سوره قصص

فضیلت

۱

(قصص/ مقدمه)

السّجاد (علیه السلام) - عَنْ ثُوَیْرٍ قَالَ قَالَ لِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اقْرَأْ طسم سُورَهًَْ مُوسَی (علیه السلام) وَ فِرْعَوْنَ قَالَ فَقَرَأْت بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ طسم تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبِینِ نَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسی وَ فِرْعَوْن.

امام سجاد (علیه السلام) - ثویر گوید: امام سجّاد (علیه السلام) به من فرمود: «آیا می‌توانی قرآن بخوانی»؟ عرض‌کردم: «بلی». فرمود: «طسم؛ سوره‌ی موسی (علیه السلام) و فرعون را بخوان». خواندم: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ\* طسم\* تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبِینِ\* نَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسی وَ فِرْعَوْن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۴

مشکاهًْ الأنوار، ص۹۵

۲

(قصص/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ أُعْطِیتُ طه وَ الطَّوَاسِینَ مِنْ أَلْوَاحِ مُوسَی (علیه السلام).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - سوره‌ی طه و طواسین (شعراء، نمل و قصص) از الواح موسی (علیه السلام) به من عطا شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۴

مشکاهًْ الأنوار، ص۹۵

۳

(قصص/ مقدمه)

الصادق (علیه السلام) - مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ الطَّوَاسِینِ الثَّلَاثِ فِی لَیْلَهًِْ الْجُمُعَهًِْ کَانَ مِنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ فِی جِوَارِ اللَّهِ وَ کَنَفِهِ وَ لَمْ یُصِبْهُ فِی الدُّنْیَا بُؤْسٌ أَبَداً وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَهًِْ مِنَ الْجَنَّهًِْ حَتَّی یَرْضَی وَ فَوْقَ رِضَاهُ وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ مِائَهًَْ زَوْجَهًٍْ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ اَسْکَنَهُ اللهُ فِی جَنَّهًٍِْ عَدْنِ وَسَطِ الجَنَّهًِْ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الوَصِیّینَ الرَّاشِدِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - هرکه سوره‌های سه‌گانه‌ی طواسین (شعراء، نمل و قصص) را در شب جمعه تلاوت‌کند از دوستان خدا و در پناه و حمایت خدا باشد و هرگز گزندی در دنیا به او نرسد و در سرای واپسین به اندازه‌ای از بهشت به او ارزانی شود که راضی گردد و بلکه فرای رضایتش به او ارزانی شود و خداوند صد حوری را به همسری او درآورد و در بهشت عدن، در وسط بهشت او را همنشین پیامبران و رسولان و اوصیاء هدایتگر خواهد کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۴

بحار الأنوار، ج۸۶، ص۳۱۰/ نورالثقلین

۴

(قصص/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَ طسم الْقَصَصَ أُعْطِیَ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ مَنْ صَدَّقَ بِمُوسَی (علیه السلام) وَ کَذَّبَ بِهِ، وَ لَمْ یَبْقَ مَلَکٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا شَهِدَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ أَنَّهُ کَانَ صَادِقاً أَنَّ کُلَّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس سوره قصص را تلاوت کند به تعداد افرادی که موسی (علیه السلام) را تصدیق یا تکذیب کردند ده برابر حسنه پاداش دارد؛ و تمام فرشتگان زمین و آسمان در روز قیامت بر راستگویی وی شهادت خواهند داد؛ [این حسنات از بین نخواهد رفت زیرا] هر چیزی نابودشدنی است مگر ذات او. (قصص/۸۸)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۴

نورالثقلین/ البرهان

۵

(قصص/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ مَنْ کَتَبَهَا وَ مَحَاهَا بِالْمَاءِ وَ شَرِبَهَا زَالَ عَنْهُ جَمِیعُ الْآلَامِ وَ الْأَوْجَاعِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس آن را بنویسد و در آب حل کند و بنوشد همه‌ی دردها از وی زائل می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۴

البرهان

آیه طسم [1]

طسم

آیه تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبِینِ [2]

این آیات کتاب مبین است.

۱

(قصص/ ۲)

الصّادق (علیه السلام) - وَ أَمَّا طسم فَمَعْنَاهُ أَنَا الطَّالِبُ السَّمِیعُ الْمُبْدِئُ الْمُعِید.

امام صادق (علیه السلام) - طسم یعنی من (خدا) بازخواست کننده و طلب کننده هستم و من شنوا هستم و من هستم که بدون نیاز به مقدمات می‌توانم بیافرینم و سپس آن آفریده را به حال اول خود بازگردانم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۶

بحار الأنوار، ج۸۹، ص۳۷۳/ نورالثقلین

آیه نَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسی وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّلِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ [3]

ما ازداستان موسی و فرعون به درستی بر تو می‌خوانیم، برای گروهی که ایمان می‌آورند.

۱

(قصص/ ۳)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - نَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسی وَ فِرْعَوْنَ إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِیَّهُ بِمَا نَالَ مُوسَی (علیه السلام) وَ أَصْحَابَهُ مِنْ فِرْعَوْنَ مِنَ الْقَتْلِ وَ الظُّلْمِ لِیَکُونَ تَعْزِیَهًًْ لَهُ فِیمَا یُصِیبُهُ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ مِنْ أُمَّتِهِ ثُمَّ بَشَّرَهُ بَعْدَ تَعْزِیَتِهِ أَنَّهُ یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِمْ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ فِی الْأَرْضِ وَ أَئِمَّهًًْ عَلَی أُمَّتِهِ وَ یَرُدُّهُمْ إِلَی الدُّنْیَا مَعَ أَعْدَائِهِمْ حَتَّی یَنْتَصِفُوا مِنْهُم.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - نَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسی وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ\* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ، خداوند در این آیات از ناراحتی‌ها و کشتارها و ظلم‌هایی که موسی (علیه السلام) و اصحابش از فرعون دیدند خبر می‌دهد؛ تا تذکّر این مطلب، موجب تسلّی و تسکین پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) در مورد ناراحتی‌هایی که اهل‌بیت (علیهم السلام) او از امّتش می‌بینند گردد؛ پس از این تسلّی به او مژده داد که خاندانش بر دشمنان پیروز می‌شوند و آن‌ها (اهل بیت (علیهم السلام) ) را در روی زمین خلیفه و امام بر امّت قرار خواهد داد؛ و با دشمنانشان به‌سوی دنیا باز می‌گرداند [و رجعت می‌کنند] تا حق خود را از آن‌ها بگیرند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۶

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۶۸/ القمی، ج۲، ص۱۳۳/ نورالثقلین

۲

(قصص/ ۳)

الباقر (علیه السلام) - حَجَّ مُوسَی‌بْنُ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) وَ مَعَهُ سَبْعُونَ نَبِیّاً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ خُطُمُ إِبِلِهِمْ مِنْ لِیفٍ یُلَبُّونَ وَ تُجِیبُهُمُ الْجِبَالُ وَ عَلَی مُوسَی (علیه السلام) عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ یَقُولُ لَبَّیْکَ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِک.

امام باقر (علیه السلام) - موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) همراه با هفتاد پیامبر (علیهم السلام) از بنی‌اسرائیل همراه در حالی حج انجام می‌داد که مهار شترشان از لیف خرما بود. لبّیک می‌گفتند و کوه‌ها جوابشان را می‌دادند و بر دوش موسی (علیه السلام) دو عبای قطوانی بود و می‌گفت: «لبیّک! بنده‌ات [آمده است]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۶

الکافی، ج۴، ص۲۰۴

۳

(قصص/ ۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَوَّلُ نَبِیٍ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ مُوسَی (علیه السلام) وَ آخِرُهُمْ عِیسَی (علیه السلام) وَ سِتُّمِائَهًِْ نَبِیٍّ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - اوّلین پیامبر از بنی‌اسرائیل، موسی (علیه السلام) است و آخرین پیامبر بنی‌اسرائیل، عیسی (علیه السلام) است. شش صد تن از پیامبران [بین آن دو] از بنی‌اسرائیل بودند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۶

بحارالأنوار، ج۱۳، ص۷

آیه إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ [4]

فرعون در زمین برتری جویی کرد، و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی از آن‌ها را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را [براى كنيزى و خدمت] زنده نگه می‌داشت؛ او به یقین از تبهکاران بود.

۱

(قصص/ ۴)

السّجاد (علیه السلام) - عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَقِیَ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ کَیْفَ أَصْبَحْتَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ وَیْحَکَ أَ مَا آنَ لَکَ أَنْ تَعْلَمَ کَیْفَ أَصْبَحْتُ أَصْبَحْنَا فِی قَوْمِنَا مِثْلَ بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی آلِ فِرْعَوْنَ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَنَا وَ یَسْتَحْیُونَ نِسَاءَنَا وَ أَصْبَحَ خَیْرُ الْبَرِیَّهًِْ بَعْدَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) یُلْعَنُ عَلَی الْمَنَابِرِ وَ أَصْبَحَ عَدُوُّنَا یُعْطَی الْمَالَ وَ الشَّرَفَ وَ أَصْبَحَ مَنْ یُحِبُّنَا مَحْقُوراً مَنْقُوصاً حَقُّهُ وَ کَذَلِکَ لَمْ یَزَلِ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَصْبَحَتِ الْعَجَمُ تَعْرِفُ لِلْعَرَبِ حَقَّهَا بِأَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) کَانَ مِنْهَا وَ أَصْبَحَتِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ لِقُرَیْشٍ حَقَّهَا بِأَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) کَانَ مِنْهَا وَ أَصْبَحَتْ قُرَیْشٌ تَفْتَخِرُ عَلَی الْعَرَبِ بِأَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) کَانَ مِنْهَا وَ أَصْبَحَتِ الْعَرَبُ تَفْتَخِرُ عَلَی الْعَجَمِ بِأَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) کَانَ مِنْهَا وَ أَصْبَحْنَا أَهْلَ بَیْتِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) لَا یُعْرَفُ لَنَا حَقٌّ فَهَکَذَا أَصْبَحْنَا.

امام سجاد (علیه السلام) - از امام صادق (علیه السلام) روایت است: منهال‌بن‌عمر با علیّ‌بن‌الحسین (علیه السلام) روبه‌رو شد و به ایشان عرض کرد: «ای فرزند رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) چگونه شب را به صبح رساندی»؟! فرمود: «وای بر تو! هنوز نفهمیده‌ای که ما چگونه شب را به صبح می‌رسانیم؟! ما در میان قوم خود به بنی‌اسرائیل در میان آل فرعون می‌مانیم، فرزندانمان را سر می‌برند، به زنانمان بی‌حرمتی می‌شود، کار به جایی‌رسیده که به بهترین خلق خدا بعد از رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) (علی (علیه السلام) ) بر بالای منبرها دشنام داده می‌شود. اکنون به دشمن ما ثروت و شرافت داده می‌شود و آنان که ما را دوست می‌دارند، حقیرشده و حقّشان کاستی‌یافته و مؤمنان نیز وضعی مشابه همین را دارند. هم اکنون غیرعرب این حقّ را برای عرب می‌شناسد که محمّد (صلی الله علیه و آله) از آنان است و اعراب نیز این حق را برای قریش می‌دانند که محمد (صلی الله علیه و آله) از آنان است و قریش بر عرب فخر می‌فروشد که محمّد (صلی الله علیه و آله) از ماست و عرب بر غیرعرب فخر می‌فروشد که محمّد (صلی الله علیه و آله) از آنان است، ولی با همه‌ی این احوال کسی نمی‌داند که حقّ ما چیست و کجاست [و گویا فراموش کرده‌اند که ما اهل بیت پیامبریم]؟ بلی‌ای منهال! روزگار ما چنین است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۶

بحار الأنوار، ج۴۵، ص۸۴/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ [5]

ما اراده کرده‌ایم تا بر مستضعفان زمین نعمت بخشیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قراردهیم.

