیزی را می‌پرستی که نه می‌شنود، و نه می‌بیند، و نه هیچ نیازی را از تو برطرف می‌سازد؟!

آیه یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنی مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنی أَهْدِکَ صِراطاً سَوِیًّا [43]

ای پدر! دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است؛ بنابراین از من پیروی کن، تا تو را به راه راست هدایت کنم.

آیه یا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطانَ إِنَّ الشَّیْطانَ کانَ لِلرَّحْمنِ عَصِیًّا [44]

ای پدر! شیطان را پرستش مکن، که شیطان نسبت به خداوند رحمان، نافرمان بود.

آیه یا أَبَتِ إِنِّی أَخافُ أَنْ یَمَسَّکَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَکُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِیًّا [45]

ای پدر! من ازاین می‌ترسم که ازسوی خداوند رحمان عذابی به تو رسد، درنتیجه از دوستان شیطان باشی»!

آیه قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتی یا إِبْراهیمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَ اهْجُرْنی مَلِیًّا [46]

گفت: «ای ابراهیم! آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟! اگر [از اين كار] دست برنداری، تو را سنگسار می‌کنم. و برای مدّتی طولانی از من دور شو»!

۱

(مریم/ ۴۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ اعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ إِنَّمَا هَلَکَتْ هَذِهِ الْأُمَّهًُْ وَ ارْتَدَّتْ عَلَی أَعْقَابِهَا بَعْدَ نَبِیِّهَا (صلی الله علیه و آله) بِرُکُوبِهَا طَرِیقَ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِیَهًِْ وَ الْقُرُونِ السَّالِفَهًِْ الَّذِینَ آثَرُوا عِبَادَهًَْ الْأَوْثَانِ عَلَی طَاعَهًِْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ عزّوجلّ وَ تَقْدِیمِهِمْ مَنْ یَجْهَلُ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ فَعَقَّبَهَا اللَّهُ تَعَالَی بِقَوْلِهِ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ وَ قَالَ فِی الَّذِینَ اسْتَوْلَوْا عَلَی تُرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِغَیْرِ حَقٍّ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ فَلَوْ جَازَ لِلْأُمَّهًِْ الِایتِمَامُ بِمَنْ لَا یَعْلَمُ أَوْ بِمَنْ یَجْهَلُ لَمْ یَقُلْ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) لِأَبِیهِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئاً فَالنَّاسُ أَتْبَاعُ مَنِ اتَّبَعُوهُ مِنْ أَئِمَّهًِْ الْحَقِّ وَ أَئِمَّهًِْ الْبَاطِلِ.

امام علی (بدانید خداوند شما را رحمت کند، که این امّت بعد از پیامبر خود هلاک شدند و به عقب برگشتند، آن‌ها از امّت‌های گذشته که عبادت بت‌ها را بر عبادت خداوند اختیار کردند پیروی کردند و دنبال آن‌ها را گرفتند. آن‌ها نادانان را بر دانایان مقدّم داشتند درصورتی که خداوند می‌فرماید: آیا مساوی هستند کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند، فقط صاحبان عقل و خرد این مطالب را درک می‌کنند. (زمر/۹) خداوند درباره‌ی کسانی که بعد از وفات رسول خدا (بر میراث آن جناب مسلّط شدند، فرمود: آیا کسی که هدایت به سوی حق می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می‌شود، چگونه داوری می‌کنید؟! » (یونس/۳۵). اگر جایز بود جاهلان بر ملّت حکومت کنند ابراهیم (به پدرش نمی‌گفت: «چرا کسی را که گوش ندارد و جایی را مشاهده نمی‌کند و کاری از وی برنمی‌آید عبادت می‌کنی، مردم پیرو کسانی هستند که از امامان حق اطاعت می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰

بحار الأنوار، ج۶۶، ص۸۰/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۵۵

۲

(مریم/ ۴۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّل‌بْنِ‌عُمَر عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمات مَا هَذِهِ الْکَلِمَاتُ قَالَ هِیَ الْکَلِمَاتُ الَّتِی تَلَقَّاهَا آدَمُ (علیه السلام) مِنْ رَبِّه… ثُمَّ الْعُزْلَهًُْ عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ وَ الْعَشِیرَهًِْ مُضَمَّنٌ مَعْنَاهُ فِی قَوْلِهِ وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ الْآیَهًَْ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ بَیَانُ ذَلِک فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئاً یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِراطاً سَوِیًّا یا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطانَ إِنَّ الشَّیْطانَ کانَ لِلرَّحْمنِ عَصِیًّا یا أَبَتِ إِنِّی أَخافُ أَنْ یَمَسَّکَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَکُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِیًّا وَ دَفَعَ السَّیِّئَهًَْ بِالْحَسَنَهًِْ وَ ذَلِکَ لَمَّا قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی یا إِبْراهِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَ اهْجُرْنِی مَلِیًّا فَقَالَ فِی جَوَابِ أَبِیهِ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کانَ بِی حَفِیًّا وَ التَّوَکُّلُ بَیَانُ ذَلِکَ فِی قَوْلِهِ الَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهْدِینِ وَ الَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی وَ یَسْقِینِ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ وَ الَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیِینِ وَ الَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ ثُمَّ الْحُکْمُ وَ الِانْتِمَاءُ إِلَی الصَّالِحِینَ فِی قَوْلِهِ رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ یَعْنِی بِالصَّالِحِینَ الَّذِینَ لَا یَحْکُمُونَ إِلَّا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَا یَحْکُمُونَ بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ حَتَّی یَشْهَدَ لَهُ مَنْ یَکُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْحُجَجِ بِالصِّدْقِ بَیَانُ ذَلِکَ فِی قَوْلِهِ وَ اجْعَلْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ أَرَادَ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّهًَْ الْفَاضِلَهًَْ فَأَجَابَهُ اللَّهُ وَ جَعَلَ لَهُ وَ لِغَیْرِهِ مِنْ أَنْبِیَائِهِ لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ وَ هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا.

امام صادق (مفضَّل گوید: از امام صادق (در مورد: إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمات پرسیدم: «این کلمات چه چیزی هستند»؟ فرمود: «منظور، کلماتی است که آدم (آن را از پروردگار آموخت… مفهوم کناره‌گیری از اهل‌بیت و خاندان در این آیه قرار دارد: وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَ أَدْعُوا رَبِّی عَسی أَلاَّ أَکُونَ بِدُعاءِ رَبِّی شَقِیًّا و در مورد امر معروف و نهی از منکر، در این آیات توضیح داده شده است: یَا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جَاءنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا\* یَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِیًّا\* یَا أَبَتِ إِنِّی أَخَافُ أَن یَمَسَّکَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَکُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِیًّا؛ و همچنین از این آیات می‌توان مقابله خوبی در برابر بدی را برداشت کرد و این در جایی است که پدر ابراهیم (به او می‌گوید: «أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِی یَا إِبْراهِیمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا؛

و ابراهیم (در جواب پدرش می‌گوید: «قَالَ سَلَامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کَانَ بِی حَفِیًّا؛ همچنین می‌توان براساس آیه: پروردگارا! به من علم و دانش ببخش، و مرا به صالحان ملحق کن! . (شعراء/۸۳). [که مرتبط با این آیه‌ها است] حکم و انتساب به صالحان را از این آیه دریافت کرد و منظور از صالحان کسانی هستند که تنها براساس حکم خداوند، حکومت و داوری می‌کنند و براساس نظریّات و قیاس‌های خود حکم نمی‌کنند تا اینکه حجّت‌هایی که بعد از او می‌آیند، برای ایشان به‌راستی شهادت دهند و بیان این مطلب در آیه: و برای من در میان امّت‌های آینده، زبان صدق [و ذکر خیری] قرار ده! . (شعراء/۸۴). آمده است، و منظور از آن حضرت، این امّت فاضل (مسلمانان) بوده است، و خداوند درخواستش را اجابت نمود و برای او و دیگر پیامبران آوازه‌ای نیکو در میان آیندگان قرار داد، و آن علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است که بیانگر آن، این آیه می‌باشد: برای آن‌ها نام نیک و مقام برجسته‌ای [در میان همه‌ی امّت‌ها] قرار دادیم! . (مریم/۵۰).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰

الخصال، ج۱، ص ۳۰۷ / البرهان

آیه قالَ سَلامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کانَ بی‌حَفِیًّا [47]

[ابراهيم] گفت: «سلام بر تو! من به‌زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می‌طلبم؛ چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است.

۱

(مریم/ ۴۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنَّهُ کَانَ بِی حَفِیًّا أَیْ بَارّاً لَطِیفاً رَحِیماً.

ابن‌عبّاس (إِنَّهُ کانَ بِی حَفِیّاً؛ یعنی نیکوکار، صاحب لطف و مهربان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۳۰

آیه وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَ أَدْعُوا رَبِّی عَسی أَلاَّ أَکُونَ بِدُعاءِ رَبِّی شَقِیًّا [48]

و از شما، و آنچه غیر خدا می‌خوانید، کناره‌گیری می‌کنم؛ و پروردگارم را می‌خوانم؛ و امیدوارم در خواندن پروردگارم محروم و بی‌پاسخ نمانم»!

و از شما، و آنچه غیر خدا می‌خوانید، کناره‌گیری می‌کنم

۱ -۱

(مریم/ ۴۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ الْمَسْعُودِیُّ فِی کِتَابِ الْوَصِیَّهًِْ: قَامَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِین (علیه السلام) خَطِیباً بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْإِمَامَهًُْ فِی قُرَیْشٍ فَأَنَا أَحَقُّ قُرَیْشٍ بِهَا وَ إِنْ لَا تَکُنْ فِی قُرَیْشٍ فَالْأَنْصَارُ عَلَی دَعْوَاهُمْ ثُمَّ اعْتَزَلَهُمْ وَ دَخَلَ بَیْتَهُ فَأَقَامَ فِیهِمْ وَ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ إِنَّ لِی فِی خَمْسَهًٍْ مِنَ النَّبِیِّینَ أُسْوَهًْ. . وَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِذْ قَالَ وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله.

امام علی (علی بن حسین مسعودی در کتاب الوصیّهًْ نوشته است… امام علی (به خطبه ایستاد و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: اگر امامت باید در قریش باشد، پس من در میان قریش سزاوارتر از همه به آن هستم و اگر لازم نیست در قریش باشد، پس انصار هم می‌توانند مدّعی آن باشند. سپس آن¬ها را ترک نمود و داخل خانه¬اش شد. ایشان و آن عده از مسلمانانی که پیرواش بودند، به همین وضع ادامه دادند و فرمود: در زندگی پنج تن از پیامبران، الگویی برای من وجود دارد: نوح؛ زمانی که گفت: أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ (قمر/۱۰)، و ابراهیم؛ آن¬گاه که گفت: «وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ…».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲

بحار الأنوار، ج۲۸، ص۳۰۷/ نورالثقلین

و پروردگارم را می‌خوانم؛ و امیدوارم در خواندن پروردگارم محروم و بی‌پاسخ نمانم

۲ -۱

(مریم/ ۴۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً طَلَبَ مِنَ اللَّهِ عزّوجلّ حَاجَهًًْ فَأَلَحَّ فِی الدُّعَاءِ اسْتُجِیبَ لَهُ أَوْ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ أَدْعُوا رَبِّی عَسی أَلَّا أَکُونَ بِدُعاءِ رَبِّی شَقِیًّا.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: پیامبر (فرمود: «خداوند بیامرزد بنده‌ای را که از خداوند درخواست چیزی نماید و در دعایش اصرار بورزد، خواه دعایش مستجاب شود و خواه نشود؛ و سپس این آیه را تلاوت کرد: وَأَدْعُو رَبِّی عَسَی أَلَّا أَکُونَ بِدُعَاء رَبِّی شَقِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴

الکافی؛ ج۲، ص۴۷۵/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۳۷۰/ عدهًْ الداعی؛ ص۲۰۲/ مکارم الأخلاق؛ ص۲۷۱/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۷، ص۵۸/ نورالثقلین

آیه فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ کُلاًّ جَعَلْنا نَبِیًّا [49]

هنگامی‌که از آنان و آنچه غیر خدا می‌پرستیدند کناره‌گیری کرد، ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم؛ و هریک را پیامبری [بزرگ] قرار دادیم.

۱

(مریم/ ۴۹)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) کَانَ قَدْ دَعَا اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ کُلًّا جَعَلْنا نَبِیًّا.

امام صادق (حضرت ابراهیم (از خداوند درخواست کرد که برای او یادی نیکو درمیان آیندگان قرار دهد و خداوند نیز فرمود: وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَکُلًّا جَعَلْنَا نَبِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۵۹/ المناقب؛ ج۳، ص۱۰۷

آیه وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا [50]

و از رحمت خود به آنان عطا کردیم؛ و برای آن‌ها نام نیک و مقام برجسته‌ای [در ميان همه‌ی امّت‌ها] قرار دادیم.

۱

(مریم/ ۵۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا یَعْنِی لِإِبْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ مِنْ رَحْمَتِنا یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا یَعْنِی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا؛ منظور، ابراهیم و اسحاق و یعقوب (است. و منظور از مِّن رَّحْمَتِنَا، منظور، رسول خدا (است. وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا، منظور، امیرالمؤمنین (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴

بحار الأنوار، ج۱۲، ص۹۳/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۱۲۱/ المناقب؛ ج۳؛ ص۱۰۷؛ «یعنی رسول الله (ص)» محذوف/ البرهان؛ «یعنی لابراهیم و اسحاق… رسول الله (ص)» محذوف

۲

(مریم/ ۵۰)

الصّادق (علیه السلام) - وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا یَعْنِی عَلِیَّ‌بْنَ‌أَبِیطَالِبٍ (علیه السلام).

امام صادق (وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا، منظور از عَلِیًّا علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۵۹/ المناقب؛ ج۳، ص۱۰۷

۳

(مریم/ ۵۰)

العسکری (علیه السلام) - فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا یَعْنِی لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ مِنْ رَحْمَتِنا یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا یَعْنِی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

امام عسکری (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ؛ یعنی ابراهیم (از آنان دوری کرد. وَ مَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَکُلًّا جَعَلْنَا نَبِیًّا\* وَ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا؛ منظور، ابراهیم و اسحاق و یعقوب (است. و منظور از مِّن رَّحْمَتِنَا، یعنی رسول خدا (وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا، منظور امیرالمؤمنین (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴

بحار الأنوار، ج۹۳، ص۱۲/ القمی؛ ج۲، ص۵۰/ البرهان؛ «بتفاوت لفظی»

۴

(مریم/ ۵۰)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ یُونُسَ‌بْنِ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: قُلْتُ لِأَبِی‌الْحَسَنِ‌الرِّضَا (علیه السلام) إِنَّ قَوْماً طَالَبُونِی بِاسْمِ أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی کِتَابِ اللَّهِ عزّوجلّ فَقُلْتُ لَهُمْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا فَقَالَ صَدَقْتَ هُوَ هَکَذَا.

امام رضا (یونس‌بن‌عبدالرّحمن گوید: به امام رضا (عرض کردم: «جمعی از من خواسته¬اند نام امیرالمؤمنین (را در قرآن به آن¬ها نشان دهم؛ پس به ایشان گفتم: نام آن حضرت در آیه: وَ جَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا آمده است». فرمود: «راست گفتی؛ او چنین است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴

بحار الأنوار، ج۳۶، ص۵۷/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۹۷؛ «بتفاوت» / البرهان

۵

(مریم/ ۵۰)

الصّادق (علیه السلام) - قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اجْعَلْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَالَ هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) عَرَضَتْ وَلَایَتُهُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ ذُرِّیَّتِی فَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِک.

امام صادق (وَ اجْعَلْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، مراد از این آیه، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است، از آن‌رو که وقتی خداوند ولایت خود را بر ابراهیم خلیل (عرضه داشت، ابراهیم (گفت: «پروردگارا! این منصب را در ذرّیّه‌ی من قرار ده، خداوند دعای او را مستجاب نمود و به علی (این منصب و مقام را بخشید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴

کشف الغمه، ج۱، ص ۳۲۰

۶

(مریم/ ۵۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَیْلَهًَْ عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ حَمَلَنِی جَبْرَئِیلُ عَلَی جَنَاحِهِ الْأَیْمَنِ فَقِیلَ لِی: مَنِ اسْتَخْلَفْتَهُ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ فَقُلْتُ خَیْرَ أَهْلِهَا لَهَا أَهْلًا: عَلِیَّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَخِی وَ حَبِیبِی وَ صِهْرِی یَعْنِی ابْنَ عَمِّی فَقِیلَ لِی: یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) أَ تُحِبُّهُ فَقُلْتُ: نَعَمْ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ. فَقَالَ لِی: أَحِبَّهُ وَ مُرْ أُمَّتَکَ بِحُبِّهِ، فَإِنِّی أَنَا الْعَلِیُّ الْأَعْلَی اشْتَقَقْتُ لَهُ مِنْ أَسْمَائِی اسْماً فَسَمَّیْتُهُ عَلِیّاً (علیه السلام)، فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: وَ مَا أَقْرَأُ قَالَ: وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا، وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا.

پیامبر (پیامبر (فرمود: آن شب که مرا به معراج بردند، جبرئیل مرا با بال راست خود حمل کرد به من گفته شد که «چه کسی را جانشین خود برای اهل زمین قرار دادی»؟ گفتم: «بهترین اهل آن علیّ‌بن‌ابی‌طالب (برادرم و دوستم و دامادم و پسر عمویم را قرار دادم». گفته شد: «ای محمّد (آیا او را دوست داری»؟ گفتم: «آری! ای پروردگار جهانیان». به من گفته شد: «او را دوست بدار و امّت خود را به دوست داشتن او امر کن، همانا من علیّ اعلی هستم و نام او را از نام‌های خود مشتق کردم و او را علی (نامیدم»، پس جبرئیل فرود آمد و گفت: «خداوند بر تو سلام می‌رساند و به تو می‌گوید: بخوان». گفتم: «چه بخوانم»؟ گفت: «وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۶

شواهدالتنزیل؛ ج۱، ص۴۶۲

۷

(مریم/ ۵۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - لِسَانُ الصِّدْقِ لِلْمَرْءِ یَجْعَلُهُ اللَّهُ فِی النَّاسِ خَیْراً مِنَ الْمَالِ یَأْکُلُهُ وَ یُوَرِّثُه.

امام علی (نام نیکی که خدا برای کسی در میان مردم می‌گذارد، از مالی که می‌خورد و به ارث می‌گذارد بهتر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۶

الکافی، ج۲، ص۱۵۴ / نورالثقلین/ نورالثقلین؛ «یاکله» محذوف

آیه وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مُوسی إِنَّهُ کانَ مُخْلَصاً وَ کانَ رَسُولاً نَبِیًّا [51]

و در این کتاب از موسی یاد کن، که او خالص شده و رسول و پیامبر [والامقامى] بود.

مُوسی

۱ -۱

(مریم/ ۵۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَاشَ مُوسَی (علیه السلام) مِائَهًًْ وَ ست {سِتّاً} وَ عِشْرِینَ سَنَهًًْ وَ عَاشَ هَارُونُ مِائَهًًْ وَ ثَلَاثِینَ سَنَهًْ.

پیامبر (موسی (صدوبیست سال و هارون (صدوسی‌وسه سال زندگی کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۶

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۶۵

رسول و پیامبر [والامقامی] بود

۲ -۱

(مریم/ ۵۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزّوجلّ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا (صلی الله علیه و آله) مَا الرَّسُولُ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الَّذِی یَرَی فِی مَنَامِهِ وَ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ لَا یُعَایِنُ الْمَلَکَ وَ الرَّسُولُ (صلی الله علیه و آله) الَّذِی یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ یَرَی الْمَنَامَ وَ یُعَایِنُ الْمَلَکَ قُلْتُ الْإِمَامُ مَا مَنْزِلَتُهُ قَالَ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ لَا یَرَی وَ لَا یُعَایِنُ الْمَلَکَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍوَ لَا نَبِیٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ.

امام باقر (زراره گوید: از امام باقر (در مورد آیه: وَ کَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا پرسیدم و گفتم: «مرا از فرق بین رسول و نبی آگاه ساز»؟ ایشان فرمود: «نبی آن کسی که که در خواب می‌بیند و صدا را می‌شنود؛ امّا فرشته را نمی‌بیند. امّا رسول، فرشته را می‌بیند و با او سخن می‌گوید». عرض کردم: «جایگاه امام چطور است»؟ ایشان فرمود: «صدا را می‌شنود و فرشته را نمی‌بیند و فرشته را با چشم مشاهده نمی‌کند». سپس این آیه را تلاوت کرد: هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم. (حج/۵۲)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۶

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۴۱/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۷/ نورالثقلین/ الکافی؛ ج۱، ص۱۷۶/ البرهان

۲ -۲

(مریم/ ۵۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) مَنِ الرَّسُولُ مَنِ النَّبِیُّ مَنِ الْمُحَدَّثُ قَالَ الرَّسُولُ یَأْتِیهِ جَبْرَئِیلُ فَیُکَلِّمُهُ قُبُلًا فَیَرَاهُ کَمَا یَرَی الرَّجُلُ صَاحِبَهُ الَّذِی یُکَلِّمُهُ فَهَذَا الرَّسُولُ وَ النَّبِیُّ الَّذِی یُؤْتَی فِی مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْیَا إِبْرَاهِیمَ وَ نَحْوَ مَا کَانَ یَأْتِی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنَ السُّبَاتِ إِذْ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ هَکَذَا النَّبِیُّ وَ مِنْهُمْ یَجْتَمِعُ لَهُ الرِّسَالَهًُْ وَ النُّبُوَّهًُْ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَبِیّاً یَأْتِیهِ جَبْرَئِیلُ قُبُلًا فَیُکَلِّمُهُ وَ یَرَاهُ وَ یَأْتِیهِ فِی النَّوْمِ وَ النَّبِیُّ الَّذِی یَسْمَعُ کَلَامَ الْمَلَکِ حَتَّی یُعَایِنَهُ فَیُحَدِّثُهُ فَأَمَّا الْمُحَدَّثُ فَهُوَ الَّذِی یَسْمَعُ وَ لَا یُعَایِنُ وَ لَا یُؤْتَی فِی الْمَنَامِ.

امام باقر (زراره از امام باقر (نقل کرد: «فرق بین رسول و نبی و محدّث چیست»؟ فرمود: «رسول جبرئیل بر او نازل می‌شود و روبرو با او به صحبت می‌پردازد او را چنان مشاهده می‌کند که شما یکی از دوستان خود را مشاهده می‌کنید امّا نبی در خواب می‌بیند مانند خواب ابراهیم (و شبیه خواب‌های پیامبر اکرم (که جبرئیل می‌آمد. بعضی از پیغمبران هم دارای مقام رسالت هستند و هم نبوّت؛ پیامبر اکرم هم رسول و هم نبی بود؛ جبرئیل بر او نازل می‌شد او را می‌دید و با او به صحبت می‌پرداخت و در خواب نیز او را می‌دید. نبی سخن فرشته را می‌شنود و به‌طوری که با او به صحبت می‌پردازد امّا محدّث می‌شنود ولی او را نمی‌بیند و به خواب او نمی‌آید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۶

بصایر الدرجات، ج۱، ص ۳۷۳

۲ -۳

(مریم/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ وَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍ وَ لَا مُحَدَّثٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَتْ هَذِهِ قِرَاءَتَنَا فَمَا الرَّسُولُ وَ النَّبِیُّ وَ الْمُحَدَّثُ قَالَ الرَّسُولُ الَّذِی یَظْهَرُ لَهُ الْمَلَکُ فَیُکَلِّمُهُ وَ النَّبِیُّ هُوَ الَّذِی یَرَی فِی مَنَامِهِ وَ رُبَّمَا اجْتَمَعَتِ النُّبُوَّهًُْ وَ الرِّسَالَهًُْ لِوَاحِدٍ وَ الْمُحَدَّثُ الَّذِی یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ لَا یَرَی الصُّورَهًَْ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَعْلَمُ أَنَّ الَّذِی رَأَی فِی النَّوْمِ حَقٌّ وَ أَنَّهُ مِنَ الْمَلَکِ قَالَ یُوَفَّقُ لِذَلِکَ حَتَّی یَعْرِفَهُ لَقَدْ خَتَمَ اللَّهُ بِکِتَابِکُمُ الْکُتُبَ وَ خَتَمَ بِنَبِیِّکُمُ الْأَنْبِیَاءَ.

امام صادق (برید از ابی‌جعفر روایت کرده است که به امام صادق (درباره‌ی این آیه: ومَا أرسَلنَا مِن قَبلِکَ مِن رَّسولٍ وَ لاَ نَبِیٍّ. و لا محدّث، عرض کردم: «فدایت گردم، این قرائت ما نیست. بفرمایید که رسول و نبی و محدث کیست»؟ امام (فرمود: «رسول کسی است که فرشته نزد او حاضر می‌شود و با او سخن می‌گوید و نبی کسی است که در عالم خواب می‌بیند و گاهی نبوّت و رسالت برای یک یک نفر جمع می¬شود و محدّث کسی است که صدا را می‌شنود و صورت را نمی‌بیند». گفتم: «خدایت به سلامت دارد. چگونه می‌داند آنچه که در خواب دیده حق است و فرشته به او گفته است»؟ فرمود: «خداوند به او توفیق می‌دهد که آن را بداند. خداوند با کتاب شما به فرستادن کتاب‌های آسمانی پایان داده و با پیامبر شما، فرستادن پیامبران را ختم نموده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۸

الکافی، ج۱، ص۱۷۷

۲ -۴

(مریم/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - الرَّسُولُ الَّذِی تَأْتِیهِ الْمَلَائِکَهًُْ وَ یُعَایِنُهُمْ وَ تَبْلُغُهُ {الرِّسَالَهًُْ} عَنِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ النَّبِیُّ الَّذِی یَرَی فِی مَنَامِهِ فَهُوَ کَمَا رَأَی وَ الْمُحَدَّثُ الَّذِی یَسْمَعُ کَلَامَ الْمَلَائِکَهًِْ وَ یُنْقَرُ فِی أُذُنِهِ وَ یُنْکَتُ فِی قَلْبِهِ.

امام صادق (رسول کسی است که فرشته بر او نازل می‌شود و پیغام را از طرف خداوند بر او می‌آورد، امّا نبی کسی است که در خواب می‌بیند هرچه در خواب دید واقعیّت است. امّا محدّث کسی است که صدای ملک را می‌شنود و به گوش او می‌خورد و به قلبش القاء می‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۸

بصایر الدرجات، ج۱، ص ۳۶۸

۲ -۵

(مریم/ ۵۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّسُولِ فَقَال الرَّسُولُ الَّذِی یُعَایِنُ الْمَلَکَ یَجِیئُه بِرِسَالَهًٍْ عَنْ رَبِّهِ فَیُکَلِّمُهُ کَمَا یُکَلِّمُ أَحَدُکُمْ صَاحِبَهُ وَ النَّبِیُّ لَا یُعَایِنُ مَلَکاً إِنَّمَا یُنَزَّلُ عَلَیْهِ الْوَحْیُ وَ یَرَی فِی مَنَامِهِ قُلْتُ مَا عَلِمَهُ إِذَا رَأَی فِی مَنَامِهِ أَنَّ هَذَا حَقٌّ قَالَ یُبَیِّنُهُ اللَّهُ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ حَقٌّ وَ الْمُحَدَّثُ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ لَا یَرَی شَیْئا.

پیامبر (زراره گوید: از امام صادق (در مورد رسول سؤال کردم. فرمود: «رسول کسی است که در خواب می‌بیند و فرشته را هم مشاهده می‌کند». گفتم: «پس نبی می‌تواند رسول نباشد». فرمود: «آری او در خواب می‌بیند و صدا را می‌شنود، ولی نمی‌بیند». گفتم: «مقام امام چگونه است»؟ فرمود: «صدا را می‌شنود ولی با او روبرو نمی‌شود و نمی‌بیند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۸

بحار الأنوار، ج۲۶، ص۷۵

۲ -۶

(مریم/ ۵۱)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ إِسْمَاعِیلَ‌بْنِ‌مَرَّارٍ قَالَ کَتَبَ الْحَسَنُ‌بْنُ‌الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِیُّ إِلَی الرِّضَا (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِ وَ الْإِمَامِ قَالَ فَکَتَبَ أَوْ قَالَ الْفَرْقُ بَیْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ وَ الْإِمَامِ أَنَّ الرَّسُولَ الَّذِی یُنْزَلُ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ فَیَرَاهُ وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُ وَ یُنْزَلُ عَلَیْهِ الْوَحْیُ وَ رُبَّمَا رَأَی فِی مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْیَا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ النَّبِیُّ رُبَّمَا سَمِعَ الْکَلَامَ وَ رُبَّمَا رَأَی الشَّخْصَ وَ لَمْ یَسْمَعْ وَ الْإِمَامُ هُوَ الَّذِی یَسْمَعُ الْکَلَامَ وَ لَا یَرَی الشَّخْصَ.

امام رضا (اسماعیل‌بن‌مرّار گوید: حسن‌بن‌عبّاس معروفی نامه‌ای به امام رضا (نوشت: «فدایت شوم فرق بین رسول و نبی و امام چیست»؟ امام (نوشت یا فرمود: «فرق بین این سه آن است که رسول کسی است که جبرئیل (بر وی نازل می¬شود و درحالی‌که وحی بر وی نازل می‌شود فرشته‌ی خدا را دیده و صدایش را می¬شنود. البتّه این دیدار می¬تواند در خواب اتّفاق بیفتد؛ مانند رؤیای ابراهیم (نبی ممکن است فرشته را دیده و صدایش را بشنود و نیز احتمال دارد که گاهی نیز ندیده و نشنود. امّا امام کسی است که سخن فرشته وحی را می¬شنود امّا او را نمی¬بیند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۸

الکافی، ج۱، ص۱۷۶

۲ -۷

(مریم/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - عِلْمُ النُّبُوَّهًِْ یُدْرَجُ فِی جَوَارِحِ الْإِمَامِ.

امام صادق (علم نبوّت در جوارح امام (داخل می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۰

بصایر الدرجات، ج۱، ص ۳۷۳

۲ -۸

(مریم/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّمَا الْوُقُوفُ عَلَیْنَا فِی الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَأَمَّا النُّبُوَّهًُْ فَلَا.

امام صادق (در مورد حلال و حرام به در خانه‌ی ما بیایید [و ملجأ احکام الهی ما هستیم]. امّا مقام نبوّت نه، ما پیامبر نیستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۰

الکافی، ج۱، ص۲۶۸

آیه وَ نادَیْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ وَ قَرَّبْناهُ نَجِیًّا [52]

ما او را از جانب راست [كوه] طور فرا خواندیم؛ و [همچون] نجواکننده او را [به خود] نزدیک ساختیم.

ما او را از جانب راست [کوه] طور فرا خواندیم؛ و [همچون] نجواکننده او را [به خود] نزدیک ساختیم

۱ -۱

(مریم/ ۵۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ کُلُّ هَذَا مِنْهُمْ یُبْغِضُونَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ وَ یُصَغِّرُونَ مَا صَغَّرَ اللَّهُ وَ یُزْهِدُونَ مَا أَزْهَدَ اللَّهُ وَ قَدْ أَثْنَی اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی مُحْکَمِ کِتَابِه و قَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ قَرَّبْناهُ نَجِیًّا.

پیامبر (ای پسر مسعود! این‌ها همه‌ی آنچه را که خدا دشمن داشت دشمن می‌داشتند و آنچه را که خدا کوچک می‌شمرد ناچیز می‌شمردند و نسبت به آنچه را که خدا دوست نداشت زهد و بی‌رغبتی نشان می‌دادند. خداوند آن‌ها را در کتاب خود مدح کرده است: و درباره‌ی نوح (می‌فرماید: وَ قَرَّبْناهُ نَجِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۰

بحار الأنوار، ج۷۴، ص۹۷/ مکارم الأخلاق؛ ص۴۴۸

۱ -۲

(مریم/ ۵۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَسْأَلُکَ بِالِاسْمِ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ مُوسَی (علیه السلام) مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ فَاسْتَجَبْتَ لَه.

پیامبر (بار خدایا از تومی‌خواهم به آن نامت که موسی (تو را از جانب راست [کوه] طور دعا کرد و تو مستجاب کردی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۰

بحار الأنوار، ج۹۲، ص۴۰۴/ البلدالأمین؛ ص۳۹۶/ مهج الدعوات؛ ص۲۸۵

۱ -۳

(مریم/ ۵۲)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ قَرَّبْناهُ نَجِیًّا أَیْ قَرَّبَهُ اللَّهُ وَ کَلَّمَهُ.

ابن‌عبّاس (وَ قَرَّبْناهُ نَجِیّاً یعنی خداوند او را [به خود] نزدیک ساخت و با او سخن گفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۰

بحار الأنوار، ج۶۷، ص۲۲۲/ متشابه القرآن؛ ج۱، ص۶۵؛ «الی قربه الله و کلمه» محذوف

۱ -۴

(مریم/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَفْصِ‌بْنِ‌غِیَاثٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: جَاءَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ إِلَی مُوسَی (علیه السلام) وَ هُوَ یُنَاجِی رَبَّهُ، فَقَالَ لَهُ مَلَکٌ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ وَیْلَکَ مَا تَرْجُو مِنْهُ وَ هُوَ عَلَی هَذِهِ الْحَالَهًِْ یُنَاجِی رَبَّهُ، فَقَالَ أَرْجُو مِنْهُ مَا رَجَوْتُ مِنْ أَبِیهِ آدَمَ وَ هُوَ فِی الْجَنَّهًِْ، وَ کَانَ مِمَّا نَاجَی اللَّهُ مُوسَی (علیه السلام) یَا مُوسَی (علیه السلام) إِنِّی لَا أَقْبَلُ الصَّلَاهًَْ إِلَّا لِمَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِی وَ أَلْزَمَ قَلْبَهُ خَوْفِی وَ قَطَعَ نَهَارَهُ بِذِکْرِی وَ لَمْ یَبِتْ مُصِرّاً عَلَی الْخَطِیئَهًِْ وَ عَرَفَ حَقَّ أَوْلِیَائِی وَ أَحِبَّائِی، فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) یَا رَبِّ تَعْنِی بِأَوْلِیَائِکَ وَ أَحِبَّائِکَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ قَالَ هُوَ کَذَلِکَ إِلَّا أَنِّی أَرَدْتُ بِذَلِکَ مَنْ مِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ آدَمَ (علیه السلام) وَ حَوَّاءَ وَ مِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ الْجَنَّهًَْ وَ النَّارَ، فَقَالَ وَ مَنْ هُوَ یَا رَبِّ فَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ شَقَقْتُ اسْمَهُ مِنِ اسْمِی لِأَنِّی أَنَا الْمَحْمُودُ، وَ هُوَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) یَا رَبِّ اجْعَلْنِی مِنْ أُمَّتِهِ فَقَالَ یَا مُوسَی (علیه السلام) أَنْتَ مِنْ أُمَّتِهِ. إِذَا عَرَفْتَهُ وَ عَرَفْتَ مَنْزِلَتَهُ وَ مَنْزِلَهًَْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ إِنَّ مَثَلَهُ وَ مَثَلَ أَهْلِ بَیْتِهِ فِیمَنْ خَلَقْتُ کَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِی الْجِنَانِ لَا یَنْتَثِرُ وَرَقُهَا وَ لَا یَتَغَیَّرُ طَعْمُهَا، فَمَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفَ حَقَّهُمْ جَعَلْتُ لَهُ عِنْدَ الْجَهْلِ عِلْماً وَ عِنْدَ الظُّلْمَهًِْ نُوراً أُجِیبَنَّهُ قَبْلَ أَنْ یَدْعُوَنِی وَ أُعْطِیَنَّهُ قَبْلَ أَنْ یَسْأَلَنِی. یَا مُوسَی (علیه السلام) إِذَا رَأَیْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلًا فَقُلْ مَرْحَباً بِشِعَارِ الصَّالِحِینَ، وَ إِذَا رَأَیْتَ الْغِنَی مُقْبِلًا فَقُلْ ذَنْبٌ تَعَجَّلَتْ عُقُوبَتُهُ یَا مُوسَی (علیه السلام) إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ عُقُوبَهًٍْ. عَاقَبْتُ فِیهَا آدَمَ عِنْدَ خَطِیئَتِهِ وَ جَعَلْتُهَا مَلْعُونَهًًْ مَلْعُونَهًًْ بِمَنْ فِیهَا إِلَّا مَا کَانَ فِیهَا لِی. یَا مُوسَی (علیه السلام) إِنَّ عِبَادِیَ الصَّالِحِینَ زَهِدُوا فِیهَا بِقَدْرِ عِلْمِهِمْ بِهَا وَ سَائِرَهُمْ مِنْ خَلْقِی رَغِبُوا فِیهَا بِقَدْرِ جَهْلِهِمْ، وَ مَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِی عَظَّمَهَا فَقَرَّتْ عَیْنَاهُ فِیهَا، وَ لَمْ یُحَقِّرْهَا إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ لَا تَعْرِفُوهَا فَافْعَلُوا وَ مَا عَلَیْکَ إِنْ لَمْ یُثْنِ عَلَیْکَ النَّاسُ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مَذْمُوماً عِنْدَ النَّاسِ وَ کُنْتَ عِنْدَ اللَّهِ مَحْمُوداً، إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) کَانَ یَقُولُ: لَا خَیْرَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَیْنِ، رَجُلٍ یَزْدَادُ کُلَّ یَوْمٍ إِحْسَاناً، وَ رَجُلٍ یَتَدَارَکُ مَنِیَّتَهُ بِالتَّوْبَهًِْ، وَ أَنَّی لَهُ بِالتَّوْبَهًِْ وَ اللَّهِ إِنْ سَجَدَ حَتَّی یَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّا بِوَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ، أَلَا وَ مَنْ عَرَفَ حَقَّنَا وَ رَجَا الثَّوَابَ فِینَا رَضِیَ بِقُوتِهِ نِصْفِ مُدٍّ کُلَّ یَوْمٍ وَ مَا یَسْتُرِهِ عَوْرَتَهُ وَ مَا أَکَنَّ رَأْسَهُ وَ هُمْ فِی ذَلِکَ وَ اللَّهِ خَائِفُونَ وَجِلُونَ.

امام صادق (حفص‌بن‌غیاث نقل می‌کند: امام صادق (فرمود: «ابلیس که لعنت خدا بر او باد، نزد موسی (آمد و او داشت با خدایش مناجات می‌کرد. سپس یکی از فرشتگان به او گفت: «وای بر توای ابلیس، از موسی (چه می‌خواهی، حال آنکه او دراین‌حالت است و با پروردگارش مناجات می‌کند»؟ ابلیس گفت: «چیزی که از پدرش آدم (در بهشت امید داشتم، از او امید دارم». از جمله آنچه که خداوند با موسی (نجوی می‌نمود، این بود: «ای موسی (! من نماز را تنها از کسی قبول می‌کنم که در برابر بزرگی من فروتنی کند و همواره ترس مرا در قلب خود قرار دهد و روزش را با یاد من به پایان رساند و شب را با اصرار بر انجام معصیت به صبح نرساند و حقّ اولیاء و دوستانم را بداند». سپس موسی (گفت: «پرودگارا! آیا مراد از اولیاء و دوستانت، ابراهیم و اسحاق و یعقوب (هستند»؟ خداوند فرمود: «آری این چنین نیز هست، امّا مراد من، آن کسی است که آدم (و حوا (و بهشت و جهنّم را به خاطر او آفریدم». سپس موسی (گفت: «آن کیست، ای پروردگار من»؟ خداوند فرمود: «محمّد (احمد، من اسمش را از اسم خود مشتق نمودم، چرا که من محمود (مورد ستایش) هستم و او محمّد (». سپس موسی (فرمود: «پروردگارا! مرا از امّت او گردان». خداوند به او گفت: «ای موسی (! اگر او و جایگاه او و جایگاه اهل بیت او را بدانی، در زمره‌ی امّت او قرار می‌گیری، همانا مثال او و خاندانش در میان کسانی که آفریده‌ام، به مانند مثال فردوس در میان دیگر بهشت‌ها است که برگ‌هایش پراکنده نمی‌شود و طعمش تغییر نمی‌کند و هرکس که آنان و حقّشان را بشناسد، درهنگام نادانی‌اش به او علم می‌دهم و در هنگام قرارگرفتن در تاریکی، نور را در برابرش قرار می‌دهم و قبل از اینکه مرا بخواند، اجابتش می‌کنم و قبل از اینکه از من درخواست کند، به او می‌بخشم. ای موسی (! هنگامی‌که دیدی فقر به‌سویت می‌آید، بگو: خوش آمدی‌ای نشانه‌ی افراد صالح؛ و هرگاه دیدی که ثروت به‌سویت می‌آید. بگو: این گناهی است که عقوبتش به تعجیل افتاده است. ای موسی (! همانا دنیا سرای مجازات است، آدم (را در این دنیا به هنگام ارتکاب خطا عقوبت نمودم و آن (دنیا) را با کسانی که در آن هستند، ملعون قرار دادم، مگر آنچه از دنیا که برای من باشد. ای موسی (! همانا بندگان صالح من به‌اندازه‌ی علمشان به دنیا، از آن کناره‌گیری می‌کنند، و دیگر مخلوقاتم به‌اندازه‌ی نادانیشان به آن متمایل می‌شوند و در میان بندگانم کسی نیست که آن را بزرگ بدارد و از آن خیری ببیند و چشمش به آن روشن گردد. هرکس نیز آن (دنیا) را به دیده‌ی تحقیر بنگرد، از آن بهره‌مند می‌گردد». سپس امام صادق (ادامه داد: «اگر قدرت آن را داشتید که معروف و شناخته نشوید، چنین کنید و لازم نیست که مردم از شما تعریف کنند. اگر در نزد خداوند محبوب بودید، ناپسند بودن در نزد مردم ملالی ندارد؛ همانا امیرالمؤمنین (می‌فرمود: «هیچ خیری در دنیا نیست مگر برای دو نفر؛ فردی که هر روز به نیکی بیشتری دست پیدا می‌کند و فردی که با توبه، مرگ و هلاک خود را جبران کند. امّا اینکه چه‌طور توبه‌اش قبول است؟ به خدا قسم اگر به سجده افتد تا حدّی که گردنش بشکند، خداوند جز با ولایت ما آن را از او قبول نمی‌کند. بدانید که هرکس به حقّ ما پی ببرد و با [ولایت ما] به امید ثواب باشد، در هر روز به‌اندازه‌ی نصف کف دست خوراک و مقداری که بتواند عورت و سرش را بپوشاند، راضی می‌شود. ایشان در این راه هراسان و بیمناکند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۰

القمی، ج۱، ص ۲۴۲/ البرهان

همانا خداوند با علی نجوا کرد

۱

(مریم/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حُمْرَانَ‌بْنِ‌أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاکَ بَلَغَنِی أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ تَعَالَی قَدْ نَاجَی عَلِیّاً (علیه السلام) قَالَ أَجَلْ قَدْ کَانَ بَیْنَهُمَا مُنَاجَاتٌ بِالطَّائِفِ وَ نَزَلَ بَیْنَهُمَا جَبْرَئِیل.

امام صادق (حمران گوید: به اباعبدالله (عرض کردم: «فدایت شوم، شنیده‌ام که خدای تبارک‌وتعالی با علی (نجوا کرده است». فرمود: «بله، مناجات و گفتگویی خصوصی در طائف بود که جبرئیل بینشان نازل شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۲

بصایر الدرجات، ج۱، ص ۲۹۱ / نورالثقلین

۲

(مریم/ ۵۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ اللهِ (علیه السلام): إِنَّ سَلَمَهًَْ‌بْنَ‌کُهَیْلٍ یَرْوِی فِی عَلِیٍّ (علیه السلام) أَشْیَاءَ. قَالَ: مَا هِیَ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنِی أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) کَان مُحَاصَرَ أَهْلِ الطَّائِفِ وَ أَنَّهُ خَلَا بِعَلِیٍّ (علیه السلام) یَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: عَجَباً لِمَا نَحْنُ فِیهِ مِنَ الشِّدَّهًِْ وَ أَنَّهُ یُنَاجِی هَذَا الْغُلَامَ مِثْلَ الْیَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) مَا أَنَا بِمُنَاجٍ لَهُ إِنَّمَا یُنَاجِی رَبَّهُ. فَقَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ (علیه السلام) هَذِهِ أَشْیَاءُ یُعَرَفُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

پیامبر (محمّدبن‌مسلم گوید: به امام صادق (عرض کردم: «همانا سلمهًْ‌بن‌کهیل در مورد امام علی (مطالبی روایت می‌کند». امام (فرمود: «چه چیزی»؟ عرض کردم: «برایم حدیث کرد: رسول خدا (اهل طائف را محاصره کرده بود و روزی با علی (خلوت کرد و به گفتگو پرداخت. مردی از اصحابش گفت: «بسیار شگفت‌آور است که ما در سختی هستیم و او با این جوان در چنین روزی نجوا می‌کند [و راز می‌گوید]». رسول خدا (فرمود: «من با او نجوا نمی‌کنم؛ بلکه پروردگارش با او نجوا می‌کند». امام صادق (فرمود: «این‌ها چیزهایی است که برخی به‌وسیله‌ی برخی دیگر شناخته می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۲

نورالثقلین

۳

(مریم/ ۵۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ قَالَ: لَمَّا کَانَ یَوْمُ الطَّائِفِ نَاجَی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلِیّاً (علیه السلام) فَقَالَ أَبُوبَکْرٍ وَ عُمَرُ انْتَجَیْتَهُ دُونَنَا فَقَالَ مَا انْتَجَیْتُهُ بَلِ اللَّهُ نَاجَاهُ.

پیامبر (جابربن‌عبدالله (گوید: در روز طائف رسول خدا (با علی (خصوصی سخن گفت؛ پس ابوبکر و عمر گفتند: «بدون ما با او خصوصی سخن [و راز] گفتی». فرمود: «من با او راز نگفتم؛ بلکه خداوند با او نجوا کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۴

بصایر الدرجات، ج۱، ص ۴۱۱ / نورالثقلین

۴

(مریم/ ۵۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌رَافِعٍ قَالَ: لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلِیّاً (علیه السلام) یَوْمَ خَیْبَرَ فَتَفَلَ فِی عَیْنَیْهِ قَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ فَتَحْتَهَا فَقِفْ بَیْنَ النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهِ أَمَرَنِی بِذَلِکَ قَالَ أَبُورَافِعٍ فَمَضَی عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ أَنَا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ افْتَتَحَ خَیْبَرَ وَ وَقَفَ بَیْنَ النَّاسِ وَ أَطَالَ الْوُقُوفَ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) یُنَاجِی رَبَّهُ فَلَمَّا مَکَثَ سَاعَهًًْ أَمَرَ بِانْتِهَابِ الْمَدِینَهًِْ الَّتِی فَتَحَهَا قَالَ أَبُورَافِعٍ فَأَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقُلْتُ إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) وَقَفَ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَمَرْتَهُ قَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ نَاجَاهُ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَافِعُ إِنَّ اللَّهَ نَاجَاهُ یَوْمَ الطَّائِفِ وَ یَوْمَ عَقَبَهًِْ تَبُوکَ وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ.

پیامبر (ابورافع گوید: هنگامی‌که رسول خدا (در روز خیبر علی (را خواند، آب دهان [خود را برای بهبودی درد چشم‌های علی (] در چشم او ریخت، سپس به او فرمود: «وقتی تو [خوب شدی و] چشمانت را باز کردی، بین مردم بایست؛ چون خداوند این دستور را به من داده است». ابورافع گوید: علی (رفت و من با او بودم و هنگامی‌که در خیبر صبح کرد، بین مردم ایستاد و توقّف را طولانی کرد. مردم گفتند: «علی (با پروردگارش نجوا می‌کند [و خصوصی سخن می‌گوید]» و هنگامی‌که [مدّتی] ماند، دستور داد از شهری که فتح کرده بود غنیمت ببرند. ابورافع گوید: نزد رسول خدا (آمدم و عرض کردم: «علی (همانطور که به او دستور دادی بین مردم ایستاد؛ پس گروهی گفتند که خدا با او نجوا کرد». فرمود: «بله‌ای ابارافع! خداوند در روز طائف، روز عقبه تبوک و روز خیبر با او نجوا کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۴

بصایر الدرجات، ج۱، ص ۴۱۱ /نورالثقلین

۵

(مریم/ ۵۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِأَهْلِ الطَّائِفِ لَأَبْعَثَنَ إِلَیْکُمْ رَجُلًا کَنَفْسِی یَفْتَحُ اللَّهُ بِهِ الْخَیْبَرَ سَیْفُهُ سَوْطُهُ فَیُشْرِفُ النَّاسُ لَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ دَعَا عَلِیّاً (علیه السلام) فَقَالَ اذْهَبْ بِالطَّائِفِ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) أَنْ یَرْحَلَ إِلَیْهَا بَعْدَ أَنْ رَحَلَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَلَمَّا صَارَ إِلَیْهَا کَانَ عَلَی رَأْسِ الْجَبَلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) اثْبُتْ فَسَمِعْنَاهُ مِثْلَ صَرِیرَ الرَّجُلِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا هَذَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُنَاجِی عَلِیّاً (علیه السلام).

پیامبر (از امام صادق (روایت است: رسول خدا (به اهل طائف فرمود: «مردی را که مانند خودم است به‌سوی شما می‌فرستم. خداوند خیبر را به‌وسیله‌ی او فتح می‌کند. تازیانه‌اش شمشیر اوست و مردم در اختیار او قرار می‌گیرند». وقتی صبح کرد، علی (را خواند و فرمود: «به طائف برو». سپس خداوند به پیامبر (دستور داد که بعد از اینکه علی (به آن وارد شد، وارد شود. وقتی به‌سوی آن منتقل شد، علی (بالای کوه بود. رسول خدا (به او فرمود: «[درجای خود] بمان»؛ پس ماند و [صدایی] مثل صدای آسیاب شنیدیم. عرض شد: «این چیست‌ای رسول خدا (»؟! فرمود: «خداوند با علی (نجوا می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۴

بصایر الدرجات، ج۱، ص ۴۱۲/ نورالثقلین

آیه وَ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِیًّا [53]

و ما از رحمت خود، برادرش هارون را که پیامبر بود به او بخشیدیم.

۱

(مریم/ ۵۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَاشَ مُوسَی (علیه السلام) مِائَهًًْ وَ سِتّاً وَ عِشْرِینَ سَنَهًًْ وَ عَاشَ هَارُونُ (علیه السلام) مِائَهًًْ وَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ.

پیامبر (موسی (یکصدوسی‌وشش سال و هارون یک‌صدوسی‌وسه سال زندگی کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۴

بحارالأنوار؛ ج۱۳، ص۳۷۰/نورالثقلین

۲

(مریم/ ۵۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ هِشَامِ‌بْنِ‌سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) الْحَسَنُ (علیه السلام) أَفْضَلُ أَمِ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) فَقَالَ الْحَسَنُ (علیه السلام) أَفْضَلُ مِنَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَتِ الْإِمَامَهًُْ مِنْ بَعْدِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فِی عَقِبِهِ دُونَ وُلْدِ الْحَسَنِ (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَحَبَّ أَنْ یَجْعَلَ سُنَّهًَْ مُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُونَ (علیه السلام) جَارِیَهًًْ فِی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ (علی‌ها السلام) أَلَا تَرَی أَنَّهُمَا کَانَا شَرِیکَیْنِ فِی النُّبُوَّهًِْ

کَمَا کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ (علی‌ها السلام) شَرِیکَیْنِ فِی الْإِمَامَهًِْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ جَعَلَ النُّبُوَّهًَْ فِی وُلْدِ هَارُونَ وَ لَمْ یَجْعَلْهَا فِی وُلْدِ مُوسَی (علیه السلام) وَ إِنْ کَانَ مُوسَی (علیه السلام) أَفْضَلَ مِنْ هَارُونَ (علیه السلام).

امام صادق (هشام‌بن‌سالم گوید: به امام صادق (عرض کردم: «فضایل امام حسن (بیشتر است یا امام حسین (»؟ امام صادق (پاسخ داد: «فضایل امام حسن (». عرض کردم: «پس چرا پس از امام حسین (امامت در نسل او قرار گرفته است نه در نسل امام حسن (»؟ امام صادق (فرمود: «خداوند دوست داشت که سنّت موسی و هارون (را در میان امام حسن و امام حسین (جاری سازد. مگر نشنیده‌ای که آن‌ها در نبوّت شریک بودند؛ همچنان که امام حسن و امام حسین (در امامت شریک بودند و اگر چه فضایل موسی (از هارون (بیشتر بود، امّا خداوند نبوّت را در میان فرزندان هارون (و نه فرزندان موسی (قرار داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۴

کمال الدین، ج۲، ص ۴۱۶/ نورالثقلین

آیه وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولاً نَبِیًّا [54]

و در این کتاب از اسماعیل [نيز] یاد کن، که او در وعده‌اش صادق، و رسول و پیامبری [بزرگ] بود.

۱

(مریم/ ۵۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ مُنَافِقاً وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّی وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَ إِذَا حَدَّثَ کَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ إِنَّ اللَّهَ عزّوجلّ قَالَ فِی کِتَابِهِ إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِینَ وَ قَالَ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ وَ فِی قَوْلِهِ عزّوجلّ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا.

پیامبر (رسول خدا (فرمود: «هرکس سه خصلت در او باشد از منافقان به شمار می‌رود، اگرچه نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان کند که مسلمان می‌باشد، کسی که دروغ بگوید، و هرگاه وعده دهد خلف وعده نماید، و در امانت‌ها خیانت کند. خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است: خداوند خیانت‌کنندگان را دوست نمی‌دارد. (انفال/۵۸). و در جای دیگر فرمود: لعنت خداوند بر دروغ‌گویان باد. (نور/۷). و در جای دیگر فرمود: وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۶

الکافی؛ ج۲، ص۲۹۰/ بحار الأنوار، ج۶۹، ص۱۰۸/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۵، ص۳۳۹/ نورالثقلین

۲

(مریم/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ إِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) الَّذِی قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ فِی کِتَابِهِ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا لَمْ یَکُنْ إِسْمَاعِیلَ‌بْنَ‌إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) بَلْ کَانَ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ بَعَثَهُ اللَّهُ عزّوجلّ إِلَی قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُوا فَرْوَهًَْ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ فَأَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ بَعَثَنِی إِلَیْکَ فَمُرْنِی بِمَا شِئْتَ فَقَالَ لِی أُسْوَهًٌْ بِمَا یُصْنَعُ بِالْحُسَیْنِ (علیه السلام).

امام صادق (آن اسماعیلی که خدای سبحان درباره‌اش فرموده: وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولاً نَبِیًّا این اسماعیل‌بن‌ابراهیم (نبود. بلکه یکی از پیامبران بود که خدا او را بر قوم خود مبعوث نمود. آن قوم وی را گرفتند و پوست سروصورت آن حضرت را کندند! آنگاه ملکی نزد آن بزرگوار آمد و گفت: «هر دستوری داری به من بده تا از ایشان انتقام بگیریم»، فرمود: «من هم به مظلومیّت امام حسین (اقتدا می‌نمایم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۸۸/ علل الشرایع؛ ج۱، ص۷۷/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۳۱۶/ نورالثقلین؛ «بالحسین» بدل «بالانبیاء» / البرهان

۳

(مریم/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ بُرَیْدِ‌بْنِ‌مُعَاوِیَهًَْ الْعِجْلِیِّ قَال قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَخْبِرْنِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ حَیْثُ یَقُولُ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا أَ کَانَ إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَإِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَقَالَ (علیه السلام) إِنَّ إِسْمَاعِیلَ مَاتَ قَبْلَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) کَانَ حُجَّهًًْ لِلَّهِ قَائِماً صَاحِبَ شَرِیعَهًٍْ فَإِلَی مَنْ أُرْسِلَ إِسْمَاعِیلُ (علیه السلام) إِذَنْ قُلْتُ فَمَنْ کَانَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ذَاکَ إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ‌حِزْقِیلَ النَّبِیِّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی قَوْمِهِ فَکَذَّبُوهُ وَ قَتَلُوهُ وَ سَلَخُوا وَجْهَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ لَهُ فَوَجَّهَ إِلَیْهِ سَطَاطَائِیلَ مَلِکَ الْعَذَابِ فَقَالَ لَهُ یَا إِسْمَاعِیلُ (علیه السلام) أَنَا سَطَاطَائِیلُ مَلِکُ الْعَذَابِ وَجَّهَنِی رَبُّ الْعِزَّهًِْ إِلَیْکَ لِأُعَذِّبَ قَوْمَکَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ (علیه السلام) لَا حَاجَهًَْ لِی فِی ذَلِکَ یَا سَطَاطَائِیلُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ فَمَا حَاجَتُکَ یَا إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ (علیه السلام) یَا رَبِّ إِنَّکَ أَخَذْتَ الْمِیثَاقَ لِنَفْسِکَ بِالرُّبُوبِیَّهًِْ وَ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) بِالنُّبُوَّهًِْ وَ لِأَوْصِیَائِهِ بِالْوَلَایَهًِْ وَ أَخْبَرْتَ خَلْقَکَ بِمَا تَفْعَلُ أُمَّتُهُ بِالْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) مِنْ بَعْدِ نَبِیِّهَا وَ إِنَّکَ وَعَدْتَ الْحُسَیْنَ (علیه السلام) أَنْ تَکُرَّهُ إِلَی الدُّنْیَا حَتَّی یَنْتَقِمَ بِنَفْسِهِ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِکَ بِهِ فَحَاجَتِی إِلَیْکَ یَا رَبِّ أَنْ تَکُرَّنِی إِلَی الدُّنْیَا حَتَّی أَنْتَقِمَ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِکَ بِی مَا فَعَلَ کَمَا تَکُرُّ الْحُسَیْنَ (علیه السلام) فَوَعَدَ اللَّهُ إِسْمَاعِیلَ‌بْنَ‌حِزْقِیلَ ذَلِکَ فَهُوَ یَکُرُّ مَعَ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام).

امام صادق (بریدبن‌معاویه عجلی گوید: به امام صادق (گفتم: «ای فرزند رسول خدا (! مرا از حال اسماعیلی باخبر ساز که خداوند در قرآنش درباره‌ی او این چنین می‌فرماید: وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا، آیا او، اسماعیل‌بن‌ابراهیم (بوده است، چرا که مردم چنین گمان می‌کنند»؟ . ایشان فرمود: «اسماعیل (قبل از ابراهیم (درگذشت و ابراهیم (نیز خود حجّت خداوند و صاحب شریعت بود. حال، اسماعیل (برای چه کسانی مبعوث شده بود»؟ سپس من گفتم: «فدایت شوم، پس آن شخص کیست»؟ ایشان فرمود: «او اسماعیل‌بن‌حزقیل، پیامبری است که خداوند به‌سوی قومش مبعوث گرداند و آنان او را تکذیب کردند و شکنجه دادند و پوست صورتش را کندند. سپس خداوند بر آنان خشم گرفت و سطاطائیل فرشته‌ی عذاب را نزد او فرستاد و به او گفت: ای اسماعیل! من سطاطائیل فرشته‌ی عذاب هستم. پروردگار بزرگ مرا نزد تو فرستاده تا اگر بخواهی، قومت را با عذاب شکنجه کنم». اسماعیل (به او گفت: «ای سطاطائیل! مرا نیازی به آن نیست». سپس خداوند به او وحی نمود: «خواسته‌ات چیست‌ای اسماعیل»؟ اسماعیل (گفت: «پروردگارا! تو برای خود پیمان خدایی و برای محمّد (پیمان نبوّت و برای وصیّ او (پیمان ولایت گرفتی. تو به حسین (وعده دادی که او را به دنیا برگردانی تا اینکه خود، از کسانی که آن کار را با او کردند، انتقام بگیرد. حال‌ای پروردگار من، خواسته‌ی من از تو این است که مرا نیز به مانند حسین (به دنیا بازگردانی، تا از کسانی که آن کار را با من کردند، انتقام بگیرم». و خداوند به اسماعیل‌بن‌حزقیل (این وعده را داد و او به همراه حسین‌بن‌علی (به دنیا باز خواهد گشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۹۰/ کامل الزیارات؛ ص۶۵؛ «اسطاطیل» بدل «سطاطیل» / قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۳۱۶/ البرهان

۴

(مریم/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَن سَمَاعَهًَْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّ الَّذِی قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا سُلِّطَ عَلَیْهِ قَوْمُهُ فَکَشَطُوا وَجْهَهُ وَ فَرْوَهًَْ رَأْسِهِ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ قَدْ رَأَیْتُ مَا صَنَعَ بِکَ قَوْمُکَ فَسَلْنِی مَا شِئْتَ فَقَالَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ لِی بِالْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیِّ بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أُسْوَهًٌْ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) لَیْسَ هُوَ إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام).

امام صادق (سماعهًْ‌بن‌مهران، از امام صادق (روایت می‌کند که ایشان فرمود: «همانا کسی که خداوند در قرآن درباره‌اش می‌گوید: وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا؛ کسی بود که قومش بر او دست یافتند و پوست صورت و سرش را کندند و خداوند فرشته‌ای را نزد او فرستاد و به او گفت: «پروردگار جهانیان به تو سلام می‌فرستد، و می‌گوید: «من دیدم که قومت با تو چه کرده‌اند. حال هرچه می‌خواهی بگو». او گفت: «ای پروردگار جهانیان! من می‌خواهم الگویی به مانند حسین (داشته باشم». امام صادق (فرمود: «آن شخص، اسماعیل‌بن‌ابراهیم (نبود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۹۱/ الأمالی للمفید، ص۳۹/ البرهان؛ «بتفاوت لفظی»

۵

(مریم/ ۵۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ قَالَ: وَعَدَ وَعْداً فَانْتَظَرَ صَاحِبَهُ سَنَهًًْ وَ هُوَ إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ‌حِزْقِیلَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ؛ وعده‌ای داد و یک سال منتظر رفیقش ماند و او اسماعیل‌بن‌حزقیل (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۸

القمی؛ ج۲، ص۵۰/ نورالثقلین

۶

(مریم/ ۵۴)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ سُمِّیَ إِسْمَاعِیلُ صَادِقَ الْوَعْدِ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِی فَقَالَ وَعَدَ رَجُلًا فَجَلَسَ لَهُ حَوْلًا یَنْتَظِرُهُ.

امام رضا (سلیمان جعفری گوید: امام رضا (به من فرمود: «آیا می‌دانی که چرا اسماعیل، صادِقَ الْوَعْدِ نامیده شد»؟ گفتم: «نمی‌دانم». ایشان فرمود: «با مردی وعده داشت و یک سال منتظرش نشست [تا بیاید]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۸

عیون أخبارالرضا، ج۲، ص ۷۹ / نورالثقلین/ البرهان

۷

(مریم/ ۵۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الْعِدَهًُْ دَیْنٌ وَ قَدْ أَثْنَی اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَی إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ: إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ.

پیامبر (وعده، دِین [و بدهی] است و خداوند سبحان اسماعیل (را ستایش کرد و فرمود: إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۸

شرح نهج البلاغهًْ؛ ج۱۰، ص۱۴۰

۸

(مریم/ ۵۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی إِسْمَاعِیلَ فِی صِدْقِهِ هُوَ إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ‌حِزْقِیلَ وَ هُوَ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْمَاعِیلَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام).

پیامبر (هرکس می‌خواهد به صداقت اسماعیل (پی ببرد که منظور از آن، اسماعیل‌بن‌حزقیل (است که خداوند در قرآن درباره‌اش می‌فرماید: وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا به علیّ‌بن‌ابی‌طالب (بنگرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۸

البرهان

۹

(مریم/ ۵۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَ عَابِدَ بَنِی إِسْرَائِیلَ الَّذِی کَانَ أَعْبَدَهُمْ کَانَ یَسْعَی فِی حَوَائِجِ النَّاسِ عِنْدَ الْمَلِکِ وَ إِنَّهُ لَقِیَ إِسْمَاعِیلَ‌بْنَ‌حِزْقِیلَ فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکَ یَا إِسْمَاعِیلُ فَأُبْقِیَ عِنْدَ الْمَلِکِ فَبَقِیَ إِسْمَاعِیلُ إِلَی الْحَوْلِ هُنَاکَ فَأَنْبَتَ اللَّهُ لِإِسْمَاعِیلَ عُشْباً فَکَانَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ أَجْرَی لَهُ عَیْنَیْنِ وَ أَظَلَّهُ بِغَمَامٍ فَخَرَجَ الْمَلِکُ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَی التَّنَزُّهِ وَ مَعَهُ الْعَابِدُ فَرَأَی إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ إِنَّکَ لَهَاهُنَا یَا إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ لَهُ قُلْتَ لَا تَبْرَحْ فَلَمْ أَبْرَحْ فَسُمِّیَ صادِقَ الْوَعْدِ قَالَ وَ کَانَ جَبَّارٌ مَعَ الْمَلِکِ کَذَّبَ هَذَا الْعَبْدَ وَ قَالَ بَرْبَرْتَ بِهَذِهِ الْبَرِیَّهًِْ فَلِمَ تَقُولُ إِنِّی هَاهُنَا فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً فَنَزَعَ اللَّهُ صَالِحَ مَا أَعْطَاکَ قَالَ فَتَنَاثَرَتْ أَسْنَانُ الْجَبَّارِ فَقَالَ الْجَبَّارُ إِنِّی کَذَبْتُ عَلَی هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ فَاطْلُبْ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ أَنْ یَرُدَّ أَسْنَانِی فَإِنِّی شَیْخٌ کَبِیرٌ فَطَلَبَ إِلَیْهِ الْمَلِکُ فَقَالَ إِنِّی أَفْعَلُ قَالَ السَّاعَهًَْ قَالَ لَا قَالَ وَ أَخَّرَهُ إِلَی السَّحَرِ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ بِالْأَسْحَارِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ.

پیامبر (مرد عابدی در میان بنی‌اسرائیل بود که از همه‌ی آن‌ها عابدتر و زاهدتر بود، روزی برای حوائج مردم به نزد پادشاه می‌رفت، در راه اسماعیل‌بن‌حزقیل (را ملاقات کرد، به او گفت: «همین‌جا باش تا من به نزد تو باز گردم»، امّا وقتی به نزد پادشاه رفت در آنجا ماندگار شد و اسماعیل (یک سال در آنجا منتظر ایستاد و خداوند برای او گیاهی رویانید که از آن تغذیه می‌کرد و چشمه‌ای در زیر پایش جوشیدن گرفت که از آن می‌نوشید و خداوند ابری را هم سایبان او قرار داد، پس از یک سال عابد در کنار پادشاه برای گردش و تفریح خارج شد و اسماعیل (را دید که در همان محل ایستاده است، گفت: «ای اسماعیل (چرا اینجا ایستاده‌ای»؟ اسماعیل (گفت: «تو به من گفتی، همین‌جا باشم، پس من هم به انتظار تو ایستاده‌ام» و از آن پس

نام او را صادق‌الوعد نهادند، درهمان لحظه ستمگری همراه پادشاه بود که برای عزیزکردن خود و ضایع‌کردن اسماعیل (به دروغ گفت: «او دروغ می‌گوید و من قبلاً که از این محل گذشتم او را ندیدیم». اسماعیل به او گفت: «اگر من دروغ می‌گویم، خداوند دندان‌های سالمی را که به تو عطا کرده از تو باز گیرد»، درهمان‌دم دندان‌های آن ستمگر کنده شد و او با التماس گفت: «من به این بنده‌ی خدا دروغ بستم، پس‌ای اسماعیل (از تو می‌خواهم دعا کنی، خداوند دندان‌هایم را باز پس دهد». اسماعیل پذیرفت، لیکن دعا را تا هنگام سحر تأخیر انداخت، و در هنگام سحر برای او دعا کرد و دندان‌های آن مرد سالم شد. بهترین زمان برای دعا هنگام سحر است، همان‌طور که خدای تعالی فرمود: و در سحرگاهان استغفار می‌کردند. (ذاریات/۱۸).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۸۸

قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۳۱۶

۱۰

(مریم/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ إِسْمَاعِیلَ نَبِیَّ اللَّهِ وَعَدَ رَجُلًا بِالصِّفَاحِ فَمَکَثَ بِهِ سَنَهًًْ مُقِیماً وَ أَهْلُ مَکَّهًَْ یَطْلُبُونَهُ لَا یَدْرُونَ أَیْنَ هُوَ حَتَّی وَقَعَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ ضَعُفْنَا بَعْدَکَ وَ هَلَکْنَا فَقَالَ إِنَّ فُلَانَ الطَّائِفِیَّ وَعَدَنِی أَنْ أَکُونَ هَاهُنَا وَ لَنْ أَبْرَحَ حَتَّی یَجِیءَ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَیْهِ حَتَّی قَالُوا لَهُ یَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدْتَ النَّبِیَّ فَأَخْلَفْتَهُ فَجَاءَ وَ هُوَ یَقُولُ لِإِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) یَا نَبِیَّ اللَّهِمَا ذَکَرْتُ وَ لَقَدْ نَسِیتُ مِیعَادَکَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ لَمْ تَجِئْنِی لَکَانَ مِنْهُ الْمَحْشَرُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ.

امام صادق (اسماعیل پیغمبر خدا با مردی در گوشه‌ی بیابان وعده کرد و یک سال در آنجا انتظار کشید و مردم مکّه جویایش بودند و نمی‌دانستند کجا است؛ تا مردی به او برخورد و گفت: «ای پیغمبر خدا! پس از تو ناتوان و هلاک شدیم». فرمود: «فلانی که معلوم الحال بود به من وعده داد که اینجا بنشینم و من تکان نمی‌خورم تا او بیاید». مردم به سوی آن شخص رفتند و به او گفتند: «ای دشمن خدا! به پیغمبر وعده دادی و خلف وعده کردی»؟ و آن مرد آمد و به اسماعیل (گفت: «ای پیامبر خدا! یادم نیامد و فراموش کردم». فرمود: «به خدا اگر نمی‌آمدی، کار به محشر می‌کشید. و خدا فرو فرستاد: وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۹۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۹۰/ قصص الأنبیاءللراوندی؛ ص۱۸۹/ مستدرک الوسایل؛ ج۸، ص۴۵۸/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

۱۱

(مریم/ ۵۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ أَبِی‌الْحَمْسَاءِ قَالَ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) بَیْعٌ قَبْلَ أَنْ یُبْعَثَ فَبَقِیَتْ لِی بَقِیَّهًٌْ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِیَهُ فِی مَکَانِهِ فَنَسِیتُ یَوْمِی وَ الْغَدَ فَأَتَیْتُهُ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَ کَانَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) فِی مَکَانِهِ یَنْتَظِرُنِی فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَنَا هَاهُنَا مُذْ وَعَدْتُکَ أَنْتَظِرُکَ ضَاهَی جَدَّهُ إِسْمَاعِیلَ‌بْنَ‌إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَإِنَّهُ وَعَدَ رَجُلًا فَبَقِیَ فِی مَکَانِهِ سَنَهًًْ فَشَکَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ.

پیامبر (عبداللَّه‌بن‌ابی الحمساء می‌گوید: قبل از بعثت، بین من و محمّد (داد و ستدی بود، مقداری طلبکار شدم به او گفتم: «همین‌جا باش و من بر می‌گردم. آن روز و روز بعد، فراموش کردم که برگردم. پس در روز سوّم نزد او آمدم و دیدم که او همان‌جا منتظر من است». برای او جریان را گفتم [که فراموش کردم] فرمود: «من سه روز است که اینجا منتظر شما هستم، مانند جدّش حضرت اسماعیل (که وقتی در جایی به مردی وعده داد، یک سال در آنجا منتظر ماند، خدای متعال به خاطر این عمل، از او قدردانی می‌کند و می‌فرماید: وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۹۰

بحار الأنوار، ج۱۷، ص۲۵۱

آیه وَ کانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا [55]

او همواره خانواده‌اش را به نماز و زکات فرمان می‌داد؛ و پیوسته مورد رضایت پروردگارش بود.

۱

(مریم/ ۵۵)

الصّادق (علیه السلام) - وَ عَنْهُ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً قَالَ النَّاسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَیْفَ نَقِی أَنْفُسَنَا وَ أَهْلِینَا قَالَ اعْمَلُوا الْخَیْرَ وَ ذَکِّرُوا

بِهِ أَهْلِیکُمْ فَأَدِّبُوهُمْ عَلَی طَاعَهًِْ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها وَ قَالَ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا وَ کانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا.

امام صادق (هنگامی‌که این آیه نازل شد: ای کسانی که ایمان آورده‌اید خود و خانواده خویش را از آتش نگه دارید. (تحریم/۶). مردم سؤال کردند: «ای رسول خدا (! چگونه خود و خانواده‌هایمان را حفاظت کنیم»؟ ایشان فرمود: «کار نیک انجام دهید و خانواده‌تان را نیز بدان متذکّر شوید و آنان را بر فرمانبرداری از خداوند تربیت کنید». سپس امام صادق (فرمود: «آیا نمی‌بینید که خداوند به پیامبرش (می‌فرماید: خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش! . (طه/۱۳۲). و همچنین فرموده است: وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ کَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا\* وَ کَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ کَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۹۰

دعایم الإسلام؛ ج۱؛ ص۸۲/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۲، ص۲۰۱؛ «انفسکم» بدل «انفکم»

۲

(مریم/ ۵۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ أَنَّهُ ذُکِرَ عِنْدَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) رَجُلَانِ کَانَ أَحَدُهُمَا یُصَلِّی الْمَکْتُوبَهًَْ وَ یَجْلِسُ فَیُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَیْرَ وَ کَانَ الْآخَرُ یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ فَقَالَ (صلی الله علیه و آله) فَضْلُ الْأَوَّلِ عَلَی الثَّانِی کَفَضْلِی عَلَی الْأَنَامِ وَ قَدْ أَثْنَی اللَّهُ تَعَالَی عَلَی إِسْمَاعِیلَ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا. وَ کانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا.

پیامبر (در نزد پیغمبر (ذکر شد: «دو نفر هستند که یکی از آن دو نماز واجب خود را به جا می‌آورد و می‌نشیند و آنچه خیر مردم در آن است به آن‌ها یاد می‌دهد از قبیل مسائل فقهی یا اخلاقی یا اعتقادی یا آداب معاشرت و حقوق و امثال این‌ها، و آن دیگری روزها روزه است و شب‌ها به عبادت قیام می‌کند و به‌این‌حال اوقات این دو نفر طی می‌گردد، کدام یک افضل است»؟ رسول خدا (فرمود: «آن شخص اوّلی که به واجبات اکتفا می‌کند و مشغول تعلیم مردم است فضیلتش بر دوّمی مانند فضیلت من است بر مردم دیگر. به‌تحقیق خداوند حضرت اسماعیل (صادق‌الوعد را در قرآن کریم مدح کرده و فرموده: إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا\* وَ کانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۹۲

إرشادالقلوب؛ ج۱، ص۱۳

آیه وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِدْریسَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا [56]

و در این کتاب، از ادریس [نيز] یاد کن، او بسیار راستگو و پیامبر [بزرگى] بود.

۱

(مریم/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی غَضِبَ عَلَی مَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ فَقَطَعَ جَنَاحَهُ وَ أَلْقَاهُ فِی جَزِیرَهًٍْ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَبَقِیَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ الْبَحْرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ إِدْرِیسَ (علیه السلام) جَاءَ ذَلِکَ الْمَلَکُ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْضَی عَنِّی وَ یَرُدَّ عَلَیَّ جَنَاحِی قَالَ نَعَمْ فَدَعَا إِدْرِیسُ رَبَّهُ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ جَنَاحَهُ وَ رَضِیَ عَنْهُ قَالَ الْمَلَکُ لِإِدْرِیسَ أَ لَکَ إِلَیَّ حَاجَهًٌْ قَالَ نَعَمْ أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعَنِی إِلَی السَّمَاءِ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَی مَلَکِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَا تَعَیُّشَ لِی مَعَ ذِکْرِهِ فَأَخَذَهُ الْمَلَکُ إِلَی جَنَاحِهِ حَتَّی انْتَهَی بِهِ إِلَی السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ فَإِذَا مَلَکُ الْمَوْتِ جَالِسٌ یُحَرِّکُ رَأْسَهُ تَعَجُّباً فَسَلَّمَ إِدْرِیسُ عَلَی مَلَکِ الْمَوْتِ وَ قَالَ لَهُ مَا لَکَ تُحَرِّکُ رَأْسَکَ قَالَ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّهًِْ أَمَرَنِی أَنْ أَقْبِضَ رُوحَکَ بَیْنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ وَ الْخَامِسَهًِْ فَقُلْتُ رَبِّ کَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ غِلَظُ السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ مِنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ إِلَی السَّمَاءِ الثَّالِثَهًِْ مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ مِنَ السَّمَاءِ الثَّالِثَهًِْ إِلَی الثَّانِیَهًِْ مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ کُلُّ سَمَاءٍ وَ مَا بَیْنَهُمَا کَذَلِکَ فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا ثُمَّ قَبَضَ رُوحَهُ بَیْنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ وَ الْخَامِسَهًِْ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّا قَالَ وَ سُمِّیَ إِدْرِیسَ لِکَثْرَهًِْ دِرَاسَهًِْ الْکُتُبِ.