ما اراده کرده‌ایم تا بر مستضعفان زمین نعمت بخشیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قراردهیم

۱ -۱

(قصص/ ۵)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ الْمَعْنَی أَنَّ فِرْعَوْنَ کَانَ یُرِیدُ إِهْلَاکَ بَنَی إِسْرَائِیلَ وَ إِفْنَائَهُمْ وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَیْهِمْ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهًًْ أَیْ قَادَهًًْ وَ رُؤَسَاءَ فِی الْخَیْرِ یُقْتَدَی بِهِمْ. .

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - معنی وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ؛ این است که فرعون تصمیم دارد، بنی‌اسرائیل را از میان بردارد و بکُشد امّا ما تصمیم داریم بر آن‌ها منّت گذاریم: وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً؛ یعنی آن‌ها را رهبر و پیشوایان کارهای نیک قرار دهیم که از آن‌ها پیروی شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۸

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۶۷

۱ -۲

(قصص/ ۵)

امیرالمومنین (علیه السلام) - لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْیَا عَلَیْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَی وَلَدِهَا وَ تَلَا عَقِیبَ ذَلِکَ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ.

امام علی (علیه السلام) - دنیا مانند شتر بچه‌داری که نسبت به دیگران تندی می‌کند تا فرزندش را در آغوش بگیرد، به ما بازخواهد گشت [که این وعده‌ی الهی است] سپس آیه: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ را تلاوت فرمود. (ولایت؛

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۸

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۶۴/ نهج البلاغهًْ، ص۵۰۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۰۶

ولایت

۱

(قصص/ ۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) یَقُول إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَظَرَ إِلَی عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَبَکَی وَ قَالَ أَنْتُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ بَعْدِی قَالَ الْمُفَضَّلُ فَقُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَی ذَلِکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ مَعْنَاهُ أَنَّکُمُ الْأَئِمَّهًُْ بَعْدِی إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ فَهَذِهِ الْآیَهًُْ جَارِیَهًٌْ فِینَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - مفضّل گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به علی و حسن و حسین (علیهم السلام) نگاه کرد و گریست و سپس فرمود: «شما بعد از من، مصداق افراد مستضعف هستید» ». عرض‌کردم: «ای فرزند رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) معنی این حرف چیست»؟! فرمود: «معنایش این است که امامان بعد از من شما هستید و خداوند متعال در همین معنا می‌فرماید: وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ؛ این آیه تا روز قیامت درباره‌ی ما جاری است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۸

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۶۸/ معانی الأخبار، ص۷۹/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۵۵/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(قصص/ ۵)

امیرالمومنین (علیه السلام) - قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) هِیَ لَنَا أَوْ فِینَا هَذِهِ الْآیَهًُْ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ.

امام علی (علیه السلام) - امام علی (علیه السلام) فرمود: این آیه: وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ برای ما و درباره‌ی ماست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۸

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۶۸/ روضهًْ الواعظین، ج۱، ص۱۵۸/ الأمالی للصدوق، ص۴۷۹/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۵۷

۳

(قصص/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - رُوِیَ أَنَّهُ تُلِیَ بِحَضْرَتِهِ ألصادق (علیه السلام) وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا الْآیَهًَْ فَهَمَلَتَا عَیْنَاهُ (علیه السلام) وَ قَالَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الْمُسْتَضْعَفُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - در حضور امام صادق (علیه السلام) آیه: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ خوانده شد؛ اشک از دیدگان حضرت (علیه السلام) جاری گشت و فرمود: «به خدا قسم آن‌ها که در زمین تضعیف شده‌اند، ما اهل‌بیت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۳۸

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۶۴

۴

(قصص/ ۵)

السّجاد (علیه السلام) - ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَهًَْ قَالَ قَالَ لِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) أَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَرَأْتُ طسم سُورَهًَْ مُوسَی وَ فِرْعَوْنَ قَالَ فَقَرَأْتُ أَرْبَعَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ السُّورَهًِْ إِلَی قَوْلِهِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ فَقَالَ لِی مَکَانَکَ حَسْبُکَ وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً إِنَّ الْأَبْرَارَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ شِیعَتَنَا کَمَنْزِلَهًِْ مُوسَی (علیه السلام) وَ شِیعَتِهِ.

امام سجّاد (علیه السلام) - ثویربن‌ابی‌فاخته گفت: «امام زین العابدین (علیه السلام) من فرمود: «قرآن می¬خوانی»؟ عرض کردم: «آری». فرمود: «بخوان: طسم سوره موسی و فرعون را». من چهار آیه از اوّل سوره را خواندم تا به این آیه رسیدم: وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ» فرمود: «کافی است. به آن خدایی که محمّد (صلی الله علیه و آله) را به حق بشیر و نذیر برانگیخته، همانا نیکان از ما خانواده و شیعیان ما مانند موسی (علیه السلام) و پیروان او هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۰

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۷۱/ فرات الکوفی، ص۳۱۴/ مشکاهًْ الأنوار، ص۹۵/ نورالثقلین؛ «اتقرأ القرآن… حسبک» محذوف

۵

(قصص/ ۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ (رحمة الله علیه) قَالَ دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه)ّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً وَ لَا رَسُولًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَدْ عَرَفْتُ هَذَا مِنَ الْکِتَابَیْنِ قَالَ یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) فَهَلْ عَلِمْتَ نُقَبَائِیَ الِاثْنَیْ عَشَرَ الَّذِینَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِلْإِمَامَهًِْ مِنْ بَعْدِی فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم… قَالَ یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) إِنَّکَ مُدْرِکُهُمْ وَ أَمْثَالُکَ وَ مَنْ تَوَلَّاهُمْ بِحَقِیقَهًِْ الْمَعْرِفَهًِْ قَالَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) فَشَکَرْتُ اللَّهَ کَثِیراً ثُمَّ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مُؤَجَّلٌ فِیَّ إِلَی أَنْ أُدْرِکَهُمْ فَقَالَ یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) اقْرَأْ فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّیارِ وَ کانَ وَعْداً مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراً قَالَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) فَاشْتَدَّ بُکَائِی وَ شَوْقِی فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِعَهْدٍ مِنْکَ فَقَالَ إِی وَ الَّذِی أَرْسَلَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) إِنَّهُ بِعَهْدٍ مِنِّی وَ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًَْ (علیه السلام) وَ الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ تِسْعَهًِْ أَئِمَّهًٍْ (علیهم السلام) وَ کُلِّ مَنْ هُوَ مِنَّا وَ مَظْلُومٍ فِینَا إِی وَ اللَّهِ یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) ثُمَّ لَیُحْضَرَنَّ إِبْلِیسُ وَ جُنُودُهُ وَ کُلُّ مَنْ مَحَضَ الْإِیمَانَ مَحْضاً وَ مَحَضَ الْکُفْرَ مَحْضاً حَتَّی یُؤْخَذَ بِالْقِصَاصِ وَ الْأَوْثَارِ {الْأَوْتَارِ} وَ التُّرَاثِ وَ لَا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَداً وَ نَحْنُ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُون.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - سلمان (رحمة الله علیه) گوید: «رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) به من فرمود: «خداوند متعال پیامبر و رسولی را نفرستاد مگر این که برای وی دوازده نقیب [و وحی] قرار داد». عرض‌کردم: «ای رسول‌خدا! (صلی الله علیه و آله) این را از تورات و انجیل شنیده‌ام». پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای سلمان! آیا می‌دانی نقیبان دوازده‌گانه‌ی من بعد از من که امامت مردم را بر عهده می‌گیرند چه کسانی هستند»؟ عرض‌کردم: «خدا و رسولش (صلی الله علیه و آله) بهتر می‌دانند…». حضرت فرمود: «ای سلمان! تو و امثال تو و هرکس که با معرفت از آنان پیروی کند توفیق درک [و تبعیّت از] آنان را می‌یابد». سلمان (رحمة الله علیه) گوید: شکر خدا را بسیار به جای آورده، سپس گفتم: «ای رسول‌خدا! (صلی الله علیه و آله) آیا اجل به من مهلت می‌دهد تا همه‌ی آنان را درک کنم» »؟ حضرت فرمود: «ای سلمان! این آیات را تلاوت کن: پس آن‌گاه که وعدۀ (تحقّق) نخستین آن دو فرارسد بندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شما می‌گماریم تا میان خانه‌هایتان برای قتل و غارت شما به جستجو درآیند و این تهدید تحقّق‌یافتنی است\* پس از چندی دوباره شما را بر آنان چیره می‌کنیم و شما را با اموال و پسران یاری می‌دهیم و [تعداد] نفرات شما را بیشتر می‌گردانیم (اسراء/۶۵)» سلمان (رحمة الله علیه) می‌گوید: [گریستم و] گریه‌ام شدّت گرفت و شوقم افزون گشت و عرض‌کردم: «ای رسول‌خدا! (صلی الله علیه و آله) شما این قول را به من می‌دهید»؟ فرمود: «آری! به خدایی که مرا به حق فرستاد. من، علی (علیه السلام)، فاطمه (سلام الله علیها)، حسن (علیه السلام)، حسین (علیه السلام) و نه امامی که از نسل حسین (علیه السلام) می‌آیند همین قول را به تو می‌دهیم و هرکه از ماست و با ماست و هرکه به خاطر ما به او ظلم شده است. ای سلمان! به خدا ابلیس و سربازانش و هرکه ایمانش را به کمال‌رسانده یا هرکه کفرش را به کمال‌رسانده، [روز قیامت] حاضر می‌شوند تا قصاص و مجازات شوند و حقّشان به آن‌ها داده شود؛ و پروردگار تو به هیچ‌کس ستم روا نمی‌دارد (کهف/۴۹) تأویل این آیه ما هستیم که می‌فرماید: وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ وَنُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَنُرِی فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا کَانُوا یَحْذَرُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۰

بحار الأنوار، ج۲۵، ص۶/ بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۴۲

۶

(قصص/ ۵)

امیرالمومنین (علیه السلام) - عَن مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِی (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ قَالَ هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) یَبْعَثُ اللَّهُ مَهْدِیَّهُمْ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بَعْدَ جَهْدِهِمْ فَیُعِزُّهُمْ وَ یُذِلُّ عَدُوَّهُمْ.