امام صادق (همانا خداوند تبارک‌وتعالی بر یکی از فرشتگان خشم گرفت و بال‌هایش را قطع کرد و آن را در یکی از جزایر دریا انداخت و تا زمانی‌که اراده کرد، او را در آنجا نگه داشت و هنگامی‌که خداوند ادریس (را برانگیخت، آن فرشته نزد او آمد و گفت: «ای پیامبر خدا (! از خداوند بخواه که از من راضی گردد و بال‌هایم را به من بازگرداند». ادریس (گفت: «باشد، دعا می¬کنم». سپس برایش دعا کرد و خداوند نیز بال‌هایش را به او بازگرداند و از او راضی گشت. فرشته به ادریس (گفت: «از من درخواستی داری»؟ ادریس (گفت: «آری، می‌خواهم مرا به آسمان ببری تا فرشته‌ی مرگ را ببینم، چرا که با یاد او زندگی بر من ناخوش می‌گردد». سپس فرشته، ادریس (را بر روی بالش گذاشت تا اینکه به آسمان چهارم رسید و ناگهان دید که فرشته‌ی مرگ از تعجّب، سرش را تکان می‌دهد. ادریس (به او سلام کرد و گفت: «چه شده است که سرت را تکان می‌دهی»؟ او گفت: «همانا پروردگار بزرگ به من دستور داده تا جانت را بین آسمان چهارم و پنجم بگیرم». من گفتم: «پروردگارا! چگونه این ممکن است و حال آنکه ضخامت آسمان چهارم به‌اندازه‌ی مسیر پانصدسال و از آسمان چهارم تا سوّم نیز مسیر پانصدسال است و ضخامت آسمان سوّم و مسافت بین آسمان سوّم تا آسمان دوّم نیز هرکدام مسیر پانصدسال است و هر آسمانی و مسافت بین آن‌ها نیز همین‌مقدار فاصله دارد، حال چگونه این ممکن است»؟ سپس روح ادریس (را بین آسمان چهارم و پنجم گرفت و منظور از آیه: وَرَفَعْنَاهُ مَکَانًا عَلِیًّا نیز همین است. همچنین آن حضرت فرمود: «او را ادریس (نامیدند چون بسیار کتاب می‌خواند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۹۲

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۲۷۷/ القمی؛ ج۲، ص۵۱؛ «عیش» بدل «تعیش» / قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۶۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مریم/ ۵۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - ثُمَ صَعِدْنَا إِلَی السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ وَ إِذَا فِیهَا رَجُلٌ، قُلْتُ مَنْ هَذَا یَا جَبْرَئِیلُ قَالَ هَذَا إِدْرِیسُ رَفَعَهُ اللَّهُ مَکاناً عَلِیًّا فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ عَلَیَّ وَ اسْتَغْفَرْتُ لَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِی.

پیامبر (… سپس به آسمان چهارم رفتم و در آنجا مردی را دیدم و گفتم: «این کیست، ای جبرئیل»؟ گفت: «این ادریس (است که خداوند او را به مقامی بلند ارتقا داد». سپس به او سلام کردم و او نیز به من سلام کرد. من برای او طلب استغفار کردم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۹۲

القمی؛ ج۲، ص۸ / البرهان

۳

(مریم/ ۵۶)

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

ابن‌عبّاس (ادریس نبی (روزها را به تسبیح و روزه مشغول بود و هرجا که شب او را در بر می‌گرفت، استراحت می‌کرد و روزی او هر وقت که زمان افطارش بود به نزدش می‌رسید و اعمال صالح او به‌اندازه‌ی اعمال صالح همه‌ی اهل زمین بود، بنابراین ملک‌الموت از پروردگار درخواست زیارت ادریس (را نمود تا بتواند به او سلام و درود بفرستد، پس به او اجازه داده شد و به نزد ادریس (رفت و به او گفت: «من می‌خواهم همنشین تو و همراه تو باشم»، بنابراین با ادریس (همراه شد و آن دو روز را به تسبیح و روزه گذرانده و شب که می‌شد ادریس (نان خود را آورده و افطار می‌کرد و وقتی ملک‌الموت او را دعوت به غذای بهشتی می‌نمود، می‌گفت: «من احتیاجی به غذایی که تو برایم بیاوری ندارم، آن وقت هر دو برخاسته و به نماز مشغول می‌شدند و ادریس (بعد از نماز استراحت و خواب هم می‌کرد، امّا ملک‌الموت بی‌وقفه و بدون احتیاج به خواب به نماز مشغول بود و به‌این‌ترتیب روزهایی چند سپری شد تا اینکه آن‌ها به گلّه گوسفند و تاکستانی رسیدند که میوه‌های رسیده و تازه‌ای داشت، ملک‌الموت گفت: «آیا می‌خواهی یکی از این چهار پایان یا مقداری خوشه انگور را برداری و با آن افطار کنی»؟ ادریس (گفت: «سُبحانَ اللهِ، تو مرا به مال خودت فرا می‌خوانی و من امتناع می‌کنم، چگونه است که مرا به مال غیر دعوت می‌کنی؟ لیکن تو مصاحب خوبی بودی، بگو که هستی»؟ گفت: «من ملک‌الموت هستم». ادریس (گفت: «من از تو درخواستی دارم»، ملک‌الموت گفت: «بگو». ادریس (فرمود: «شنیده‌ام که مرگ بسیار سخت و شدید است، می‌خواهم اندکی از عذاب آن را به من بچشانی، چنان‌که گویا درحال مرگ هستم، ملک‌الموت از پروردگار اجازه گرفت و آن وقت مدّت کوتاهی روح ادریس (را قبض نمود و آنگاه آن را به بدن او باز گرداند و از او پرسید، چگونه بود و مرگ را چگونه دیدی»؟ ادریس (گفت: «آنچه چشیدم بسیار از آنچه شنیده بودم سختتر و شدیدتر بود، حال حاجت دیگری دارم و آن این است که آتش جهنّم را مشاهده کنم»، پس ملک‌الموت از خازن جهنّم اجازه گرفت و حجاب‌ها کنار رفت و در جهنّم گشوده شد و وقتی ادریس (آتش جهنّم را مشاهده کرد، بیهوش شد، مجدّداً به ملک‌الموت گفت: «من از تو درخواست دیگری دارم و می‌خواهم بهشت را ببینم، آن وقت ملک‌الموت از فرشته موکّل بهشت، درباره‌ی آن اجازه گرفت و ادریس (وارد بهشت شد و وقتی آنجا را مشاهده کرد به ملک‌الموت گفت: «من دیگر از اینجا بیرون نمی‌روم زیرا که خداوند فرمود: هر نفسی چشنده مرگ است. (عنکبوت/۵۷). و نیز فرمود: هیچ‌یک از شما نیست جز اینکه وارد آتش جهنّم می‌شود. (مریم/۷۱). و من اکنون هم طعم مرگ را چشیده‌ام و هم وارد جهنّم شده‌ام و هم بهشت را دیده‌ام و به آن وارد شده‌ام».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۹۴

قصص الأنبیاءللراوندی؛ ص ۷۷

۴

(مریم/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ إِسْمَاعِیلَ‌بْنِ‌مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِیَ الصَّادِقُ (علیه السلام) إِذَا دَخَلْتَ الْکُوفَهًَْ فَأْتِ مَسْجِدَ السَّهْلَهًِْ فَصَلِ فِیهِ وَ اسْأَلِ اللَّهَ حَاجَتَکَ لِدِینِکَ وَ دُنْیَاکَ فَإِنَّ مَسْجِدَ السَّهْلَهًِْ بَیْتُ إِدْرِیسَ (علیه السلام) الَّذِی کَانَ یَخِیطُ فِیهِ وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ مَنْ دَعَا اللَّهَ فِیهِ بِمَا أَحَبَّ قَضَی لَه حَوَائِجَهُ وَ رَفَعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ مَکاناً عَلِیًّا إِلَی دَرَجَهًِْ إِدْرِیسَ وَ أُجِیرَ مِنْ مَکْرُوهِ الدُّنْیَا وَ مَکَایِدِ أَعْدَائِه.

امام صادق (اسماعیل‌بن‌مهران گوید: امام صادق (به من فرمود: «وقتی‌که به کوفه وارد شدی به مسجد سهله برو و در آنجا نماز بگزار و از خدا حاجتی برای دین و دنیای خود بخواه که همانا مسجد سهله خانه‌ی ادریس (بوده که در آنجا خیّاطی کرده و نماز می‌خوانده و کسی که در آن مکان نماز گزارده و دعا کند، خداوند حاجت او را بر آورده می‌سازد و او را در روز قیامت تا مکانی والا و درجه‌ی ادریس (بالا می‌برد و از امور ناپسند دنیوی و نقشه‌های دشمنانش نیز در پناه خواهد بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۹۴

قصص الأنبیاءللراوندی؛ ص ۸۰

۵

(مریم/ ۵۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ الْبَاقِرِ (علیه السلام) قَالَ: کَانَ بَدْءُ نُبُوَّهًِْ إِدْرِیسَ (علیه السلام) أَنَّهُ کَانَ فِی زَمَانِهِ مَلِکٌ جَبَّارٌ وَ أَنَّهُ رَکِبَ ذَاتَ یَوْمٍ فِی بَعْضِ نُزَهِهِ فَمَرَّ بِأَرْضٍ خَضِرَهًٍْ نَضِرَهًٍْ لِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنَ الرَّافِضَهًِْ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ وُزَرَاءَهُ لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ قَالُوا لِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ عَبِیدِ الْمَلِکِ فُلَانٍ الرَّافِضِیِّ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُ أَمْتِعْنِی بِأَرْضِکَ هَذِهِ فَقَالَ عِیَالِی أَحْوَجُ إِلَیْهَا مِنْکَ قَالَ فَسُمْنِی بِهَا أُثْمِنْ لَکَ قَالَ لَا أُمْتِعُکَ بِهَا وَ لَا أَسُومُکَ دَعْ عَنْکَ ذِکْرَهَا فَغَضِبَ الْمَلِکُ عِنْدَ ذَلِکَ وَ أَسِفَ وَ انْصَرَفَ إِلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ مَغْمُومٌ مُتَفَکِّرٌ فِی أَمْرِهِ وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهًٌْ مِنَ الْأَزَارِقَهًِْ وَ کَانَ بِهَا مُعْجَباً یُشَاوِرُهَا فِی الْأَمْرِ إِذَا نَزَلَ بِهِ فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِی مَجْلِسِهِ بَعَثَ إِلَیْهَا لِیُشَاوِرَهَا فِی أَمْرِ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَخَرَجَتْ إِلَیْهِ فَرَأَتْ فِی وَجْهِهِ الْغَضَبَ فَقَالَتْ أَیُّهَا الْمَلِکُ مَا الَّذِی دَهَاکَ حَتَّی بَدَا الْغَضَبُ فِی وَجْهِکَ قَبْلَ فِعْلِکَ فَأَخْبَرَهَا بِخَبَرِ الْأَرْضِ وَ مَا کَانَ مِنْ قَوْلِهِ لِصَاحِبِهَا وَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِهَا لَهُ فَقَالَتْ أَیُّهَا الْمَلِکُ إِنَّمَا یَهْتَمُّ بِهِ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی التَّغْیِیرِ وَ الِانْتِقَامِ فَإِنْ کُنْتَ تَکْرَهُ أَنْ تَقْتُلَهُ بِغَیْرِ حُجَّهًٍْ فَأَنَا أَکْفِیکَ أَمْرَهُ وَ أُصَیِّرُ أَرْضَهُ بِیَدَیْکَ بِحُجَّهًٍْ لَکَ فِیهَا الْعُذْرُ عِنْدَ أَهْلِ مَمْلَکَتِکَ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَتْ أَبْعَثُ إِلَیْهِ أَقْوَاماً مِنْ أَصْحَابِیَ الْأَزَارِقَهًِْ حَتَّی یَأْتُوکَ بِهِ فَیَشْهَدُوا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْ دِینِکَ فَیَجُوزَ لَکَ قَتْلُهُ وَ أَخْذُ أَرْضِهِ قَالَ فَافْعَلِی ذَلِکِ قَالَ وَ کَانَ لَهَا أَصْحَابٌ مِنَ الْأَزَارِقَهًِْ عَلَی دِینِهَا یَرَوْنَ قَتَلَ الرَّوَافِضِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَبَعَثَتْ إِلَی قَوْمٍ مِنَ الْأَزَارِقَهًِْ فَأَتَوْهَا فَأَمَرَتْهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَی فُلَانٍ الرَّافِضِیِّ عِنْدَ الْمَلِکِ أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْ دِینِ الْمَلِکِ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْ دِینِ الْمَلِکِ فَقَتَلَهُ وَ اسْتَخْلَصَ أَرْضَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ تَعَالَی لِلْمُؤْمِنِ عِنْدَ ذَلِکَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی إِدْرِیسَ أَنِ ائْتِ عَبْدِی هَذَا الْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ أَ مَا رَضِیتَ أَنْ قَتَلْتَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ ظُلْماً حَتَّی اسْتَخْلَصْتَ أَرْضَهُ خَالِصَهًًْ لَکَ فَأَحْوَجْتَ عِیَالَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَجَعْتَهُمْ أَمَا وَ عِزَّتِی لَأَنْتَقِمَنَّ لَهُ مِنْکَ فِی الْآجِلِ وَ لَأَسْلُبَنَّکَ مُلْکَکَ فِی الْعَاجِلِ وَ لَأُخَرِّبَنَّ مَدِینَتَکَ وَ لَأُذِلَّنَّ عِزَّکَ وَ لَأُطْعِمَنَّ الْکِلَاب لَحْمَ امْرَأَتِکَ فَقَدْ غَرَّکَ یَا مُبْتَلَی حِلْمِی عَنْکَ فَأَتَاهُ إِدْرِیسُ (علیه السلام) بِرِسَالَهًِْ رَبِّهِ وَ هُوَ فِی مَجْلِسِهِ وَ حَوْلَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ أَیُّهَا الْجَبَّارُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکَ وَ هُوَ یَقُولُ لَکَ أَ مَا رَضِیتَ أَنْ قَتَلْتَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ ظُلْماً حَتَّی اسْتَخْلَصْتَ أَرْضَهُ خَالِصَهًًْ لَکَ وَ أَحْوَجْتَ عِیَالَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَجَعْتَهُمْ أَمَا وَ عِزَّتِی لَأَنْتَقِمَنَّ لَهُ مِنْکَ فِی الْآجِلِ وَ لَأَسْلُبَنَّکَ مُلْکَکَ فِی الْعَاجِلِ وَ لَأُخَرِّبَنَّ مَدِینَتَکَ وَ لَأُذِلَّنَّ عِزَّکَ وَ لَأُطْعِمَنَّ الْکِلَابَ لَحْمَ امْرَأَتِکَ فَقَالَ الْجَبَّارُ اخْرُجْ عَنِّی یَا إِدْرِیسُ فَلَنْ تَسْبِقَنِی بِنَفْسِکَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَی امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِمَا جَاءَ بِهِ إِدْرِیسُ فَقَالَتْ لَا تَهُولَنَّکَ رِسَالَهًُْ إِلَهِ إِدْرِیسَ أَنَا أَکْفِیکَ أَمْرَ إِدْرِیسَ أُرْسِلُ إِلَیْهِ مَنْ یَقْتُلُهُ فَتَبْطُلُ رِسَالَهًُْ إِلَهِهِ وَ کُلُّ مَا جَاءَکَ بِهِ قَالَ فَافْعَلِی وَ کَانَ لِإِدْرِیسَ أَصْحَابٌ مِنَ الرَّافِضَهًِْ مُؤْمِنُونَ یَجْتَمِعُونَ إِلَیْهِ فِی مَجْلِسٍ لَهُ فَیَأْنَسُونَ بِهِ وَ یَأْنَسُ بِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ إِدْرِیسُ بِمَا کَانَ مِنْ وَحْیِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ وَ رِسَالَتِهِ إِلَی الْجَبَّارِ وَ مَا کَانَ مِنْ تَبْلِیغِهِ رِسَالَهًَْ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی الْجَبَّارِ فَأَشْفَقُوا عَلَی إِدْرِیسَ وَ أَصْحَابِهِ وَ خَافُوا عَلَیْهِ الْقَتْلَ وَ بَعَثَتِ امْرَأَهًُْ الْجَبَّارِ إِلَی إِدْرِیسَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا مِنَ الْأَزَارِقَهًِْ لِیَقْتُلُوهُ فَأَتَوْهُ فِی مَجْلِسِهِ الَّذِی کَانَ یَجْتَمِعُ إِلَیْهِ فِیهِ أَصْحَابُهُ فَلَمْ یَجِدُوهُ فَانْصَرَفُوا وَ قَدْ رَآهُمْ أَصْحَابُ إِدْرِیسَ فَحَسِبُوا أَنَّهُمْ أَتَوْا إِدْرِیسَ لِیَقْتُلُوهُ فَتَفَرَّقُوا فِی طَلَبِهِ فَلَقُوهُ فَقَالُوا لَهُ خُذْ حِذْرَکَ یَا إِدْرِیسُ فَإِنَّ الْجَبَّارَ قَاتِلُکَ قَدْ بَعَثَ الْیَوْمَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا مِنَ الْأَزَارِقَهًِْ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَهًِْ فَتَنَحَّی إِدْرِیسُ عَنِ الْقَرْیَهًِْ مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ وَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا کَانَ فِی السَّحَرِ نَاجَی إِدْرِیسُ رَبَّهُ فَقَالَ یَا رَبِّ بَعَثْتَنِی إِلَی جَبَّارٍ فَبَلَّغْتُ رِسَالَتَکَ وَ قَدْ تَوَعَّدَنِی هَذَا الْجَبَّارُ بِالْقَتْلِ بَلْ هُوَ قَاتِلِی إِنْ ظَفِرَ بِی فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ تَنَحَّ عَنْهُ وَ اخْرُجْ مِنْ قَرْیَتِهِ وَ خَلِّنِی وَ إِیَّاهُ فَوَ عِزَّتِی لَأُنْفِذَنَّ فِیهِ أَمْرِی وَ لَأُصَدِّقَنَّ قَوْلَکَ فِیهِ وَ مَا أَرْسَلْتُکَ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ إِدْرِیسُ یَا رَبِّ إِنَّ لِی حَاجَهًًْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ سَل تُعْطَهَا قَالَ أَسْأَلُکَ أَنْ لَا تُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَی أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَهًِْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ مَا حَوَتْ عَلَیْهِ حَتَّی أَسْأَلَکَ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَا إِدْرِیسُ إِذاً تَخْرُبُ الْقَرْیَهًُْ وَ یَشْتَدُّ جَهْدُ أَهْلِهَا وَ یَجُوعُونَ قَالَ إِدْرِیسُ وَ إِنْ خَرِبَتْ وَ جَهَدُوا وَ جَاعُوا قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَإِنِّی قَدْ أَعْطَیْتُکَ مَا سَأَلْتَ وَ لَنْ أُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ حَتَّی تَسْأَلَنِی ذَلِکَ وَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَی بِوَعْدِهِ فَأَخْبَرَ إِدْرِیسُ أَصْحَابَهُ بِمَا سَأَلَ اللَّهَ مِنْ حَبْسِ الْمَطَرِ عَنْهُمْ وَ بِمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ وَ وَعَدَهُ أَنْ لَا یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَسْأَلَهُ ذَلِکَ فَاخْرُجُوا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَهًِْ إِلَی غَیْرِهَا مِنَ الْقُرَی فَخَرَجُوا مِنْهَا وَ عِدَّتُهُمْ یَوْمَئِذٍ عِشْرُونَ رَجُلًا فَتَفَرَّقُوا فِی الْقُرَی وَ شَاعَ خَبَرُ إِدْرِیسَ فِی الْقُرَی بِمَا سَأَلَ رَبَّهُ تَعَالَی وَ تَنَحَّی إِدْرِیسُ إِلَی کَهْفٍ فِی جَبَلٍ شَاهِقٍ فَلَجَأَ إِلَیْهِ وَ وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِهِ مَلَکاً یَأْتِیهِ بِطَعَامِهِ عِنْدَ کُلِّ مَسَاءٍ وَ کَانَ یَصُومُ النَّهَارَ فَیَأْتِیهِ الْمَلَکُ بِطَعَامِهِ عِنْدَ کُلِّ مَسَاءٍ وَ سَلَبَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عِنْدَ ذَلِکَ مُلْکَ الْجَبَّارِ وَ قَتَلَهُ وَ أَخْرَبَ مَدِینَتَهُ وَ أَطْعَمَ الْکِلَابَ لَحْمَ امْرَأَتِهِ غَضَباً لِلْمُؤْمِنِ فَظَهَرَ فِی الْمَدِینَهًِْ جَبَّارٌ آخَرُ عَاصٍ فَمَکَثُوا بِذَلِکَ بَعْدَ خُرُوجِ إِدْرِیسَ مِنَ الْقَرْیَهًِْ عِشْرِینَ سَنَهًًْ لَمْ تُمْطِرِ السَّمَاءُ عَلَیْهِمْ قَطْرَهًًْ مِنْ مَائِهَا عَلَیْهِمْ فَجَهَدَ الْقَوْمُ وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُمْ وَ صَارُوا یَمْتَارُونَ الْأَطْعِمَهًَْ مِنَ الْقُرَی مِنْ بُعْدٍ فَلَمَّا جَهَدُوا مَشَی بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِی نَزَلَ بِنَا مِمَّا تَرَوْنَ بِسُؤَالِ إِدْرِیسَ رَبَّهُ أَنْ لَا یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْنَا حَتَّی یَسْأَلَهُ هُوَ وَ قَدْ خَفِیَ إِدْرِیسُ عَنَّا وَ لَا عِلْمَ لَنَا بِمَوْضِعِهِ وَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْهُ فَأَجْمَعَ أَمْرُهُمْ عَلَی أَنْ یَتُوبُوا إِلَی اللَّهِ وَ یَدْعُوهُ وَ یَفْزَعُوا إِلَیْهِ وَ یَسْأَلُوهُ أَنْ یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَا حَوَتْ قَرْیَتُهُمْ فَقَامُوا عَلَی الرَّمَادِ وَ لَبِسُوا الْمُسُوحَ وَ حَثَوْا عَلَی رُءُوسِهِمُ التُّرَابَ وَ عَجُّوا إِلَی اللَّهِ تَعَالَی بِالتَّوْبَهًِْ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الْبُکَاءِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَیْهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ حَلَّ إِلَی إِدْرِیسَ یَا إِدْرِیسُ إِنَّ أَهْلَ قَرْیَتِکَ قَدْ عَجُّوا إِلَیَّ بِالتَّوْبَهًِْ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الْبُکَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ أَقْبَلُ التَّوْبَهًَْ وَ أَعْفُو عَنِ السَّیِّئَهًِْ وَ قَدْ رَحِمْتُهُمْ وَ لَمْ یَمْنَعْنِی إِجَابَتَهُمْ إِلَی مَا سَأَلُونِی مِنَ الْمَطَرِ إِلَّا مُنَاظَرَتُکَ فِیمَا سَأَلْتَنِی أَنْ لَا أُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ حَتَّی تَسْأَلَنِی فَسَلْنِی یَا إِدْرِیسُ حَتَّی أُغِیثَهُمْ وَ أُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ قَالَ إِدْرِیسُ اللَّهُمَّ إِنِّی لَا أَسْأَلُکَ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَ لَمْ تَسْأَلْنِی یَا إِدْرِیسُ فَأَجَبْتُکَ إِلَی مَا سَأَلْتَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ أَنْ تَسْأَلَنِی فَلِمَ لَا تجب {تُجِیبُ} مَسْأَلَتِی قَالَ إِدْرِیسُ اللَّهُمَّ لَا أَسْأَلُکَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی الْمَلَکِ الَّذِی أَمَرَهُ أَنْ یَأْتِیَ إِدْرِیسَ بِطَعَامِهِ کُلَّ مَسَاءٍ أَنِ احْبِسْ عَنْ إِدْرِیسَ (علیه السلام) طَعَامَهُ وَ لَا تَأْتِهِ بِهِ فَلَمَّا أَمْسَی إِدْرِیسُ فِی لَیْلَهًِْ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَلَمْ یُؤْتَ بِطَعَامِهِ حَزِنَ وَ جَاعَ فَصَبَرَ فَلَمَّا کَانَ فِی لَیْلَهًِْ الْیَوْمِ الثَّانِی فَلَمْ یُؤْتَ بِطَعَامِهِ اشْتَدَّ حُزْنُهُ وَ جُوعُهُ فَلَمَّا کَانَتِ اللَّیْلَهًُْ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ فَلَمْ یُؤْتَ بِطَعَامِهِ اشْتَدَّ جُهْدُهُ وَ جُوعُهُ وَ حُزْنُهُ وَ قَلَّ صَبْرُهُ فَنَادَی رَبَّهُ یَا رَبِّ حَبَسْتَ عَنِّی رِزْقِی مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْبِضَ رُوحِی فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ یَا إِدْرِیسُ جَزِعْتَ أَنْ حَبَسْتُ عَنْکَ طَعَامَکَ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا وَ لَمْ تَجْزَعْ وَ لَمْ تَذْکُرْ جُوعَ أَهْلِ قَرْیَتِکَ وَ جُهْدَهُمْ مُنْذُ عِشْرِینَ سَنَهًًْ ثُمَّ سَأَلْتُکَ عَنْ جُهْدِهِمْ وَ رَحْمَتِی إِیَّاهُمْ أَنْ تَسْأَلَنِی أَنْ أُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ فَلَمْ تَسْأَلْنِی وَ بَخِلْتَ عَلَیْهِمْ بِمَسْأَلَتِکَ إِیَّایَ فَأَدَّبْتُکَ بِالْجُوعِ فَقَلَّ عِنْدَ ذَلِکَ صَبْرُکَ وَ ظَهَرَ جَزَعُکَ فَاهْبِطْ مِنْ مَوْضِعِکَ فَاطْلُبِ الْمَعَاشَ لِنَفْسِکَ فَقَدْ وَکَلْتُکَ فِی طَلَبِهِ إِلَی حِیلَتِکَ فَهَبَطَ إِدْرِیسُ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَی قَرْیَهًٍْ یَطْلُبُ أُکْلَهًًْ مِنْ جُوعٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْیَهًَْ نَظَرَ إِلَی دُخَانٍ فِی بَعْضِ مَنَازِلِهَا فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ فَهَجَمَ عَلَی عَجُوزٍ کَبِیرَهًٍْ وَ هِیَ تُرَقِّقُ قُرْصَتَیْنِ لَهَا عَلَی مِقْلَاهًٍْ فَقَالَ لَهَا أَیَّتُهَا الْمَرْأَهًُْ أَطْعِمِینِی فَإِنِّی مَجْهُودٌ مِنَ الْجُوعِ فَقَالَتْ لَهُ یَا عَبْدَ‌اللَّهِ مَا تَرَکَتْ لَنَا دَعْوَهًُْ إِدْرِیسَ فَضْلًا نُطْعِمُهُ أَحَداً وَ حَلَفَتْ أَنَّهَا مَا تَمْلِکُ غَیْرَهُ شَیْئاً فَاطْلُبِ الْمَعَاشَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَهًِْ فَقَالَ لَهَا أَطْعِمِینِی مَا أُمْسِکُ بِهِ رُوحِی وَ تَحْمِلُنِی بِهِ رِجْلِی إِلَی أَنْ أَطْلُبَ قَالَتْ إِنَّمَا هُمَا قُرْصَتَانِ وَاحِدَهًٌْ لِی وَ الْأُخْرَی لِابْنِی فَإِنْ أَطْعَمْتُکَ قُوتِی مِتُّ وَ إِنْ أَطْعَمْتُکَ قُوتَ ابْنِی مَاتَ وَ مَا هَاهُنَا فَضْلٌ أُطْعِمُکَهُ فَقَالَ لَهَا إِن ابْنَکَ صَغِیرٌ یُجْزِیهِ نِصْفُ قُرْصَهًٍْ فَیَحْیَا بِهِ وَ یُجْزِینِی النِّصْفُ الْآخَرُ فَأَحْیَا بِهِ وَ فِی ذَلِکِ بُلْغَهًٌْ لِی وَ لَهُ فَأَکَلَتِ الْمَرْأَهًُْ قُرْصَتَهَا وَ کَسَرَتِ الْأُخْرَی بَیْنَ إِدْرِیسَ وَ بَیْنَ ابْنِهَا فَلَمَّا رَأَی ابْنُهَا إِدْرِیسَ یَأْکُلُ مِنْ قُرْصَتِهِ اضْطَرَبَ حَتَّی مَاتَ قَالَتْ أُمُّهُ یَا عَبْدَ‌اللَّهِ قَتَلْتَ عَلَیَّ ابْنِی جَزَعاً عَلَی قُوتِهِ قَالَ لَهَا إِدْرِیسُ فَأَنَا أُحْیِیهِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی فَلَا تَجْزَعِی ثُمَّ أَخَذَ إِدْرِیسُ بِعَضُدَیِ الصَّبِیِّ ثُمَّ قَالَ أَیَّتُهَا الرُّوحُ الْخَارِجَهًُْ عَنْ بَدَنِ هَذَا الْغُلَامِ بِأَمْرِ اللَّهِ ارْجِعِی إِلَی بَدَنِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَنَا إِدْرِیسُ النَّبِیُّ فَرَجَعَتْ رُوحُ الْغُلَامِ إِلَیْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَرْأَهًُْ کَلَامَ إِدْرِیسَ وَ قَوْلَهُ أَنَا إِدْرِیسُ وَ نَظَرَتْ عَلَی ابْنِهَا قَدْ عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ أَشْهَدُ أَنَّکَ إِدْرِیسُ النَّبِیُّ وَ خَرَجَتْ تُنَادِی بِأَعْلَی صَوْتِهَا فِی الْقَرْیَهًِْ أَبْشِرُوا بِالْفَرَجِ فَقَدْ دَخَلَ إِدْرِیسُ قَرْیَتَکُمْ وَ مَضَی إِدْرِیسُ حَتَّی جَلَسَ عَلَی مَوْضِعِ مَدِینَهًِْ الْجَبَّارِ الْأَوَّلِ فَوَجَدَهَا وَ هِیَ تَلٌّ فَاجْتَمَعَ إِلَیْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ قَرْیَتِهِ فَقَالُوا لَهُ یَا إِدْرِیسُ أَ مَا رَحِمْتَنَا فِی هَذِهِ الْعِشْرِینَ سَنَهًًْ الَّتِی جُهِدْنَا فِیهَا وَ مَسَّنَا الْجُوعُ وَ الْجُهْدُ فِیهَا فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْنَا قَالَ لَا حَتَّی یَأْتِیَنِی جَبَّارُکُمْ هَذَا وَ جَمِیعُ أَهْلِ قَرْیَتِکُمْ مُشَاهًًْ حُفَاهًًْ فَیَسْأَلُونِی ذَلِکَ فَبَلَغَ الْجَبَّارَ قَوْلُهُ فَبَعَثَ إِلَیْهِ أَرْبَعِینَ رَجُلًا یَأْتُوهُ بِإِدْرِیسَ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ الْجَبَّارَ بَعَثَنَا إِلَیْکَ لِنَذْهَبَ بِکَ إِلَیْهِ فَدَعَا عَلَیْهِمْ فَمَاتُوا فَبَلَغَ الْجَبَّارَ ذَلِکَ فَبَعَثَ إِلَیْهِ خَمْسَمِائَهًِْ رَجُلٍ لِیَأْتُوهُ بِهِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا لَهُ یَا إِدْرِیسُ (علیه السلام) إِنَّ الْجَبَّارَ بَعَثَنَا إِلَیْکَ لِنَذْهَبَ بِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِدْرِیسُ انْظُرُوا إِلَی مَصَارِعِ أَصْحَابِکُمْ فَقَالُوا لَهُ یَا إِدْرِیسُ قَتَلْتَنَا بِالْجُوعِ مُنْذُ عِشْرِینَ سَنَهًًْ ثُمَّ تُرِیدُ أَنْ تَدْعُوَ عَلَیْنَا بِالْمَوْتِ أَ مَا لَکَ رَحْمَهًٌْ فَقَالَ مَا أَنَا بِذَاهِبٍ إِلَیْهِ وَ مَا أَنَا بِسَائِلِ اللَّهِ أَنْ یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ حَتَّی یَأْتِیَنِی جَبَّارُکُمْ مَاشِیاً حَافِیاً وَ أَهْلُ قَرْیَتِکُمْ فَانْطَلَقُوا إِلَی الْجَبَّارِ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ إِدْرِیسَ وَ سَأَلُوهُ أَنْ یَمْضِیَ مَعَهُمْ وَ جَمِیعُ أَهْلِ قَرْیَتِهِمْ إِلَی إِدْرِیسَ مُشَاهًًْ حُفَاهًًْ فَأَتَوْهُ حَتَّی وَقَفُوا بَیْنَ یَدَیْهِ خَاضِعِینَ لَهُ طَالِبِینَ إِلَیْهِ أَنْ یَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَهُمْ أَنْ یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ إِدْرِیسُ أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِدْرِیسُ عِنْدَ ذَلِکَ أَنْ یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی قَرْیَتِهِمْ وَ نَوَاحِیهَا فَأَظَلَّتْهُمْ سَحَابَهًٌْ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَرْعَدَتْ وَ أَبْرَقَتْ وَ هَطَلَتْ عَلَیْهِمْ مِن سَاعَتِهِمْ حَتَّی ظَنُّوا أَنَّهُ الْغَرَقُ فَمَا رَجَعُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ حَتَّی أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ مِنَ الْمَاءِ.

امام باقر (ابتدای نبوّت ادریس (در زمان پادشاهی ستمگر بود، روزی آن پادشاه در هنگام سواری در دشتی از زمینی سرسبز و شاداب که متعلّق به مردی مؤمن و مخالف او بود، عبور کرد و به آن مرد گفت: «این زمین خود را در اختیار من قرار بده»، آن مرد گفت: «خانواده‌ی من به این زمین محتاج‌تر از تو هستند». پادشاه گفت: «پس آن را به من بفروش»، ولی او امتناع کرد و آنگاه پادشاه خشمگین شد و با حالت غمگین و متفکّر به قصر بازگشت، همسر پادشاه زنی از فرقه‌ی ازارقه بود که غیر خودشان خون همه را روا می‌شمارند، لذا وقتی خشم و غضب را در چهره‌ی شوهر دید، ماجرا را از او پرسید آن وقت به او گفت: «اگر تو از اینکه او را بی‌جهت به قتل برسانی، کراهت داری، من تو را کفایت می‌کنم و زمین او را ملک تو می‌گردانم». و آن زن یارانی از فرقه خود داشت که قتل مؤمنان مخالف پادشاه را جایز می‌دانستند، پس به‌دنبال آن‌ها فرستاد و به آن‌ها دستور داد که شهادت بدهند که آن مرد مؤمن از مخالفان پادشاه است و از دین او تبرّی می‌جوید و آن افراد به‌این‌مطلب شهادت دادند، پادشاه هم او را کشت و زمین وی را غصب کرد و خداوند از کشته‌شدن بنده‌ی مؤمنش در خشم شده و به ادریس (وحی نمود: «به نزد این بنده‌ی ستمگر من برو و به او بگو: آیا راضی شدی که بنده‌ی مؤمن مرا به قتل برسانی تا زمین او را غصب کرده و خانواده او را بی‌سرپرست کنی»؟ حال که چنین است به‌عزّتم سوگند به‌زودی انتقام او را از تو می‌گیرم و حکومت و ملک را از تو می‌ستانم و شهر تو را ویران می‌سازم و سگ‌ها را از گوشت همسرت اطعام می‌کنم که همانا حلم و بردباری من باعث غرور تو شده و پنداشته‌ای دست انتقام ما به تو نمی‌رسد. پس ادریس (با رسالت پروردگارش به نزد پادشاه آمد و پیغام الهی را به او ابلاغ کرد، امّا پادشاه ستمگر به او گفت: «ای ادریس (بیرون برو، وگرنه تو را به قتل می‌رسانم و همسرش به او گفت: «مبادا از پیغام خدای ادریس (بترسی، من کسی را می‌فرستم که او را بکشد و رسالتش را نابود سازد». پادشاه گفت: «این امر را به انجام برسان، از طرف دیگر ادریس (دارای یارانی مؤمن و مخالف پادشاه بود که با آن‌ها مؤانست داشت و به‌همین‌جهت ماجرای تبلیغ رسالت خود برای پادشاه را به آن‌ها بازگو نمود و آن‌ها که آن پادشاه ستمگر را می‌شناختند از بابت جان ادریس (نگران شدند». در این وقت همسر پادشاه چهل مرد از ازارقه را فرستاد تا ادریس (را بکشند و آن‌ها در جستجوی ادریس (به اطراف پراکنده شدند، ولی او را نیافتند، لیکن یاران ادریس (آن افراد را مشاهده کردند و دانستند که در جستجوی ادریس (هستند، پس در طلب او روان شده و وقتی او را ملاقات کردند، گفتند: «ای ادریس از این شهر بیرون برو و بر جان خود بیمناک باش، چون این پادشاه ستمگر تو را خواهد کشت». پس ادریس (از آن قریه بیرون آمد درحالی‌که جمعی از یارانش همراه او بودند، در هنگام سحر ادریس (با پروردگارش مناجات کرد و گفت: «پروردگارا تو به من وعده دادی که آن جبّار را به قتل می‌رسانی، پس خداوند به او وحی کرد که از این قریه بیرون برو و کار او را به من واگذار کن، پس قسم به‌عزّتم امر خود را درباره‌ی او اجرا می‌کنم». آنگاه ادریس (گفت: «پروردگارا من درخواستی دارم». پروردگار فرمود: «بگو بخواه تا آن را به تو بدهم». ادریس (گفت: «از تو می‌خواهم که باران بر این شهر و اطراف آن نبارد تا وقتی‌که من از تو درخواست کنم». خداوند عزّوجلّ فرمود: «دراین‌صورت این شهر ویران می‌شود و اهل آن دچار قحطی و گرسنگی می‌شوند، ادریس (به این عذاب رضایت داد و خداوند درخواست او را اجابت کرد، آنگاه ادریس (یاران خود را خبردار کرد و آن‌ها همراه ادریس (از شهر خارج شدند و عدّه آن‌ها بیست نفر بود که در شهرهای مختلف پراکنده شدند و ماجرای رسالت ادریس (را در آن شهرها بیان نمودند و خود ادریس (به غاری در دل کوه پناه برد و خداوند فرشته‌ای را مأمور نموده بود تا در هر عصر طعام او را برایش ببرد، در این زمان خداوند پادشاهی آن ملک ستمگر را سلب نمود و دیار او را ویران کرد و او به قتل رسید و سگان شهر از گوشت همسرش ارتزاق کردند و همه‌ی این‌ها به‌جهت قتل آن مؤمن و غصب اموال او بود، پس از آن در شهر، ستمگر دیگری به فرمانروایی رسید و نیامدن باران پس از خروج ادریس (بیست‌سال طول کشید، بنابراین وخامت احوال اهل آن شهر به‌شدّت رسید به‌طوری که به‌سختی طعام خود را از شهرهای مجاور تهیّه می‌کردند، آن وقت با خود گفتند: «هرآینه ما به دعای ادریس (دچار این مصیبت شده‌ایم و آسمان بر ما نخواهد بارید، تا وقتی‌که او از خدایش درخواست کند و ما از مکان ادریس (بی‌اطّلاعیم، پس‌ای خدا، خودت بر ما رحم کن و آنگاه همگی تصمیم گرفتند که به‌سوی خدا توبه و رجوع نمایند و از او بخواهند که نزولات آسمانی را بر ایشان فرو فرستد». بنابراین با لباس‌های خشن بر خاکستر نشستند و خاک بر سر ریختند و از خدا طلب عفو نمودند، آن وقت خداوند مهربان به ادریس (وحی کرد که هرآینه قوم تو توبه کرده‌اند و من خدای بخشنده و مهربان و توبه پذیرم، پس به آن‌ها رحمت کرده‌ام، و هیچ‌چیز مانع از فرستادن باران نیست جز درخواستی که تو از من نموده‌ای که من بر آن‌ها نبارم تا وقتی‌که تو درخواست کنی، پس‌ای ادریس (تو نیز از من بخواه که بر آن‌ها باران فرو فرستم، ادریس (گفت: «خدایا من از تو درخواست نمی‌کنم». آن وقت خداوند عزّوجلّ به ملکی که مأمور رساندن غذای ادریس بود وحی کرد که به او غذا نرساند، آن روز تا شب غذایی به ادریس (نرسید، پس گرسنه و غمگین شد و وقتی روز دوّم هم غذایش نرسید، گرسنگی او شدّت گرفت و آن وقت به مناجات پرداخت و گفت: «پروردگارا قبل از اینکه مرا قبض روح کنی، روزی مرا قطع نموده‌ای»؟! دراین‌هنگام خداوند عزّوجلّ به او وحی کرد: «ای ادریس (تو از اینکه غذایت سه روز قطع شده به جزع افتاده‌ای، امّا چون از گرسنگی اهل قریه‌ات بی‌خبری و نمی‌دانی که در این بیست‌سال بر آن‌ها چه گذشته، از بابت احوال آنان جزع نمی‌کنی، و وقتی هم که من تو را از توبه و کوشش آنان در جلب رحمت خود خبردار نمودم و به تو امر کردم که از من درخواست نزول باران نمایی، دریغ ورزیدی و بر آن‌ها بخل نمودی، و وقتی که گرسنگی را چشیدی صبر تو به انت‌ها رسید و جزع و فزعت آشکار شد، پس حالا از جای خود برخیز و خودت معاش خود را مهیّا کن، هرآینه من روزی تو را به چاره‌اندیشی خودت واگذار کردم، آن وقت ادریس (از جای خود برخاست و برای طلب طعامی که سدّ جوع کند به‌جانب غیر رهسپار شد، پس وقتی که وارد قریه شد و دود برخاسته از بعضی خانه‌ها را مشاهده کرد و به‌سوی آن شتافت و دید پیرزنی دو قرص نان را در تنور طبخ می‌کند، به او گفت: «ای پیر زن اندکی طعام به من ببخش که از گرسنگی بی‌رمق شده‌ام»، آن پیر زن به او گفت: «ای بنده‌ی خدا نفرین ادریس (برای ما طعام اضافه‌ای باقی نگذاشته که آن را به‌غیر خود اختصاص دهیم، برخیز و روزی خود را درغیراین شهر جستجو کن»، ادریس (گفت: «ای زن من از گرسنگی درحال مرگم و قدرت ایستادن بر پای خود را ندارم، اندکی از طعام خود را به من بده». پیر زن گفت: «این دو قرص نان، یکی از آن من و دیگری متعلّق به پسرم است و اگر روزی خود یا پسرم را به تو بدهم ما خودمان از گرسنگی خواهیم مرد». ادریس (گفت: «نصف قرص نان فرزندت را کفایت کرده و او را زنده نگاه می‌دارد و نصف دیگر هم مرا کفایت می‌کند و باعث نجات من از مرگ می‌شود»، آن وقت آن پیر زن نان خود را خورد و نان فرزندش را تقسیم کرد تا نصف آن را به پسر و نصف دیگر را به ادریس (بدهد و وقتی آن کودک دید که مادرش نان او را نصف کرده تا نیم آن را به دیگری بدهد، از شدّت اضطراب و اندوه دقّ کرد و وفات یافت، آن زن به ادریس (گفت: «ای بنده‌ی خدا تو باعث مرگ فرزندم شدی»، ادریس (گفت: «جزع و بی‌تابی مکن، من به اذن خدای متعال او را زنده می‌سازم»، آن وقت ادریس (بازوی آن پسر را گرفت و گفت: «ای روحی که به اذن خدا از بدن‌ای پسر خارج شده‌ای، من ادریس نبی هستم، اکنون به اذن خدا به بدن این پسر بازگرد»، آن وقت روح آن پسر به اذن الهی به بدن او بازگشت، و وقتی آن پیر زن این سخن را شنید و زنده‌شدن فرزند خود را مشاهده کرد، گفت: «شهادت می‌دهم که تو ادریس نبی هستی». آن وقت بیرون رفت و با صدای بلند مردم را خبردار کرد و گفت: «بشارت باد بر شما که به‌زودی فرج و گشایش فرا می‌رسد، چون ادریس (به شهر شما وارد شده است». ادریس (رفت تا در جایگاه آن پادشاه جبّار که بر بالای تپّه‌ای بود، قرار گرفت و مردم اهل قریه به دور او اجتماع کردند و به او گفتند: «ای ادریس (در این بیست‌سال گرسنگی و مشقّت فراوان بردیم، اکنون تو از خداوند درخواست کن تا آسمان بر ما ببارد»، ادریس (گفت: «هرگز! مگر اینکه پادشاه ستمگرتان و جمیع اهل این شهر با پای پیاده به اینجا بیایند و از من درخواست نمایند». این سخن به گوش پادشاه رسید و او چهل نفر را فرستاد تا ادریس (را به نزد او بیاورند، ادریس (وقتی سرکشی آن پادشاه را مشاهده کرد، آن‌ها را نفرین نمود و آن چهل نفر هلاک شدند و این مطلب به گوش پادشاه رسید، این بار پانصد مرد به نزد ادریس (فرستاد تا او را به نزد وی ببرند، وقتی آن پانصد مرد ادریس (را یافتند، ادریس (گفت: «به مردانی که قبل از شما برای بردن من آمده‌اند، نگاه کنید و سرنوشت خود را حدس بزنید» آن‌ها گفتند: «ای ادریس (بیست‌سال است که ما را به بلای گرسنگی مبتلا کرده‌ای و اکنون نفرین می‌کنی تا ما هلاک شویم، به ما رحم کن». ادریس (مجدّدا تکرار کرد، من برای بارش باران دعا نمی‌کنم، مگر اینکه پادشاه شما و همه مردم با پسر و پای برهنه به نزد من بیایند، آنگاه مردم به نزد پادشاه رفتند و او را از گفتار ادریس (باخبر کردند و از او خواستند که همراه ایشان به نزد ادریس (روانه شود، آن جبّار هم مجبور به اطاعت شد و همگی باحالت خضوع و خشوع به نزد ادریس (رفته و از او درخواست کردند که برای بارش باران دعا کند، آن وقت ادریس (به آنان جواب مثبت داد و به درگاه الهی دعا کرد که آسمان بر آن شهر و اطراف آن ببارد، ناگهان ابرها نمودار شد و رعد و برق در گرفت و آنقدر باران بارید که پنداشتند غرق خواهند شد و هر یک درحالی به خانه خود بازمی‌گشتند که مهم‌ترین مقصدشان نجات از سیل بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۹۶

کمال الدین، ج۱، ص ۱۲۷ / نورالثقلین

آیه وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّا [57]

و ما او را به مقام والایی رساندیم.

۱

(مریم/ ۵۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّ مَلَکاً مِنْ مَلَائِکَهًِْ اللَّهِ کَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عزّوجلّ مَنْزِلَهًٌْ عَظِیمَهًٌْ فَتُعُتِّبَ عَلَیْهِ فَأُهْبِطَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ فَأَتَی إِدْرِیسَ (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّ لَکَ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَهًًْ فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ فَصَلَّی ثَلَاثَ لَیَالٍ لَا یَفْتُرُ وَ صَامَ أَیَّامَهَا لَا یُفْطِرُ ثُمَّ طَلَبَ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی فِی السَّحَرِ فِی الْمَلَکِ فَقَالَ الْمَلَکُ إِنَّکَ قَدْ أُعْطِیتَ سُؤْلَکَ وَ قَدْ أُطْلِقَ لِی جَنَاحِی وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أُکَافِیَکَ فَاطْلُبْ إِلَیَّ حَاجَهًًْ فَقَالَ تُرِینِی مَلَکَ الْمَوْتِ لَعَلِّی آنَسُ بِهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَهْنِئُنِی مَعَ ذِکْرِهِ شَیْءٌ فَبَسَطَ جَنَاحَهُ ثُمَّ قَالَ ارْکَبْ فَصَعِدَ بِهِ یَطْلُبُ مَلَکَ الْمَوْتِ فِی السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَقِیلَ لَهُ اصْعَدْ فَاسْتَقْبَلَهُ بَیْنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ وَ الْخَامِسَهًِْ فَقَالَ الْمَلَکُ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ مَا لِی أَرَاکَ قَاطِباً قَالَ الْعَجَبُ إِنِّی تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ حَیْثُ أُمِرْتُ أَنْ أَقْبِضَ رُوحَ آدَمِیٍّ بَیْنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ وَ الْخَامِسَهًِْ فَسَمِعَ إِدْرِیسُ (علیه السلام) فَامْتَعَضَ فَخَرَّ مِنْ جَنَاحِ الْمَلَکِ فَقُبِضَ رُوحُهُ مَکَانَهُ وَ قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّا.

پیامبر (رسول خدا (فرمود: جبرئیل به من خبر داده است که فرشته‌ای از فرشتگان آسمان که در نزد خداوند از جایگاه عظیمی برخوردار بود، مورد خشم خداوند قرارگرفت، و از آسمان به زمین فرو فرستاده شد. پس نزد ادریس (آمد و گفت: «تو در نزد خداوند از منزلت والایی برخورداری، نزد خداوند، مرا شفاعت کن». او نیز سه شب پشت سر هم نماز گزارد و روزهایش را نیز بی‌آنکه افطار کند، روزه گرفت. سپس درهنگام سحر برای آن فرشته به درگاه خداوند عزّوجلّ دعا کرد. فرشته گفت: «درخواست تو اجابت شد و من نیز آزاد شدم. اکنون می‌خواهم تو را پاداش دهم. حال چیزی از من طلب کن». ادریس (گفت: «می‌توانی فرشته‌ی مرگ را به من نشان دهی، شاید که با او انس بگیرم، زیرا با یادآوری نام او، هیچ‌چیز برایم خوشایند نمی‌گردد». او بال‌هایش را گشود و گفت: «سوار شو». آنگاه ادریس (را در آسمان دنیا بالا برد و در جستجوی فرشته‌ی مرگ برآمد. به او گفتند: «باید بالاتر بروی». او رفت تا اینکه فرشته‌ی مرگ را بین آسمان چهارم و پنجم ملاقات کرد. آن فرشته صدا زد: «ای فرشته‌ی مرگ! چرا تو را اندوهگین و چهره درهم کشیده می‌بینم»؟ او گفت: «شگفتی‌ام از آن است که در زیر سایه‌ی عرش دستور گرفتم که روح یک آدمیزاد را بین آسمان چهارم و پنجم قبض کنم. ادریس (با شنیدن این جمله، حالش تغییر کرد و بر روی بال فرشته بیهوش شد و فرشته‌ی مرگ درهمان لحظه، روحش را قبض نمود. خداوند عزّوجلّ در مورد او فرموده است: وَ رَفَعْنَاهُ مَکَانًا عَلِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۲

الکافی؛ ج۳، ص۲۵۷/ قصص الأنبیاءللراوندی؛ ج۱، ص۷۶/ نورالثقلین/ البرهان؛ «فخرج» بدل «فخر»

۲

(مریم/ ۵۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّا أَیْ عَالِیاً رَفِیعاً وَ قِیلَ: إِنَّهُ رُفِعَ إِلَی السَّمَاءِ السَّادِسَهًِْ.

ابن‌عبّاس (مَکاناً عَلِیًّا یعنی موقعیّتی بلند مرتبه که همان رسالت الهی است و بعضی هم گفته‌اند خداوند او را تا آسمان ششم بالا برده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۴

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۲۷۰/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۶۰؛ «بتفاوت»

۳

(مریم/ ۵۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَوْلُهُ عزّوجلّ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة قَالَ الْإِمَامُ (علیه السلام) هَذَا التَّقْرِیعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی لِلْیَهُودِ وَ النَّاصِبِ وَ الْیَهُودُ جَمَعُوا الْأَمْرَیْنِ وَ اقْتَرَفُوا الْخَطِیئَتَیْنِ فَغَلُظَ عَلَی الْیَهُودِ مَا وَبَّخَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ جَمَاعَهًٌْ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَوِی الْأَلْسُنِ وَ الْبَیَانِ مِنْهُمْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) زَعَمْتَ أَنَّهُ مَا فِی قُلُوبِنَا شَیْءٌ مِنْ مُوَاسَاهًِْ الْفُقَرَاءِ وَ مُعَاوَنَهًِْ الضُّعَفَاءِ وَ النَّفَقَهًِْ فِی إِبْطَالِ الْبَاطِلِ وَ إِحْقَاقِ الْحَقِّ وَ أَنَّ الْأَحْجَارَ أَلْیَنُ مِنْ قُلُوبِنَا وَ أَطْوَعُ لِلَّهِ مِنَّا وَ هَذِهِ الْجِبَالُ بِحَضْرَتِنَا فَهَلُمَّ بِنَا إِلَی بَعْضِهَا فَاسْتَشْهِدْهُ عَلَی تَصْدِیقِکَ وَ تَکْذِیبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَعَمْ فَخَرَجُوا إِلَی أَوْعَرِ جَبَلٍ رَأَوْهُ فَقَالُوا یَا مُحَمَّدُ هَذَا الْجَبَلُ فَاسْتَشْهِدْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِلْجَبَلِ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الَّذِینَ بِذِکْرِ أَسْمَائِهِمْ خَفَّفَ اللَّهُ الْعَرْشَ عَلَی کَوَاهِلِ ثَمَانِیَهًٍْ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ بَعْدَ أَنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی تَحْرِیکِهِ وَ هُمْ خَلْقٌ کَثِیرٌ لَا یَعْرِفُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عزّوجلّ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الَّذِینَ بِذِکْرِ أَسْمَائِهِمْ تَابَ اللَّهُ عَلَی آدَمَ وَ غَفَرَ خَطِیئَتَهُ وَ أَعَادَهُ إِلَی مَرْتَبَتِهِ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الَّذِینَ بِذِکْرِ أَسْمَائِهِمْ وَ سُؤَالِ اللَّهِ بِهِمْ رُفِعَ إِدْرِیسُ (علیه السلام) فِی الْجَنَّهًِْ مَکاناً عَلِیًّا لَمَّا شَهِدْتَ لِمُحَمَّدٍ بِمَا أَوْدَعَکَ اللَّهُ بِتَصْدِیقِهِ عَلَی هَؤُلَاءِ الْیَهُودِ فِی ذِکْرِ قَسَاوَهًِْ قُلُوبِهِمْ وَ تَکْذِیبِهِمْ فِی جَحْدِهِمْ لِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَتَحَرَّکَ الْجَبَلُ وَ تَزَلْزَلَ وَ فَاضَ عَنْهُ الْمَاءُ وَ نَادَی یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ (صلی الله علیه و آله) رَبِّ الْعَالَمِینَ.

پیامبر (وقتی آیه: پس از آن دل‌هاتان سخت شد همچون سنگ یا سخت‌تر، و همانا از برخی سنگ‌ها جوی‌ها روان شود و برخی از آن‌ها بشکافد و آب از آن بیرون آید، و برخی از آن‌ها از بیم خدا [از کوه] فرو ریزد، و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست. (بقره/۷۴). در شأن یهود و ناصبی‌ها نازل شد؛ مفادّ آنکه حاوی سرزنش پیامبر بر یهودیان بود بر آنان گران آمد، پس گروهی از سران و خطیبانشان به رسول خدا (گفتند: «یا محمّد (تو پنداشته‌ای که در دل ما تمایلی به دستگیری از مستمندان و کمک بیچارگان و اقدامات مالی در راه جلوگیری باطل و از بین‌بردن آن و یاری حق و زنده‌کردن آن نیست خلاصه در این دل‌ها از صفات انسانی خبری نیست و این سنگ‌های سخت به مراتب از این دل‌ها نرم‌تر و در برابر فرمان خدا تسلیم‌تر است. بفرمایید اینک کوه‌ها در مقابل هست با هم می‌رویم نزدیک آن‌ها و از آن‌ها بخواهد که صدق و حقانیّت تو و کذب و دروغ ما را گواهی دهند اگر به نطق آمدند و با زبان فصیح تو را تصدیق نمودند البتّه تو بر حقّی و ما هم لزوماً از تو متابعت نموده و تسلیم می‌شویم ولی اگر تو را تکذیب کردند و یا اینکه اصلاً سکوت کرده و پاسخی ندادند باید بدانی که تو در ادّعای خود خطا رفته‌ای و از طریق هوی‌وهوس مسیر لجاجت و عناد را در پیش داری». پیغمبر (فرمود: «اشکالی ندارد به‌طرف هریک از این کوه‌ها که می‌خواهید برویم تا استشهاد نمایم و او هم به نفع من و زیان شما گواهی خواهد داد حرکت کردند و سخت‌ترین صخره را انتخاب نموده». گفتند: «این کوه، استشهاد کن». رسول خدا (متوجّه آن کوه شده و فرمود: «ای کوه من تو را سوگند می‌دهم به عظمت مقام محمّد (و پاکان از خاندانش که به احترام‌بردن نام آن‌ها عرش بزرگ الهی که تعداد زیاد و بی‌شماری از مخلوقات خداوند نیروی حرکت‌دادن آن را نداشتند بر دوش حاملین عرش که فقط هشت نفر از ملائکه هستند سبک و آسان گشت و قسم می‌دهم تو را به حقّ محمّد (و خاندان پاکش که با بردن نام آن‌ها خداوند توبه آدم (را پذیرفت و از خطایش درگذشت و به مقام و رتبه اوّلش برگرداند و به حقّ محمّد (و خاندان پاکش که به احترام نام‌بردن آن‌ها و توسّل به آنان ادریس پیغمبر (به جایگاه بلند و مقام رفیع بهشتی ارتقاء یافت. که گواهی دهی برای محمّد (در موضوع قساوت قلب یهود و تکذیب آن‌ها قول رسول اللَّه (را و عناد آن‌ها با پیغمبر (به آن مطالبی که خدا در تو ودیعه نموده و به تو سپرده است که او همان تصدیق محمّد و تکذیب یهود است یک مرتبه آن کوه سخت تکان خورده و متزلزل شد و آبی از او جریان پیدا کرد و با صدای رسا فریاد زد یا محمّد (گواهی می‌دهم که تو رسول پروردگار جهانیانی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۴

بحار الأنوار، ج۶۷، ص۱۶۴

۴

(مریم/ ۵۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فِی کِتَابِ عِلَلُ الشَّرَائِعِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌یَزِیدَ‌بْنِ‌سَلَّامٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ الْأَیَّامِ. فَالْخَمِیسُ قَالَ هُوَ یَوْمٌ خَامِسٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ هُوَ یَوْمٌ أَنِیسٌ لُعِنَ فِیهِ إِبْلِیسُ وَ رُفِعَ فِیهِ إِدْرِیسُ (علیه السلام) الْحَدِیثَ.

پیامبر (عبدالله‌بن‌یزیدبن‌سلام از پیامبر (درباره‌ی روز پنج شنبه پرسید. پیغمبر (فرمود: «پنجشنبه روز پنجم دنیا است روز انیس است که در آن ابلیس لعن شده و ادریس (بالا برده شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۶

نورالثقلین

۵

(مریم/ ۵۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - نَعَمْ یَا ابْنَ سَلَام. . وَ أَمَّا التِّسْعَهًُْ وَ الْعِشْرُونَ رَفَعَ اللَّهُ إِدْرِیسَ (علیه السلام) مَکاناً عَلِیًّا.

پیامبر ([پیامبر (در مورد برخی اعداد خطاب به ابن سلام] فرمود: «آری، پسر سلام… امّا بیست‌ونه: خداوند ادریس (را به مکانی بلند برداشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۶

یبحار الأنوار، ج۹، ص۳۴۰

۶

(مریم/ ۵۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِیمَا احْتَجَّ بِهِ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلَی یَهُودِیِّ الشَّامِ أَنَّ إِدْرِیسَ (علیه السلام) رَفَعَهُ اللَّهُ مَکاناً عَلِیًّا وَ أُطْعِمَ مِنْ تُحَفِ الْجَنَّهًِْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

امام علی (درکتاب احتجاج آمده است که یهودی گفت: «ادریس (را خداوند به مقام عالی رسانید و از تحفه‌های بهشت پس از مرگ به او خورانید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۶

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۲۷۷

۷

(مریم/ ۵۷)

الرّضا (علیه السلام) - أَبُوالْمَضَاءِ صَبِیحٌ مَوْلَی الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّا قَالَ نَزَلَتْ فِی صُعُودِ عَلِیٍّ (علیه السلام) عَلَی ظَهْرِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) لِقَلْعِ الصَّنَمِ.

امام رضا (ابوالمضاء صبیح گوید: «از امام رضا (شنیدم که از پدرش، از جدّش درباره‌ی سخن خدای تعالی: وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیّاً حدیث نموده و فرمود: «[این آیه] درباره‌ی بالارفتن علی (بر پشت پیامبر (برای‌کندن بت‌ها نازل شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۶

بحار الأنوار، ج۳۸، ص۷۶/ المناقب؛ ج۲، ص۱۳۵

۸

(مریم/ ۵۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ کَانَ قَدْ قَرَأَ التَّوْرَاهًَْ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ صُحُفَ الْأَنْبِیَاءِ (وَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ جَاءَ إِلَی مَجْلِسٍ فِیهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ فِیهِمْ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) … قَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ فَإِنَّ هَذَا إِدْرِیسُ (علیه السلام) رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَکَاناً عَلِیّاً وَ أَطْعَمَهُ مِنْ تُحَفِ الْجَنَّهًِْ بَعْدَ وَفَاتِهِ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أُعْطِیَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ فِیهِ وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ فَکَفَی بِهَذَا مِنَ اللَّهِ رِفْعَهًْ.

امام علی (امام کاظم (از پدرانش از امام حسین (روایت فرمود: یهودی‌ای از یهودیان شام و عالمشان در کلامی طولانی به علی (گفت: «این ادریس (است که خدای عزّوجلّ به او مقام والایی داده است». علی (به او فرمود: «همین‌طور بود و به محمّد (چیزی که بهتر از این است عطا شده است. خداوند عزّوجلّ درباره‌ی او فرمود: و آوازه‌ی تو را بلند ساختیم. (شرح/۴). و این بلندی مرتبه از طرف خداوند کافی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۶

بحار الأنوار، ج۱۰، ص۲۹

آیه أُولئِکَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْراهیمَ وَ إِسْرائیلَ وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا [58]

آن‌ها پیامبرانی بودند از فرزندان آدم، و از کسانی که با نوح [بركشتى] سوار کردیم، و از دودمان ابراهیم و یعقوب، و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم، کسانی‌که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود، هنگامی‌که آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می‌شد به خاک می‌افتادند، درحالی‌که سجده می‌کردند و گریان بودند.

۱

(مریم/ ۵۸)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ النَّجَّار عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ‌مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزّوجلّ أُولئِکَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْراهِیمَ وَ إِسْرائِیلَ وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا قَالَ نَحْنُ ذُرِّیَّهًُْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ نَحْنُ الْمَحْمُولُونَ مَعَ نُوح (علیه السلام) وَ نَحْنُ صَفْوَهًُْ اللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا فَهُمْ وَ اللَّهِ شِیعَتُنَا الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ لِمَوَدَّتِنَا وَ اجْتَبَاهُمْ لِدِینِنَا فَحَیُّوا عَلَیْهِ وَ مَاتُوا عَلَیْهِ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِالْعِبَادَهًِْ وَ الْخُشُوعِ وَ رِقَّهًِْ الْقَلْبِ فَقَالَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا ثُمَّ قَالَ عزّوجلّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا وَ هُوَ جَبَلٌ مِنْ صُفْرٍ یَدُورُ فِی وَسَطِ جَهَنَّمَ.

امام کاظم (عیسی‌بن‌داود نجّار گوید: از امام کاظم (در مورد آیه: أُولئِکَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْراهِیمَ وَ إِسْرائِیلَ وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا پرسیدم. ایشان فرمود: «ما نسل ابراهیم (و کسانی هستیم که به همراه نوح (بر روی کشتی سوار شدیم و ما برگزیدگان خداوندیم. امّا منظور از عبارت: وَمِمَّنْ هَدَیْنَا وَ اجْتَبَیْنَا ایشان به خدا قسم شیعیان مایند که خداوند آنان را به محبّت ما هدایت نمود و آنان را برای دین ما برگزید و با آن زندگی کردند و با آن مردند و خداوند آنان را با عبادت و خشوع و رقّت قلب توصیف نموده است». سپس فرمود: «إِذَا تُتْلَی عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُکِیًّا سپس خداوند فرموده است: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا؛ و آن کوهی از مس زرد است که در جهنّم می‌چرخد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۸

بحار الأنوار، ج۲۳، ص۲۲۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۹۸/ البرهان

۲

(مریم/ ۵۸)

السّجّاد (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَسْجُدُ فِی سُورَهًِْ مَرْیَمَ حِینَ یَقُولُ وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا وَ یَقُولُ نَحْنُ عُنِینَا بِذَلِکَ وَ نَحْنُ أَهْلُ الْجَبْوَهًِْ وَ الصَّفْوَهًِْ.

امام سجاد (از امام باقر (روایت است: حضرت زین‌العابدین (وقتی به این آیه از سوره‌ی مریم می‌رسید: وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا سجده می‌کرد و می‌فرمود: «منظور ما هستیم که برگزیده و منتخب می‌باشیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۸

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۹۸/ البرهان

آیه فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا [59]

امّا پس از آنان، فرزندان ناشایسته‌ای جای آن‌ها را گرفتند که نماز را تباه کرده، و از شهوات پیروی نمودند؛ و به‌زودی [مجازات] گمراهی [خود] را خواهند دید!

امّا پس از آنان، فرزندان ناشایسته‌ای جای آن‌ها را گرفتند که نماز را تباه کردند. و از شهوات پیروی نمودند؛ و به‌زودی [مجازات] گمراهی [خود] را خواهند دید

۱ -۱

(مریم/ ۵۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَ هُوَ الرَّدِیءُ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ أَضاعُوا الصَّلاهْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ؛ منظور از آن جانشینان بد است و دلیل آن، ادامه آیه است: أَضَاعُوا الصَّلَاة.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۸

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۲۶/ القمی؛ ج۲، ص۵۲؛ «بتفاوت لفظی» / البرهان

۱ -۲

(مریم/ ۵۹)

الصّادق (علیه السلام) - فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ الْخَلْفُ الْبَدَلُ السَّیِّئُ أَیْ بَقِیَ بَعْدَ النَّبِیِّینَ الْمَذْکُورِینَ قَوْمُ سَوْءٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ أَضاعُوا الصَّلَاةَ أَیْ تَرَکُوهَا أَوْ أَخَّرُوهَا عَنْ مَوَاقِیتِهَا.

امام صادق (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ؛ الخَلَفَ جایگزین بد است؛ یعنی بعد از پیامبرانی که [در آیات قبلی] گفته شدند، قوم بدی که یهود و پیروانشان است. باقی ماندند؛ أَضاعُوا الصَّلاةَ؛ یعنی نماز را رها کردند یا از وقتش به تأخیر انداختند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۸

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۱۷/ نورالثقلین؛ «بتفاوت لفظی»

۱ -۳

(مریم/ ۵۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ دَاوُدَ‌بْنِ‌فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ کِتَاباً ثَابِتاً وَ لَیْسَ إِنْ عَجَّلْتَ قَلِیلًا أَوْ أَخَّرْتَ قَلِیلًا بِالَّذِی یَضُرُّکَ مَا لَمْ تُضَیِّعْ تِلْکَ الْإِضَاعَهًَْ فَإِنَّ اللَّهَ عزّوجلّ یَقُولُ لِقَوْمٍ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا.

امام صادق (داودبن‌فرقد گوید: به امام صادق (عرض کردم: «سخن خدای تعالی: زیرا نماز، وظیفه ثابت و معیّنی برای مؤمنان است! . (نساء/۱۰۳) [به چه معنی است]»؟ فرمود: «[نماز]، وظیفه‌ای ثابت است و این‌طور نیست که اگر اندکی زودتر خواندی یا اندکی به تأخیر انداختی به تو زیان برساند تا زمانی‌که تباه نکنی، آن تباه‌کردن [که در آیه‌ی قرآن از آن نهی شده است]. خدای عزّوجلّ به گروهی می‌فرماید: أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیّاً».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۰۸

الکافی؛ ج۳، ص۲۷۰/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۴، ص۲۹/ نورالثقلین

۱ -۴

(مریم/ ۵۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ سَیَأْتِی مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ یَأْکُلُونَ طَیِّبَ الطَّعَامِ وَ أَلْوَانَهَا وَ یَرْکَبُونَ الدَّوَابَّ وَ یَتَزَیَّنُونَ بِزِینَهًِْ الْمَرْأَهًِْ لِزَوْجِهَا وَ یَتَبَرَّجُونَ تَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَ زِیُّهُنَّ مِثْلُ زِیِّ الْمُلُوکِ الْجَبَابِرَهًِْ وَ هُمْ مُنَافِقُو هَذِهِ الْأُمَّهًِْ فِی آخِرِ الزَّمَانِ شَارِبُونَ بِالْقَهَوَاتِ لَاعِبُونَ بِالْکِعَابِ رَاکِبُونَ الشَّهَوَاتِ تَارِکُونَ الْجَمَاعَاتِ رَاقِدُونَ عَنِ الْعَتَمَاتِ مُفْرِطُونَ فِی الْعَدَوَاتِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا یَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَثَلُهُمْ مِثْلُ الدِّفْلَی زَهْرَتُهَا حَسَنَهًٌْ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ.

پیامبر (ای پسر مسعود: «گروهی پس از من می‌آیند که غذاهای رنگین و گوارا می‌خورند، چهار پایان را سوار می‌شوند، مانند زنان که برای شوهر آرایش می‌کنند آرایش می‌کنند آرایش خود را مانند زنان به دیگران نشان می‌دهند، لباسشان لباس پادشاهان ستمگر می‌باشد اینان در آخرالزمان منافقان امّتند؛ باده‌گساری می‌کنند، نرد ببازند، به فرمان هوی و هوس می‌باشند، اجتماع را وامی‌گذارند و نماز خفتن را نمی‌خوانند، زیاده‌روی در ستم می‌کنند و خدای تعالی می‌فرماید: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّاای پسر مسعود مَثَل آنان مانند خرزهره است گلشن خوب مزه‌اش تلخ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۰

بحار الأنوار، ج۷۴، ص۹۷/ مکارم الأخلاق؛ ص۴۴۸؛ «الغدوات» بدل «العدوات» / وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۵، ص۳۴۳/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۲، ص۳۲۷؛ «یترجن» بدل «یترجون» و «تبرج» محذوف

۱ -۵

(مریم/ ۵۹)

السّجّاد (علیه السلام) - کِتَابُهُ (علیه السلام) إِلَی مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ الزُّهْرِی… مَا لَکَ لَا تَنْتَبِهُ مِنْ نَعْسَتِکَ وَ تَسْتَقِیلُ مِنْ عَثْرَتِکَ فَتَقُولَ وَ اللَّهِ مَا قُمْتُ لِلَّهِ وَاحِداً أَحْیَیْتُ بِهِ لَهُ دِیناً أَوْ أَمَتُّ لَهُ فِیهِ بَاطِلًا فَهَذَا شُکْرُکَ مَنِ اسْتَحْمَلَکَ مَا أَخْوَفَنِی أَنْ تَکُونَ کَمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا اسْتَحْمَلَکَ کِتَابَهُ وَ اسْتَوْدَعَکَ عِلْمَهُ فَأَضَعْتَهَا فَنَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِی عَافَانَا مِمَّا ابْتَلَاکَ بِه.

امام سجّاد (نامه‌ای که امام زین‌العابدین (به محمّدبن‌مسلم زهری می‌نویسد… تو را چه شده که از خواب غفلت بیدار نمی‌شوی و از لغزش خویش باز نمی‌ایستی تا بگویی: سوگند به خدا که من در تمام عمر خود یک بار هم نشد که به پا خیزم و محض رضای خدا، دین خدا را زنده سازم یا باطلی را بمیرانم. پس این است سپاسگزاری تو، از کسی که تأمین زندگی تو را به عهده گرفته است. چقدر بیمناکم که تو در شمار کسانی باشی که خداوند متعال در قرآن فرمود: أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا؛ خداوند قرآنش را در دسترس تو گذاشت و علم آن را به تو آموخت ولی تو آن را تباه ساختی. پس ما سپاس می‌گذاریم خداوندی را که ما را از آنچه تو به آن مبتلا گشتی محفوظمان داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۰

بحار الأنوار، ج۷۵، ص۱۳۴/ تحف العقول؛ ص۲۷۷

۱ -۶

(مریم/ ۵۹)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - أَبُومُحَمَّدٍ الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌أَحْمَدَ الْمُکَتِّبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَلِیِّ‌بْنُ‌هَمَّامٍ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَکَرَ أَنَّ الشَّیْخَ الْعَمْرِیَّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ أَمْلَاهُ عَلَیْهِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَدْعُوَ بِهِ وَ هُوَ الدُّعَاءُ فِی غَیْبَهًِْ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف): اللَّهُم… وَ عَذِّبْ أَعْدَاءَکَ وَ أَعْدَاءَ دِینِکَ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِکَ بِیَدِ وَلِیِّکَ وَ أَیْدِی عِبَادِکَ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُمَّ اکْفِ وَلِیَّکَ وَ حُجَّتَکَ فِی أَرْضِکَ هَوْلَ عَدُوِّهِ وَ کِدْ مَنْ کَادَهُ وَ امْکُرْ بِمَنْ مَکَرَ بِهِ وَ اجْعَلْ دَائِرَهًَْ السَّوْءِ عَلَی مَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءاً وَ اقْطَعْ عَنْهُ مَادَّتَهُمْ وَ أَرْعِبْ بِهِ قُلُوبَهُمْ وَ زَلْزِلْ لَهُ أَقْدَامَهُمْ وَ خُذْهُمْ جَهْرَهًًْ وَ بَغْتَهًًْ شَدِّدْ عَلَیْهِمْ عِقَابَکَ وَ أَخْزِهِمْ فِی عِبَادِکَ وَ الْعَنْهُمْ فِی بِلَادِکَ وَ أَسْکِنْهُمْ أَسْفَلَ نَارِکَ وَ أَحِطْ بِهِمْ أَشَدَّ عَذَابِکَ وَ أَصْلِهِمْ نَاراً وَ احْشُ قُبُورَ مَوْتَاهُمْ نَاراً وَ أَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِکَ فَإِنَّهُمْ أَضاعُوا الصَّلاهًَْ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ وَ أَذِلُّوا عِبَادَکَ.

امام مهدی (دعایی در غیبت امام مهدی (است: خدایا ولی و حجت خود را در زمینت از بیم دشمنش، کفایت فرما و هرکس به او نیرنگ زند، حیله کن و هرکس او را مکر کند، فریب ده، و کسانی که خواهان بدی برای او هستند در احاطه¬ بدی قرار ده، اصل آنان را قطع کن و دل¬هایشان را به او بترسان و گام¬هایشان را برای او به لرزه درآور و آن‌ها را آشکارا یا پنهانی برگیر، عذابت را بر آنان بسیار کن و در میان بندگانت خوار ساز و آن‌ها را در سرزمین خود، نفرین کن و در پایین¬ترنی نقطه آتش خود سکنی ده، و سخت¬ترین عذابت را بر آنان احاطه گردان و بر آتش جهنم وارد ساز. به راستی که آنان نماز را تباه کردند و از شهوت¬ها پیروی نمودند و بندگانت را به خواری کشاندند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۰

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۸۹

از شهوات پیروی نمودند

۲ -۱

(مریم/ ۵۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ سَلِمَ مِنْ أُمَّتِی مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَلَهُ الْجَنَّهًُْ مِنَ الدُّخُولِ فِی الدُّنْیَا وَ اتِّبَاعِ الْهَوَی وَ شَهْوَهًِْ الْبَطْنِ وَ شَهْوَهًِْ الْفَرْج.

پیامبر (اگر کسانی از امّت من دارای چهار خصلت باشند وارد بهشت می‌گردند، خود را به دنیا آلوده نکنند و هواپرستی نکنند، شکم خود را نگهدارند و دامن خود را حفظ نمایند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۰

الخصال، ج۱، ص۲۲۳ / نورالثقلین

۲ -۲

(مریم/ ۵۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ رَوَوْا عَنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) مَنْ بَنَی الشَّدِیدَ وَ رَکِبَ الْمَنْظُورَ وَ لَبِسَ الْمَشْهُورَ.