امام علی (علیه السلام) - وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ؛ آنان که در زمین ضعیف گشته‌اند آل پیغمبر (صلی الله علیه و آله) هستند که خداوند پس از تلاش همه‌ی ائمّه (علیهم السلام)، مهدیِ آن‌ها را برمی‌انگیزد تا آنان را عزیز و دشمنانشان را ذلیل گرداند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۰

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۵۴/ الغیبهًْ للطوسی، ص۱۸۴/ نورالثقلین

۷

(قصص/ ۵)

الباقر (علیه السلام) - عَن زَیْدِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ خَیْثَمَهًَْ الْجُعْفِیَّ حَدَّثَنِی عَنْکَ أَنَّهُ سَأَلَکَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ أَنَّکَ حَدَّثْتَهُ أَنَّکُمُ الْأَئِمَّهًُْ وَ أَنَّکُمُ الْوَارِثُونَ قَالَ صَدَقَ وَ اللَّهِ خَیْثَمَهًُْ لَهَکَذَا حَدَّثْتُهُ.

امام باقر (علیه السلام) - زیدبن‌سلام‌جعفی گوید: «خدمت امام باقر (علیه السلام) رسیده عرض‌کردم: «خدا خیرت دهد! خیثمه‌ی جعفی از شما نقل کرد که از شما در مورد آیه: وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ سؤال کرده و شما فرموده‌اید منظور از ائمّه (علیهم السلام)، شما هستید و وارثان نیز شمائید [آیا او از شما درست روایت کرده]»؟ فرمود: «به خدا قسم خیثمه راست گفته؛ همین طور به او گفته‌ام».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۷۱/ فرات الکوفی، ص۳۱۴

۸

(قصص/ ۵)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ بَشَّرَهُ بِالْحُسَیْنِ قَبْلَ حَمْلِهِ وَ أَنَّ الْإِمَامَهًَْ تَکُونُ فِی وُلْدِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِمَا یُصِیبُهُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْمُصِیبَهًِْ فِی نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ ثُمَّ عَوَّضَهُ بِأَنْ جَعَلَ الْإِمَامَهًَْ فِی عَقِبِهِ وَ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ یُقْتَلُ ثُمَّ یَرُدُّهُ إِلَی الدُّنْیَا وَ یَنْصُرُهُ حَتَّی یَقْتُلَ أَعْدَاءَهُ وَ یُمَلِّکَهُ الْأَرْضَ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْض…

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خدای علیم قبل از انعقاد نطفه امام حسین (علیه السلام) رسول (صلی الله علیه و آله) خود را به وجود حسین (علیه السلام) و اینکه مقام امامت تا روز قیامت نصیب فرزندان وی خواهد شد، بشارت و مژده داده بود. آن‌گاه آن حضرت (صلی الله علیه و آله) را از آن مصائبی که به حسین (علیه السلام) و فرزندانش (علیهم السلام) خواهد رسید، آگاه نموده بود. [و اینکه] مقام امامت را در عوض آن مصائب به فرزندانش خواهد داد. خداوند به پیغمبر (صلی الله علیه و آله) خود خبر داده بود که حسین (علیه السلام) کُشته خواهد شد. سپس خدا او را به دنیا بازمی‌گرداند و وی را یاری می‌کند تا دشمنان خود را به قتل برساند و زمین را ملک او خواهد کرد. و این است منظور این آیه که می‌فرماید: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۲

بحار الأنوار، ج۴۳، ص۲۴۶/ القمی، ج۲، ص۲۹۶

۹

(قصص/ ۵)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ عَنْ أَمْرِنَا وَ أَمْرِ الْقَوْمِ فَإِنَّا وَ أَشْیَاعَنَا یَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ عَلَی سُنَّهًِْ فِرْعَوْنَ وَ أَشْیَاعِهِ فَنَزَلَتْ فِینَا هَذِهِ الْآیَاتُ مِنْ أَوَّلِ السُّورَهًِْ إِلَی قَوْلِهِ یَحْذَرُونَ وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّهًَْ وَ بَرَأَ النَّسَمَهًَْ وَ أَنْزَلَ الْکِتَابَ عَلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) صِدْقاً وَ عَدْلًا لَیَعْطِفَنَّ عَلَیْکُمْ هَؤُلَاءِ عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَی وَلَدِهَا.

امام علی (علیه السلام) - هرکه مایل است وضع ما و این قوم را بداند، ما و شیعیانمان در آن روز که خدا آسمانها را آفرید شبیه زمان فرعون و پیروان او هستیم آیات ابتدایی سوره‌ی قصص درباره‌ی ما و در این مورد نازل شده است قسم به آن خدایی که دانه را شکافت و جان به انسان داد و کتاب آسمانی را بر اساس راستی و عدالت بر محمّد (صلی الله علیه و آله) نازل نمود، قدرت و حکومت به سوی شما (شیعیان) بازخواهد گشت مانند ماده شتری که به فرزند خود رو می‌کند و متوجّه او می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۷۱/ فرات الکوفی، ص۳۱۳/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۵۶

۱۰

(قصص/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) فَخَتَمَ بِهِ الْأَنْبِیَاءَ فَلَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً فَخَتَمَ بِهِ الْکُتُبَ فَلَا کِتَابَ بَعْدَهُ أَحَلَّ فِیهِ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فِیهِ شَرْعُکُمْ وَ خَبَرُ مَنْ قَبْلَکُمْ وَ بَعْدَکُمْ…

امام صادق (علیه السلام) - خداوند محمّد (صلی الله علیه و آله) را برانگیخت و او را خاتم پیامبران قرار داد و پیامبری بعد از او نیست و بر او قرآن را نازل نمود و با آن تمام کتاب‌های آسمانی را ختم کرد و پس از آن دیگر کتابی نخواهد آمد؛ هرچه حلال بود در قرآن حلال نمود و آنچه حرام بود تحریم کرد؛ حلال قرآن تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است؛ در قرآن احکام دین شما و تاریخ گذشتگان و جریان‌های آینده آمده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۲

۱۱

(قصص/ ۵)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ لَقَدْ سَأَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) شِیعَتَهُ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَی سَبْعَهًِْ أَقْسَام… أَمَّا مَا تَأْوِیلُهُ بَعْدَ تَنْزِیلِهِ فَهِیَ الْأُمُورُ الَّتِی أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَسُولَهُ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهَا سَتَکُونُ بَعْدَهُ مِثْلُ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أُمُورِ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ وَ الْخَوَارِجِ وَ قَتْلُ عَمَّار (رحمة الله علیه) جَرَی ذَلِکَ الْمَجْرَی وَ أَخْبَارُ السَّاعَهًِْ وَ الرَّجْعَهًِْ وَ صِفَاتُ الْقِیَامَهًِْ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمانِها خَیْراً وَ قَوْلِهِ تَعَالَی یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ

مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَیَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ الْآیَهًَْ وَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ وَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُون… وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ الرَّجْعَهًَْ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا فَهُمْ یُوزَعُونَ أَیْ إِلَی الدُّنْیَا وَ أَمَّا مَعْنَی حَشْرِ الْآخِرَهًِْ فَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ فِی الرَّجْعَهًِْ فَأَمَّا فِی الْقِیَامَهًِْ فَإِنَّهُمْ یَرْجِعُونَ وَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ وَ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا فِی الرَّجْعَهًِْ وَ مِثْلُهُ مَا خَاطَبَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ الْأَئِمَّهًَْ وَ وَعَدَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَ الِانْتِقَامِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ هَذَا إِنَّمَا یَکُونُ إِذَا رَجَعُوا إِلَی الدُّنْیَا وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِین.

امام علی (علیه السلام) - از امام صادق (علیه السلام) روایت است: امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره مثل این [اخبار و روایات] از پیروانش سؤال کرد و فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی قرآن را در هفت بخش نازل‌کرد… آن بخشی که تأویلش بعد از زمان نزول آن است، آن اموری است که خداوند عزّوجلّ رسولش (صلی الله علیه و آله) را از وقوع آن‌ها بعد از او (پیامبر (صلی الله علیه و آله) ) باخبر کرد، مثل آنچه که در مورد قاسطین و مارقین و خوارج و کشته‌شدن عمّار در قرآن خبر داده است که از این قبیل روایات است و همچنین خبرهای قیامت و رجعت و صفات روز قیامت نیز از این موارد است مانند کلام خداوند متعال: آیا جز انتظار ظهور آیات [و فرارسیدن تهدیدهای الهی] را دارند؟ آن روز که ظهور آن‌ها فرارسد ایمان‌آوردن کسی که قبلا ایمان نیاورده و یا در ایمانش عمل نیکی انجام‌نداده، سودی به حالش نخواهدداشت (انعام/۱۵۸) و این کلام خداوند متعال: آن‌که ظهور آن‌ها فرارسد، [کار از کار گذشته و پشیمان سودی ندارد و کسانی که قبلاً آن را فراموش کرده‌بودند می‌گویند: «فرستادگان پروردگارما حقّ را آوردند آیا امروز برای ما شفاعت‌کنندگانی وجود دارند که برای ما شفاعت کنند یا [به ما اجازه داده‌شود به دنیا] بازگردیم و اعمالی غیر از آنچه انجام می‌دادیم انجام‌دهیم؟ (اعراف/۵۳) و کلام خداوند: ما در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم که بندگان صالح من وارث حکومت زمین خواهندشد (انبیاء/۱۰۵) و این کلام خداوند متعال: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُون… و امّا این کلام خداوند متعال ردّی است برای کسی که رجعت را انکار کرد: به خاطر بیاور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کردند محشور می‌کنیم و آن‌ها را نگه‌می‌داریم تا به یکدیگر ملّحق‌شوند (نمل/۸۳) یعنی در دنیا [به هم ملحق می شوند] و امّا معنای حشر (برانگیخته‌شدن) آخرت این کلام خداوند عزّوجّل است: و همه‌ی آن‌ها (انسان‌ها) را محشور می‌کنیم و احدی را فروگذار نخواهیم‌کرد (کهف/۴۷) و این کلام خداوند: حرام است بر شهرها و آبادیهایی که [بر اثر گناه] نابودشان کردیم [که بازگردند] (اسراء/۹۵) که این آیه در مورد رجعت است اما در قیامت آن‌ها باز می‌گردند و مثل کلام خداوند تعالی: به خاطر بیاورید هنگامی را که خداوند از پیامبران و [پیروان آن‌ها] پیمان موُکدّ گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می‌کند به او ایمان آورید و او را یاری کنید (آل عمران/۸۱) و این آیه در زمان رجعت رخ خواهد داد و مانند آن، آن چیزی است که خداوند با آن امامان را مورد خطاب قرار داد و با آن وعده‌ی نصرت و انتقام از دشمنانشان را به آن‌ها داد و فرمود: خداوند به کسانی که از شما ایمان آوردند و عمل‌صالح انجام داده‌اند وعده می‌دهد که آن‌ها را قطعاً خلیفه روی زمین خواهد کرد همان‌گونه که پیشینیان را خلافت روی زمین بخشید و دین و آئینی را که برای آن‌ها پسندیده پابرجا و ریشه‌دار خواهدساخت و خوف و ترس آن‌ها را به امنیت و آرامش مبّدل می‌کند آن چنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را برای من شریک نخواهند ساخت. (نور/۵۵) و این حکومت صالحان فقط در زمان بازگشت آن‌ها به دنیا رجعت محقّق می‌شوند و مانند آن، این کلام خداست: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۲

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۷۷

۱۲

(قصص/ ۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: نَظَرَ أَبُوجَعْفَر (علیه السلام) إِلَی أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) یَمْشِی فَقَالَ تَرَی هَذَا هَذَا مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوصباح کنانی گوید: امام باقر (علیه السلام) به امام صادق (علیه السلام) درحالی‌که ایشان راه می‌رفتند نگاه‌کرده و فرمود: «ای ابوصباح آیا این (امام صادق (علیه السلام) ) را می‌بینی؟ این از کسانی است که خداوند عزّوجل درباره آنان فرموده است: وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۴

الکافی، ج۱، ص۳۰۶/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۷۳/ الإرشاد، ج۲، ص۱۸۰/ إعلام الوری، ص۲۷۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۰۷

۱۳

(قصص/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ هَذِهِ الْآیَهًَْ مَخْصُوصَهًٌْ بِصَاحِبِ الْأَمْرِ الَّذِی یَظْهَرُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ یَبِیدُ الْجَبَابِرَهًَْ وَ الْفَرَاعِنَهًَْ وَ یَمْلِکُ الْأَرْضَ شَرْقاً وَ غَرْباً فَیَمْلَأُهَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً.

امام صادق (علیه السلام) - این آیه مختص به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است که در آخرالزّمان ظاهر می‌شود و گردن‌کشان و فرعون‌ها (حاکمان ستمگر) را از هم می‌پاشد و شرق و غرب زمین را به تصرّف درمی‌آورد و سپس آن را پر از عدل و داد می‌کند درحالی‌که پیش از آن مملو از کفر و ستم بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۴

البرهان

۱۴

(قصص/ ۵)

العسکری (علیه السلام) - عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَتْنِی حَکِیمَهًُْ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَتْ بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَقَالَ یَا عَمَّهًُْ اجْعَلِی إِفْطَارَکِ اللَّیْلَهًَْ عِنْدَنَا فَإِنَّهَا لَیْلَهًُْ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی سَیُظْهِرُ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهًِْ الْحُجَّهًَْ وَ هُوَ حُجَّتُهُ فِی أَرْضِهِ… قَالَتْ حَکِیمَهًُْ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فَکَشَفْتُ السِّتْرَ لِأَفْتَقِدَ سَیِّدِی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فَلَمْ أَرَهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا فُعِلَ سَیِّدِی فَقَالَ یَا عَمَّهًُْ اسْتَوْدَعْنَاهُ الَّذِی اسْتَوْدَعَتْهُ أُمُّ مُوسَی (علیه السلام) قَالَتْ حَکِیمَهًُْ فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ جِئْتُ وَ سَلَّمْتُ وَ جَلَسْتُ فَقَالَ هَلُمِّی إِلَیَّ ابْنِی فَجِئْتُ بِسَیِّدِی فِی الْخِرْقَهًِْ فَفَعَلَ بِهِ کَفَعْلَتِهِ الْأُولَی ثُمَّ أَدْلَی لِسَانَهُ فِی فِیهِ کَأَنَّهُ یُغَذِّیهِ لَبَناً أَوْ عَسَلًا ثُمَّ قَالَ تَکَلَّمْ یَا بُنَیَّ فَقَالَ (علیه السلام) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ثَنَّی بِالصَّلَاهًِْ عَلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًِْ (علیهم السلام) حَتَّی وَقَفَ عَلَی أَبِیهِ (علیه السلام) ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُون.

امام عسکری (علیه السلام) - موسی‌بن‌محمّد گوید: حکیمه دختر امام هادی (علیه السلام) [عمّه‌ی بزرگوار امام عسکری (علیه السلام)] برایم روایت‌کرده که: «امام عسکری (علیه السلام) مرا احضارکرده و فرمود: «عمّه جان، امشب نزد ما افطار کن؛ زیرا امشب نیمه‌ی ماه شعبان است و خداوند تبارک‌وتعالی حجّت خود را در این شب ظاهر خواهد کرد و او حجّت خدا بر روی زمین خواهد بود…». … چون صبح شد، [و امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به دنیا آمد] آمدم تا بر امام عسکری (علیه السلام) سلام کنم پرده را کنار زدم تا به دیدار سرور خودم (امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ) برسم ولی متوجّه شدم که در رختخواب نیست». [به امام عسکری (علیه السلام)] عرض‌کردم: «فدایت شوم! سرورم (مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ) کجاست»؟ فرمود: «عمّه جان، او را به کسی سپردیم که مادر موسی (علیه السلام)، موسی (علیه السلام) را به وی سپرد». حکیمه گوید: «روز هفتم [از میلاد مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)] آمدم و سلام کردم و نشستم». امام (علیه السلام) فرمود: «پسرم را نزد من آورید». پس سرورم را که در کهنه پیچیده شده بود به حضورش بردم. امام مانند دفعه‌ی قبل عمل کرد و سپس [ایشان] زبان مبارکش را در دهان وی گذاشت گویا شیر و عسل می‌نوشید. پس امام (علیه السلام) فرمود: ای پسر عزیزم حرف بزن. امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمود: أشهد أن لا إله إلاّ الله و آن‌گاه بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) و دیگر ائمه (علیهم السلام) درود فرستاد و چون به پدرش رسید توقف نمود سپس این آیه را تلاوت کرد: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ وَنُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَنُرِی فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا کَانُوا یَحْذَرُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۴

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۲/ إعلام الوری، ص۴۱۸/ الخرایج والجرایح، ج۱، ص۴۵۵؛ «بتفاوت» / البرهان

بازگشت

۱

(قصص/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَوْلُهُ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ فَهَذَا کُلُّهُ مِمَّا یَکُونُ فِی الرَّجْعَهًِْ.

امام صادق (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) [ذیل آیه‌ی] وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ؛ فرمود: همه این‌ها (امام و وارث قرار دادن مستضعفان) از آن چیزهایی است که در زمان رجعت محقّق می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۶

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۶۱

۲

(قصص/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ سَیِّدِیَ الصَّادِقَ (علیه السلام) … فقلت یَا مَوْلَایَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِکُمْ مَنْ لَا یَقُولُ بِرَجْعَتِکُمْ فَقَالَ (علیه السلام) إِنَّمَا سَمِعُوا قَوْلَ جَدِّنَا رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ نَحْنُ سَائِرَ الْأَئِمَّهًِْ نَقُولُ وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنی دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) الْعَذَابُ الْأَدْنَی عَذَابُ الرَّجْعَهًِْ وَ الْعَذَابُ الْأَکْبَرُ عَذَابُ یَوْمِ الْقِیَامَهًْ… قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) أَحْسَنْتَ یَا مُفَضَّلُ فَمِنْ أَیْنَ قُلْتَ بِرَجْعَتِنَا وَ مُقَصِّرَهًُْ شِیعَتِنَا تَقُولُ مَعْنَی الرَّجْعَهًِْ أَنْ یَرُدَّ اللَّهُ إِلَیْنَا مُلْکَ الدُّنْیَا وَ أَنْ یَجْعَلَهُ لِلْمَهْدِیِّ وَیْحَهُمْ مَتَی سُلِبْنَا الْمُلْکَ حَتَّی یُرَدَّ عَلَیْنَا قَالَ الْمُفَضَّلُ لَا وَ اللَّهِ وَ مَا سُلِبْتُمُوهُ وَ لَا تُسْلَبُونَهُ لِأَنَّهُ مُلْکُ النُّبُوَّهًِْ وَ الرِّسَالَهًِْ وَ الْوَصِیَّهًِْ وَ الْإِمَامَهًِْ قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) یَا مُفَضَّلُ لَوْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ شِیعَتُنَا لَمَا شَکُّوا فِی فَضْلِنَا أَ مَا سَمِعُوا قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُون.

امام صادق (علیه السلام) - مفضّل‌بن‌عمر گوید: «به مولایم امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «… آقای من! بعضی از شیعیان شما عقیده به رجعت شما ندارند». امام (علیه السلام) فرمود: «آیا آن‌ها سخن جدّ ما پیغمبرخدا (صلی الله علیه و آله) و گفته‌ی ما ائمّه را نشنیده‌اند که در مورد آیه: به جای عذاب بزرگ‌تر، عذاب نزدیک‌تر به آن‌ها می‌چشانیم تا شاید برگردند. (سجده/۲۱) چه فرموده‌اند»؟! امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ای مفضّل! الْعَذابِ الْأَدْنی رجعت آل محمّد (صلی الله علیه و آله) (و گرفتاری‌های کافران در آن موقع) و الْعَذابِ الْأَکْبَرِ عذاب روز قیامت است» … حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: «احسنت‌ای مفضّل! اعتقاد به رجعت ما را از کجا آوردی درحالی‌که عده‌ای از مقصران از شیعیان ما می‌گویند: «معنی رجعت این است که خداوند سلطنت دنیا را به ما برمی‌گرداند و آن را برای مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ما قرارمی‌دهد. وای بر آن شیعیان قاصر که چنین گمان کرده‌اند که خدا سلطنت را از ما گرفت تا آن را به ما برگرداند»؟! مفضل گفت: «نه به خدا سلطنت خدایی از شما سلب نگردیده و سلب نخواهد شد. زیرا آن سلطنت، سلطنت نبوّت و پیغمبری و جانشینی پیغمبر و منصب امامت است». حضرت (علیه السلام) فرمود: «اگر آن‌ها در قرآن مجید تدبّر می‌کردند؛ فضل و مقام ما را به خوبی می‌دانستند؛ آیا آن‌ها نشنیدند که خداوند عزّوجل می‌فرماید: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةًً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۶