امام علی (وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ؛ کسی که بنای محکم بسازد و مورد پسند خود را سوار شود و لباس [شهرت و] گرانبها بپوشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۲

نورالثقلین

و به‌زودی [مجازات] گمراهی [خود] را خواهند دید

۳ -۱

(مریم/ ۵۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مِنْ کَلَامِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) حِینَ قَدِمَ الْکُوفَهًَْ مِنَ الْبَصْرَهًِْ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَی وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ أَمَّا بَعْدُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی نَصَرَ وَلِیَّهُ وَ خَذَلَ عَدُوَّهُ وَ أَعَزَّ الصَّادِقَ الْمُحِقَّ وَ أَذَلَّ الْکَاذِبَ الْمُبْطِلَ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ هَذَا الْمِصْرِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ طَاعَهًِْ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّکُمُ الَّذِینَ هُمْ أَوْلَی بِطَاعَتِکُمْ مِنَ الْمُنْتَحِلِینَ الْمُدَّعِینَ الْقَائِلِینَ إِلَیْنَا یَتَفَضَّلُونَ بِفَضْلِنَا وَ یُجَاحِدُونَّا أَمْرَنَا وَ یُنَازِعُونَّا حَقَّنَا وَ یَدْفَعُونَّا عَنْهُ وَ قَدْ ذَاقُوا وَبَالَ مَا اجْتَرَحُوا فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا قَدْ قَعَدَ عَنْ نُصْرَتِی مِنْکُمْ رِجَالٌ وَ أَنَا عَلَیْهِمْ عَاتِبٌ زَارٍ فَاهْجُرُوهُمْ وَ أَسْمِعُوهُمْ مَا یَکْرَهُونَ حَتَّی یُعْتِبُونَا وَ نَرَی مِنْهُمْ مَا نُحِبُّ.

امام علی (آنگاه که از بصره به کوفه آمد، پیش آمد تا بر منبر رفت، حمد و ثنای الهی بجای آورد سپس فرمود: امّا بعد، سپاس خدایی راست که دوستدار خود را یاری داد، و دشمن خویش را خوار ساخت و راستگوی طرف¬دار حق را عزّت بخشید، و دروغگوی باطل‌گرا را ذلیل نمود. ای ساکنان این شهر تقوای الهی پیشه کنید، و از طاعت آن گروه از اهل بیت پیامبرتان که خودشان خدا را اطاعت نموده‌اند جدا نشوید، آنان که در فرمانبری از ایشان در آنچه که خودشان نیز خدا را فرمان برده‌اند سزاوارترند از آن گروه افرادی که خود را به حقّ می‌بندند و مدّعی آنند و با ما مقابله می‌کنند، با فضل ما خود را صاحب فضل جلوه می‌دهند و همان فضل را در باره ما انکار می‌کنند، و در حقّ خودمان با ما می‌ستیزند و ما را از آن کنار می‌زنند، و البتّه و بال و گرفتاری اعمال زشت خود را چشیدند و بزودی به کیفر این تبهکاری (در آخرت) خواهند رسید. همانا مردانی چند از شما دست از یاری من برداشتند که من این کار زشت را بر آنان خرده می‌گیرم و آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار می‌دهم، شما نیز از آن دوری کنید و به آنان بد بگوئید، و سخنان زننده‌ای به گوششان برسانید تا به جلب رضایت ما تن در دهند یا کاری که مورد خشنودی ماست از آنان مشاهده کنیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۲

بحار الأنوار، ج۳۲، ص۳۵۱/ بحار الأنوار، ج۳۲، ص۳۵۲ و ج۳۲، ص۳۵۴؛ «قد قعد عن نصرتی منکم… ما نحب» محذوف

۳ -۲

(مریم/ ۵۹)

الکاظم (علیه السلام) - عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ النَّجَّارِ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ‌مُوسَی (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّه… فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا وَ هُوَ جَبَلٌ مِنْ صُفْرٍ یَدُورُ فِی وَسَطِ جَهَنَّم ثُمَّ قَالَ عزّوجلّ إِلَّا مَنْ تابَ مَنْ غَشَّ آلَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یُظْلَمُونَ شَیْئاً إِلَی قَوْلِهِ مَنْ کانَ تَقِیًّا.

امام کاظم (عیسی‌بن‌داود نجّار گوید: از امام کاظم (در مورد تفسیر این آیه خداوند می‌فرماید: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا» پرسیدم. … و آن کوهی از مس گداخته است که در وسط جهنّم می‌چرخد. سپس می‌فرماید: إِلَّا مَنْ تابَ؛ مگر کسی که از خیانت به آل محمّد (توبه کند. وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یُظْلَمُونَ شَیْئاً تا مَنْ کانَ تَقِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۷۴

آیه إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یُظْلَمُونَ شَیْئاً [60]

مگر آنان‌که توبه کنند، و ایمان بیاورند، و کاری شایسته انجام دهند؛ چنین کسانی داخل بهشت می‌شوند، و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد.

۱

(مریم/ ۶۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً قَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ لَمْ یَهْتَدِ إِلَی وَلَایَتِنَا وَ مَوَدَّتِنَا وَ مَعْرِفَهًِْ فَضْلِنَا مَا أَغْنَی عَنْهُ ذَلِکَ شَیْئاً.

امام باقر (ابوسعید همدانی از امام باقر (نقل کرد که درباره‌ی آیه: إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فرمود: «به خدا قسم اگر توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ولی راه به ولایت و محبّت ما نداشته باشد و فضل و مقام ما را نشناسد توبه و ایمان و عمل صالح او برایش سودی نخواهد داشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۲

بحار الأنوار، ج۲۳، ص۸۱/ الأمالی للطوسی؛ ص۲۵۹/ مستدرک الوسایل؛ ج۱، ص۱۵۳

۲

(مریم/ ۶۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ یَعْقُوبَ‌بْنِ‌شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزّوجلّ إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی قَالَ إِلَی وَلَایَتِنَا وَ اللَّهِ أَ مَا تَرَی کَیْفَ اشْتَرَطَ اللَّهُ عزّوجلّ.

امام صادق (یعقوب‌بن‌شعیب گوید: از امام صادق (درباره‌ی سخن خدای عزّوجلّ: إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی. پرسیدم، فرمود: «به خدا سوگند [اگر] به ولایت ما [هدایت شود، آمرزیده می‌شود]. آیا نمی‌بینی خدای عزّوجلّ چگونه آن را شرط فرموده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۲

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۱۸۲

۳

(مریم/ ۶۰)

الکاظم (علیه السلام) - ثُمَّ قَالَ عزّوجلّ إِلَّا مَنْ تابَ مَنْ غَشَّ آلَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یُظْلَمُونَ شَیْئاً إِلَی قَوْلِهِ مَنْ کانَ تَقِیًّا.

امام کاظم (إِلَّا مَنْ تابَ مگر کسی که از خیانت به آل محمّد (توبه کند. وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یُظْلَمُونَ شَیْئاً تا مَنْ کانَ تَقِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۴

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۷۴

۴

(مریم/ ۶۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مِنْ کِتَابِ إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، فِیمَا کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِلَی مَلِکِ الرُّوم: کَتَبَ عَلِیٍّ (علیه السلام) إِلَی قَیْصَر. . فَأَمَّا سُؤَالُکَ عَنِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِنَّهُ اسْمٌ فِیهِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ عَوْنٌ عَلَی کُلِّ دَوَاءٍ. . وَ أَمَّا الرَّحِیمُ فَرَحِمَ مَنْ عَصَی وَ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً.

امام علی (حضرت علی (نوشت: نامه‌ایست به‌سوی قیصر روم… امّا پرسش تو از نام خدا همانا آن اسمی است که درمان همه‌ی دردهاست، کمک هر دارویی است… امّا رحیم پس رحم می‌کند به هرکس گناه کرده و توبه کند، و ایمان بیاورد، و کاری شایسته انجام دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۴

بحار الأنوار، ج۱۰، ص۶۰

آیه جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتی وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّهُ کانَ وَعْدُهُ مَأْتِیًّا [61]

باغ‌های جاویدان بهشتی که خداوند رحمان بندگانش رابه آن وعده داده است، هرچند آن را ندیده‌اند؛ به‌یقین وعده‌ی خدا تحقق یافتنی است.

۱

(مریم/ ۶۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَ النَّاسَ یَذْکُرُونَ أَنَ فُرَاتَنَا یَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّهًِْ فَکَیْفَ هُوَ وَ هُوَ یُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ تُصَبُّ فِیهِ الْعُیُونُ وَ الْأَوْدِیَهًُْ قَالَ فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنَّ لِلَّهِ جَنَّهًًْ خَلَقَهَا اللَّهُ فِی الْمَغْرِبِ وَ مَاءَ فُرَاتِکُمْ یَخْرُجُ مِنْهَا وَ إِلَیْهَا تَخْرُجُ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حُفَرِهِمْ عِنْدَ کُلِّ مَسَاءٍ فَتَسْقُطُ عَلَی ثِمَارِهَا وَ تَأْکُلُ مِنْهَا وَ تَتَنَعَّمُ فِیهَا وَ تَتَلَاقَی وَ تَتَعَارَفُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ هَاجَتْ مِنَ الْجَنَّهًِْ فَکَانَتْ فِی الْهَوَاءِ فِیمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ تَطِیرُ ذَاهِبَهًًْ وَ جَائِیَهًًْ وَ تَعْهَدُ حُفَرَهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ تَتَلَاقَی فِی الْهَوَاءِ وَ تَتَعَارَفُ قَالَ وَ إِنَّ لِلَّهِ نَاراً فِی الْمَشْرِقِ خَلَقَهَا لِیُسْکِنَهَا أَرْوَاحَ الْکُفَّارِ وَ یَأْکُلُونَ مِنْ زَقُّومِهَا وَ یَشْرَبُونَ مِنْ حَمِیمِهَا لَیْلَهُمْ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ هَاجَتْ إِلَی وَادٍ بِالْیَمَنِ یُقَالُ لَهُ بَرَهُوتُ أَشَدُّ حَرّاً مِنْ نِیرَانِ الدُّنْیَا کَانُوا فِیهَا یَتَلَاقَوْنَ وَ یَتَعَارَفُونَ فَإِذَا کَانَ الْمَسَاءُ عَادُوا إِلَی النَّارِ فَهُمْ کَذَلِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا حَالُ الْمُوَحِّدِینَ الْمُقِرِّینَ بِنُبُوَّهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) مِنَ الْمُسْلِمِینَ الْمُذْنِبِینَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ لَیْسَ لَهُمْ إِمَامٌ وَ لَا یَعْرِفُونَ وَلَایَتَکُمْ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ فِی حُفْرَتِهِمْ لَا یَخْرُجُونَ مِنْهَا فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَ لَمْ یَظْهَرْ مِنْهُ عَدَاوَهًٌْ فَإِنَّهُ یُخَدُّ لَهُ خَدٌّ إِلَی الْجَنَّهًِْ الَّتِی خَلَقَهَا اللَّهُ فِی الْمَغْرِبِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْهَا الرَّوْحُ فِی حُفْرَتِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَیَلْقَی اللَّهَ فَیُحَاسِبُهُ بِحَسَنَاتِهِ وَ سَیِّئَاتِهِ فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّهًِْ وَ إِمَّا إِلَی النَّارِ فَهَؤُلَاءِ مَوْقُوفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ وَ کَذَلِکَ یَفْعَلُ

اللَّهُ بِالْمُسْتَضْعَفِینَ وَ الْبُلْهِ وَ الْأَطْفَالِ وَ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ فَأَمَّا النُّصَّابُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهًِْ فَإِنَّهُمْ یُخَدُّ لَهُمْ خَدٌّ إِلَی النَّارِ الَّتِی خَلَقَهَا اللَّهُ فِی الْمَشْرِقِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِمْ مِنْهَا اللَّهَبُ وَ الشَّرَرُ وَ الدُّخَانُ وَ فَوْرَهًُْ الْحَمِیمِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ ثُمَّ مَصِیرُهُمْ إِلَی الْحَمِیمِ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُونَ ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَیْنَ إِمَامُکُمُ الَّذِی اتَّخَذْتُمُوهُ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً.

امام باقر (ضریس کناسی گوید: از امام باقر (پرسیدم: «مردم می‌گویند که آب فرات ما از بهشت سرچشمه می‌گیرد، چگونه آن از مغرب می‌آید و چشمه‌ها و مسیل‌ها در آن می‌ریزند»؟! من به پاسخ امام باقر (گوش فرا دادم و ایشان در جواب من فرمود: «همانا خداوند بهشتی دارد که آن را در مغرب آفریده است و آب فرات از آن خارج می‌شود. ارواح مؤمنان در هر شامگاه، از قبرهایشان به‌سمت آن می‌روند و بر روی میوه‌های آن می‌افتند و از آن می‌خورند و بهره‌مند می‌گردند و با هم دیدار می‌کنند و با یکدیگر آشنا می‌شوند. با ظهور سپیده‌دم، آنان از بهشت بیرون می‌شوند و در آسمان و بین آسمان و زمین شروع به رفت‌وآمد می‌کنند و با طلوع خورشید، به قبرهایشان می‌روند. آن‌ها در آسمان، یکدیگر را دیدار می‌کنند و با هم آشنا می‌شوند». ایشان در ادامه فرمود: «و خداوند آتشی در مشرق دارد، که آن را برای اسکان روح کافران آفریده و آنان از زقّوم آن می‌خورند و در شب از آب جوشان آن می‌نوشند و آنگاه که سپیده‌دم سر زند، به وادی‌ای در یمن می‌روند که به آن برهوت گفته می‌شود که از آتش‌های دنیا سوزنده‌تر است. آنان در آنجا با یکدیگر ملاقات می‌کنند و با یکدیگر آشنا می‌شوند و در شامگاه به آتش بازمی‌گردند و پیوسته تا روز قیامت حالشان این چنین است». پرسیدم: «خداوند خیرتان دهد، حال موحّدانی که به نبوّت محمّد (اذعان دارند، امّا از جمله مسلمانان گناهکاری هستند که بدون امام می‌میرند و از ولایت شما آگاهی ندارند، چگونه است»؟ ایشان فرمود: «اینان در قبرهایشان می‌مانند و از آن خارج نمی‌شوند و هرکس که کار نیکی داشته باشد و دشمنی و عداوتی از او سر نزده باشد، گونه‌ی او را به‌سوی بهشت می‌گردانند که خداوند در مغرب آفریده است و از جانب آن تا روز قیامت، باد ملایمی به قبرش وزیده می‌شود و سپس به دیدار خداوند می‌رود و خداوند، نیکی‌ها و گناهان او را محاسبه می¬کند و در نهایت، یا به بهشت می‌رود و یا وارد جهنّم می‌شود. قضیّه‌ی اینان موکول به خداوند است. خداوند با مستضعفان و دیوانگان و کودکان و مسلمان‌زادگانی که قبل از سنّ بلوغ مرده‌اند نیز چنین کند. امّا ناصبی‌هایی که به‌سوی قبله نماز می‌خوانند، خداوند گونه آنان را به‌سوی جهنّمی قرار می‌دهد که در مشرق آفریده است و تا روز قیامت از آن جانب، زبانه‌ی آتش و گدازه و دود و فیضان‌های حمیم به‌سوی آنان می‌آید و در نهایت به جحیم می‌روند و آنگاه به آتش کشیده می‌شوند. سپس به آن‌ها گفته می‌شود: «کجایند آنانی که جز خداوند فرا می‌خواندید؟ کجاست امامتان که او را به‌جای امامی که خداوند برای مردم برگزیده بود، انتخاب کردید» »؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۴

الکافی، ج۳، ص۲۴۶/ البرهان

۲

(مریم/ ۶۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الْأَرْوَاحَ فِی صِفَهًِْ الْأَجْسَادِ فِی شَجَرٍ فِی الْجَنَّهًِْ، تَسَاءَلُ وَ تَعَارَفُ فَإِذَا قَدِمَتِ الرُّوحُ عَلَی الْأَرْوَاحِ تَقُولُ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا قَدْ أَقْبَلَتْ مِنْ هَوْلٍ عَظِیمٍ، ثُمَّ یَسْأَلُونَهَا مَا فَعَلَ فُلَانٌ وَ مَا فَعَلَ فُلَانٌ، فَإِنْ قَالَتْ لَهُمْ: تَرَکْتُهُ حَیّاً، ارْتَجَوْهُ وَ إِنْ قَالَتْ لَهُمْ: قَدْ هَلَکَ، قَالُوا: قَدْ هَوَی هَوَی.

امام صادق (روح‌ها به مانند جسدها، در میان درختانی از بهشت جای می‌گیرند و با یکدیگر آشنا می‌شوند و از هم سؤال می‌پرسند و هنگامی‌که روح [جدیدی] نزد آنان می‌آید، می‌گویند: «رهایش کنید، چرا که او بعد از ترسی بزرگ نزد ما آمده است». سپس از او می‌پرسند که فلانی و فلانی چه کردند؟ و اگر به آن‌ها بگوید که: او را زنده رها کردم؛ بدو امید می‌بندند و اگر بگوید: مُرده است؛ می‌گویند: هلاک شد، هلاک شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۶

الفصول المهمه فی أصول الأیمه، ج۱، ص ۳۳۰/ البرهان

۳

(مریم/ ۶۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِینَ لَفِی شَجَرَهًٍْ مِنَ الْجَنَّهًِْ یَأْکُلُونَ مِنْ طَعَامِهَا وَ یَشْرَبُونَ مِنْ شَرَابِهَا وَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَقِمِ السَّاعَهًَْ لَنَا وَ أَنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا وَ أَلْحِقْ آخِرَنَا بِأَوَّلِنَا.

امام صادق (همانا روح مؤمنان در میان درختانی از بهشت است که از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های آن می‌خورند و می‌گویند: «پروردگارا! قیامت را برایمان برپا کن و به آنچه که به ما وعده دادی، عمل نما و افراد پسین ما را به پیشینیان ما ملحق کن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۶

الکافی، ج۳، ص۲۴۴/ البرهان

۴

(مریم/ ۶۱)

الصّادق (علیه السلام) - مِنْ کِتَابِ فَضَائِلِ الشِّیعَهًِْ لِلصَّدُوقِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ لِشِیعَتِهِ: دِیَارُکُمْ لَکُمْ جَنَّهًٌْ وَ قُبُورُکُمْ لَکُمْ جَنَّهًٌْ لِلْجَنَّهًِْ خُلِقْتُمْ وَ إِلَی الْجَنَّهًِْ تَصِیرُونَ.

امام صادق (شهرها و گورهای شما برایتان بهشت است برای بهشت آفریده شده‌اید و به آنجا هم خواهید رفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۶

فضایل الشیعه، ص ۳۶

۵

(مریم/ ۶۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ قَالَ بِالْغَیْبِ لِأَنَّهُمْ غَابُوا عَمَّا فِیهَا مِمَّا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ.

ابن‌عبّاس (بِالْغَیْبِ؛ چون آن‌ها از آنچه در بهشت است از آن چیزهایی که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است غایب هستند [و آن را ندیده‌اند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۶

بحار الأنوار، ج۸، ص۸۹

آیه لا یَسْمَعُونَ فی‌ها لَغْواً إِلاَّ سَلاماً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فی‌ها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا [62]

در آنجا هرگز گفتار لغو و بیهوده‌ای نمی‌شنوند؛ و جز سلام در آنجا سخنی نیست؛ و هر صبح و شام، روزی آنان در بهشت آماده است.

۱

(مریم/ ۶۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَالثَّوَابَ وَالْعِقَاب قَوْلُهُ النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّا فَأَمَّا الْغُدُوُّ وَ الْعَشِیُّ إِنَّمَا یَکُونَانِ فِی الدُّنْیَا فِی دَارِ الْمُشْرِکِینَ وَ أَمَّا فِی الْقِیَامَهًِْ فَلَا یَکُونُ غُدُوٌّ وَ لَا عَشِیٌّ وَ قَوْلُهُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِی‌ها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا یَعْنِی فِی جِنَانِ الدُّنْیَا الَّتِی یُنْقَلُ إِلَیْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِینَ فَأَمَّا فِی جَنَّاتِ الْخُلْدِ فَلَا یَکُونُ غُدُوٌّ وَ لَا عَشِیٌّ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (امّا ردّ بر کسی که پاداش و عذاب [قبل از قیامت] را انکار می‌کند، سخن خداوند است: [عذاب آن‌ها] آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند؛ و امّا صبح و شام، تنها در دنیا در خانه‌ی مشرکین می‌باشد و امّا در قیامت، صبح و شامی نمی‌باشد و سخن خداوند: لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِی‌ها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا؛ یعنی در بهشت دنیا که ارواح مؤمنین به آنجا منتقل می‌شوند و امّا در بهشت جاودانی صبح و شامی وجود ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۶

بحار الأنوار، ج۶، ص۲۱۸/ القمی؛ ج۱، ص۱۹

۲

(مریم/ ۶۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ الثَّوَابَ وَ الْعِقَابَ فِی الدُّنْیَا بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ الْقِیَامَهًِْ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّا وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَهًُْ وَ الْغُدُوُّ وَ الْعَشِیُّ لَا یَکُونَانِ فِی الْقِیَامَهًِْ الَّتِی هِیَ دَارُ الْخُلُودِ وَ إِنَّمَا یَکُونَانِ فِی الدُّنْیَا وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَهْلِ الْجَنَّهًِْ وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِی‌ها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا وَ الْبُکْرَهًُْ وَ الْعَشِیُّ إِنَّمَا یَکُونَانِ مِنَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فِی جَنَّهًِْ الْحَیَاهًِْ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لا یَرَوْنَ فِی‌ها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِیراً.

امام علی (امّا ردّ بر کسی که پاداش و عذاب را بعد از مرگ و قبل از قیامت در دنیا انکار کند [این آیه است که] خدای تعالی می‌فرماید: [عذاب آن‌ها] آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند. و روزی که قیامت برپا شود. (غافر/۴۶) و صبح و شام در قیامت که جایگاه جاودانه است نیستند و تنها در دنیا هستند. و خدای تعالی در مورد اهل بهشت فرمود: لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِی‌ها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا و صبح و شام تنها از شب و روز به وجود می‌آید و در بهشتِ زندگانی قبل از قیامت است. [و امّا در مورد قیامت] خدای تعالی فرمود: نه آفتاب [سوزان] را در آنجا می‌بینند و نه سرما را. (انسان/۱۳).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۶

بحار الأنوار، ج۶، ص۲۴۵/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۸۳

۳

(مریم/ ۶۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِی‌ها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا قَالَ ذَلِکَ فِی جَنَّاتِ الدُّنْیَا قَبْلَ الْقِیَامَهًِْ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ بُکْرَهًًْ وَ عَشِیًّا فَالْبُکْرَهًُْ وَ الْعَشِیُّ لَا تَکُونَانِ فِی الْآخِرَهًِْ فِی جِنَانِ الْخُلْدِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ الْغُدُوُّ وَ الْعَشِیُّ فِی جِنَانِ الدُّنْیَا الَّتِی تَنْقُلُ إِلَیْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِینَ وَ تَطْلُعُ فِیهَا الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِی‌ها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا؛ آن در باغ‌های دنیا قبل از قیامت است و دلیل بر آن، سخن خداوند: بُکْرَةً وَ عَشِیًّا است؛ چون صبح و شام در آخرت، در بهشت جاودانه نمی‌باشند و صبح و شام تنها در بهشت دنیا است که ارواح مؤمنین به آنجا منتقل می‌شوند و در آن خورشید و ماه طلوع می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۸

بحار الأنوار، ج۶، ص۲۸۵/ القمی؛ ج۲، ص۵۲/ نورالثقلین

۴

(مریم/ ۶۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ أَخِی شِهَابِ‌بْنِ‌عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) مَا أَلْقَی مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التُّخَمِ فَقَالَ لِی تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْکُلْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً فَإِنَّ فِیهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عزّوجلّ یَقُولُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِی‌ها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا.

امام صادق (شهاب‌بن‌عبد ربه گوید: از بیماری‌ها و پرخوری به امام صادق (شکایت کردم. ایشان فرمود: «صبحانه و شام بخور و در فاصله‌ی بین آن‌ها چیزی نخور؛ چرا که آن موجب تباهی بدن می‌شود. مگر این گفته‌ی خدا را نشنیدی که می‌فرماید: وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیهَا بُکْرَةً وَ عَشِیًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۸

الکافی؛ ج۶، ص۲۸۸/ بحار الأنوار، ج۶۳، ص۳۴۲/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۴، ص۳۲۷/ طب الأیمهًْ (ص۵۹/ المحاسن؛ ج۲، ص۴۲۰/ نورالثقلین/ البرهان

آیه تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتی نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ تَقِیًّا [63]

این همان بهشتی است که به بندگان ما که پرهیزگار باشند، به ارث می‌دهیم.

۱

(مریم/ ۶۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - یَا کُمَیْلُ کُلٌّ یَصِیرُ إِلَی الْآخِرَهًِْ وَ الَّذِی {نَرْغَبُ} فِیهِ مِنْهَا ثَوَابُ اللَّهِ عزّوجلّ وَ الدَّرَجَاتُ الْعُلَی مِنَ الْجَنَّهًِْ الَّتِی لَا یُورِثُهَا إِلَّا مَنْ کانَ تَقِیًّا.

امام علی (ای کمیل! همه به طرف آخرت می‌روند و هر کسی که در دنیا به سوی آخرت میل کند، ثواب خدای عزّوجلّ و درجات بلند از بهشتی که به بندگان پرهیزگار به ارث می‌رسد، برای اوست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۸

بحار الأنوار، ج۷۴، ص۲۷۸/ بحار الأنوار، ج۷۴، ص۴۱۷

آیه وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّکَ لَهُ ما بَیْنَ أَیْدینا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَیْنَ ذلِکَ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا [64]

[پس از تأخير وحى، جبرئيل به پيامبر عرض كرد]: ما جز به فرمان پروردگار تو، نازل نمی‌شویم؛ آنچه پیش‌روی ما، و پشت‌سر ما، و آنچه میان آن است، همه از آن اوست؛ و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده [و نيست].

[پس از تأخیر وحی، جبرئیل به پیامبر عرض کرد]: ما جز به فرمان پروردگار تو، نازل نمی‌شویم؛ آنچه پیش‌روی ما، و پشت‌سر ما، و آنچه میان آن است، همه از آن اوست

۱ -۱

(مریم/ ۶۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - مَا بَیْنَ أَیْدِینَا الدُّنْیَا وَ مَا خَلْفَنَا الْآخِرَهًُْ وَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ النَّفْخَتَیْنِ.

ابن‌عبّاس (ما بَیْنَ أَیْدِینا؛ دنیا است. وَ ما خَلْفَنا؛ آخرت است. وَ ما بَیْنَ ذالِکَ [بین] دو نفخه [صور] است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۱۸

متشابه القرآن؛ ج۱، ص۷۲

و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده [و نیست]

۲ -۱

(مریم/ ۶۴)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ الْقَاسِمِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَاعَلِیَّ‌بْنَ‌مُوسَی (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزّوجلّ نَسُوا اللهَ فَنَسِیَهُمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا یَنْسَی وَ لَا یَسْهُو وَ إِنَّمَا یَنْسَی وَ یَسْهُو الْمَخْلُوقُ الْمُحْدَثُ أَ لَا تَسْمَعُهُ عزّوجلّ یَقُولُ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا وَ إِنَّمَا یُجَازِی مَنْ نَسِیَهُ وَ نَسِیَ لِقَاءَ یَوْمِهِ بِأَنْ یُنْسِیَهُمْ أَنْفُسَهُم.

امام رضا (عبدالعزیز گوید: از امام رضا (تفسیر: خدا را فراموش کردند، و خدا [نیز] آن‌ها را فراموش کرد. (توبه/۶۷). را پرسیدم، فرمود: «خداوند متعال نسیان و سهو ندارد، و مخلوق حادث، گرفتار سهو و نسیان می‌گردد، مگر نشنیده‌ای که خداوند متعال فرموده است: وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا؛ بلکه خداوند پاداش کسانی را که او را فراموش کرده و روز قیامت را از یاد برده‌اند می‌دهد به اینکه مردم را از خویشتن فراموش می‌سازد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۰

بحار الأنوار، ج۴، ص۶۳/ التوحید؛ ص۱۵۹/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۱۲۵/ معانی الأخبار؛ ص۱۴/ الاحتجاج؛ ج۲، ص۴۱۱

۲ -۲

(مریم/ ۶۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَهًِْ إِلَی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ قَالَ لَوْ لَا مَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّنَاقُضِ لَدَخَلْتُ فِی دِینِکُمْ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ مَا هُوَ قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَی نَسُوا اللهَ فَنَسِیَهُمْ وَ قَوْلُهُ فَالْیَوْمَ نَنْساهُمْ کَما نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هذا وَ قَوْلُهُ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا… فقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا فَإِنَّ رَبَّنَا تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عُلُوّاً کَبِیراً لَیْسَ بِالَّذِی یَنْسَی وَ لَا یَغْفُلُ بَلْ هُوَ الْحَفِیظُ الْعَلِیمُ وَ قَدْ یَقُولُ الْعَرَبُ قَدْ نَسِیَنَا فُلَانٌ فَلَا یَذْکُرُنَا أَیْ إِنَّهُ لَا یَأْمُرُ لَهُمْ بِخَیْرٍ وَ لَا یَذْکُرُهُمْ بِهِ.

امام علی (فرد زندیقی نزد مولی الموحّدین امیرالمؤمنین (آمده و گفت: «اگر این اختلاف در آیات قرآن شما نبود حتماً به دین شما می‌آمدم». حضرت فرمود: «آن آیه کدام است»؟ گفت: «این فرمایش خداوند: خدا را فراموش کردند، و خدا [نیز] آن‌ها را فراموش کرد. (توبه/۶۷). امروز ما آن‌ها را فراموش می‌کنیم، همان‌گونه که لقای چنین روزی را فراموش کردند. (اعراف/۵۱). و وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا…» امام علی (فرمود: امّا کلام خدای تبارک‌وتعالی که فرمود: وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا؛ پروردگار ما تبارک و تعالی والامرتبه و بزرگ است و کسی نیست که فراموش کند و غفلت ورزد، بلکه او به یاد دارنده و داناست. عرب می¬گوید: فلان کس را فراموش کردیم و او از ما یاد نمی¬کند؛ یعنی او در حقّ آنان نیکی نکرد و با نیکی از ایشان یاد نکرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۰

نورالثقلین/ البرهان/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۳۲/ التوحید؛ ص۲۶۰

۲ -۳

(مریم/ ۶۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌مَعْمَرٍ السَّعْدَانِیِ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ‌عَلِیَّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِنِّی قَدْ شَکَکْتُ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ حیث أَجِدُ اللَّهَ یَقُولُ فَالْیَوْمَ نَنْساهُمْ کَما نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هذا وَ قَالَ أَیْضاً نَسُوا اللهَ فَنَسِیَهُمْ وَ قَالَ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا فَمَرَّهًًْ یُخْبِرُ أَنَّهُ یَنْسَی وَ مَرَّهًًْ یُخْبِرُ أَنَّهُ لَا یَنْسَی. . فَقَالَ (علیه السلام) أَمَّا قَوْلُهُ نَسُوا اللهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّمَا یَعْنِی نَسُوا اللَّهَ فِی دَارِ الدُّنْیَا لَمْ یَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ فَنَسِیَهُمْ فِی الْآخِرَهًِْ أَیْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ فِی ثَوَابِهِ شَیْئاً فَصَارُوا مَنْسِیِّینَ مِنَ الْخَیْرِ وَ کَذَلِکَ تَفْسِیرُ قَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَالْیَوْمَ نَنْساهُمْ کَما نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هذا یَعْنِی بِالنِّسْیَانِ أَنَّهُ لَمْ یُثِبْهُمْ کَمَا یُثِیبُ أَوْلِیَاءَهُ الَّذِینَ کَانُوا فِی دَارِ الدُّنْیَا مُطِیعِینَ ذَاکِرِینَ حِینَ آمَنُوا بِهِ وَ بِرُسُلِهِ (صلی الله علیه و آله) وَ خَافُوهُ بِالْغَیْبِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا فَإِنَّ رَبَّنَا تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عُلُوّاً کَبِیراً لَیْسَ بِالَّذِی یَنْسَی وَ لَا یَغْفُلُ بَلْ هُوَ الْحَفِیظُ الْعَلِیمُ وَ قَدْ یَقُولُ الْعَرَبُ فِی بَابِ النِّسْیَانِ قَدْ نَسِیَنَا فُلَانٌ فَلَا یَذْکُرُنَا أَیْ إِنَّهُ لَا یَأْمُرُ لَهُمْ بِخَیْرٍ وَ لَا یَذْکُرُهُمْ بِهِ فَهَلْ فَهِمْتَ مَا ذَکَرَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قَالَ نَعَمْ.

امام علی (ابومعمر سعدانی نقل می‌کند: مردی به خدمت امام علی (آمد و عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین (من در کتاب منزل خدا شک کرده‌ام، که می‌گوید: امروز ما آن‌ها را فراموش می‌کنیم، همان‌گونه که لقای چنین روزی را فراموش کردند. (اعراف/۵۱). و نیز گفته: خدا را فراموش کردند، و خدا [نیز] آن‌ها را فراموش کرد. (توبه/۶۷). و گفته است: وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا پس یک بار خبر می‌دهد که فراموش می‌کند و بار دیگر خبر می‌دهد که فراموش نمی‌کند» … امام علی (فرمود: «… امّا کلام آن جناب: خدا را فراموش کردند، و خدا [نیز] آن‌ها را فراموش کرد. (توبه/۶۷). جز این نیست که این را قصد دارد که خدا را در دار دنیا فراموش کردند و به طاعتش عمل نکردند پس خدا ایشان را در آخرت فراموش کرد یعنی برای ایشان در ثوابش چیزی را قرار نداد و فراموش شدند. و همچنین است تفسیر کلام خدای عزّوجلّ: امروز ما آن‌ها را فراموش می‌کنیم، همان‌گونه که لقای چنین روزی را فراموش کردند. (اعراف/۵۱). و از نسیان و فراموشی این را قصد می‌کند که به آن‌ها، چنان‌که دوستان خود را که در دار دنیا مطیع و ذاکر بودند در هنگامی‌که به او و رسولانش ایمان آوردند و در پنهانی از او ترسیدند، ثواب نمی‌دهد. و امّا کلام آن جناب: وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا به‌درستی که پروردگار ما تبارک‌وتعالی کسی نیست که فراموش کند و بی‌خبر نمی‌باشد بلکه اوست نگاهدار دانا و آگاه است که عرب در باب نسیان می‌گویند: فلان کس را فراموش کردیم و او از ما یاد نمی¬کند؛ یعنی او در حقّ آنان نیکی نکرد و با نیکی از ایشان یاد نکرد، پس آیا آنچه را که خدای عزّوجلّ ذکر کرده فهمیدی»؟ عرض کرد: «آری».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۰

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۲۷/ التوحید؛ ص۲۵۴؛ «بتفاوت لفظی»

۲ -۴

(مریم/ ۶۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَمَّادِ‌بْنِ‌عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ قَالَ فَامْسَحْ عَلَی کَفَّیْکَ مِنْ حَیْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَ قَالَ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا.

امام صادق (حمّادبن‌عیسی از یکی از یارانش نقل می‌کند: از امام باقر (پرسیده شد: «چگونه باید تیمّم کنم»؟ امام (دو کف دست را بر خاک کوبید و بعد هر دو کف را به هم سایید تا شن و خاشاک را از دست خود فرو ریخت، آنگاه با کف دست یک‌بار پیشانی و جبین خود را مسح کشید و یک‌بار پشت دست‌ها را. خداوند می‌فرماید: وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۲

الکافی؛ ج۳، ص۶۲/ تهذیب الأحکام؛ ج۱، ص۲۰۷/ العیاشی؛ ج۱، ص۳۱۸/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۳، ص۳۶۵/ مستدرک الوسایل؛ ج۲، ص۵۴۰

۲ -۵

(مریم/ ۶۴)

الصّادق (علیه السلام) - رِسَالَهًُْ الصَّادِقِ (علیه السلام) فِی الْغَنَائِمِ وَ وُجُوبِ الْخُمُسِ لِأَهْلِهِ… اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبَّکَ مَا غَابَ عَنْ شَیْءٍ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا وَ مَا فَرَّطَ فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ وَ کُلَّ شَیْءٍ فَصَّلَهُ تَفْصِیلًا.

امام صادق (نامه‌ی امام صادق (درباره‌ی غنیمت‌ها و حکم وجوب خمس: «بدان که پروردگار من و تو از هیچ‌چیزی نهان نیست، و پروردگار تو فراموشکار نمی‌باشد و هیچ‌چیز را در «کتاب» فروگذار نکرده و هرچیز را کامل تفصیل داده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۲

بحار الأنوار، ج۹۳، ص۲۰۴

آیه رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا [65]

اوست پروردگار آسمان‌ها و زمین، و آنچه میان آن دو قرار دارد. او را پرستش کن، و در عبادتش شکیبا باش. آیا همنام و مانندی برای او می‌دانی؟!

۱

(مریم/ ۶۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌مَعْمَرٍ السَّعْدَانِیِ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِنِّی قَدْ شَکَکْتُ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَل… قَالَ هَاتِ وَیْحَکَ مَا شَکَکْتَ فِیهِ قَالَ وَ أَجِدُ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ یَقُولُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا وَ قَدْ یُسَمَّی الْإِنْسَانُ سَمِیعاً بَصِیراً وَ مَلَکاً وَ رَبّاً فَمَرَّهًًْ یُخْبِرُ أَنَّ لَهُ أَسَامِیَ کَثِیرَهًًْ مُشْتَرَکَهًًْ وَ مَرَّهًًْ یَقُولُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا. . . فَقَالَ (علیه السلام) وَ أَمَّا قَوْلُهُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا فَإِنَّ تَأْوِیلَهُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ أَحَداً اسْمُهُ اللَّهُ غَیْرُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَإِیَّاکَ أَنْ تُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِکَ حَتَّی تَفْقَهَهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُ رُبَّ تَنْزِیلٍ یُشْبِهُ بِکَلَامِ الْبَشَرِ وَ هُوَ کَلَامُ اللَّهِ وَ تَأْوِیلُهُ لَا یُشْبِهُ کَلَامَ الْبَشَرِ کَمَا لَیْسَ شَیْءٌ مِنْ خَلْقِهِ یُشْبِهُهُ کَذَلِکَ لَا یُشْبِهُ فِعْلُهُ تَعَالَی شَیْئاً مِنْ أَفْعَالِ الْبَشَرِ وَ لَا یُشْبِهُ شَیْءٌ مِنْ کَلَامِهِ بِکَلَامِ الْبَشَرِ فَکَلَامُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی صِفَتُهُ وَ کَلَامُ الْبَشَرِ أَفْعَالُهُمْ فَلَا تُشْبِهُ کَلَامُ اللَّهِ بِکَلَامِ الْبَشَرِ فَتَهْلِکَ وَ تَضِل.