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۲۴

۳

(قصص/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ سَیِّدِیَ الصَّادِقَ (علیه السلام) هَلْ لِلْمَأْمُورِ الْمُنْتَظَرِ الْمَهْدِیِّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مِنْ وَقْتٍ مُوَقَّتٍ یَعْلَمُهُ النَّاسُ فَقَالَ حَاشَ لِلَّهِ أَنْ یُوَقِّتَ ظُهُورَهُ بِوَقْتٍ یَعْلَمُهُ شِیعَتُنَا… یُقْبِلُ الْمَهْدِیُّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عَلَی الطَّائِفَهًِْ الْمُنْحَرِفَهًِْ فَیَعِظُهُمْ وَ یَدْعُوهُمْ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ فَلَا یَزْدَادُونَ إِلَّا طُغْیَاناً وَ کُفْراً فَیَأْمُرُ بِقَتْلِهِمْ فَیُقْتَلُونَ جَمِیعاً ثُمَّ یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تَأْخُذُوا الْمَصَاحِفَ وَ دَعُوهَا تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَهًًْ کَمَا بَدَّلُوهَا وَ غَیَّرُوهَا وَ حَرَّفُوهَا وَ لَمْ یَعْمَلُوا بِمَا فِیهَا قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا مَوْلَایَ ثُمَّ مَا ذَا یَصْنَعُ الْمَهْدِیُّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قَالَ یَثُورُ سَرَایَا عَلَی السُّفْیَانِیِّ إِلَی دِمَشْقَ فَیَأْخُذُونَهُ وَ یَذْبَحُونَهُ عَلَی الصَّخْرَهًِْ ثُمَّ یَظْهَرُ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ صِدِّیقٍ وَ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ رَجُلًا أَصْحَابِهِ یَوْمَ کَرْبَلَاءَ فَیَا لَکَ عِنْدَهَا مِنْ کَرَّهًٍْ زَهْرَاءَ (سلام الله علیها) بَیْضَاءَ ثُمَّ یَخْرُجُ الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) … ثُمَّ یَخْرُجُ السَّیِّدُ الْأَکْبَرُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی أَنْصَارِهِ وَ الْمُهَاجِرِینَ وَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ صَدَّقَهُ وَ اسْتُشْهِدَ مَعَهُ وَ یَحْضُرُ مُکَذِّبُوهُ وَ الشَّاکُّونَ فِیهِ وَ الرَّادُّونَ عَلَیْهِ وَ الْقَائِلُونَ فِیهِ إِنَّهُ سَاحِرٌ وَ کَاهِنٌ وَ مَجْنُونٌ وَ نَاطِقٌ عَنِ الْهَوَی وَ مَنْ حَارَبَهُ وَ قَاتَلَهُ حَتَّی یَقْتَصَّ مِنْهُمْ بِالْحَقِّ وَ یُجَازَوْنَ بِأَفْعَالِهِمْ مُنْذُ وَقْتَ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِلَی‌ظُهُورِ الْمَهْدِیِّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مَعَ إِمَامٍ إِمَامٍ وَ وَقْتٍ وَقْتٍ وَ یَحِقُّ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - مفضّل‌بن‌عمر گوید: «از مولایم حضرت صادق (علیه السلام) پرسیدم: «آیا مأموریت مهدی منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وقت معیّنی دارد که باید مردم بدانند کی خواهد بود»؟ فرمود: «حاشا که خداوند وقت ظهور او را طوری معیّن کند که شیعیان ما آن را بدانند… مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به طرف گروهی منحرف آمده و سه روز آن‌ها را موعظه می‌نماید و دعوت [به آرامش و پذیرش خودش] می‌کند ولی آن‌ها بر سرکشی و کیفر خود می‌افزایند. مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هم [ناچار] دستور قتل آن‌ها را صادرنموده همه را از دم شمشیر می‌گذرانند. سپس مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به اصحاب خود می‌گوید: «قرآن‌های آن‌ها را نگیرید بگذارید تا باعث حسرت آن‌ها گردد؛ همان‌طور که آن را تبدیل‌کرده و تغییر دادند و تحریف کردند مطابق آنچه در آن بود عمل نکردند». مفضّل گوید: عرض‌کردم: «آقای من! پس از آن مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چه می‌کند»؟ فرمود: «لشکری برای دستگیری سفیانی به دمشق می‌فرستد؛ او را گرفته و روی سنگی سر می‌برند. آنگاه حسین (علیه السلام) با دوازده هزار صدّیق و هفتاد و دو نفری که در کربلا از یاران او بودند و با وی شهید شدند، آشکار می‌شود. پس از آن منتظر باش که زهرا (سلام الله علیها) رجوع می‌کند، رجوعی پر از نور و روشنایی سپس صدیق اکبر امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) ظهور می‌کند… آن‌گاه آقای بزرگ محمّد رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) با انصار و مهاجرین و آن‌ها که به او ایمان آوردند و نبوّت او را تصدیق کردند و در رکاب وی شهید شدند ظهور می‌کند. با ظهور حضرتش کسانی که دعوت آن حضرت (صلی الله علیه و آله) را تکذیب کردند و درباره‌ی پیغمبریش (صلی الله علیه و آله) شک نمودند و اعتنا به گفتار وی نکردند و کسانی که گفتند او ساحر و کاهن و دیوانه است و از روی هوای‌نفس سخن می‌گوید و آن‌ها که با وی جنگ کردند حاضر می‌کنند تا از روی حق و عدالت انتقام اعمالی را که از بعثت آن حضرت (صلی الله علیه و آله) تا موقع ظهور مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با هر امامی و در هر وقتی از اوقات مرتکب شده‌اند از آن‌ها بگیرد. این است تحقق تأویل آیه‌ی شریفه: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۸

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۷

آیه وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ [6]

و حکومتشان را در زمین استوار سازیم؛ و به فرعون و هامان و لشکریانشان، آنچه را از سوی آن‌ها (بنی اسرائیل) بیم داشتند نشان دهیم.

۱

(قصص/ ۶)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - فِی تَفسِیرِ عَلِیِّ‌بنِ‌إبرَاهِیم (رحمة الله علیه) مُتَّصِلٌ بِقَولِهِ حَتَّی یَقتُلُوهُم وَ قَدْ ضَرَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی أَعْدَائِهِ مَثَلًا مِثْلَ مَا ضَرَبَهُ اللَّهُ لَهُمْ فِی أَعْدَائِهِمْ بِفِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ بَغَی عَلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ عَنَاقُ ابْنَهًُْ آدَمَ (علیه السلام) خَلَقَ اللَّهُ لَهَا عِشْرِینَ إِصْبَعاً فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا ظُفُرَانِ طَوِیلَانِ کَالْمِنْجَلَیْنِ الْعَظِیمَیْنِ وَ کَانَ

مَجْلِسُهَا فِی الْأَرْضِ مَوْضِعَ جَرِیبٍ فَلَمَّا بَغَتْ بَعَثَ اللَّهُ لَهَا أَسَداً کَالْفِیلِ وَ ذِئْباً کَالْبَعِیرِ وَ نَسْراً کَالْحِمَارِ وَ کَانَ ذَلِکَ فِی الْخَلْقِ الْأَوَّلِ فَسَلَّطَهُمُ اللَّهُ عَلَیْهَا فَقَتَلُوهَا أَلَا وَ قَدْ قَتَلَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ خَسَفَ بِقَارُونَ وَ إِنَّمَا هَذَا مَثَلُ أَعْدَائِهِ الَّذِینَ غَصَبُوا حَقَّهُ فَأَهْلَکَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) عَلَی أَثَرِ هَذَا الْمَثَلِ الَّذِی ضَرَبَهُ وَ قَدْ کَانَ لِی حَقٌّ حَازَهُ دُونِی مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَ لَمْ أَکُنْ أُشْرِکُهُ فِیهِ وَ لَا تَوْبَهًَْ لَهُ إِلَّا بِکِتَابٍ مُنَزَّلٍ أَوْ بِرَسُولٍ مُرْسَلٍ وَ أَنَّی لَهُ بِالرِّسَالَهًِْ بَعْدَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَا نَبِیَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَأَنَّی یَتُوبُ وَ هُوَ فِی بَرْزَخِ الْقِیَامَهًِْ غَرَّتْهُ الْأَمَانِیُّ وَ غَرَّهُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَ قَدْ أَشْفَی عَلَی جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِه فِی نارِ جَهَنَّمَ وَ الله لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ وَ کَذَلِکَ مَثَلُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فِی غَیْبَتِهِ وَ هَرَبِهِ وَ اسْتِتَارِهِ مَثَلُ مُوسَی (علیه السلام) خَائِفٌ مُسْتَتِرٌ إِلَی أَنْ یَأْذَنَ اللَّهُ فِی خُرُوجِهِ وَ طَلَبِ حَقِّهِ وَ قَتْلِ أَعْدَائِهِ فِی قَوْلِهِ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍ وَ قَدْ ضَرَبَ بِالْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) مَثَلًا فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ بِإِدَالَتِهِمْ مِنْ أَعْدَائِهِم.

امام علی (علیه السلام) - در تفسیر علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) آمده است: [امیرالمؤمنین (علیه السلام)] درباره‌ی دشمنان خود مثلی‌زده مانند مثالی که خدا در مورد فرعون و هامان زده است. امام (علیه السلام) فرموده است: «ای مردم! اوّل کسی که ستمگری را در زمین شروع کرد عناق دختر آدم (علیه السلام) بود. خداوند برای او بیست انگشت آفرید و در هر انگشت دو ناخن دراز هرکدام به اندازه‌ی یک داس بزرگ قرار داشت و محل نشستن او اندازه‌ی یک جریب [هر جریب معادل چهار متر مربع است] می‌شد وقتی ستمکاری را پیش گرفت، خداوند شیری به اندازه‌ی فیل و گرگی به اندازه‌ی شتر و عقابی مانند الاغ برای نابودی او فرستاد که این مخلوقات باقیمانده‌های مربوط به خلقت‌های اولیّه بود و خداوند شیر و گرگ و عقاب را بر آن زن مسلّط گردانید تا او را کشتند». خداوند فرعون و هامان را نیز کشت و قارون را در زمین فروبرد این عذاب‌ها نمونه‌ای است برای دشمنان خدا که حق را غصب کردند و خداوند آن‌ها را هلاک کرد. سپس امیرالمؤمنین (علیه السلام) بعد از بیان این مثال‌ها فرمود: «مرا حقّی بود که اشخاص نا اهل آن را غصب کردند با اینکه در آن امر شریک من نبودند و آن فرد غاصب نمی‌تواند از این عمل توبه نماید مگر اینکه [برای پذیرش توبه‌ی او] از جانب خدا آیه‌ای نازل شود و یا پیامبری ارسال گردد. و چطور امکان دارد که پس از پیامبراکرم محمّد مصطفی (صلی الله علیه و آله) پیامبری بیاید با اینکه نبوّت به او ختم شده پس با توجه به شرط پیشین و نبود پیامبری پس از محمد (صلی الله علیه و آله) ) چطور می‌تواند توبه کند؟! این در حالی است که او در برزخ قیامت به سر می‌برد و فریب آرزوهای خود را خورده و گمراه شده، بر کنار پرتگاه سستی قرار گرفته که ناگهان در آتش دوزخ فرو می‌ریزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی‌کند! (توبه/۱۰۹) مثل قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در غیبت و فرار از اجتماع و پنهان زیستنش مانند موسی (علیه السلام) که ترسان و پنهان می‌زیست، است تا آنکه خداوند اجازه‌ی ظهور و پس گرفتن حقّ و کشتن دشمنانش را بدهد که در این آیه می‌فرماید: به کسانی که به جنگ بر سرشان تاخت آورده‌اند و مورد ستم قرار گرفته‌اند، رخصت داده شد و خدا بر پیروز گردانیدنشان تواناست\* آن‌هایی که به ناحق از دیارشان رانده شده‌اند. (حج/۴۰۳۹) خداوند در مقابل آن گروهی از بنی‌اسرائیل که [در این آیه معرفی شده‌اند ودر مقابل دشمنانشان شکست خوردند، از این امّت امام حسین (علیه السلام) را عنوان مثال و نمونه قرار داده [که به ناحق از شهر خود رانده شد لذا به او اجازه‌ی جهاد داده شد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۴۸

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۶۹/ نورالثقلین

آیه وَ أَوْحَیْنا إِلی أُمِّ مُوسی أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَ لاتَخافِی وَ لاتَحْزَنِی إِنّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ [7]

ما به مادر موسی الهام کردیم که: «او را شیر ده؛ و هنگامی که بر [جان] او ترسیدی، وی را در دریا [ى نيل] بیفکن؛ و نترس و غمگین مباش، که ما او را به تو باز می‌گردانیم، و او را از پیامبران قرار می‌دهیم.»