امام علی (ابومعمر سعدانی گوید: مردی به خدمت امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (آمد و عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین (من در کتاب منزل خدا شک کرده‌ام». علی (به آن مرد فرمود: «مادرت به مرگت نشیند و چگونه در کتاب منزل خدا شک کرده‌ای… وای بر تو آنچه را که در آن شک کرده‌ای بیاور». گفت: «خدای عزّوجلّ را می‌یابم که می‌گوید: حال آنکه انسان نیز سمیع و بصیر و ملک و ربّ نامیده شده است، باری خبر می¬دهد که او نام‌های مشترک بسیاری دارد و بار دیگر می¬فرماید: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا، چگونه این ممکن است‌ای امیر مؤمنان». حضرت فرمود: «امّا کلام آن جناب که هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا تأویل آن چنین است: آیا کسی را می‌شناسی که الله نام داشته باشد، به جز خداوند تبارک و تعالی؟ مبادا قرآن را به رأی خود تفسیر کنی تا آنگاه که آن را از فقیهان بیاموزی. چه بسا تنزیل همانند کلام آدمی¬ باشد، حال آنکه کلام خداست و تأویلش همانند کلام آدمی نیست. همانگونه که هیچ یک از آفریدگانش همانند او نیست. همچنین فعل او تبارک و تعالی به هیچ یک از فعل¬های آدمی نمی¬ماند و هیچ یک از کلام او به مانند کلام آدمی نیست. کلام خداوند تبارک و تعالی صفت اوست و کلام آدمیان فعل آن¬هاست. پس کلام خداوند را با کلام آدمی همانند مپندار که هلاک و گمراه میشوی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۲

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۲۷/ التوحید؛ ص۲۵۴ و نورالثقلین و البرهان؛ «بتفاوت لفظی»

آیه وَ یَقُولُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیًّا [66]

انسان می‌گوید: «آیا هنگامی‌که مُردم، پس از آن، زنده [از قبر] بیرون آورده می‌شوم»؟!

آیه أَ وَ لا یَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً [67]

آیا انسان به خاطر نمی‌آورد که ما پیش از این، او را آفریدیم درحالی‌که چیزی نبود؟!

۱

(مریم/ ۶۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَ وَ لَمْ یَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً قَالَ فَقَالَ لَا مُقَدَّراً وَ لَا مُکَوَّنا.

امام صادق (مالک جهنی گوید: از امام صادق (در مورد آیه: أَوَلَا یَذْکُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئًا سؤال کردم. ایشان فرمود: «انسان در آن زمان نه‌اندازه‌اش مشخص شده بود و نه شکل گرفته بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۴

الکافی؛ ج۱، ص۱۴۷/ بحار الأنوار، ج۵۴، ص۶۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(مریم/ ۶۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أَ وَ لا یَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً أیْ لَمْ یَکُنْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (أَوَلَا یَذْکُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئًا و عبارت: وَ لَمْ یَکُ شَیْئًا یعنی در آنجا یادی از او نبود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۴

القمی؛ ج۲، ص۵۲/ البرهان

۳

(مریم/ ۶۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کَیْفَ لَوْ لَا فَضْلُکَ حَلُمْتَ عَمَّنْ خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَهًٍْ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً فَرَبَّیْتَهُ بِطِیبِ رِزْقِکَ وَ أَنْشَأْتَهُ فِی تَوَاتُرِ نِعْمَتِکَ وَ مَکَّنْتَ لَهُ فِی مِهَادِ أَرْضِکَ وَ دَعَوْتَهُ إِلَی طَاعَتِکَ.

امام علی (به راستی اگر فضل تو نبود چگونه حلم می‌ورزیدی نسبت به کسی که از نطفه او را آفریدی و پیش از آن هیچ نبود، پس او را به روزیِ پاک خود پروریدی، و در [میان] نعمت‌های پی در پیت نشو و نمایش دادی، و در زمین [چون] بسترت جایش دادی، و وی را به طاعت خویش خواندی، ولی او به‌وسیله‌ی احسانت و بر نافرمانی و عصیانت نیرو گرفت، و تو را انکار کرده و در سایه‌ی سلطنت تو دیگری را پرستش کرد؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۴

بحار الأنوار، ج۹۱، ص۲۳۱

۴

(مریم/ ۶۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزّوجلّ هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً فَقَالَ کَانَ شَیْئاً وَ لَمْ یَکُنْ مَذْکُوراً قُلْتُ فَقَوْلُهُ أَ وَ لا یَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً قَالَ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً فِی کِتَابٍ وَ لَا عِلْمٍ.

امام باقر (حمران گوید: از امام صادق (در مورد آیه: هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْئًا مَّذْکُورًا سؤال پرسیدم. ایشان فرمود: «او شیئ بود، امّا اسمی از آن به میان نبود». گفتم: «نظرتان درباره‌ی آیه: أَوَلَا یَذْکُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ یَکُ شَیْئًا چیست»؟ ایشان فرمود: «او وجودی در هیچ کتاب و علمی نداشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۴

بحار الأنوار، ج۵، ص۱۲۰/ المحاسن؛ ج۱، ص۲۴۳؛ «هل اتی علی انسان… فقوله» محذوف/ البرهان/ نورالثقلین

۵

(مریم/ ۶۷)

الرّضا (علیه السلام) - الْحَسَنُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیُّ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) لِسُلَیْمَانَ الْمَرْوَزِیِّ مَا أَنْکَرْتَ مِنَ الْبَدَاءِ یَا سُلَیْمَانُ وَ اللَّهُ عزّوجلّ یَقُولُ أَ وَ لا یَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئا وَ یَقُولُ عزّوجلّ وَ هُوَ الَّذِی یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَ یَقُولُ بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ یَقُولُ عزّوجلّ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ وَ یَقُولُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ وَ یَقُولُ عزّوجلّ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَ یَقُولُ عزّوجلّ وَ ما یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِی کِتابٍ قَالَ سُلَیْمَانُ هَلْ رُوِّیتَ فِیهِ عَنْ آبَائِکَ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ رُوِّیتُ عَنْ أَبِی‌عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عزّوجلّ عِلْمَیْنِ عِلْماً مَخْزُوناً مَکْنُوناً لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ مِنْ ذَلِکَ یَکُونُ الْبَدَاءُ وَ عِلْماً عَلَّمَهُ مَلَائِکَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَالْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّکَ یَعْلَمُونَه.

امام رضا (حسن‌بن‌محمّد نوفلی گوید: امام رضا (به سلیمان مروزی فرمود: «من منکر بداء نیستم، خداوند در قرآن می‌فرماید: أَ وَ لا یَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً؛ انسان نمی‌بیند ما او را آفریدیم با اینکه چیزی نبود. و آیه: او کسی است که آفرینش را آغاز می‌کند، سپس آن را بازمی‌گرداند. (روم/۲۷) و در این آیه می‌فرماید: او هر چه بخواهد در آفرینش می‌افزاید. (فاطر/۱). و آیه‌ی دیگر: آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد. (سجده/۷). و می‌فرماید: گروهی انتظار فرمان خدا را دارند که یا آن‌ها را عذاب کند و یا از ایشان درگذرد. (توبه/۹). و در این آیه می‌فرماید: هیچ‌کس عمر طولانی نمی‌کند و هیچ‌کس از عمر او کاسته نمی‌شود مگر اینکه در کتابی ثبت است. (فاطر/۱۱) سلیمان گفت: «آیا در مورد بداء از پدران گرامی‌ات چیزی روایت شده»؟ فرمود: «آری، پدرم از امام صادق (نقل کرد که فرمود: خدا دارای دو علم است: علمی پنهان و مخفی؛ و کسی جز خود او از آن علم اطّلاع ندارد که بداء جزء همین علم است. علمی که آن به ملائکه و پیامبران آموخته است. و علمای اهل بیت (امامان () از این علم اطّلاع دارند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۴

بحار الأنوار، ج۴، ص۹۵

۶

(مریم/ ۶۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - بَعَثَ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) فَأَخَذَ مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ قَبْضَهًًْ فَعَجَنَهُ بِالْمَاءِ الْعَذْبِ وَ الْمَالِحِ وَ رَکَّبَ فِیهِ الطَّبَائِعَ قَبْلَ أَنْ یَنْفُخَ فِیهِ الرُّوحَ فَخَلَقَهُ مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ فَلِذَلِکَ سُمِّیَ آدَمَ (علیه السلام) لِأَنَّهُ لَمَّا عُجِنَ بِالْمَاءِ اسْتَأْدَمَ فَطَرَحَهُ فِی الْجَبْلِ کَالْجَبْلِ الْعَظِیمِ وَ کَانَ إِبْلِیسُ یَوْمَئِذٍ خَازِناً عَلَی السَّمَاءِ الْخَامِسَهًِْ یَدْخُلُ فِی مَنْخِرِ آدَمَ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِیَدِهِ عَلَی بَطْنِهِ فَیَقُولُ لِأَیِّ أَمْرٍ خُلِقْتَ لَئِنْ جُعِلْتَ فَوْقِی لَا أَطَعْتُکَ وَ إِنْ جُعِلْتَ أَسْفَلَ مِنِّی لَا أُعِینُکَ فَمَکَثَ فِی الْجَنَّهًِْ أَلْفَ سَنَهًٍْ مَا بَیْنَ خَلْقِهِ إِلَی أَنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فَخَلَقَهُ مِنْ مَاءٍ وَ طِینٍ وَ نُورٍ وَ ظُلْمَهًٍْ وَ رِیحٍ وَ نُورٍ مِنْ نُورِ اللَّهِ فَأَمَّا النُّورُ فَیُورِثُهُ الْإِیمَانَ وَ أَمَّا الظُّلْمَهًُْ فَیُورِثُهُ الْکُفْرَ وَ الضَّلَالَهًَْ وَ أَمَّا الطِّینُ فَیُورِثُهُ الرِّعْدَهًَْ وَ الضَّعْفَ وَ الِاقْشِعْرَارَ عِنْدَ إِصَابَهًِْ الْمَاءِ فَیُنْعَتُ بِهِ عَلَی أَرْبَعِ الطَّبَائِعِ عَلَی الدَّمِ وَ الْبَلْغَمِ وَ الْمِرَارِ وَ الرِّیحِ فَذَلِکَ قَوْلُهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَ وَ لا یَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً.

امام علی (پس خدا جبرئیل را فرستاد و از روی زمین مشتی [خاک] برگرفت و آن را با آب شیرین و تلخ خمیر کرد. و طبع‌ها را در آن در آمیخت، پیش از آنکه جان در آن بدمد و او را از روی گندمگون زمین آفرید و برای همین او را آدم نامید. چون او را با آب خمیر کرد، گل‌آلود شد و آن را چون کوهی بزرگ به دامنه کوه افکند، ابلیس در آن روز بر آسمان پنجم بود، از سوراخ بینی آدم درون می‌شد و از دبر او در می‌آمد، سپس دست بر شکمش می‌زد و می‌گفت: «تو برای چه آفریده شدی؟ اگر برتر و بالا دست من شوی از تو فرمان نمی‌برم و اگر زیردستم شوی یاریت نمی‌کنم». از روزی که آفریده شد تا جان در او دمیده شد، هزار سال در بهشت ماند. او را از آب و گل، نور و ظلمت و باد و پرتوی از خدا آفرید، امّا بر اثر نور ایمان می‌آورد و بر اثر ظلمت به کفر می‌گراید و گمراهی. سرشت خاکی¬اش در مواجهه با آب او را دچار لرزش و ناتوانی و زبری پوست تن می‌نماید، و او را به چهار طبع وصف می‌کنند، طبع خون و بلغم، و صفراء و باد، و این است قول خدا تبارک و تعالی که فرمود: أَ وَ لا یَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۴

بحار الأنوار، ج۵۴، ص۹۳/ فرات الکوفی، ص۱۸۵

آیه فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّیاطینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا [68]

به پرورگارت سوگند که همه‌ی آن‌ها را همراه با شیاطین [در قيامت] جمع می‌کنیم؛ سپس آنان را درحالی‌که به زانو درآمده‌اند گرداگرد جهنّم حاضر می‌سازیم.

۱

(مریم/ ۶۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ النَّارَ فِی الْأَرْضِ قَوْلُهُ تَعَالَی فِی سُورَهًِْ مَرْیَمَ فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّیاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا وَ مَعْنَی حَوْلَ جَهَنَّمَ الْبَحْرُ الْمُحِیطُ بِالدُّنْیَا یَتَحَوَّلُ نِیرَاناً وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ وَ مَعْنَی جِثِیّاً أَیْ عَلَی رُکَبِهِمْ ثُمَّ قَالَ تَعَالَی وَ نَذَرُ الظَّالِمِینَ فِی‌ها جِثِیًّا یَعْنِی فِی الْأَرْضِ إِذَا تَحَوَّلَتْ نِیرَاناً.

علیّ‌بن‌ابراهیم (دلیل بر اینکه جهنّم در زمین است سخن خدای تعالی در سوره‌ی مریم است: فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّیاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیّاً؛ و معنای: حَوْلَ جَهَنَّمَ دریایی است که به دنیا احاطه دارد و به آتش تبدیل می‌شود و آن سخن خدای تعالی است: و دریاها برافروخته شوند. (تکویر/۶) و معنای جِثِیّاً؛ یعنی بر زانوهایشان. سپس خدای تعالی فرمود: و ظالمان را درحالی‌که [از ضعف و ذلّت] به زانو درآمده‌اند در آن رها می‌سازیم. (مریم/۷۲). یعنی در زمین هنگامی‌که به آتش تبدیل شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۶

بحار الأنوار، ج۸، ص۱۶۴/ القمی؛ ج۱، ص۲۳۰؛ «ثم قال تعالی… ینرانا» محذوف/ بحار الأنوار، ج۸، ص۲۹۰

آیه ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ عِتِیًّا [69]

سپس از پیروان هرگروهی، کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکش‌تر بوده‌اند، جدا می‌کنیم.

آیه ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذینَ هُمْ أَوْلی بِها صِلِیًّا [70]

سپس ما به‌خوبی از کسانی که برای سوختن در آتش سزاوارترند، آگاهتریم.

آیه وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وارِدُها کانَ عَلی رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیًّا [71]

و همه‌ی شما [بدون استثنا] وارد جهنّم می‌شوید؛ این امر، نزد پروردگارت، حتمی و پایان یافته است.

نسخ آیه

۱

(مریم/ ۷۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ نَسَخَ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ.

امام علی (سخن خدا: وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلّا وارِدُها را این سخن خداوند: [امّا] کسانی که [صالح بودند و] از قبل، وعده‌ی نیک از سوی ما به آن‌ها داده شده از آن دور نگاهداشته می‌شوند. (انبیاء/۱۰۱) نسخ کرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۶

بحار الأنوار، ج۸، ص۳۰۶

جهنّم دنیا

۱

(مریم/ ۷۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَادَ مَرِیضاً فَقَالَ أَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الْحُمَّی هِیَ نَارِی أُسَلِّطُهَا عَلَی عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ فِی الدُّنْیَا لِیَکُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ.

پیامبر (رسول خدا (از بیماری عیادت کرد و فرمود: «بشارت باد بر تو! خدای عزّوجلّ می‌فرماید: «تب، آتش من است که بر بنده‌ی مؤمنم در دنیا مسلّط می‌کنم تا بهره‌اش از آتش باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۶

بحار الأنوار، ج۸/۲۵۰ نورالثقلین

۲

(مریم/ ۷۱)

الصّادق (علیه السلام) - الْحُمَّی رَائِدُ الْمَوْتِ وَ هُوَ سِجْنُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ وَ هُوَ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ.

امام صادق (تب فرستاده‌ی مرگ است و زندان خدا در زمین او و گرمی او از جهنّم است. و آن بهره‌ی هر مؤمن از آتش است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۸

الکافی ج، ص ۱۱۱ / نورالثقلین

۳

(مریم/ ۷۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الْحُمَّی رَائِدُ الْمَوْتِ وَ سِجْنُ اللَّهِ تَعَالَی فِی أَرْضِهِ وَ فَوْرُهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَ هِیَ حَظُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّار.

پیامبر (تب پیشرو مرگ است، و زندان خداوند در زمین است، و جوشش آن از دوزخ و بهره‌ی مؤمن از آتش است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۸

الکافی ج، ص ۱۱۲ / نورالثقلین

ورود غیر دخول

۱

(مریم/ ۷۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌أَبِی‌الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها قَالَ أَ مَا تَسْمَعُ الرَّجُلَ یَقُولُ وَرَدْنَا مَاءَ بَنِی فُلَانٍ فَهُوَ الْوُرُودُ وَ لَمْ یَدْخُلْهُ.

امام صادق (حسین‌بن‌ابی‌علاء گوید: از امام صادق (در مورد آیه: وَ إِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا» پرسیدم. ایشان فرمود: «آیا نمی‌شنوی که گفته می‌شود: به آب فلان کس وارد شدیم و داخل آن نشدیم، پس آن ورود است نه دخول».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۸

بحار الأنوار، ج۸، ص۲۹۱/ القمی؛ ج۲، ص۵۲/ نورالثقلین

ورود، دخول

۱

(مریم/ ۷۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌سَمِینَهًَْ قَالَ: اخْتَلَفْنَا فِی الْوُرُودِ فَقَالَ قَوْمٌ لَا یَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ وَ قَالَ آخَرُونَ یَدْخُلُونَهَا جَمِیعاً ثُمَّ یُنَجَّی الَّذِینَ اتَّقَوْا فَلَقِیتُ جَابِرَ‌بْنَ‌عَبْدِ‌اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَی أُذُنَیْهِ فَقَالَ صَمَّتَا إِنْ لَمْ أَکُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ الْوُرُودُ الدُّخُولُ لَا یَبْقَی بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ إِلَّا یَدْخُلُهَا تَکُونُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ بَرْداً وَ سَلَاماً کَمَا کَانَتْ عَلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) حَتَّی إِنَّ لِلنَّارِ أَوْ قَالَ لِجَهَنَّمَ ضَجِیجاً مِنْ بَرْدِهَا ثُمَّ یُنَجَّی الَّذِینَ اتَّقَوْا.

پیامبر (ابوسمینه گوید: «در مورد داخل‌شدن [در جهنّم] با هم اختلاف پیدا کردیم؛ گروهی گفتند: «مؤمن در آن وارد نمی‌شود» و گروه دیگری گفتند: «همه در آن وارد می‌شوند سپس خداوند کسانی را که تقوا پیشه‌کردند [از آن] رهایی می‌بخشد». با جابربن‌عبدالله (ملاقات کردم و از او پرسیدم. با دو انگشتش به دو گوشش اشاره کرد و گفت: «کر باشند اگر از پیامبر (نشنیده باشم که می‌فرماید: «ورود [در آیه] داخل‌شدن [در جهنّم] است؛ هیچ نیکوکار و بدکاری باقی نمی‌ماند مگر اینکه در آن داخل می‌شود؛ پس برای مؤمنین سرد و سالم می‌باشد همانطورکه برای ابراهیم (بود تا [آنجا] که آتش یا فرمود: «جهنّم از سرمای آن ضجّه و ناله می‌زند. سپس خداوند کسانی را که تقوا پیشه کردند [از آن] رهایی می‌بخشد و ستمکاران را درحالی‌که به زانو درآمده‌اند در آن رها می‌سازد» ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۸

بحار الأنوار، ج۸، ص۲۴۹ / نورالثقلین

۲

(مریم/ ۷۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعْنَی الْآیَهًِْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَجْعَلُ النَّارَ کَالسَّمْنِ الْجَامِدِ وَ یَجْتَمِعُ عَلَیْهَا الْخَلْقُ ثُمَّ یُنَادِی الْمُنَادِی أَنْ خُذِی أَصْحَابَکِ وَ ذَرِی أَصْحَابِی فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَهِیَ أَعْرَفُ بِأَصْحَابِهَا مِنَ الْوَالِدَهًِْ بِوَلَدِهَا.

پیامبر (از پیامبر (روایت است که از ایشان از معنای آیه سؤال شد؛ پس فرمود: «خدای تعالی آتش را مانند روغن جامد قرار می‌دهد و خلق را بر روی آن جمع می‌کند. سپس منادی ندا می‌دهد که [ای جهنّم]! یاران خود را بگیر و یاران مرا رها کن. سوگند به کسی که جانم در دست او است، او (جهنّم) به یاران خود آشناتر است از مادر به فرزندش».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۸

بحار الأنوار، ج۸/۲۵۰ نورالثقلین

۳

(مریم/ ۷۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَ یَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوَّلُهُمْ کَلَمْعِ الْبَرْقِ ثُمَّ کَمَرِّ الرِّیحِ ثُمَّ کَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ کَالرَّاکِبِ ثُمَّ کَشَدِّ الرَّجُلِ ثُمَّ کَمَشْیِهِ.

پیامبر (مردم وارد آتش می‌شوند سپس به تناسب اعمالشان از آن خارج می‌شوند؛ اوّلین گروه از آن‌ها مانند درخشش رعد و برق، سپس دوّمین گروه مانند عبور باد، سپس سوّمین گروه مانند دویدن اسب، سپس چهارمین گروه مانند سواره، سپس پنجمین گروه مانند مرد دونده و سپس ششمین گروه مانند کسی که راه می‌رود، [از آن خارج می‌شوند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۸

بحار الأنوار، ج۸، ص۲۴۹/ نورالثقلین

آیه ثُمَّ نُنَجِّی الَّذینَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمینَ فی‌ها جِثِیًّا [72]

سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند [از آن] رهایی می‌بخشیم؛ و ستمکاران را درحالی‌که به زانو درآمده‌اند در آن رها می‌سازیم.

۱

(مریم/ ۷۲)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا الشِّرکَ وَ صَدَقُوا.

ابن‌عبّاس (ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا؛ [کسانی را که] از شرک [پرهیز کردند] و راست گفتند [از آن رهایی می‌بخشیم].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۲۸

بحار الأنوار، ج۸، ص۲۵۰

۲

(مریم/ ۷۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ نَذَرُ الظَّالِمِینَ فِی‌ها جِثِیًّا یَعْنِی مَنْ فِی الْبِحَارِ إِذَا تَحَوَّلَتْ نِیرَاناً یَوْمَ الْقِیَامَهًْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَّنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیهَا جِثِیًّا؛ منظور از آن دریاهایی است که در روز قیامت تبدیل به آتش می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۰

بحار الأنوار، ج۸، ص۲۹۱/ القمی؛ ج۲، ص۵۲

۳

(مریم/ ۷۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ قَالَ تَعَالَی وَ نَذَرُ الظَّالِمِینَ فِی‌ها جِثِیًّا یَعْنِی فِی الْأَرْضِ إِذَا تَحَوَّلَتْ نِیرَاناً.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَّنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیهَا جِثِیًّا؛ منظور از آن زمینی است که تبدیل به آتش می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۰

بحار الأنوار، ج۸، ص۱۶۴/ القمی؛ ج۱، ص۲۳۰

۴

(مریم/ ۷۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجَهَنَّمِیِّینَ فَقَالَ کَانَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ یَخْرُجُونَ مِنْهَا فَیُنْتَهَی بِهِمْ إِلَی عَیْنٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّهًِْ تُسَمَّی عَیْنَ الْحَیَوَانِ فَیُنْضَحُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَائِهَا فَیَنْبُتُونَ کَمَا تَنْبُتُ الزَّرْعُ تَنْبُتُ لُحُومُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ وَ شُعُورُهُمْ.

امام صادق (محمّدبن‌مسلم گوید: از امام صادق (از جهنمیّان پرسیدم. فرمود: «امام باقر (فرمود: «از آن خارج می‌شوند و آن‌ها را به چشمه‌ای نزد درب بهشت که چشمه زندگانی نامیده می‌شود، می‌آورند و از آب آن بر روی آن‌ها پاشیده می‌شود؛ پس همانند روییدن کشتزار می‌رویند و گوشت و پوست و شعورشان می‌روید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۰

بحار الأنوار، ج۸، ص۳۶۰

آیه وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لِلَّذینَ آمَنُوا أَیُّ الْفَریقَیْنِ خَیْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ نَدِیًّا [73]

و هنگامی‌که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده می‌شود، کافران به مؤمنان می‌گویند: «کدام یک از [ما] دو گروه جایگاهش بهتر، و محفل انسش زیباتر است»؟!

۱

(مریم/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) دَعَا قُرَیْشاً إِلَی وَلَایَتِنَا فَنَفَرُوا وَ أَنْکَرُوا {فَ} قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قُرَیْشٍ لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ أَقَرُّوا لِأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ نَدِیًّا تَعْیِیراً مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُ رَدّاً عَلَیْهِمْ وَ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَهًِْ.

امام صادق (رسول خدا (قریش را به ولایت ما دعوت کرد، امّا آنان شانه‌ی خالی کردند و آن را انکار نمودند، قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا؛ یعنی کسانی که از قریش کافر شدند. لِلَّذِینَ آمَنُوا یعنی به کسانی که به ولایت امیرالمؤمنین (و ما اهل بیت اعتراف کردند، گفتند: أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدِیًّا؛ و این بیان حال ایشان است. و خداوند هم در جواب ایشان فرمود: وَ کَمْ أَهْلَکْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْن؛ یعنی نسل¬هایی از امّت‌های گذشته.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۰

الکافی؛ ج۱، ص۴۳۱/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۳۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۰۰/ نورالثقلین/ البرهان؛ «السابقهًْ» بدل «السالفه»

۲

(مریم/ ۷۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ أَحْسَنُ نَدِیًّا أی مَجلِساً.

ابن‌عبّاس (وَ أَحْسَنُ نَدِیًّا شما دارای بهترین موقعیّت و مقام و مجلس هستید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۰

بحار الأنوار، ج۹، ص۱۲۳

آیه وَ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَ رِءْیاً [74]

چه بسیار اقوامی را پیش از آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشان و هم ظاهرشان از آن‌ها بهتر بود.

۱

(مریم/ ۷۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (رحمة الله علیه) فِی قَوْلِهِ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَ رِءْیاً قَالَ عَنَی بِهِ الثِّیَابَ وَ الْأَکْلَ وَ الشُّرْبَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ کَمْ أَهْلَکْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَ رِئْیًا؛ منظور از رِئْیًا لباس‌ها و خوراک‌ها و نوشیدنی‌هاست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۴۵۵/ القمی؛ ج۲، ص۵۲/ نورالثقلین؛ «بتفاوت لفظی» / البرهان

۲

(مریم/ ۷۴)

الباقر (علیه السلام) - الْأَثَاثُ الْمَتَاعُ وَ رِءْیاً الْجَمَالُ وَ الْمَنْظَرُ (علیه السلام) الْحَسَنُ.

امام باقر (منظور از أَثَاثًا کالاست، امّا رِئْیًا به‌معنای زیبایی و قیافه‌ی نیکو است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۴۵۵/ القمی؛ ج۲، ص۵۲/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(مریم/ ۷۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - الْأَثَاثُ الْمَتَاعُ وَ زِینَهًُْ الدُّنْیَا وَ الرِّئْیُ الْمَنْظَرُ وَ الْهَیْئَهًُْ.

ابن‌عبّاس (أَثَاثًا لوازم زندگی و زینت دنیا است. رِئْیًا منظر و قیافه است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۰

البرهان

آیه قُلْ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً [75]

بگو: «آن‌ها که در گمراهی بوده‌اند، باید خداوند به آن‌ها مهلت دهد تا زمانی‌که وعده‌ی الهی را با چشم خود ببینند: یا مجازات [اين دنيا]، یا [عذاب] قیامت را! [و به‌زودى] خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدتر، و لشکرش ناتوان‌تر است»!

۱

(مریم/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام). . قُلْتُ قَوْلُهُ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا قَالَ کُلُّهُمْ کَانُوا فِی الضَّلَالَهًِْ لَا یُؤْمِنُونَ بِوَلَایَهًِْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ لَا بِوَلَایَتِنَا فَکَانُوا ضَالِّینَ مُضِلِّینَ فَیَمُدُّ لَهُمْ فِی ضَلَالَتِهِمْ وَ طُغْیَانِهِمْ حَتَّی یَمُوتُوا فَیُصَیِّرُهُمُ اللَّهُ شَرّاً مَکَاناً وَ أَضْعَفَ جُنْداً قُلْتُ قَوْلُهُ حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ فَهُوَ خُرُوجُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ هُوَ السَّاعَهًُْ فَسَیَعْلَمُونَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ مَا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ اللَّهِ عَلَی یَدَیْ قَائِمِهِ فَذَلِکَ قَوْلُهُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکاناً یَعْنِی عِنْدَ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ أَضْعَفُ جُنْدا.

امام صادق (ابوبصیر گوید: … به امام (عرض کردم: «سخن خداوند عزّوجلّ: مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا یعنی چه»؟ فرمود: «همه آن‌ها در ضلالت بودند و به ولایت امیر المؤمنین و ما ایمان نداشتند، گمراه و گمراه‌کننده بودند. خداوند گمراهی و سرکشی آن‌ها را گسترش داد تا بمیرند و بدون یار و یاور به بدترین جایگاه منتقل شوند». گفتم: «این آیه: حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً». فرمود: «امّا این قسمت آیه: حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ؛ منظور خروج قائم (است و همین معنی ساعت است، آن روز خواهند فهمید که از جانب خدا به وسیله حضرت مهدی (چه بر سر آن‌ها نازل شده، این است معنی آیه: مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکاناً؛ یعنی نزد قائم (».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۲

الکافی؛ ج۱، ص۴۳۱/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۳۲/ نورالثقلین؛ «بتفاوت لفظی»

۲

(مریم/ ۷۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ قَالَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (حَتَّی إِذا رَأَوْا مایُوعَدُونَ؛ مقصود قائم آل محمّد (و امیرالمؤمنین (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۲

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۸۹

۳

(مریم/ ۷۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - یَعْنِی مِنْ قَبْلِ أَنْ تَجِیءَ هَذِهِ الْآیَهًُْ وَ هَذِهِ الْآیَهًُْ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ إِنَّمَا یَکْتَفِی أُولُو الْأَلْبَابِ وَ الْحِجَی وَ أُولُو النُّهَی أَنْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ إِذَا انْکَشَفَ الْغِطَاءُ رَأَوْا ما یُوعَدُون.

امام علی (یعنی پیش از آنکه این آیه و نشانه بیاید. و این آیه طلوع آفتاب از مغرب آن است و جز این نیست که صاحبان عقل‌های خالص و خردهای مانع از ناشایست، و صاحبان عقول بازدارنده، اکتفاء به این می‌کنند که چون پرده برداشته شود آنچه را که وعده داده می‌شوند می‌ببیند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۲

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۳۸

۴

(مریم/ ۷۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَالَ عَلِیٌّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (رحمة الله علیه) فِی قَوْلِهِ حَتَّی إِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ قَالَ: الْعَذَابُ الْقَتْلُ وَ السَّاعَهًُْ الْمَوْتُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ امّا الْعَذابَ وَ امّا السَّاعَةَ؛ الْعَذاب؛ کشته‌شدن و السَّاعَة مرگ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۲

القمی؛ ج۲، ص۵۲

آیه وَ یَزیدُ اللهُ الَّذینَ اهْتَدَوْا هُدیً وَ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَواباً وَ خَیْرٌ مَرَدًّا [76]

و کسانی که پذیرای هدایت شوند، خداوند بر هدایتشان می‌افزاید؛ و آثار ماندگار شایسته‌ای که [از انسان] باقی می‌ماند، ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر، و عاقبتش نیکوتر است.

و کسانی که پذیرای هدایت شوند، خداوند بر هدایتشان می‌افزاید

۱ -۱

(مریم/ ۷۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) … قُلْتُ قَوْلُهُ وَ یَزِیدُ اللهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدیً قَالَ یَزِیدُهُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ هُدًی عَلَی هُدًی بِاتِّبَاعِهِمُ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حَیْثُ لَا یَجْحَدُونَهُ وَ لَا یُنْکِرُونَه.

امام صادق (ابوبصیر گوید: از امام صادق (در مورد این آیه: وَ یَزِیدُ اللهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدیً پرسیدم. فرمود: «یعنی خداوند در آن روز بر هدایت‌یافتگان به‌واسطه‌ی پیروی از قائم (که منکر او نشده‌اند، می‌افزاید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۲

الکافی؛ ج۱، ص۴۳۱/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۳۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۰۰

۱ -۲

(مریم/ ۷۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَزِیدُ اللهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدیً رَدٌّ عَلَی مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُص.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ یَزِیدُ اللهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدیً؛ این آیه‌ی شریفه گفتار کسانی را که معتقد هستند ایمان کم و زیاد نمی‌شود، باطل می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۴

بحار الأنوار، ج۶۶، ص۱۷۹

و آثار ماندگار شایسته‌ای که [از انسان] باقی می‌ماند

۲ -۱

(مریم/ ۷۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَالَ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ، عبارت از این ذکر¬هاست: سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَکْبَر.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۴

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۶۹/ القمی؛ ج۲، ص۵۲/ مستدرک الوسایل؛ ج۵، ص۳۲۵/ نورالثقلین

۲ -۲

(مریم/ ۷۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ الْآیَهًَْ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) هِیَ کَلِمَاتُ الْإِیمَانِ قِیلَ کَیْفَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ هِیَ إِیمَانُ الْمَلَائِکَهًِْ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ وَ عَزْرَائِیلَ قَالَ مَنْ قَالَهَا مُخْلِصاً یَکُونَ لَهُ بِعَدَدِ تَسْبِیحِهِمْ وَ تَحْمِیدِهِمْ وَ تَهْلِیلِهِمْ وَ تَکْبِیرِهِم.

پیامبر (درباره‌ی سخن خدای تعالی وَ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ… پیامبر (فرمود: «آن [گفتن] کلمات ایمان (سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَکْبَر) است». عرض شد: «چگونه‌ای رسول خدا (»؟ فرمود: «آن ایمان ملائکه، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل است». فرمود: «هرکس آن را خالصانه بگوید، برای او به تعداد تسبیح‌گفتن، حمدگفتن، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ گفتن و تکبیرگفتن آن‌ها خواهد بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۴

مستدرک الوسایل؛ ج۵، ص۳۲۷

۲ -۳

(مریم/ ۷۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام)، قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ: فَقَالَ: خُذُوا جُنَّتَکُمْ. فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، حَضَرَ عَدُوٌّ قَالَ: لَا، جُنَّتَکُمْ مِنَ النَّارِ. قَالَ: قُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ اللَّهُ أَکْبَرُ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهًَْ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ فَإِنَّهُنَّ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ مُقَدَّمَاتٌ مُنْجِیَاتٌ وَ مُعَقِّبَاتٌ، وَ هُنَّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّالِحَاتُ الْبَاقِیَاتُ.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: رسول خدا (فرمود: «سپرتان را بردارید». گفتند: «ای رسول خدا! دشمنی آمده است»؟ فرمود: «نه، ولکن سپر آتش را با خود بردارید». گفتند: «ای رسول خدا! سپر ما چیست»؟ فرمود: «سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَکْبَر؛ چون این‌ها روز قیامت می‌آیند و آن‌ها مقدّمات و مؤخّراتی دارند. و آن‌ها آثار ماندگار شایسته‌ای هستند که [از انسان] باقی می‌ماند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۴

الأمالی (للطوسی)، ص۶۷۷

۲ -۴

(مریم/ ۷۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ أَ تَرَوْنَ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَکُمْ مِنَ الْآنِیَهًِْ وَ الْمَتَاعِ أَ کُنْتُمْ تَرَوْنَهُ یَبْلُغُ السَّمَاءَ قَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ أَ فَلَا أَدُلُّکُمْ عَلَی شَیْءٍ أَصْلُهُ فِی الْأَرْضِ وَ فَرْعُهُ فِی السَّمَاءِ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ یَقُولُ أَحَدُکُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ الْفَرِیضَهًِْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّهًًْ فَإِنَّ أَصْلَهُنَّ فِی الْأَرْضِ وَ فَرْعَهُنَّ فِی السَّمَاءِ وَ هُنَّ یَدْفَعْنَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ التَّرَدِّیَ فِی الْبِئْرِ وَ مِیتَهًَْ السَّوْءِ وَ هُنَّ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: روزی پیامبر خدا (به اصحاب خود فرمود: «آیا شما می‌پندارید هرآنچه از ظروف و لباس و مایحتاج خانه که نزد خود دارید، اگر فراهم آورده و روی هم بریزید به آسمان می‌رسد»؟ عرض کردند: «نه، ای رسول خدا (». فرمود: «اگر یکی از شما بعد از نماز واجبش سی‌بار بگوید: سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَکْبَر پس ریشه‌ی آن «کلمات أربع» در زمین است و شاخه و برگش در آسمان، و آن کلمات سوختن و غرق‌شدن و ویرانی، و سرنگون‌شدن در چاه و مرگ بد را از شخص باز می‌دارد، و آن‌ها کردار شایسته‌ی پایدارند که ثمره‌ی آن تا أبد باقی خواهد ماند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۴

معانی الأخبار، ص۳۲۴

۲ -۵

(مریم/ ۷۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِرَجُلٍ یَغْرِسُ غَرْساً فِی حَائِطٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَ قَالَ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی غَرْسٍ أَثْبَتَ أَصْلًا وَ أَسْرَعَ إِینَاعاً وَ أَطْیَبَ ثَمَراً وَ أَبْقَی قَالَ بَلَی فَدُلَّنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِنَّ لَکَ إِنْ قُلْتَهُ بِکُلِّ تَسْبِیحَهًٍْ عَشْرَ شَجَرَاتٍ فِی الْجَنَّهًِْ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاکِهَهًِْ وَ هُنَّ مِنَ الْبَاقِیَاتِ الصَّالِحَات.

پیامبر (رسول خدا (از کنار مردی گذر کرد که در باغش درخت می‌کاشت؛ پس آن حضرت (نزد او ایستاد و فرمود: «آیا تو را بر کشت درختی که ریشه‌اش پا برجاتر و میوه‌هایش زودرس‌تر و بهتر و پاینده‌تر باشد، راهنمایی نکنم»؟ عرض کرد: «چرا، مرا رهنمایی فرما! ای رسول خدا (». فرمود: «هنگام صبح و شام بگو: سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَکْبَر زیرا اگر آن را بگویی به شماره‌ی هر تسبیحی (هریک مرتبه) ده درخت در بهشت داری [که هر درختی از آن‌ها نوعی] از انواع میوه‌ها را [می‌دهد] و آن‌ها از کارهای شایسته و پاینده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۴

الکافی، ج۲، ص ۵۰۶

۲ -۶

(مریم/ ۷۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَرَّ عِیسَی‌بْنُ‌مَرْیَمَ (علیه السلام) بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ فَکَانَ صَاحِبُهُ یُعَذَّبُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ یَا رُوحَ اللَّهِ إِنَّهُ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَغَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ ابْنُهُ قَالَ وَ قَالَ عِیسَی‌بْنُ‌مَرْیَمَ (علیه السلام) لِیَحْیَی‌بْنِ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) إِذَا قِیلَ فِیکَ مَا فِیکَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ذَنْبٌ ذُکِّرْتَهُ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ مِنْهُ وَ إِنْ قِیلَ فِیکَ مَا لَیْسَ فِیکَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا حَسَنَهًٌْ کُتِبَتْ لَکَ لَمْ تَتْعَبْ فِیهَا.

پیامبر (رسول خدا (فرمود: «عیسی (از کنار قبری گذشت که صاحبش را عذاب می‌کردند و سال دیگر بر آن گذشت و عذاب نداشت، عرض کرد: «پروردگارا! پارسال به از کنار این قبر می‌گذشتم درحالی‌که صاحبش در عذاب بود و امسال عذابی ندارد». خدا به او وحی کرد: «ای روح اللَّه! فرزند صالحی داشت که بالغ شده و راهی را مرمّت کرد و یتیمی را پناه داد او را به خاطر کار پسرش آمرزیدم». عیسی‌بن‌مریم (به یحیی (فرمود: «اگر از عیبی که داری بگویند، گناهت را به یادت آورده‌اند؛ از آن گناه از خدا آمرزش بخواه! و اگر به تو تهمت عیبی زنند حسنه‌ای برایت نوشته می‌شود که برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیده‌ای».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۶

الأمالی (للصدوق)، ص ۵۱۲

آیه أَ فَرَأَیْتَ الَّذی کَفَرَ بِآیاتِنا وَ قالَ لَأُوتَیَنَّ مالاً وَ وَلَداً [77]

آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد، و گفت: «ثروت و فرزند فراوانی به من داده خواهد شد»؟!

سبب نزول

۱

(مریم/ ۷۷)

الباقر (علیه السلام) - فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُود عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ أَ فَرَأَیْتَ الَّذِی کَفَرَ بِآیاتِنا وَ قالَ لَأُوتَیَنَّ مالًا وَ وَلَداً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَاص‌بْنَ‌وَائِلِ‌بْنِ‌هِشَامٍ الْقُرَشِیَّ ثُمَّ السَّهْمِیَّ وَ هُوَ أَحَدُ الْمُسْتَهْزِءِینَ وَ کَانَ لِخَبَّابِ‌بْنِ‌الْأَرَتِّ عَلَی الْعَاصِ‌بْنِ‌وَائِلٍ حَقٌّ فَأَتَاهُ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْعَاصُ: أَ لَسْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ فِی الْجَنَّهًِْ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهًَْ وَ الْحَرِیرَ قَالَ بَلَی قَالَ فَمَوْعِدُ مَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ الْجَنَّهًُْ فَوَ اللَّهِ لَأُوتَیَنَّ فِیهَا خَیْراً مِمَّا أُوتِیتُ فِی الدُّنْیَا کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا الضِّدُّ الْقَرِینُ الَّذِی یَقْتَرِنُ بِهِ.

امام باقر (در روایت ابوجارود آمده است: امام باقر (در مورد آیه: أَ فَرَأَیْتَ الَّذِی کَفَرَ بِآیَاتِنَا وَ قَالَ لَأُوتَیَنَّ مَالًا وَ وَلَدًا فرمود: «سبب نزول این آیه این است که عاص‌بن‌وائل قرشی سهمی که یکی از کسانی بود که قرآن را به تمسخر می‌گرفت، به خبّاب‌بن‌اَرَت بدهکار بود. خبّاب نزد عاص آمد و بدهی خود را مطالبه نمود. عاص به او گفت: «آیا شما عقیده ندارید که در بهشت، طلا و نقره و حریر وجود دارد»؟ او گفت: «چرا». عاص گفت: «پس وعده‌ی من و تو در بهشت، چرا که به خدا سوگند یاد می‌کنم که در آنجا از جمله نعمت‌هایی که در دنیا برخوردار هستم، بهره¬مند خواهم بود». خداوند دراین‌باره می‌فرماید: کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا»، ضدّ یعنی همراه و قرینی که کسی را با او مقایسه می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۶

القمی؛ ج۲، ص۵۴/ البرهان؛ «بتفاوت لفظی»

۲

(مریم/ ۷۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - بَاعَ خَبَّابُ‌بْنُ‌الْأَرَتِّ سُیُوفاً مِنَ الْعَاصِ‌بْنِ‌وَائِلٍ فَجَاءَهُ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ یَزْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّ فِی الْجَنَّهًِْ مَا ابْتَغَی أَهْلُهَا مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّهًٍْ وَ ثِیَابٍ وَ خَدَمٍ قَالَ بَلَی قَالَ فَأَنْظِرْنِی أَقْضِکَ هُنَاکَ حَقَّکَ فَوَ اللَّهِ لَا تَکُونُ هُنَالِکَ وَ أَصْحَابُکَ عِنْدَ اللَّهِ آثَرُ مِنِّی فَنَزَلَ أَ فَرَأَیْتَ الَّذِی کَفَرَ بِآیاتِنا إِلَی قَوْلِهِ فَرْداً.

ابن‌عبّاس (خبّاب‌بن‌أرتّ شمشیرهایی به عاص‌بن‌وائل فروخت و نزد او آمد [طلب خود را] از او مطالبه می‌کرد. گفت: «آیا محمّد (گمان نمی‌کند که اهل بهشت هرچه بخواهند از طلا، نقره، لباس‌ها و خادمان در آن است»؟! گفت: «بله». گفت: «پس به من مهلت بده آنجا حقّ تو را بپردازم؛ به خدا سوگند آنجا نزد خداوند تو و اصحابت از من برتر نیستید». در نتیجه نازل شد: أَ فَرَأَیْتَ الَّذِی کَفَرَ بِآیاتِنا وَ قالَ لَأُوتَیَنَّ مالاً وَ وَلَداً، أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً، کَلاَّ سَنَکْتُبُ ما یَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا، وَ نَرِثُهُ ما یَقُولُ وَ یَأْتینا فَرْداً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۶

بحار الأنوار، ج۱۸، ص۱۹۹

آیه أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً [78]

آیا او از غیب آگاه گشته، یا نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی گرفته است؟!

آیه کَلاَّ سَنَکْتُبُ ما یَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا [79]

هرگز چنین نیست! ما به‌زودی آنچه را می‌گوید می‌نویسیم و عذاب را برای او مستمر می‌سازیم!

۱

(مریم/ ۷۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَ عَلِمَ الْغَیْبَ حَتَّی یَعْلَمَ أَ هُوَ فِی الْجَنَّهًِْ أَمْ لَا.

ابن‌عبّاس (آیا غیب را دانسته تا اینکه بداند که آیا او در بهشت است یا نه؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۸

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۵۶

۲

(مریم/ ۷۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَمْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ فَیَرْحَمَهُ اللَّهُ بِهَا.

ابن‌عبّاس (یا اینکه لَا إِلَهَ إِلَّا الله» گفته است تا اینکه به سبب آن خداوند متعال به او رحم کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۸

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۵۶

آیه وَ نَرِثُهُ ما یَقُولُ وَ یَأْتینا فَرْداً [80]

آنچه را او می‌گوید [از اموال و فرزندان]، از او به ارث می‌بریم، و تنها نزد ما خواهد آمد.

۱

(مریم/ ۸۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ نَرِثُهُ مَا یَقُولُ أَیْ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ بِإِهْلَاکِنَا إِیَّاهُ وَ إِبْطَالِ مُلْکِهِ.

ابن‌عبّاس (وَ نَرِثُهُ ما یَقُولُ؛ یعنی آنچه از مال و فرزند نزد اوست، با نابودکردن آن و باطل‌نمودن مالکیّتش [از او به ارث می‌بریم].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۸

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۵۶

آیه وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا [81]

و آنان غیر از خدا، معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه‌ی عزّتشان باشد. [چه پندار خامى]!

۱

(مریم/ ۸۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ أَیْ یَکُونُ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ اتَّخَذُوهُمْ آلِهَهًًْ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَلَیْهِمْ ضِدّاً یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ یَتَبَرَّءُونَ مِنْهُمْ وَ مِنْ عِبَادَتِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ ثُمَّ قَالَ لَیْسَ الْعِبَادَهًُْ هِیَ السُّجُودَ وَ لَا الرُّکُوعَ إِنَّمَا هِیَ طَاعَهًُْ الرِّجَالِ مَنْ أَطَاعَ الْمَخْلُوقَ فِی مَعْصِیَهًِْ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَه.

امام صادق (ابوبصیر نقل می‌کند: امام صادق (در مورد آیه: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ آلِهَةً لِّیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا\* کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا فرمود: «یعنی در روز قیامت، این‌هایی را که [کافران] به‌جای خدا، اله‌های خود برگزیدند، مخالف آنان می‌شوند، و از آنان و عبادتشان بیزاری می‌جویند». در ادامه فرمود: «عبادت تنها به‌جای آوردن رکوع و سجود نیست، بلکه فرمانبرداری از مردم نیز عبادت است؛ و هرکس در قبال نافرمانی از خداوند، از مخلوقی فرمانبرداری کند، در واقع او را پرستیده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۸

بحار الأنوار، ج۶۹، ص۹۴/ القمی؛ ج۲، ص۵۵/ البرهان؛ «فی الرکوع و لا السجود» بدل «هی سجود و لا الرکوع» / نورالثقلین

آیه کَلاَّ سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا [82]

هرگز چنین نیست! به‌زودی [معبودهايشان] منکر عبادت آنان خواهند شد؛ و بر ضدّ آن‌ها گواهی می‌دهند.

۱

(مریم/ ۸۲)

الباقر (علیه السلام) - فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُود عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ أَ فَرَأَیْتَ الَّذِی کَفَرَ بِآیاتِنا وَ قالَ لَأُوتَیَنَّ مالًا وَ وَلَداً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَاص‌بْنَ‌وَائِلِ‌بْنِ‌هِشَامٍ الْقُرَشِیَّ ثُمَّ السَّهْمِیَّ هُوَ أَحَدُ الْمُسْتَهْزِءِینَ وَکَانَ لِخَبَّابِ‌بْنِ‌الْأَرَتِّ عَلَی الْعَاصِ‌بْنِ‌وَائِلٍ حَقٌّ فَأَتَاهُ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْعَاصُ: أَ لَسْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ فِی الْجَنَّهًِْ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهًَْ وَ الْحَرِیرَ قَالَ بَلَی قَالَ فَمَوْعِدُ مَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ الْجَنَّهًُْ فَوَ اللَّهِ لَأُوتَیَنَّ فِیهَا خَیْراً مِمَّا أُوتِیتُ فِی الدُّنْیَا کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا الضِّدُّ الْقَرِینُ الَّذِی یَقْتَرِنُ بِهِ.

امام باقر (در روایت ابوجارود آمده است: امام باقر (در مورد آیه: أَ فَرَأَیْتَ الَّذِی کَفَرَ بِآیَاتِنَا وَ قَالَ لَأُوتَیَنَّ مَالًا وَ وَلَدًا؛ فرمود: «سبب نزول این آیه این است که عاص‌بن‌وائل قرشی سهمی که یکی از کسانی بود که قرآن را به تمسخر می‌گرفت، به خبّاب‌بن‌اَرَت بدهکار بود. خبّاب نزد عاص آمد و بدهی خود را مطالبه نمود. عاص به او گفت: «آیا شما عقیده ندارید که در بهشت، طلا و نقره و حریر وجود دارد»؟ او گفت: «چرا». عاص گفت: «پس وعده‌ی من و تو در بهشت، چرا که به خدا سوگند یاد می‌کنم که در آنجا از جمله نعمت‌هایی که در دنیا برخوردار هستم، بهره‌مند خواهم بود. خداوند دراین‌باره می‌فرماید: کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا، ضد یعنی همراه و قرینی که کسی را با او مقایسه می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۳۸

القمی؛ ج۲، ص۵۴

آیه أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیاطینَ عَلَی الْکافِرینَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا [83]

آیا ندیدی که ما شیاطین را به‌سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیداً تحریک کنند؟!

۱

(مریم/ ۸۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - نَزَلَتِ الْآیَهًُْ فِی مَانِعِی الْخُمُسِ وَ الزَّکَاهًِْ وَ الْمَعْرُوفِ، یَبْعَثُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ سُلْطَاناً أَوْ شَیْطَاناً فَیُنْفِقُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاهًِْ وَ الْخُمُسِ فِی غَیْرِ طَاعَهًِْ اللَّهِ ثُمَّ یُعَذِّبُهُ عَلَی ذَلِکَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (این آیه در مورد استنکاف‌کنندگان از خمس و زکات و کارهای نیک نازل شده است. و خداوند، سلطان یا شیطانی را به‌سوی آنان می‌فرستد و او هم مقدار مبلغی را که باید در راه زکات و خمس خرج می¬کرد، درعدم فرمانبرداری از خداوند خرج می‌کند و خداوند به خاطر این کار او را عذاب می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۰

القمی؛ ج۲، ص۵۳/ البرهان/ نورالثقلین؛ «و الخمس» محذوف

۲

(مریم/ ۸۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیاطِینَ عَلَی الْکافِرِینَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا قَالَ: لَمَّا طَغَوْا فِیهَا وَ فِی فِتْنَتِهَا وَ فِی طَاعَتِهِمْ مَدٌّ لَهُمْ فِی طُغْیانِهِمْ وَ ضَلَالِهِمْ أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ شَیَاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا أَیْ تَنْخَسُهُمْ نَخْساً وَ تَحُضُّهُمْ عَلَی طَاعَتِهِمْ وَ عِبَادَتِهِمْ فَقَالَ اللَّهِ فَلا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا أَیْ فِی طُغْیانِهِمْ وَ فِتَنِهِِمْ وَ کُفْرِهِمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَی الْکَافِرِینَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا؛ هنگامی‌که کافران در دنیا و در آزمایش‌های آن و در فرمانبرداریشان به سرکشی پرداختند، خداوند در سرکشی و گمراهیشان به آنان مهلت داد و شیطان‌های جن و انس را به‌سراغشان فرستاد. تَؤُزُّهُمْ أَزًّا؛ یعنی آنان را تشویق و تحریک می‌کنند که آنان را فرمانبرداری و عبادت کنند. خداوند فرموده است: لَا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا؛ یعنی در سرکشی و آزمایش‌ها و کفرشان به آن‌ها مهلت دادیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۰

القمی؛ ج۲، ص۵۵/ البرهان

۳

(مریم/ ۸۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - تَؤُزُّهُمْ أَزًّا أَیْ تُزْعِجُهُمْ إِزْعَاجاً مِنَ الطَّاعَهًِْ إِلَی الْمَعْصِیَهًِْ.

ابن‌عبّاس (تَؤُزُّهُمْ أَزًّا؛ تا آن‌ها را کاملاً از طاعت به‌سوی گناه برانند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۰

بحار الأنوار، ج۶۰، ص۱۸۰

آیه فَلا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا [84]

پس درباره‌ی آنان شتاب مکن؛ ما آن‌ها [و اعمالشان] را به‌دقّت شماره می‌کنیم.

۱

(مریم/ ۸۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَالَ اللهُ فَلا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا أَی فِی طُغْیَانِهِمْ وَ فِتَنِهِمْ وَ کُفْرِهِمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (خداوند فرموده است: فلَا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا یعنی در سرکشی و آزمایش‌ها و کفرشان به آن‌ها مهلت دادیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۰

القمی؛ ج۲، ص۵۵

۲

(مریم/ ۸۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَال: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَوْلُ اللَّهِ عزّوجلّ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا قَالَ مَا هُوَ عِنْدَکَ قُلْتُ عَدَدُ الْأَیَّامِ قَالَ إِنَّ الْآبَاءَ وَ الْأُمَّهَاتِ یُحْصُونَ ذَلِکَ لَا وَ لَکِنَّهُ عَدَدُ الْأَنْفَاسِ.

امام صادق (عبدالأعلی گوید: به امام صادق (گفتم: «کتاب خدا که می‌گوید: إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا چه منظوری دارد»؟ امام (فرمود: «نظر تو در این‌باره چیست»؟ عرض کردم: «شمارش روزهای عمر است که پایان بپذیرد و مهلت زندگی به سر آید». امام (گفت: «پدران و مادران نیز تاریخ تولّد را ثبت می‌کنند و زندگی فرزندان خود را با تعیین روز و ماه و سال به خاطر دارند؛ نه! منظور کتاب خدا، شمارش ایّام عمر نیست، بلکه شمارش نفس‌ها است که چند نفس دیگر از عمر او باقی مانده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۰

الکافی؛ ج۳، ص۲۵۹/ بحار الأنوار، ج۶، ص۱۴۵/ القمی؛ ج۲، ص۵۳/ نورالثقلین

۳

(مریم/ ۸۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) عَنْ أَبِیه عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا قَالَ (علیه السلام) الْأَنْفَاسَ کَمْ نَفَسٍ لَهُمْ فِی دَارِ الدُّنْیَا قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یَعُدُّ أَنْفَاسَکَ وَ یَتَّبِعُ آثَارَکَ فَلَوْ أَجَّلَکَ وَ

انْقَطَعَتْ مِنَ الدُّنْیَا مُدَّتُکَ نَزَلَ بِکَ مَلَکُ الْمَوْتِ فَلَا یَقْبَلُ بَدِیلًا وَ لَا یَأْخُذُ کَفِیلًا وَ لَا یَدَعُ صَغِیراً وَ لَا کَبِیراً.

امام علی (امام باقر (از پدرانش از علیّ‌بن‌ابی‌طالب (روایت کرده است: که از ایشان درباره‌ی سخن خدای تبارک‌وتعالی: إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً سؤال شد. فرمود: «نفَس‌ها را [می‌شمارد که] در دنیا چقدر نفس می‌کشند». و نیز علی (فرمود: «فرشته‌ی مرگ، نفس‌هایت را می‌شمارد و آثار و نشانه‌هایت را دنبال می‌کند؛ پس اگر برای تو مدّتی معیّن کند و مدّتت از دنیا به سر آید، فرشته مرگ به خاطر تو فرود می‌آید و جایگزینی قبول نمی‌کند و کفیل و ضامنی نمی‌پذیرد و کوچک و بزرگی را رها نمی‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۰

الجعفریات؛ ص۲۳۹

۴

(مریم/ ۸۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَلَا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا مَعْنَاهُ فَلْتَطِبْ نَفْسُکَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمُ الْعَذابَ فَإِنَّ مُدَّهًَْ بَقَائِهِمْ قَلِیلَهًٌْ فَإِنَّا نَعُدُّ لَهُمْ الْأَیَّامَ وَ السِّنِینَ وَ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْعَدِّ فَکَأَنَّهُ قَدْ نَفِدَ.

امام علی (فَلا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، معنایش این است که: ای محمّد (! خاطرت آسوده باشد و برای عذاب آن‌ها عجله نداشته باش، زیرا مدّت باقی‌ماندن آن‌ها [در این جهان] کوتاه است و ما «روزها و سال‌ها» را برای [فرارسیدن زمان مرگ] آن‌ها می‌شماریم و چیزی که قابل شمارش باشد، گویا تمام شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۲

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۵۹

۵

(مریم/ ۸۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - لَقَدْ طَالَ یَا ابْنَ‌عَبَّاسٍ فِکْرِی وَ هَمِّی وَ تَجَرُّعِی غُصَّهًًْ بَعْدَ غُصَّهًٍْ لِأَمْرٍ أَوْ قَوْمٍ عَلَی مَعَاصِی اللَّهِ وَ حَاجَتُهُمْ إِلَیَّ فِی حُکْمِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ حَتَّی إِذَا أَتَاهُمْ مِنَ الدُّنْیَا أَظْهَرُوا الْغِنَی عَنِّی، کَأَنْ لَمْ یَسْمَعُوا اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمُ احْتَاجُوا إِلَیَّ وَ لَقَدْ غَنِیتُ عَنْهُمْ أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها فَمَضَی مَنْ مَضَی قَالٍ عَلَیَّ بِضِغْنِ الْقُلُوبِ وَ أَوْرَثَهَا الْحِقْدَ عَلَیَّ، وَ مَا ذَاکَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ طَاعَتِهِ فِی قَتْلِ الْأَقَارِبِ مُشْرِکِینَ فَامْتَلَوْا غَیْظاً وَ اعْتِرَاضاً، وَ لَوْ صَبَرُوا فِی ذَاتِ اللَّهِ لَکَانَ خَیْراً لَهُمْ، قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَأَبْطَنُوا مِنْ تَرْکِ الرِّضَا بِأَمْرِ اللَّهِ، مَا أَوْرَثَهُمُ النِّفَاقَ، وَ أَلْزَمَهُمْ بِقِلَّهًِْ الرِّضَا الشَّقَاءَ وَ قَالَ اللَّهُ عزّوجلّ فَلا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا.

امام علی ([امام علی (خطاب به ابن‌عبّاس (فرمود:] ابن عباس! فکر و نگرانی و اندوه و غصّه و خوردن پی در پی من به خاطر امر یا قومی که مشغول گناه هستند و نسبت به امور حلال و حرام نیازمند من هستند، به طول انجامید، و چون دنیا به آن‌ها اقبال کند، از من اظهار بی¬نیازی می¬کنند؛ مثل اینکه این سخن خداوند را نشنیده¬اند که می¬فرماید: در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان- که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمی، همگی از شیطان پیروی می‌کردید [و گمراه می‌شدید]. (نساء/۸۳)، و آن‌ها می¬دانستند که به من احتیاج دارند و من از آن‌ها بی¬نیاز بودم؛ بر دلهایشان قفل نهاده شده است (محمّد/۲۴)؟ و تعداد زیادی کشته شدند که بازماندگانشان را نسبت به من دشمن کرد و کینه را در دل آن‌ها به ارث گذاشت، و این عمل من فقط به خاطر اطاعت از خداوند بود که خویشاوندان آن‌ها را کشتم و آن‌ها در پی آن از خشم و اعتراض مالامال شدند، و اگر برای خدا صبر پیشه می¬کردند، برای آن‌ها بهتر بود. خداوند عزّوجلّ می¬فرماید: هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند (مجادله/۲۲) وعدم رضایت به امرالهی، نفاق را در دل آن‌ها به امانت گذاشت و شقاوت، آن‌ها را به نارضایتی ملزم کرد. خداوند عزوجل می¬فرماید: فَلا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۲

بحار الأنوار، ج۲۹، ص۵۵۲/ الیقین؛ ص۳۲۱؛ «الشقاق» بدل «الشقا»

آیه یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقینَ إِلَی الرَّحْمنِ وَفْداً [85]

در آن روز که پرهیزگاران را به‌صورت گروهی به‌سوی خداوند رحمان [و پاداش‌هاى او] محشور می‌کنیم.

در آن روز که پرهیزگاران را به‌صورت گروهی به‌سوی خداوند رحمان [و پاداش‌های او] محشور می‌کنیم

۱ -۱

(مریم/ ۸۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلَ عَلِیٌّ (علیه السلام) رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَنْ تَفْسِیرِ قَوْلِهِ یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ الْآیَهًَْ قَالَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) إِنَّ الْوَفْدَ لَا یَکُونُونَ إِلَّا رُکْبَاناً أُولَئِکَ رِجَالٌ اتَّقَوُا اللَّهَ فَأَحَبَّهُمُ اللَّهُ وَ اخْتَصَّهُمْ وَ رَضِیَ أَعْمَالَهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ الْمُتَّقِینَ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّهًَْ وَ بَرَأَ النَّسَمَهًَْ إِنَّهُمْ لَیَخْرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ وَ بَیَاضُ وُجُوهِهِمْ کَبَیَاضِ الثَّلْجِ عَلَیْهِمْ ثِیَابٌ بَیَاضُهَا کَبَیَاضِ اللَّبَنِ عَلَیْهِمْ نِعَالُ الذَّهَبِ شِرَاکُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ یَتَلَأْلَأُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِکَهًَْ لَتَسْتَقْبِلَنَّهُمْ

بِنُوقٍ مِنَ الْعِزَّهًِْ عَلَیْهَا رَحَائِلُ الذَّهَبِ مُکَلَّلَهًًْ بِالدُّرِّ وَ الْیَاقُوتِ وَ جِلَالُهَا الْإِسْتَبْرَقُ وَ السُّنْدُسُ وَ خِطَامُهَا جُدُلُ الْأُرْجُوَانِ وَ زِمَامُهَا مِنْ زَبَرْجَدٍ فَتَطِیرُ بِهِمْ إِلَی الْمَجْلِسِ {الْمَحْشَرِ} مَعَ کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَلْفُ مَلَکٍ مِنْ قُدَّامِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ یَزُفُّونَهُمْ زَفّاً حَتَّی یَنْتَهُوا بِهِمْ إِلَی بَابِ الْجَنَّهًِْ الْأَعْظَمِ وَ عَلَی بَابِ الْجَنَّهًِْ شَجَرَهًٌْ الْوَرَقَهًُْ مِنْهَا تَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِائَهًُْ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ وَ عَنْ یَمِینِ الشَّجَرَهًِْ عَیْنٌ مُطَهِّرَهًٌْ مُزَکِّیَهًٌْ قَالَ فَیُسْقَوْنَ مِنْهَا شَرْبَهًًْ فَیُطَهِّرُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْحَسَدِ وَ یُسْقِطُ مِنْ أَبْشَارِهِمُ الشَّعْر. . فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ هَؤُلَاءِ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ رَسُولُ اللَّه هَؤُلَاءِ شِیعَتُکَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) وَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمنِ وَفْداً عَلَی الرَّحَائِلِ وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلی جَهَنَّمَ وِرْداً.

پیامبر (از امام صادق (روایت شده: امام علی (از پیامبر (در مورد آیه: یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمَنِ وَفْدًا سؤال کرد. ایشان فرمود: «ای علی (! همانا کلمه‌ی وَفْد در مورد گروهی به کار می‌رود که سواره باشند. اینان افرادی هستند که تقوای خداوند را پیشه کردند و خداوند عزّوجلّ نیز دوستدار آنان گشت و آنان را خاص گرداند و از کارهایشان خشنود گشت و آنان را پرهیزگاران نام نهاد». سپس به او فرمود: «ای علی (! قسم به خدایی که دانه را شکافت و خلایق را آفرید، آنان از قبرهایشان بیرون می‌آیند و فرشتگان با ناقه‌هایی اصیل به استقبال آنان می‌آیند که زین‌هایی دارند

از طلا که با مروارید و یاقوت مزیّن گشته و پالان‌هایی دارند از حریر و پرنیان بافته و افساری که از ارغوان فراهم آمده است. این ناقه¬ها آنان را به‌سوی صحرای محشر به پرواز در می‌آورند و به همراه هریک از آنان هزار فرشته است که از جلو و راست و چپ او را احاطه کرده‌اند تا اینکه آنان را به در بزرگ بهشت می‌رسانند. در برابر در بهشت، درختی است که یک برگ آن هزار نفر را سایه می‌دهد و در سمت راست درخت چشمه‌ای است [که انسان را] پاک می‌کند و طاهر می‌گرداند». و نیز آن حضرت فرمود: «بهشتیان جرعه‌ای از آن می‌نوشند و خداوند با آن قلب‌هایشان را از حسد پاک گردانده و مو را از گونه‌هایشان می‌زداید. سپس امام علی (پرسید: «ای رسول خدا! این‌ها کیستند»؟ آن حضرت (فرمود: «ای علی (! اینان شیعیان تو و افراد مخلص به ولایت تو هستند و تو پیشوای آن‌ها هستی و این بیان آیه: یَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمَنِ وَفْدًا است؛ یعنی ما پرهیزگاران را گروه‌گروه، سوار بر مرکب به‌سوی خداوند رحمان محشور می‌گردانیم. وَنَسُوقُ المُجْرِمِینَ إِلَی جَهَنَّمَ وِرْدًا؛ و مجرمان را با حال تشنگی به‌سوی دوزخ می‌رانیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۲

الکافی؛ ج۸، ص۹۵؛ «فقال علی (فی هولاء… جهنم وردا» محذوف/ بحار الأنوار، ج۷، ص۱۷۲

۱ -۲

(مریم/ ۸۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَمَّادِ‌بْنِ‌عُثْمَانَ وَ غَیْرِه عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمنِ وَفْداً قَالَ یُحْشَرُونَ عَلَی النَّجَائِبِ.

امام صادق (حمّادبن‌عثمان از امام صادق (درباره‌ی سخن خدای عزّوجلّ: یَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمانِ وَفْداً نقل می‌کند که فرمود: «بر روی مرکب‌های نفیس و خوب محشور می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۴

بحار الأنوار، ج۷، ص۱۸۴/ المحاسن؛ ج۱، ص۱۸۰/ نورالثقلین

۱ -۳

(مریم/ ۸۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمنِ وَفْداً إِلَی الرَّحْمَنِ أَیْ إِلَی جَنَّتِهِ وَ دَارِ کَرَامَتِهِ وُفُوداً وَ جَمَاعَاتٍ.

امام علی (یَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمانِ وَفْداً، إِلَی الرَّحْمانِ یعنی به‌سوی بهشت و خانه‌ی کرامتش دسته‌دسته و گروه‌گروه [محشور می‌شوند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۴

بحار الأنوار، ج۷، ص۱۴۸

ولایت

۱

(مریم/ ۸۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَا أَوَّلُ وَافِدٍ عَلَی الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ کِتَابُهُ وَ أَهْلُ بَیْتِی ثُمَّ أُمَّتِی ثُمَ أَسْأَلُهُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ بِأَهْلِ بَیْتِی.

پیامبر (رسول خدا (فرمود: «من نخستین کسی هستم که روز قیامت بر خدای عزیز جبّار با کتابش و اهل بیتم وارد خواهم شد، سپس امّتم [وارد می‌شوند]؛ و از آن‌ها خواهم پرسید: چه کردید با کتاب خدا و اهل بیت من»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۴

نورالثقلین

۲

(مریم/ ۸۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ فِیهِمْ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِذَا بَعَثَ النَّاسَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ یَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ بَیَاضُ وُجُوهِهِمْ کَبَیَاضِ الثَّلْجِ عَلَیْهِمْ ثِیَابٌ بَیَاضُهَا کَبَیَاضِ اللَّبَنِ وَ عَلَیْهِمْ نِعَالٌ مِنْ ذَهَبٍ، شِرَاکُهَا وَ اللَّهِ مِنْ نُورٍ یَتَلَأْلَأُ، فَیُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مِنْ نُورٍ عَلَیْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ قَدْ وُشِّحَتْ بِالزَّبَرْجَدِ وَ الْیَاقُوتِ أَزِمَّهًُْ نُوقِهِمْ سَلَاسِلُ الذَّهَبِ فَیَرْکَبُونَهَا حَتَّی یَنْتَهُوا إِلَی الْجِنَانِ وَ النَّاسُ یُحَاسَبُونَ وَ یَغْتَمُّونَ وَ یَهْتَمُّونَ وَ

هُمْ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ هُمْ شِیعَتُکَ وَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمنِ وَفْداً قَالَ عَلَی النَّجَائِبِ.

پیامبر (از امام باقر (روایت است: رسول خدا (درحالی گروهی از اصحابش که در بین آن‌ها علیّ‌بن‌ابی‌طالب (بود نزد او بودند، فرمود: «خدای تعالی هنگامی‌که روز قیامت مردم را برانگیزد، گروهی از قبرهایشان بیرون می‌آیند که سفیدی صورتشان مانند سفیدی برف است؛ بر روی آن‌ها لباس‌هایی است که سفیدی آن مانند شیر است و کفش‌هایی از طلا پوشیده‌اند که بندش به خدا سوگند از نوری است که می‌درخشد؛ پس شترهایی از نور برایشان آورده می‌شود که بر روی آن‌ها جهازهایی از طلا است؛ حمایل‌هایی از زمرّد و یاقوت بر آن‌ها بسته شده است؛ مهار شترانشان سلسله‌های طلا است. بر آن‌ها سوار می‌شوند تا به بهشت برسند و مردم محاسبه می‌شوند و غم‌زده و محزون هستند و آن‌ها می‌خورند و می‌آشامند». امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (پرسید: «آن‌ها چه کسانی هستندای رسول خدا (»! فرمود: «آن‌ها شیعیان تو هستند و تو امامشان هستی و آن سخن خدای تعالی است: یَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمانِ وَفْداً؛ فرمود: [یعنی] بر روی مرکب‌های نجیب و نفیس».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۴

بحار الأنوار، ج۷، ص۱۹۴/ فرات الکوفی؛ ص۲۴۷

۳

(مریم/ ۸۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَخْرُجُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ بَیَاضُ وُجُوهِهِمْ کَبَیَاضِ الثَّلْجِ عَلَیْهِمْ ثِیَابٌ بَیَاضُهَا کَبَیَاضِ اللَّبَنِ عَلَیْهِمْ نِعَالٌ مِنْ ذَهَبٍ شِرَاکُهَا مِنْ زَبَرْجَدٍ فَیُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مِنْ نُورٍ عَلَیْهَا رَحَائِلُ مِنْ ذَهَبٍ أَزِمَّتُهَا مِنْ زَبَرْجَدٍ فَیَرْکَبُونَ حَتَّی یَنْتَهُونَ إِلَی الرَّحْمَنِ وَ النَّاسُ فِی الْمُحَاسَبَهًِْ یَغْتَمُّونَ وَ یَهْتَمُّونَ وَ هَؤُلَاءِ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ هَؤُلَاءِ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَرَبَ عَلَی مَنْکِبِ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالَ هَؤُلَاءِ شِیعَتُکَ وَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمنِ وَفْداً.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: حضرت رسول (به علی (فرمود: «یا علی (روز قیامت جمعی از قبرهای خود با صورت‌های سفید همچون برف و لباس‌های سفید همچون شیر بیرون می‌آیند، کفش‌هایی از طلا به پا دارند که بندهای آن از لؤلؤ است و می‌درخشد، و ناقه‌هایی از نور برای آن‌ها می‌آورند با زین‌هایی از طلا که نگین‌هایی از درّ و یاقوت دارد. بر آن ناقه‌ها سوار می‌شوند تا به عرش خدا برسند، مردم مشغول بازخواست و محاکمه، و غمگین و افسرده‌اند، امّا این عدّه می‌خورند و می‌نوشند، خوشحال و مسرورند». امیرالمؤمنین (عرض کرد: «ای رسول خدا (این‌ها چه کسانی هستند»؟ فرمود: «آن‌ها شیعیان تو هستند و تو پیشوای آنانی. و این فرموده خدای عزّوجلّ است: یَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقینَ إِلَی الرَّحْمنِ وَفْداً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۶

إرشاد القلوب ج۲، ص ۲۹۲

آیه وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمینَ إِلی جَهَنَّمَ وِرْداً [86]

و مجرمان را تشنه‌کام [همچون شترانى كه به‌طرف آب‌گاه مى‌روند] به‌سوی جهنّم می‌رانیم.

۱

(مریم/ ۸۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَیْ وَ نَحُثُّ الْمُجْرِمِینَ عَلَی السَّیْرِ إِلَی جَهَنَّمَ عِطَاشاً کَالْإِبِلِ الَّتِی تُرَدُّ عِطَاشاً مُشَاهًًْ عَلَی أَرْجُلِهِمْ.

ابن‌عبّاس (یعنی مجرمان را بر حرکت به‌سوی جهنّم ترغیب می‌کنیم و تشنه‌کام همچون شترانی که تشنه وارد آب می‌شوند، بر روی پاهایشان [به‌سرعت] راه می‌روند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۶

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۵۹

آیه لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً [87]

آنان هرگز مالک شفاعت نیستند؛ مگر کسی که نزد خداوند رحمان، عهد و پیمانی گرفته است.

۱

(مریم/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام): قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَل لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً قَالَ إِلَّا مَنْ دَانَ اللَّهَ بِوَلَایَهًِْ أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًِْ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ الْعَهْدُ عِنْدَ اللَّه.

امام صادق (ابوبصیر گوید: به امام باقر (عرض کردم: «عبارت: لَا یَمْلِکُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا چه معنایی را می‌رساند»؟ ایشان فرمود: «خداوند در اینجا کسانی را که با ولایت امیرالمؤمنین (و دیگر ائمّه (عزّتمند نموده، استثنا کرده است و این پیمان نزد خداوند است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۶

الکافی؛ ج۱، ص۴۳۱/ بحار الأنوار، ج۸، ص ۳۶

۲

(مریم/ ۸۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) مَنْ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ مَرَهًًْ وَاحِدَهًًْ فِی دَهْرِهِ کُتِبَ فِی رِقِّ الْعُبُودِیَّهًِْ وَ رُفِعَ فِی دِیوَانِ الْقَائِم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نَادَی بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهِ هَذَا الْکِتَابُ وَ یُقَالُ لَهُ خُذْ هَذَا کِتَابُ الْعَهْدِ الَّذِی عَاهَدْتَنَا فِی الدُّنْیَا وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عزّوجلّ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً.

امام باقر (جابربن‌یزید جعفی گوید: امام باقر (فرمود: «هرکس این دعا را در مدّت عمر خود یک‌بار بخواند، در پوستی نوشته شده و در دیوان حضرت قائم (بالا برده می‌شود. پس هرگاه قائم اهل بیت (ظهور کند، او را به اسم او و اسم پدر او ندا می‌کنند. پس به او این نوشته داده می‌شود و به او گفته می‌شود که این نوشته عهدنامه را بگیر که تو با ما در دار دنیا عهد کرده‌ای و این است گفته خدای تعالی که فرموده‌اند: إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۶

بحار الأنوار، ج۹۲، ص۳۳۷/ مهج الدعوات؛ ص۳۳۴

۳

(مریم/ ۸۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ: أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَنْ یَتَّخِذَ عِنْدَ کُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً؟ قَالُوا: وَ کَیْفَ ذَاکَ؟ قَالَ: یَقُولُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهًِْ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ بِأَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی تُقَرِّبْنِی مِنَ الشَّرِّ وَ تُبَاعِدْنِی مِنَ الْخَیْرِ وَ أَنِّی لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِکَ فَاجْعَلْ لِی عِنْدَکَ عَهْداً تُوَفِّینِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ إِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعادَ. فَإِذَا قَالَ ذَلِکَ طُبِعَ عَلَیْهِ بِطَابِعٍ وَ وُضِعَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ نَادَی مُنَادٍ: أَیْنَ الَّذِینَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ. فَیَدْخُلُونَ الْجَنَّهًَْ.