۱

(قصص/ ۷)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - و أما تفسیر وحی النبوهًْ و الرسالهًْ فهو قوله تعالی إِنَّا أَوْحَیْنا إِلَیْکَ کَما أَوْحَیْنا إِلی نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَیْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ إلی آخر الآیهًْ و أما وحی الإلهام فهو قوله عزوجل وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ و مثله وَ أَوْحَیْنا إِلی أُمِّ مُوسی أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ.

امام علی (علیه السلام) - در تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمده است که فرمود: تفسیر وحی نبوّت و رسالت، این فرموده‌ی خداوند است: ما به تو وحی کردیم هم چنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کرده‌ایم و به ابراهیم و اسماعیل… (نساء/۱۶۳) … و وحی الهام این فرموده‌ی خداوند عزّ‌وجلّ است: پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که: از کوه‌ها و درختان و در بناهایی که می‌سازند خانه‌هایی برگزین (نحل/۶۸) و نیز این فرموده: وَأَوْحَیْنَا إِلَی أُمِّ مُوسَی أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۰

بحار الأنوار، ج۱۸، ص۲۵۴/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۶؛ «قوله تعالی انا اوحینا… إلی آخر الآیهًْ» محذوف

۲

(قصص/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) لَمَّا حَمَلَتْ أُمُّهُ بِهِ لَمْ یَظْهَرْ حَمْلُهَا إِلَّا عِنْدَ وَضْعِهِ وَ کَانَ فِرْعَوْنُ قَدْ وَکَّلَ بِنِسَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ نِسَاءً مِنَ الْقِبْطِ تَحْفَظُهُنَّ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمَّا کَانَ بَلَغَهُ عَنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُولَدُ فِینَا رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ (علیه السلام) یَکُونُ هَلَاکُ فِرْعَوْنَ وَ أَصْحَابِهِ عَلَی یَدَیْهِ فَقَالَ فِرْعَوْنُ عِنْدَ ذَلِکَ لَأَقْتُلَنَّ ذُکُورَ أَوْلَادِهِمْ حَتَّی لَا یَکُونَ مَا یُرِیدُونَ وَ فَرَّقَ

بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ حَبَسَ الرِّجَالَ فِی الْمَحَابِسِ فَلَمَّا وَضَعَتْ أُمُّ مُوسَی بِمُوسَی (علیه السلام) نَظَرَتْ وَ حَزِنَتْ وَ اغْتَمَّتْ وَ بَکَتْ وَ قَالَتْ یُذْبَحُ السَّاعَهًَْ فَعَطَفَ اللَّهُ قَلْبَ الْمُوَکَّلَهًِْ بِهَا عَلَیْهِ فَقَالَتْ لِأُمِّ مُوسَی (علیه السلام) مَا لَکِ قَدِ اصْفَرَّ لَوْنُکِ فَقَالَتْ أَخَافُ أَنْ یُذْبَحَ وَلَدِی فَقَالَتْ لَا تَخَافِی وَ کَانَ مُوسَی لَا یَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی فَأَحَبَّتْهُ الْقِبْطِیَّهًُْ الْمُوَکَّلَهًُْ بِهِ وَ أُنْزِلَ عَلَی أُمِّ مُوسَی (علیه السلام) التَّابُوتُ وَ نُودِیَتْ ضَعْهُ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیهِ فِی الْیَمِّ وَ هُوَ الْبَحْرُ وَ لا تَخافِی وَ لا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ فَوَضَعَتْهُ فِی التَّابُوتِ وَ أَطْبَقَتْ عَلَیْهِ وَ أَلْقَتْهُ فِی النِّیلِ.

امام باقر (علیه السلام) - هنگامی که مادر موسی (علیه السلام) به او حامله شد، حامله بودنش مشخّص نبود تا اینکه وضع حمل کرد و فرعون زنان قبطی را مأمور زنان بنی اسرائیل کرده بود تا مراقب آن‌ها باشند. چون زمانی که شنیده بود بنی اسرائیلی‌ها می‌گویند: مردی بین ما متولّد می‌شود که به او موسی‌بن‌عمران می‌گویند و نابودی فرعون و یارانش به دست او اتفاق می‌افتد. آنگاه فرعون گفت: فرزندان پسرتان را می‌کشم تا آنچه که می‌خواهید به وجود نیاید و زنان را از مردان جدا کرد و زنان را در زندان‌ها حبس کرد. هنگامی که مادر موسی (علیه السلام) او را به دنیا آورد به او نگاه کرد و ناراحت و غمگین شد و گریه کرد و گفت: «همین ساعت کشته می‌شود». خداوند دل زن مأمور موسی (علیه السلام) را به رحم آورد و به مادر موسی گفت: «چرا رنگت زرد شده است»؟ گفت: «می‌ترسم که بچه‌ام کشته شود». گفت: «نترس، هیچکس موسی را نمی‌بیند مگر اینکه او را دوست داشته باشد». که خداوند فرمود: و مهری از خودم بر تو افکندم (طه/۳۹). پس آن زن قبطیِ مأمور موسی (علیه السلام) را دوست داشت و خداوند صندوقچه را بر مادر موسی (علیه السلام) نازل کرد و به او ندا داده شد که او را در صندوقچه بگذار و او را به دریا بینداز و نترس و ناراحت نشو، ما او را به سوی تو برمی گردانیم و او را از پیامبران خود قرار می‌دهیم. پس او را در صندوقچه گذاشت و سرش را بست. و آن را به دریا انداخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۰

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

۳

(قصص/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ یُوسُفَ بْنَ یَعْقُوبَ (علیه السلام) حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهًُْ جَمَعَ آلَ یَعْقُوبَ وَ هُمْ ثَمَانُونَ رَجُلًا فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقِبْطَ سَیَظْهَرُونَ عَلَیْکُمْ وَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَ إِنَّمَا یُنَجِّیکُمُ اللَّهُ مِنْ أَیْدِیهِمْ بِرَجُلٍ مِنْ وُلْدِ لَاوَی بْنِ یَعْقُوبَ اسْمُهُ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ غُلَامٌ طَوِیلٌ جَعْدٌ آدَمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ یُسَمِّی ابْنَهُ عِمْرَانَ وَ یُسَمِّی عِمْرَانُ ابْنَهُ مُوسَی (علیه السلام).

امام صادق (علیه السلام) - وقتی وفات یوسف فرزند یعقوب (علی‌ها السلام) فرارسید، خاندان یعقوب (علیه السلام) را که هشتاد نفر بودند گردآورد و فرمود: «این قبطیان به زودی بر شما پیروزشده و به عذابهای سختتان می‌آزردند. (اعراف/۱۴۱) و خداوند نجات شما را به دست مردی از فرزندان لاوی پسر یعقوب (علیه السلام) که نامش موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) است، قرار داده است. او جوانی بلند قامت با گیسوانی مجعّد و گندمگون است [به خاطر همین بشارت و برای نجات از دست قبطیان] اکثر مردهای بنی‌اسرائیل نام فرزند خود را عمران می‌گذاشتند و آن فرزند نیز پس از آنکه بزرگ می‌شد و صاحب فرزند می‌شد نام فرزند خود را موسی می‌گذاشت به این امید که او موسی‌بن‌عمران باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۸/ نورالثقلین

۴

(قصص/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَا خَرَجَ مُوسَی (علیه السلام) حَتَّی خَرَجَ قَبْلَهُ خَمْسُونَ کَذَّاباً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ کُلُّهُمْ یَدَّعِی أَنَّهُ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ (علیه السلام) فَبَلَغَ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ یُرْجِفُونَ بِهِ وَ یَطْلُبُونَ هَذَا الْغُلَامَ وَ قَالَ لَهُ کَهَنَتُهُ وَ سَحَرَتُهُ إِنَّ هَلَاکَ دِینِکَ وَ قَوْمِکَ عَلَی یَدَیْ هَذَا الْغُلَامِ الَّذِی یُولَدُ الْعَامَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ فَوَضَعَ الْقَوَابِلَ عَلَی النِّسَاءِ وَ قَالَ لَا یُولَدُ الْعَامَ غُلَامٌ إِلَّا ذُبِحَ وَ وَضَعَ عَلَی أُمِّ مُوسَی (علیه السلام) قَابِلَهًًْ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ بَنُو إِسْرَائِیلَ قَالُوا إِذَا ذَبَحَ الْغِلْمَانَ وَ اسْتَحْیَا النِّسَاءَ هَلَکْنَا فَلَمْ نَبْقَ فَتَعَالَوْا لَا نَقْرَبِ النِّسَاءَ فَقَالَ عِمْرَانُ أَبُو مُوسَی (علیه السلام) بَلْ بَاشِرُوهُنَّ فَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ وَاقِعٌ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ اللَّهُمَّ مَنْ حَرَّمَهُ فَإِنِّی لَا أُحَرِّمُهُ وَ مَنْ تَرَکَهُ فَإِنِّی لَا أَتْرُکُهُ وَ بَاشَرَ أُمَّ مُوسَی (علیه السلام) فَحَمَلَتْ بِهِ فَوَضَعَ عَلَی أُمِّ مُوسَی (علیه السلام) قَابِلَهًًْ تَحْرُسُهَا فَإِذَا قَامَتْ قَامَتْ وَ إِذَا قَعَدَتْ قَعَدَتْ فَلَمَّا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَقَعَتْ عَلَیْهَا الْمَحَبَّهًُْ وَ کَذَلِکَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ فَقَالَتْ لَهَا الْقَابِلَهًُْ مَا لَکِ یَا بُنَیَّهًِْ تَصْفَرِّینَ وَ تَذُوبِینَ قَالَتْ لَا تَلُومِینِی فَإِنِّی إِذَا وَلَدْتُ أُخِذَ وَلَدِی فَذُبِحَ قَالَتْ فَلَا تَحْزَنِی فَإِنِّی سَوْفَ أَکْتُمُ عَلَیْکِ فَلَمْ تُصَدِّقْهَا فَلَمَّا أَنْ وَلَدَتْ الْتَفَتَتْ إِلَیْهَا وَ هِیَ مُقْبِلَهًٌْ فَقَالَتْ مَا شَاءَ

اللَّهُ فَقَالَتْ لَهَا أَ لَمْ أَقُلْ إِنِّی سَوْفَ أَکْتُمُ عَلَیْکِ ثُمَ حَمَلَتْهُ فَأَدْخَلَتْهُ الْمِخْدَعَ وَ أَصْلَحَتْ أَمْرَهُ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَی الْحَرَسِ فَقَالَتِ انْصَرِفُوا وَ کَانُوا عَلَی الْبَابِ فَإِنَّهُ خَرَجَ دَمٌ مُنْقَطِعٌ فَانْصَرَفُوا فَأَرْضَعَتْهُ فَلَمَّا خَافَتْ عَلَیْهِ الصَّوْتَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا اعْمَلِی التَّابُوتَ ثُمَّ اجْعَلِیهِ فِیهِ ثُمَّ أَخْرِجِیهِ لَیْلًا فَاطْرَحِیهِ فِی نِیلِ مِصْرَ فَوَضَعَتْهُ فِی التَّابُوتِ ثُمَّ دَفَعَتْهُ فِی الْیَم.

امام باقر (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: قبل از بعثت موسی (علیه السلام) بر قوم بنی اسرائیل پنجاه نفر دروغگو خودشان را موسی‌بن‌عمران معرّفی کرده بودند، این موضوع به گوش فرعون رسید که مردم خودشان را برای رسیدن موسی (علیه السلام) آماده می¬کنند و مردم را تحریک می‌کنند. کاهنان و ساحرانش به او گفتند: «که دین و حکومتت به دست این کودکی که امسال در بین قوم بنی اسرائیل متولّد می‌شود از بین می¬رود». پس زنان قابله را به نزد زنان بنی اسرائیل فرستاد و به آن‌ها گفت: «که امسال هر بچّه‌ای متولّد می‌شود باید کشته شود». یک زن را نیز به نزد مادر موسی (علیه السلام) فرستاد. هنگامی که قوم بنی اسرائیل این وضع را دیدند گفتند: «اگر بچّه‌های ما کشته شوند و زنان را بگیرند همه ما نابود می‌شویم و چیزی از ما باقی نمی¬ماند. پس بیایید تا با زنانمان نزدیکی نکنیم». عمران پدر موسی (علیه السلام) گفت: «نه، با آن‌ها نزدیکی کنید چون امر خداوند واقع می¬شود هرچند که مشرکان از آن کراهت داشته باشند، پروردگارا، هرکس این کار را بر خودش حرام کند من آن را حرام نمی‌کنم و هرکس این کار را انجام ندهد من آن را انجام می‌دهم». پس با مادر موسی (علیه السلام) نزدیکی کرد. سپس زنش باردار شد سپس فرعون زن قابله‌ای را به نزد مادر موسی (علیه السلام) فرستاد تا از او مراقبت کند که هرجا برود با او باشد، هنگامی که مادر موسی (علیه السلام) وضع حمل کرد آن زن قابله محبّت موسی (علیه السلام) در دلش افتاد و حجّت-های خداوند بر خلقش این چنین است. آن زن به مادر موسی (علیه السلام) گفت: «ای دخترم، چرا رنگت زرد شده و آب ضعیف می¬شوی»؟ گفت: «مرا سرزنش نکن چون اگر بچّه‌ام به دنیا بیاید، او را از من می‌گیرند و می¬کشند». گفت: «ناراحت نشو، من این جریان را مخفی می¬کنم»؛ امّا او باورش نشد. هنگامی که موسی (علیه السلام) متولّد شد آن زن موسی (علیه السلام) را گرفت و او را بوسید، و گفت: «ماشاالله». و به او گفت: «مگر به تو نگفتم که این راز را پیش خودم نگه می‌دارم». سپس موسی (علیه السلام) را برداشت و او را داخل صندوقخانه کرد و کارش را درست کرد، سپس به نزد نگهبانانی که در جلوی در بودند آمد و گفت: «برگردید، چند تکه خون از او خارج شد. هنگامی که مادرش به خاطر صدا نگران بود، خداوند به او الهام کرد که: «صندوقچه¬ای درست کن و او را در آن قرار بده سپس شبانه او را از خانه خارج کن و به رود نیل بیانداز». سپس او را در صندوقچه گذاشت و او را به دریا انداخت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۹/ نورالثقلین

۵

(قصص/ ۷)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - قَالَ انْطَلَقَتْ أُمُّ مُوسَی (علیه السلام) إِلَی نَجَّارٍ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ فَاشْتَرَتْ مِنْهُ تَابُوتاً صَغِیراً فَقَالَ لَهَا مَا تَصْنَعِینُ بِهِ قَالَتْ ابْنٌ لِی أُخْبِئُهُ فِیهِ وَ کَرِهَتْ أَنْ تَکْذِبَ فَانْطَلَقَ النَّجَّارُ إِلَی الذَّبَّاحِینَ لِیُخْبِرَهُمْ بِأَمْرِهَا فَلَمَّا هَمَّ بِالْکَلَامِ أَمْسَکَ اللَّهُ لِسَانَهُ وَ جَعَلَ یُشِیرُ بِیَدِهِ فَلَمْ یَدْرِ الْأُمَنَاءُ فَلَمَّا أَعْیَاهُمْ أَمْرُهُ قَالَ کَبِیرُهُمْ اضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ وَ أَخْرَجُوهُ فَوَقَعَ فِی وَادٍ یَهْوِی فِیهِ حَیْرَانَ فَجَعَلَ اللَّهَ عَلَیْهِ إِنْ رَدَّ لِسَانَهُ وَ بَصَرَهُ أَنْ لَا یَدُلَّ عَلَیْهِ وَ یَکُونَ مَعَهُ یَحْفَظُهُ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ فَآمَنَ بِهِ وَ صَدَّقَهُ فَانْطَلَقَتْ أُمُّ مُوسَی وَ أَلْقَتْهُ فِی الْبَحْرِ وَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا أَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَهًَْ أَشْهُرٍ وَ کَانَ لِفِرْعَوْنَ یَوْمَئِذٍ بِنْتٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ غَیْرُهَا وَ کَانَتْ مِنْ أَکْرَمِ النَّاسِ عَلَیْهِ وَ کَانَ بِهَا بَرَصٌ شَدِیدٌ وَ قَدْ قَالَتْ أَطِبَّاءُ مِصْرَ وَ السَّحَرَهًُْ إِنَّهَا لَا تَبْرَأُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْبَحْرِ یُوجَدُ مِنْهُ شَیْءٌ شِبْهُ الْإِنْسَانِ فَیُؤْخَذُ مِنْ رِیقِهِ فَیُلَطَّخُ بِهِ بَرَصُهَا فَتَبْرَأُ مِنْ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ فِی یَوْمِ کَذَا مِنْ سَاعَهًِْ کَذَا فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ غَدَا فِرْعَوْنُ إِلَی مَجْلِسٍ کَانَ لَهُ عَلَی شَفِیرِ النِّیلِ وَ مَعَهُ آسِیَهًُْ فَأَقْبَلَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ فِی جَوَارِیهَا حَتَّی جَلَسَتْ عَلَی شَاطِئِ النِّیلِ مَعَ جَوَارِیهَا تُلَاعِبُهُنَّ إِذْ أَقْبَلَ النِّیلُ بِالتَّابُوتِ تَضْرِبُهُ الْأَمْوَاجُ فَأَخَذُوهُ فَدَنَتْ آسِیَهًُْ فَرَأَتْ فِی جَوْفِ التَّابُوتِ نُوراً لَمْ یَرَهُ غَیْرُهَا لِلَّذِی أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُکْرِمَهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ فَإِذَا نُورُ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی رِزْقَهُ فِی إِبْهَامِهِ یَمَصُّهُ لَبَناً فَأَلْقَی اللَّهُ حُبَّهُ فِی قَلْبِهَا وَ أَحَبَّهُ فِرْعَوْنُ فَلَمَّا أَخْرَجُوهُ عَمَدَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ إِلَی مَا کَانَ یَسِیلُ مِنْ رِیقِهِ فَلَطَخَتْ بِهِ بَرَصَهَا فَبَرَأَتْ فَضَمَّتْهُ إِلَی صَدْرِهَا وَ قَبَّلَتْهُ فَقَالَ الْغُوَاهًُْ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَیُّهَا الْمَلِکُ إِنَّا نَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْمَوْلُودَ هُوَ ذَلِکَ الَّذِی تَحْذَرُ مِنْهُ فَهَمَّ فِرْعَوْنُ بِقَتْلِهِ فَاسْتَوْهَبَتْهُ آسِیَهًُْ فَوَهَبَهُ لَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا: سَمِّیهِ. فَقَالَتْ: سَمَّیْتُهُ مُوشَی لِأَنَّهُ وُجِدَ بَیْنَ الْمَاءِ وَ الشَّجَرِ. قَالُوا: وَ قَالَتْ أُمُّ مُوسَی (علیه السلام) لِأُخْتِهِ وَ کَانَتْ تُسَمَّی مَرْیَمَ قُصِّیهِ أَیِ اتَّبِعِی أَثَرَهُ وَ اطْلُبِیهِ هَلْ تَسْمَعِینَ لَهُ ذِکْراً؟ أَ حَیٌّ ابْنِی أَمْ قَدْ أَکَلَتْهُ دَوَابُّ الْبَحْرِ؟ وَ نَسِیَتْ وَعْدَ اللَّهِ