پیامبر (از ابن‌مسعود روایت است: روزی پیامبر (به اصحابش فرمود: «آیا کسی از شما عاجز است از اینکه هر صبح و شب نزد خداوند عهدی بگیرد»؟ گفتند: «آن چگونه است»؟ فرمود: «[هر صبح و شام] می‌گوید: «خداوندا! ای آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین و آگاه از اسرار نهان و آشکار، من با تو پیمان می‌بندم به اینکه شهادت می‌دهم که معبودی جز تو نیست، تنهایی، شریکی نداری و اینکه محمّد (بنده‌ی تو و فرستاده‌ی تو است و اگر تو مرا به خودم واگذار کنی مرا به بدی‌ها نزدیک می‌کنی و از خوبی‌ها دور می‌گردانی و من جز به رحمت تو اطمینان ندارم؛ پس برای من نزد خود عهدی قرار بده که روز قیامت آن را به من می‌دهی؛ زیرا تو هیچ‌گاه از وعده‌ی خود، تخلّف نمی‌کنی». وقتی آن را گفت، با مهری بر آن مهر زده شود و در زیر عرش قرار داده می‌شود و هنگامی‌که روز قیامت شود، ندا دهنده‌ای فریاد می‌زند: «کجایند کسانی که نزد خداوند عهدی دارند»؟ پس [به خاطر آن عهدشان] وارد بهشت می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۸

نورالثقلین

۴

(مریم/ ۸۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ الْجَنَّهًَْ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ آلَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ یَا صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهًَْ عَیْنٍ أَبَداً فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهًَْ عَیْنٍ أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِیقُ هَذِهِ الْوَصِیَّهًِْ فِی الْقُرْآنِ فِی السُّورَهًِْ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا مَرْیَمَ (سلام الله علیها) فِی قَوْلِهِ عزّوجلّ لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ وَ الْوَصِیَّهًُْ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّهًَْ وَ یُعَلِّمَهَا وَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: پیامبر فرمود: «هرکس به هنگام مرگ، وصیّت پسندیده نکند، موجب کاستی در مروّت و خرد اوست». گفته شد: «ای رسول خدا (! چگونه باید وصیّت کرد»؟ فرمود: «چون مرگش فرا رسد و مردم پیش او جمع شوند، بگوید: پروردگارا! ای پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمین! ای آگاه آشکار و نهان! ای مهربان به دوست و دشمن! پروردگارا! من در این جهان به پیشگاه تو عهد و اقرار می‌کنم و گواهی می‌دهم که خدایی جز تو نیست تنهایی، شریکی نداری و اینکه محمّد (بنده‌ی تو و فرستاده‌ی توست و همانا که بهشت و دوزخ حق است و حساب و برانگیختن و میزان و قدر حق است و قرآن چنان است که تو فرو فرستاده‌ای و تو خود، خدای حق و آشکاری. خداوند به محمّد (بهترین پاداش را دهد! و به محمّد و آل او بهترین تحیّت را عنایت فرماید. پروردگارا! ای ساز و برگ من به هنگام گرفتاری، وای یاور من به هنگام سختی، وای ولی نعمت من! تو که خدای من و خدای پدر و نیاکان منی، مرا لحظه‌ای به خود وامگذار که اگر یک چشم‌برهم‌زدن مرا به خودم واگذاری، به بدی نزدیک و از نیکی دور می‌شوم. خدایا! انیس وحشت من در گورم باش و این عهد مرا روزی که تو را دیدار می‌کنم به من ارزانی فرما. سپس به نیازهای خود وصیّت کند. این وصیّت، همان است که خداوند فرموده است: لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً. و این عهد و پیمان میّت است و وصیّت بر هر مسلمانی حق است و لازم است که این را حفظ و به این عمل کند». امیرالمؤمنین علی (فرموده است: «این‌گونه وصیّت‌کردن را پیامبر (به من آموخت و فرمود: «جبرئیل به من آموزش داده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۴۸

الکافی؛ ج۲، ص۷/ من لایحضره الفقیه؛ ج۴، ص۱۸۷/ تهذیب الأحکام؛ ج۶، ص۱۷۴

آیه وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً [88]

و گفتند: «خداوند رحمان فرزندی اختیار کرده است».

۱

(مریم/ ۸۸)

امام صادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً قَالَ هَذَا حَیْثُ قَالَتْ قُرَیْشٌ إِنَّ لِلَّهِ وَلَداً وَ إِنَّ الْمَلَائِکَهًَْ إِنَاث فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَدّاً عَلَیْهِمْ لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدًّا أَیْ عَظِیماً تَکادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ مِمَّا قَالُوا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ ما یَنْبَغِی لِلرَّحْمنِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا وَ کُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً وَاحِداً وَاحِداً.

امام صادق (ابوبصیر گوید: به امام صادق (گفتم: «نظرتان درباره‌ی آیه: وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، چیست»؟ ایشان فرمود: «این سخن قریش است که گفته‌اند: خداوند فرزند دارد و فرشتگان از جنس زنان‌اند. خداوند تبارک‌وتعالی نیز در ردّ آنان فرموده است: لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا إِدًّا، یعنی چیز بزرگی. تَکَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، در اثر سخنی که گفتند: «أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا». پس خدای تعالی فرمود: وَمَا یَنبَغِی لِلرَّحْمَنِ أَن یَتَّخِذَ وَلَدًا \* إِن کُلُّ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمَنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا، یعنی تک تک.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۰

بحار الأنوار، ج۳، ص۲۵۶/ القمی؛ ج۲، ص۵۶

آیه لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدًّا [89]

راستی مطلب زشت و زننده‌ای گفتید!

۱

(مریم/ ۸۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدًّا أَیْ عَظِیماً.

علیّ‌بن‌ابراهیم (آیه: لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدًّا؛ إِدًّا یعنی عظیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۰

بحار الأنوار، ج۹، ص۲۲۳/ القمی، ج۲، ص۵۷

۲

(مریم/ ۸۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - و قَوْلُهُ لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدًّا أَیْ ظُلماً.

علیّ‌بن‌ابراهیم (خداوند تبارک‌وتعالی نیز در رد آنان فرموده است: لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا إِدًّا یعنی عقیده‌ای ظالمانه آورده‌اید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۰

القمی؛ ج۲، ص۵۶

آیه تَکادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا [90]

نزدیک است به‌سبب این سخن آسمان‌ها از هم متلاشی گردد، و زمین شکافته شود، و کوه‌ها به‌شدّت فرو ریزد.

آیه أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً [91]

از این‌رو که برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدند!

آیه وَ ما یَنْبَغی لِلرَّحْمنِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً [92]

درحالی‌که سزاوار نیست خداوند رحمان، فرزندی اختیار کند!

۱

(مریم/ ۹۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیر عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال… تَکادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ مِمَّا قَالُوا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً

امام صادق (ابوبصیر نقل می‌کند: اباعبدالله امام صادق (فرمود: تَکادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْه؛ یعنی از آنچه گفته‌اند و برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۰

بحار الأنوار، ج۳، ص۲۵۶/ القمی؛ ج۲، ص۵۷

۲

(مریم/ ۹۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ الشَّجَرَ لَمْ یَزَلْ حَصِیداً کُلُّهُ حَتَّی دُعِیَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ عَزَّ الرَّحْمَنُ وَ جَلَّ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَکَادَتِ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا فَعِنْدَ ذَلِکَ اقْشَعَرَّ الشَّجَرُ وَ صَارَ لَهُ شَوْکٌ حذارا {حَذَراً} أَنْ یَنْزِلَ بِهِ الْعَذَابُ فَمَا بَالُ قَوْمٍ غَیَّرُوا سُنَّهًَْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَدَلُوا عَنْ وَصِیِّهِ لَا یَخَافُونَ أَنْ یَنْزِلَ بِهِمُ الْعَذَاب.

امام علی (همه‌ی درخت‌ها قابل درو کردن بودند تا برای خدای رحمان فرزند خوانده شد، و خدای رحمان عزیزتر و والاتر است از اینکه فرزند داشته باشد. و نزدیک شد آسمان‌ها به خاطر آن از هم بپاشند و زمین شکافته شود و کوه‌ها به سختی خاک شوند، و اینجا بود که درخت لرزید و خار برآورد، مبادا عذاب بر او نازل شود، حال، چه شده است مردمی را که سنّت رسول خدا (را دگرگون کردند، و از وصیّش روی گرداندند و نمی‌ترسند که عذاب بر آن‌ها فرود آید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۰

بحار الأنوار، ج۵۵، ص۲۱/ نورالثقلین

۳

(مریم/ ۹۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَتَحَرَّک ابْنُ مُلْجَمٍ الْمَلْعُونُ کَأَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَقُومَ وَ هُوَ مِنْ مَکَانِهِ لَا یَبْرَحْ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَقَدْ هَمَمْتَ بِشَیْءٍ تَکادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا وَ لَوْ شِئْتَ لَأَنْبَأْتُکَ بِمَا تَحْتَ ثِیَابِک.

امام علی (ابن‌ملجم ملعون [در شب ضربت‌خوردن امیرالمؤمنین (در مسجد خوابیده بود. حضرت او را بیدار کرد و فرمود: «به شکم نخواب»؛ پس] تکان خورد گویا می‌خواهد بایستد درحالی‌که او از جای خود حرکت نمی‌کرد. امیرالمؤمنین (به او فرمود: «چیزی را قصد کرده‌ای که نزدیک است به‌سبب این سخن آسمان‌ها از هم متلاشی گردد، و زمین شکافته شود، و کوه‌ها به‌شدّت فرو ریزد و اگر بخواهی از آنچه زیر لباس تو است به تو خبر می‌دهم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۲

بحار الأنوار، ج۴۲، ص۲۸۰

آیه إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلاَّ آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً [93]

تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند، تنها به‌سوی خداوند رحمان می‌آیند درحالی‌که بنده‌ی اویند.

آیه لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا [94]

خداوند همه‌ی آن‌ها را احصا کرده، و کاملاً شمارش کرده است.

آیه وَ کُلُّهُمْ آتیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً [95]

و همگی روز رستاخیز، تک و تنها نزد او حاضر می‌شوند.

۱

(مریم/ ۹۵)

الصّادق (علیه السلام) - وَ کُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً وَاحِداً وَاحِداً.

امام صادق (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا، یعنی یکی یکی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۲

بحار الأنوار، ج۳، ص۲۵۶/ القمی؛ ج۲، ص۵۷

آیه إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا [96]

به‌یقین کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، به‌زودی خداوند رحمان محبّتی برای آنان [در دل‌ها] قرار می‌دهد!

به‌یقین کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند

۱ -۱

(مریم/ ۹۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًَْ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قَالَ آمَنُوا بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَهًِْ.

امام باقر (ابوحمزه ثمالی نقل می‌کند: امام باقر (در مورد آیه: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فرمود: «به امیرالمؤمنین (ایمان بیاورید و بعد از شناخت، کار نیک انجام دهید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۲

تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۰۲/ البرهان

به‌زودی خداوند رحمان محبّتی برای آنان [در دل‌ها] قرار می‌دهد

۲ -۱

(مریم/ ۹۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا قَالَ (صلی الله علیه و آله) یَا عَلِیُّ (علیه السلام) الْمَحَبَّهًُْ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهًِْ وَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ یَا عَلِیُ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَعْطَی الْمُؤْمِنِینَ ثَلَاثَهًًْ الْمِقَهًَْ وَ الْمَحَبَّهًَْ وَ الْمَهَابَهًَْ فِی صُدُورِ الْمُؤْمِنِینَ. ۳

پیامبر (علیّ‌بن‌ابی‌طالب (فرمود: عرض کردم: «ای رسول خدا (! درباره‌ی سخن خدای تبارک‌وتعالی: سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمانُ وُدّاً به من خبر بده». فرمود: «ای علی (! محبّت نزد خدا فرشتگان و در قلب‌های مؤمنان است. ای علی (! خدای تبارک‌وتعالی سه چیز به مؤمنان عطا فرمود: محبّت، دوستی و هیبت در سینه‌های مؤمنان».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۲

الجعفریات، ص۱۷۷

۲ -۲

(مریم/ ۹۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا قَالَ الْمَوَدَّهًُْ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ هِیَ الْعِصْمَهًُْ. ۴

پیامبر (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا، دوستی در دل‌های مؤمنان همان پاکی و عصمت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۲

الکافی، ج۱، ص۴۳۱/ البرهان

علی

۱

(مریم/ ۹۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قُلْتُ قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا قَالَ وَلَایَهًُْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ هِیَ الْوُدُّ الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قُلْتُ قَوْلُهُ فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا قَالَ إِنَّمَا یَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَی لِسَانِهِ حِینَ أَقَامَ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلَماً فَبَشَّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَنْذَرَ بِهِ الْکَافِرِینَ وَ هُمُ الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ لُدّاً أَیْ کُفَّارا.

امام صادق (ابوبصیر گوید: از امام صادق (در مورد آیه: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا پرسیدم که چیست؟ ایشان فرمود: «ولایت امیرالمؤمنین (همان مودّت و دوستی است که خداوند تبارک‌وتعالی فرموده است». گفتم: «عبارت: فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، به چه معناست»؟ ایشان فرمود: «همانا خداوند ولایت امیرالمؤمنین (را بر زبان پیامبر (آسان نمود و آن زمانی بود که ایشان را به مانند علمی بر افراشت و با او مؤمنان را بشارت داد و کافران را ترساند و ایشان (کافران) کسانی هستند که خداوند از آنان در کتاب خویش باعنوان دشمنان سرسخت، یعنی کافران، یاد کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۴

الکافی، ج۱، ص۴۳۱/ البرهان

۲

(مریم/ ۹۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ أَصْبَحْتُ وَ اللَّهِ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) عَنْکَ رَاضِیاً وَ أَصْبَحَ وَ اللَّهِ رَبُّکَ عَنْکَ رَاضِیاً وَ أَصْبَحَ کُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَهًٍْ عَنْکَ رَاضِینَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَهًُْ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَدْ نَعَیْتَ إِلَیَّ نَفْسَکَ فَیَا لَیْتَ نَفْسِی الْمُتَوَفَّاهًُْ قَبْلَ نَفْسِکَ قَالَ أَبَی اللَّهُ فِی عِلْمِهِ إِلَّا مَا یُرِیدُ قَالَ فَادْعُ اللَّهَ لِی بِدَعَوَاتٍ یُصِینُنِی بَعْدَ وَفَاتِکَ قَالَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) ادْعُ لِنَفْسِکَ بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی حَتَّی أُؤَمِّنَ فَإِنَّ تَأْمِینِی لَکَ لَا یُرَدُّ قَالَ فَدَعَا أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) اللَّهُمَّ ثَبِّتْ مَوَدَّتِی فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) آمِینَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) ادْعُ فَدَعَا بِتَثْبِیتِ مَوَدَّتِهِ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ حَتَّی دَعَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّمَا دَعَا دَعْوَهًًْ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) آمِینَ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا… فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الْمُتَّقُونَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ شِیعَتُهُ.

امام صادق (امام صادق (از پدرانش نقل می‌کند که امیرالمؤمنین (فرمود: «نزد رسول خدا (آمدم». فرمود: «ای علی (! به خدا سوگند از تو راضی شدم و به خدا سوگند، پروردگات از تو راضی شد و هر زن و مرد مؤمنی از تو راضی شدند تا قیامت برپا شود». فرمود: عرض کردم: «ای رسول خدا (! از مرگ خود به من خبر دادی؛ پس‌ای کاش جان من، قبل از جان تو گرفته شود». فرمود: «خداوند در علمش از غیر آنچه خود می‌خواهد ابا دارد». گفتم: «پس با دعاهایی به درگاه خدا برایم دعا کن که بعد از وفات تو مرا حفظ می‌کند». فرمود: «ای علی (! برای خودت به آنچه دوست داری و می‌پسندی دعا کن تا آمین بگویم؛ چون آمین گفتن من برای تو ردّ نمی‌شود». امیرالمؤمنین (دعا کرد: «خدایا! دوستی مرا تا روز قیامت در قلب زنان و مردان مؤمن ثابت بگردان». سپس رسول خدا (آمین گفت و فرمود: «ای امیرالمؤمنین (! دعا کن»؛ پس برای تثبیت محبّتش در قلب زنان و مردان مؤمن تا روز قیامت دعا کرد تا اینکه سه‌بار دعا کرد؛ هربار که دعا کرد پیامبر (آمین گفت؛ سپس جبرئیل فرود آمد و گفت: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمانُ وُدّاً. پیامبر (فرمود: «پرهیزگاران علیّ‌بن‌ابی‌طالب (و شیعیان او هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۴

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۵۸/ فرات الکوفی؛ ص۲۵۲

۳

(مریم/ ۹۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: جَاءَ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ قُرَیْشٌ فِی حَدِیثٍ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ سَکَتُوا فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَجَاءَ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَتَلْتُ بَیْنَ یَدَیْکَ سَبْعِینَ رَجُلًا صَبْراً مِمَّا تَأْمُرُنِی بِقَتْلِهِ وَ ثَمَانِینَ رَجُلًا مُبَارَزَهًًْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ قُرَیْشٍ وَ لَا مِنْ وُجُوهِ الْعَرَبِ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْهِمْ بُغْضٌ لِی فَادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَ لِی مَحَبَّهًًْ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ فَسَکَتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَتَّی نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) یَا عَلِیُّ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فِیکَ آیَهًًْ مِنْ کِتَابِهِ وَ جَعَلَ لَکَ فِی قَلْبِ کُلِّ مُؤْمِنٍ مَحَبَّهًًْ.

پیامبر (از امام باقر (روایت است: امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (آمد درحالی‌که قریش مشغول گفتگو بودند. وقتی او را دیدند ساکت شدند؛ پس آن [کار قریش] بر او سخت آمد. به‌سوی پیامبر (آمد و گفت: «ای رسول خدا (! در حضور تو هفتاد مرد از کسانی را که مرا به کشتنشان امر فرمودی گردن زدم و هشتادنفر را در میدان جنگ کشتم؛ پس کسی از قریش یا بزرگان عرب نیست مگر اینکه کینه‌ی من در [قلب] آن‌ها وارد شده است؛ پس خدا را بخوان که محبّت مرا در قلب مؤمنان قرار دهد». رسول خدا (ساکت ماند تا این آیه نازل شد: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمانُ وُدّاً. پیامبر (فرمود: «ای علی (! خداوند درباره‌ی تو آیه‌ای از کتابش را نازل کرده است و محبّت تو را در قلب هر مؤمنی قرار داده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۴

فرات الکوفی؛ ص۲۵۰

۴

(مریم/ ۹۶)

الحسین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الْجَارِیَهًِْ وَ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًَْ الْحَنْظَلِیِّ قَالا: لَمَّا کَانَ مَرْوَانُ عَلَی الْمَدِینَهًْ خَطَبَ النَّاسَ فَوَقَعَ فِی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ أَتَی

الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقِیلَ لَهُ إِنَّ مَرْوَانَ قَدْ وَقَعَ فِی عَلِیٍّ… قَالَ الْحُسَیْنُ لَهُ یَا ابْنَ الزَّرْقَاءِ وَ یَا ابْنَ آکِلَهًِْ الْقُمَّلِ أَنْتَ الْوَاقِعُ فِی عَلِیٍّ قَالَ لَهُ مَرْوَانُ إِنَّکَ صَبِیٌّ لَا عَقْلَ لَکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِمَا فِیکَ وَ فِی أَصْحَابِکَ وَ فِی عَلِیٍّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا فَذَلِکَ لِعَلِیٍّ وَ شِیعَتِهِ فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ فَبَشَّرَ بِذَلِکَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الْعَرَبِیُّ لِعَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا فَذَلِکَ لَکَ وَ لِأَصْحَابِکَ.

امام حسین (ابوجاریه و اصبغ‌بن‌نباته حنظلی گویند: مروان حکم در مدینه‌ی طیبه سخنرانی کرد و به حضرت علیّ‌بن‌ابی‌طالب (ناسزا گفت، هنگامی‌که مروان از منبر فرود آمد امام حسین (وارد مسجد شد. به آن حضرت گفتند: «مروان به حضرت امیر ناسزا گفت…». فرمود: «ای پسر زن کبود چشم! ای پسر زن ملخ خوار! سر تو به جایی رسیده که به حضرت امیر ناسزا بگویی»!؟ مروان در جوابش گفت: «تو کودک هستی، عقل نداری»! امام حسین (در جوابش فرمود: «آیا می‌خواهی تو و یارانت را از عیوبی که دارید و حضرت امیر و شیعیانش را از مقام و مرتبه‌ای که دارند آگاه نمایم. علی (همان شخصیّتی است که خدا درباره‌اش می‌فرماید: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا. این آیه در شأن علی (و شیعیان او نازل شده است. نیز درباره‌ی آن حضرت [در همان سوره] می‌فرماید: فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ ما این بشارت را به‌نحو آسانی در زبان تو جاری نمودیم تا تو این مژده را به افراد با تقوا بدهی! سپس این مژده را رسول عربی به حضرت علیّ‌بن‌ابی‌طالب (داد»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۴

بحار الأنوار، ج۴۴، ص۲۱۰/ فرات الکوفی؛ ص۲۵۳

۵

(مریم/ ۹۶)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ هُوَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا قَالَ بَنُو أُمَیَّهًَْ قَوْماً ظَلَمَهًًْ.

امام باقر (منظور از آیه: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا علی (است و همچنین مراد از عبارت: إِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ المُتَّقِینَ، علی (است. و منظور از: وَ تُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، بنی‌امیّه، آن قوم ظالم می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۶

المناقب ج۳ ص۹۳/ بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۵۵

۶

(مریم/ ۹۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی آخِرِ صَلَاتِهِ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ یُسْمِعُ النَّاسَ یَقُولُ اللَّهُمَّ هَبْ لِعَلِیٍّ الْمَوَدَّهًَْ فِی صُدُورِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْهَیْبَهًَْ وَ الْعَظَمَهًَْ فِی صُدُورِ الْمُنَافِقِینَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَی قَوْلِهِ وُدًّا قَالَ وَلَایَهًُْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) هِیَ الْوُدُّ الَّذِی قَالَ اللَّهُ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا بَنِی أُمَیَّهًَْ فَقَالَ رُمَعُ وَ اللَّهِ لَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فِی شَنٍّ بَالٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا سَأَلَ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ أَ فَلَا سَأَلَ مَلَکاً یَعْضُدُهُ أَوْ کَنْزاً یَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَی فَاقَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ هُودٍ أَوَّلُهَا فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ.

امام صادق (از عمّاربن‌سوید از امام صادق (روایت کرده است که فرمود: رسول خدا (در پایان نماز خود دست¬ها را برداشته و به گونه¬ای که مردم بشنوند، در حق امیرالمؤمنین (دعا کرد: «خداوندا، محبّت علی را در دل مؤمنان و هیبت و عظمت او را در دل منافقین جای بده! پس آیه: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا نازل گردید. ولایت امیرالمؤمنین (همان ودّی است که خداوند فرموده است و منظور از وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدّاً؛ بنی امیه هستند. پس رُمَع گفت: «به خدا سوگند! یک صاع خرما در سبدی کهنه و فرسوده نزد من محبوب¬تر است از آنچه محمّد (از پروردگارش درخواست نمود. چه می¬شد از خدا می‌خواست فرشته¬ای را به یاریش بفرستد تا به‌وسیله‌ی او قوی گردد یا گنجی به او ارزانی دارد تا بر این فقر و نداریش غالب آید»؟ پس خداوند متعال ده آیه از سوره هود را در حق او نازل فرمود که با آیه: شاید [ابلاغ] بعض آیاتی را که به تو وحی می‌شود، [به خاطر عدم پذیرش آن‌ها] ترک کنی [و به تأخیر اندازی] (هود/۱۲) شروع شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۶

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۵۳/ العیاشی؛ ج۲، ص۱۴۱؛ «الی قوله ولاقال… قال الله» محذوف/ نورالثقلین؛ «الی قوله و لاقال… قال الله» محذوف

۷

(مریم/ ۹۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) کَانَ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الْآیَهًِْ أَنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) کَانَ جَالِساً بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ لَهُ قُلْ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ وُدّاً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: شأن نزول این آیه این است که امام علی (در پیشگاه رسول خدا (نشسته بود و رسول خدا (به ایشان فرمود: «ای علی (! بگو: «خداوندا دوستی مرا در قلب مؤمنان قرار ده»! پس خداوند این آیه را نازل کرد: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۶

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۵۴/ القمی؛ ج۲، ص۵۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۰۲/ نورالثقلین/ البرهان

۸

(مریم/ ۹۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِی عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا قَالَ مَحَبَّهًًْ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ.

ابن‌عبّاس (این آیه: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا، در شأن علیّ‌بن‌ابی‌طالب (نازل شده است، و مراد از «ودّ» محبّت آن حضرت است که در دل‌های مؤمنان استوار است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۶

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۵۷/ فرات الکوفی؛ ص۲۴۸/ خصایص الأیمهًْ (ص۷۱

۹

(مریم/ ۹۶)

الباقر (علیه السلام) - لَا تَلَقَی مُؤْمِناً إِلَّا وَ فِی قَلْبِهِ وُدٌّ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ أَهْلِ بَیْتِهِ (.

امام باقر ( هیچ مؤمنی را نمی‌یابی که در قلبش محبّت نسبت به علیّ‌بن‌ابی‌طالب (و اهل بیتش (نباشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۸

بحار الأنوار، ج۳۹، ص۲۸۹/ فرات الکوفی؛ ص۲۵۱/ شواهدالتنزیل؛ ج۱، ص۴۷۰؛ «بتفاوت لفظی» / البرهان

۱۰

(مریم/ ۹۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) لِعَلِیٍّ (علیه السلام) یَا أَبَاالْحَسَنِ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی عِنْدَکَ عَهْداً وَ اجْعَلْ لِی عِنْدَکَ وُدّاً وَ اجْعَلْ لِی فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ مَوَدَّهًًْ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا قَالَ لَا تَلْقَی رَجُلًا مُؤْمِناً إِلَّا وَ فِی قَلْبِهِ حُبٌّ لِعَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

پیامبر (ابوسعید خدری گوید: پیامبر (به امام علی (فرمود: «ای علی (! بگو: «خداوندا دوستی مرا در قلب مؤمنان قرار ده»! پس خداوند این آیه را نازل کرد: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. هیچ مؤمنی را نمی‌یابی که در قلبش محبّت نسبت به علیّ‌بن‌ابی‌طالب (و اهل بیتش (نباشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۸

بحار الأنوار، ج۳۹، ص۲۸۹/ العمدهًْ؛ ص۲۸۹

آیه فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا [97]

و ما فقط قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم برای آنکه پرهیزگاران را به‌وسیله‌ی آن بشارت دهی، و گروه دشمنان سرسخت را با آن انذارکنی.

سبب نزول

۱

(مریم/ ۹۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا نَزَلَتْ فِی بَنِی أَمَیَّهًَْ وَ بَنِی الْمُغَیْرُهًًَْ.

ابن‌عبّاس (وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا، درباره‌ی بنی‌امیّه و بنی‌مغیره نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۸

شواهدالتنزیل؛ ج۱، ص۴۷۳

پرهیزکاران

۱

(مریم/ ۹۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) … قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) آمِینَ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا إِلَی آخِرِ السُّورَهًِْ فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الْمُتَّقُونَ عَلِیُ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ وَ شِیعَتُهُ.

پیامبر (امیرالمؤمنین علی (فرمود: «نزد رسول خدا (آمدم، فرمود: «… جبرئیل فرود آمد و گفت: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمانُ وُدّاً…». پیامبر (فرمود: «منظور از پرهیزگاران، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (و شیعه‌اش می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۸

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۵۸

۲

(مریم/ ۹۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) … قُلْتُ قَوْلُهُ فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا قَالَ إِنَّمَا یَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَی لِسَانِهِ حِینَ أَقَامَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلَماً فَبَشَّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَنْذَرَ بِهِ الْکَافِرِینَ وَ هُمُ الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ لُدّاً أَیْ کُفَّارا.

امام صادق (ابوبصیر نقل می‌کند: به امام صادق (گفتم: «عبارت فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا به چه معناست»؟ ایشان فرمود: «همانا خداوند ولایت امیرالمؤمنین (را بر زبان پیامبر (آسان نمود و آن زمانی بود که ایشان را به‌مانند علمی برافراشت و با او مؤمنان را بشارت داد و کافران را ترساند و ایشان کسانی هستند که خداوند از آنان در کتاب خویش باعنوان دشمنان سرسخت، یعنی کافران، یاد کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۸

الکافی؛ ج۱، ص۴۳۱/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۳۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۰۰/ القمی؛ ج۲، ص۵۷/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(مریم/ ۹۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدًّا أَیْ عَظِیماً قَوْلُهُ قَوْماً لُدًّا قَالَ أَصْحَابُ الْکَلَامِ وَ الْخُصُومَهًِْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدًّا؛ یعنی عظیم. قَوْماً لُدًّا؛ یعنی اهل بحث و خصومت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۸

بحار الأنوار، ج۹، ص۲۲۳ و القمی؛ ج۲، ص۵۶؛ «بتفاوت لفظی»

۴

(مریم/ ۹۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَا عَلِیُّ (علیه السلام) قُلْ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْ لِیَ الْوُدَّ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ، وَ اجْعَلْ لِی عِنْدَکَ وُدّاً وَ عَهْداً. فَقَالَهَا عَلِیٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله): ثَبَتَتْ وَ رَبِّ الْکَعْبَهًِْ. ثُمَّ نَزَلَتْ: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِلَی قَوْلِهِ قَوْماً لُدًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله): قَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِیمَنْ کَانَ مُخَالِفاً لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ لِعَلِی (علیه السلام).

پیامبر (رسول خدا (به علی (فرمود: «یا علی (! بگو: خدایا محبّتی برای من در دل‌های مؤمنان ثابت کن و مرا نزد خود پیمان و محبّتی قرار بده». چون علی (برطبق دستور محمّد (دعا کرد. پیامبر (فرمود: «به خدای کعبه آنچه علی (خواسته بود تثبیت شد». سپس آیه: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمانُ وُدّاً، نازل شد. و رسول خدا (فرمود: «این آیه برای کسانی که هم قسم با رسول خدا و علی (هستند، نازل شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۵۸

شواهدالتنزیل؛ ج۱، ص۴۶۸

۵

(مریم/ ۹۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِبَانَهًُْ ابْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُطَّهًْ نَاظَرَ ابْنُ‌عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) جَمَاعَهًَْ الْحَرُورِیَّهًِْ فَقَالَ مَا ذَا نَقَمْتُمْ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالُوا ثَلَاثاً أَنَّهُ حَکَّمَ الرِّجَالَ فِی دِینِ اللَّهِ فَکَفَرَ بِهِ وَ قَاتَلَ وَ لَمْ یَغْنَمْ وَ لَمْ یَسْبِ وَ مَحَی اسْمَهُ مِنْ إِمْرَهًِْ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَکَّمَ رِجَالًا فِی أَمْرِ اللَّهِ مِثْلَ قَتْلِ صَیْدٍ فَقَالَ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ فِی الْإِصْلَاحِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ قَالَ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها وَ أَمَّا أَنَّهُ قَاتَلَ وَ لَمْ یَسْبِ وَ لَمْ یَغْنَمْ أَ فَتَسْبُونَ أُمَّکُمْ عَائِشَهًَْ ثُمَّ تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا یُسْتَحَلُّ مِنْ غَیْرِهَا فَلَئِنْ فَعَلْتُمْ لَقَدْ کَفَرْتُمْ وَ هِیَ أُمُّکُمْ وَ إِنْ قُلْتُمْ لَیْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ کَذَبْتُمْ لِقَوْلِهِ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أَمَّا أَنَّهُ مَحَی اسْمَهُ مِنْ إِمْرَهًِْ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدْ سَمِعْتُمْ بِأَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) أَتَاهُ سُهَیْلُ‌بْنُ‌عَمْرٍو وَ أَبُوسُفْیَانَ لِلصُّلْحِ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهًِْ فَقَالَ اکْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَیْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْقِصَّهًَْ وَ وَ اللَّهِ لَرَسُولُ اللَّه (صلی الله علیه و آله) خَیْرٌ مِنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ مَا خَرَجَ مِنَ النُّبُوَّهًِْ بِذَلِکَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ وَ قَالَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا قَالَ وَ رَجَعَ مِنْهُمْ خَلْقٌ کَثِیرٌ.

ابن‌عبّاس (از ابانهًْ‌بن‌ابی‌عبدالله روایت است: ابن‌عبّاس (با جماعت حروریّهًْ (طائفه‌ای از خوارج که در محلّی نزدیک کوفه به نام حروراء جمع شده بودند) مناظره کرد و گفت: «چه چیزی را در مورد امیرالمؤمنین (زشت و بد دانستید»؟ . گفتند: «سه چیز را؛ [اوّل]: او اشخاصی را در دین خدا حَکَم قرار داد و به سبب آن کافر شد. و [دوّم]: جنگید و غنیمت نگرفت و اسیر نکرد. و [سوّم]: اسمش را از امیری برای مؤمنان محو کرد». [ابن‌عبّاس (] گفت: «خداوند مردانی را در امر خدا حکم قرار داد؛ مثل شکارکردن [در حال احرام] که فرمود: کفّاره‌ای که دو نفر عادل از شما، معادل‌بودن آن را تصدیق کنند. و در اصلاح بین زن شوهر فرمود: و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند) (نساء/۳۵). و امّا اینکه او جنگید ولی اسیر نکرد و غنیمت نگرفت؛ آیا مادرتان عایشه را اسیر می‌گیرید و سپس از او حلال می‌شمارید چیزی را که از غیر او حلال شمرده می‌شود؛ پس اگر انجام دادید، کافر شدید درحالی که او مادر شما است و اگر بگویید مادر ما نیست، دروغ می‌گویید؛ به خاطر سخن خداوند: و همسران او مادران آن‌ها (مؤمنان) محسوب می‌شوند. (احزاب/۶). و امّا اینکه او اسمش را از امیربودن برای مؤمنان محو کرد؛ پس شما شنیده‌اید که سهیل‌بن‌عمرو و ابوسفیان روز حدیبیّه برای صلح نزد پیامبر (آمدند. [پیامبر (] فرمود: «بنویس: این چیزی است که بر آن مصالحه نمود محمّد رسول خدا (… [که در اینجا به خاطر اعتراض آن‌ها پیامبر (کلمه رسول الله را حذف کرد] و به خدا سوگند رسول خدا (از علی (برتر است و به سبب آن از نبوّت خارج نشد؛ پس بعضی از آن‌ها گفتند: «این از کسانی است که خدای تعالی [در مورد آن‌ها] فرمود: آنان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند. (زخرف/۵۸). و فرمود: وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدّاً. افراد زیادی از آن‌ها [به خاطر این سخنان ابن‌عبّاس (از اعتقاد باطلشان] برگشتند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۰

بحار الأنوار، ج۳۳، ص۴۲۱/ المناقب؛ ج۱، ص۲۶۸

آیه وَ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزاً [98]

چه بسیار اقوام [بى‌ايمان و گنهكارى] را که پیش از آنان هلاک کردیم؛ آیا [اثرى] از هیچ‌یک از آن‌ها احساس می‌کنی؟! یا کمترین صدایی از آنان می‌شنوی؟!

۱

(مریم/ ۹۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ وَ کَمْ أَهْلَکْنا الْآیَهًَْ قَالَ أَهْلَکَ اللَّهُ مِنَ الْأُمَمِ مَا لَا یُحْصَوْنَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزاً أَیْ ذِکْراً.

امام صادق (ابوبصیر گوید: به امام صادق (گفتم: «آیه: وَ کَمْ أَهْلَکْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزًا به چه معنا می‌باشد»؟ ایشان فرمود: «خداوند امّت‌های بی‌شماری را هلاک کرده است، و می‌گوید: ای محمّد (! هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزًا یعنی آیا یادی از آنان می‌شنوی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۴۵۵/ القمی؛ ج۲، ص۵۷

۲

(مریم/ ۹۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزاً أَیْ حِسّاً.

علیّ‌بن‌ابراهیم (تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزاً یعنی صدای آرامی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۴۵۵/ القمی؛ ج۲، ص۵۶

۳

(مریم/ ۹۸)

الصّادق (علیه السلام) - جَابِرٌ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزاً فَقَالَ یَا جَابِرُ هُمْ بَنُو أُمَیَّهًَْ وَ یُوشِکُ أَنْ لَا یُحَسَّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ یُرْجَی وَ لَا یُخْشَی فَقُلْتُ

رَحِمَکَ اللَّهُ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَکَائِنٌ فَقَالَ مَا أَسْرَعَهُ سَمِعْتُ عَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّهُ قَدْ رَأَی أَسْبَابَهُ.

امام صادق (جابر گوید: امام صادق (در مورد این آیه: هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزاً. فرمود: «این‌ها بنی‌امیّه هستند، امید است به‌زودی چنان نابود شوند که

احدی از آن‌ها یافت نشود که به او بتوان امیدی داشت یا از او ترسید». عرض کردم: «واقعاً چنین می‌شود»؟ فرمود: «چقدر زود و به‌سرعت آن روز می‌آید. از حضرت زین‌العابدین (شنیدم که او مقدّمات زوال و نابودی آن‌ها را مشاهده کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۰

بحار الأنوار، ج۴۶، ص۳۳/ المناقب؛ ج۴، ص۱۳۳

۴

(مریم/ ۹۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَالَ کَانَ فِیمَا وَعَظَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِهِ عِیسَی‌بْنَ‌مَرْیَمَ (علیه السلام) أَنْ قَالَ لَه… یَا عِیسَی (علیه السلام) حَقّاً أَقُولُ مَا آمَنَتْ بِی خَلِیقَهًٌْ إِلَّا خَشَعَتْ لِی وَ مَا خَشَعَتْ لِی إِلَّا رَجَتْ ثَوَابِی… یَا عِیسَی ازْهَدْ فِی الْفَانِی الْمُنْقَطِعِ وَ طَأْرُسُومَ مَنَازِلِ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ فَادْعُهُمْ وَ نَاجِهِمْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ فَخُذْ مَوْعِظَتَکَ مِنْهُمْ وَ اعْلَمْ أَنَّکَ سَتَلْحَقُهُمْ فِی اللَّاحِقِینَ.

پیامبر ( از امام صادق (روایت است: در پندهای خداوند به حضرت عیسی (آمده است: «ای عیسی (درست می‌گویم که کسی به من ایمان ندارد مگر آنکه برایم خاشع است و کسی خاشع برایم نباشد جز آنکه امید ثوابم دارد…‌ای عیسی (در آنچه فنا می‌شود، بی‌رغبت باش و گام بر آثار آن‌ها که پیش از تو بودند، بنه. و آن‌ها را بخوان و با آن‌ها راز گو ببین احدی از آن‌ها احساس می‌کند، از آن‌ها پند گیر و بدان که تو هم به آن‌ها می‌رسی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۲

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۲۹۲