تَعَالَی. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ أَنَّهَا أُخْتُهُ فَلَمَّا امْتَنَعَ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمَرَاضِعِ ثَدْیاً، قَالَتْ: هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ. فَلَمَّا أَتَتْ بِأُمِّهِ ثَارَ إِلَی ثَدْیِهَا حَتَّی امْتَلَأَ جَنْبَاهُ فَقَالَتِ: امْکُثِی عِنْدِی تُرْضِعِینَ ابْنِی هَذَا. فَقَالَتْ: لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَدَعَ بَیْتِی وَ وُلْدِی، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُکِ أَنْ تُعْطِینِی فَأَذْهَبُ إِلَی بَیْتِی لَا آلُوهُ خَیْراً. فَعَلَتْ وَ ذَکَرَتْ أُمُّ مُوسَی وَعْدَ اللَّهِ تَعَالَی فَرَجَعَتْ بِهِ إِلَی بَیْتِهَا مِنْ یَوْمِهَا.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - مادر موسی (علیه السلام) نزد نجّاری از قوم فرعون رفت و صندوق کوچکی از او خرید. نجّار به او گفت: «می خواهی با این چکار کنی»؟ گفت: «پسری دارم و می‌خواهم او را در آن مخفی کنم». چون نمی‌خواست که دروغ بگوید. سپس نجّار به طرف قاتلان بچه‌ها رفت تا آن‌ها را باخبر کند هنگامی که می¬خواست حرف بزند خداوند جلوی زبانش را گرفت سپس شروع به اشاره کردن با دستش کرد ولی کسی از او چیزی نمی‌فهمید. هنگامی که فهمیدند خبری ندارد و از او به ستوه آمدند، بزرگ ایشان گفت: «او را بزنید، پس آن‌ها هم او را زدند و از آنجا به بیرون انداختند. سپس در یک بیابان سرگردان شد. سپس خداوند زبان و بیناییش را به او بازگرداند به شرط اینکه جای موسی را فاش نکند و بلکه آن راز را پیش خودش نگه دارد. به راه خداوند رو آورد و سخنان او را قبول کرد. مادر موسی (علیه السلام) به راه افتاد و او را به دریا انداخت این در حالی بود که به مدت سه ماه او را شیر داده بود. در آن هنگام فرعون دختری داشت غیر از او بچه‌ای نداشت که مهربان‌ترین کس نسبت به فرعون بود. و بیماری پیسی شدیدی داشت که طبیبان و ساحران مصر گفته بودند که آن بیماری فقط از طریق آب دریا شفا پیدا می‌کند که در آن چیزی شبیه انسان وجود دارد و از آب دهان آن گرفته می¬شود و باید آن آب را به بدنش بمالند تا بیماریش شفا یابد. این اتفاق در چنان روز و فلان ساعت به هنگام طلوع آفتاب می¬افتد. چون روز دوشنبه فرارسید فرعون با آسیه به طرف استراحتگاهی که در کنار ساحل رود نیل داشت، رفت. پس دختر فرعون همراه کنیزکانش به ساحل دریا آمد و با هم بازی می‌کردند که ناگهان امواج رود نیل صندوقچه را آورد پس آن را گرفتند. آسیه نزدیک شد و در داخل صندوقچه نوری را دید که قبل از آن برای کسی که خداوند می¬خواست او را گرامی بدارد، ندیده بود. پس آن را گرفت و در آن را باز کرد که ناگهان دید آن نور در بین چشمانش است و خداوند متعال رزقش را در انگشت ابهامش قرار داده بود که وقتی آن را می‌مکید شیر از آن بیرون می‌آمد. پس خداوند عشق آن کودک را در دل او قرار داد و فرعون او را دوست داشت. هنگامی که او را از صندوقچه گرفتند، دختر فرعون دستش را به آبی که از دهان موسی سرازیر شده بود مالید و آن را به بدنش زد و از آن بیماری شفا یافت. سپس موسی (علیه السلام) را بوسید و او را در آغوش گرفت. بعضی از مبالغه گران و متعصّبان قوم فرعون گفتند: «ای پادشاه، ما فکر می‌کنیم که آن بچّه بنی اسرائیل که قرار است متولد شود و از او می‌ترسی، این بچّه است که به خاطر ترس از تو او را به دریا انداخته‌اند. پس فرعون تصمیم به کشتن او گرفت ولی آسیه از او خواست تا آن کودک را به او ببخشد. فرعون نیز او را به آسیه بخشید. سپس به او گفت: «اسمی برای او انتخاب کن». گفت: «اسم او را نهادم موشی چون او را بین ماء (آب) و شجر (درخت) پیدا کرده بود. گفته¬اند: مادر موسی به خواهرش که اسمش مریم بود گفت: او را دنبال کن و درباه او جستجو کن و ببین چیزی از او می‌شنوی؟ آیا بچه‌ام زنده است یا حیوانات دریایی او را خورده‌اند؟ و وعده خداوند را فراموش کرد؛ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ آن‌ها نمی‌دانستند که او خواهر موسی (علیه السلام) است. هنگامی که بچّه سینه زنان شیرده را نمی‌گرفت گفت: هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ هنگامی که مادرش را آورد به سرعت سینه مادرش را گرفت و آنقدر از آن شیر خورد تا پهلوهایش پر شد. سپس گفت: نزد ما بمان و این بچّه‌ام را برایم بزرگ کن. گفت: «نمی‌توانم خانه و فرزندم را رها کنم. ولی اگر بخواهی می‌توانم که آن را با خودم به خانه ببرم و هر کار خیری بتوانم برایش انجام می‌دهم. سپس او را به مادرش داد و مادر موسی وعده خداوند را به یاد آورد و موسی را همان روز به خانه‌اش بازگرداند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۴

قصص الأنبیاء للجزایری، ص۲۲۸

۶

(قصص/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ (علیه السلام) کَانَ فِرْعَوْنُ فِی طَلَبِهِ یَنْقُرُ بُطُونَ النِّسَاءِ الْحَوَامِلِ وَ یَذْبَحُ الْأَطْفَالَ لِیَقْتُلَ مُوسَی (علیه السلام) فَلَمَّا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أُمِرَتْ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْ تَحْتِهَا وَ تَقْذِفَهُ فِی التَّابُوتِ وَ تُلْقِیَ بِالتَّابُوت فِی الْیَمِّ فَقَالَتْ وَ هِیَ ذَعِرَهًٌْ مِنْ کَلَامِهِ یَا بُنَیَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ مِنَ الْغَرَقِ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْزَنِی إِنَّ اللَّهَ رَادَّنِی إِلَیْکِ فَبَقِیَتْ حَیْرَانَهًًْ حَتَّی کَلَّمَهَا مُوسَی (علیه السلام) وَ قَالَ لَهَا یَا أُمِّ اقْذِفِینِی فِی التَّابُوتِ وَ أَلْقِی التَّابُوتَ فِی الْیَمِّ فَفَعَلَتْ مَا أُمِرَتْ بِهِ فَبَقِیَ فِی التَّابُوتِ وَ الْیَمِّ إِلَی أَنْ قَذَفَهُ فِی السَّاحِلِ وَ رَدَّهُ إِلَی أُمِّهِ بِرُمَّتِهِ لَا یَطْعَمُ طَعَاماً وَ لَا یَشْرَبُ شَرَاباً مَعْصُوما.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - فرعون چنان در جستجوی موسی (علیه السلام) بود که شکم زنان باردار را می‌درید و کودکان را می‌کُشت برای این‌که موسی (علیه السلام) را بکشد و همین که مادرش موسی (علیه السلام) را زایید فرمان داده‌شد که کودک را مخفیانه بردارد و در صندوقی نهد و آن را به دریا (رود نیل) افکند مادر از این دستور سرگردان شد و گفت: «ای فرزندم! من می‌ترسم که تو غرق شوی». موسی (علیه السلام) فرمود: «اندوهگین مباش که خداوند مرا پیش تو برمی‌گرداند»، مادر موسی (علیه السلام) همچنان سرگردان و حیران بود که برای بار دوّم، موسی (علیه السلام) به سخن آمد و گفت: «ای مادر! مرا در صندوق بگذار و به دریا بیفکن». و مادر سرانجام چنان کرد و موسی (علیه السلام) در آن صندوق بر روی دریا چندان باقی‌ماند که به ساحل رسید و پس از ماجراهایی پیش مادرش بازگشت بدون آنکه هیچ خوراکی خورده یا مایعی آشامیده باشد و سالم و معصوم به دامان مادر برگشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۶

روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۸۲/ نورالثقلین

۷

(قصص/ ۷)

العسکری (علیه السلام) - حَکِیمَهًُْ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَمَّهًُْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَت کُنتُ عِندَ اَبِی مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فَقَالَ (علیه السلام) یَا عَمَّتَاهْ بِیتِیَ اللَّیْلَهًَْ عِنْدَنَا فَإِنَّهُ سَیُولَدُ اللَّیْلَهًَْ الْمَوْلُودُ الْکَرِیم عَلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الَّذِی یُحْیِی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قُلْتُ مِمَّنْ یَا سَیِّدِی وَ لَسْتُ أَرَی بِنَرْجِسَ شَیْئاً مِنْ أَثَرِ الْحَمْلِ فَقَالَ مِنْ نَرْجِسَ لَا مِنْ غَیْرِهَا قَالَتْ فَوَثَبْتُ إِلَی نَرْجِسَ فَقَلَبْتُهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ فَلَمْ أَرَ بِهَا أَثَراً مِنْ حَبَلٍ فَعُدْتُ إِلَیْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا فَعَلْتُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ لِی إِذَا کَانَ وَقْتُ الْفَجْرِ یَظْهَرُ لَکِ بِهَا الْحَبَلُ لِأَنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ أُمِّ مُوسَی (علیه السلام) لَمْ یَظْهَرْ بِهَا الْحَبَلُ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ إِلَی وَقْتِ وِلَادَتِهَا لِأَنَّ فِرْعَوْنَ کَانَ یَشُقُّ بُطُونَ الْحَبَالَی فِی طَلَبِ مُوسَی (علیه السلام) وَ هَذَا نَظِیرُ مُوسَی (علیه السلام) قَالَتْ حَکِیمَهًُْ… فَصَاحَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ (علیه السلام) فَقَالَ یَا عَمَّهًِْ تَنَاوَلِیهِ فَهَاتِیهِ فَتَنَاوَلْتُهُ وَ أَتَیْتُ بِهِ نَحْوَهُ فَلَمَّا مَثُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِیهِ وَ هُوَ عَلَی یَدَیَّ سَلَّمَ عَلَی أَبِیهِ فَتَنَاوَلَهُ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الطَّیْرُ تُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِهِ فَصَاحَ بِطَیْرٍ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ احْمِلْهُ وَ احْفَظْهُ وَ رُدَّهُ إِلَیْنَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَتَنَاوَلَهُ الطَّائِرُ وَ طَارَ بِهِ فِی جَوِّ السَّمَاءِ وَ أَتْبَعَهُ سَائِرُ الطَّیْرِ فَسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (علیه السلام) یَقُولُ

أَسْتَوْدِعُکَ الَّذِی اسْتَوْدَعَتْهُ أُمُّ مُوسَی (علیه السلام) فَبَکَتْ نَرْجِسُ فَقَالَ لَهَا اسْکُتِی فَإِنَّ الرَّضَاعَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ إِلَّا مِنْ ثَدْیِکِ وَ سَیُعَادُ إِلَیْکِ کَمَا رُدَّ مُوسَی (علیه السلام) إِلَی أُمِّهِ وَ ذَلِکِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَدَدْناهُ إِلی أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَن.

امام عسکری (علیه السلام) - در کتاب کمال‌الدّین و تمام‌النّعمه با سندش از حکیمه خاتون، عمّه امام حسن عسکری (علیه السلام)، آمده که فرمود: «نزد امام حسن عسکری (علیه السلام) بودم که فرمود: «عمّه جان! امشب را پیش ما بمان که به زودی و همین امشب آن نوزاد فرخنده که در پیشگاه خدا گرامی است متولّد خواهد شد. همان نوزادی که خداوند زمین را به یمن برکت او پس از مرگش زنده می‌فرماید». گفتم: «ای سرور من! آن مولود فرخنده از چه کسی متولّد می‌شود؟! من که هیچ‌گونه نشانی از آبستنی و بارداری در نرگس (سلام الله علیها) نمی‌بینم»؟ فرمود: «از نرگس (سلام الله علیها) متولّد می‌شود نه از کس دیگری». من برخاستم و سراسیمه به سمت نرگس (سلام الله علیها) رفتم و سراپای او را نگریستم و هیچ نشانی از بارداری ندیدم. پیش امام حسن (علیه السلام) برگشتم و گفتم که چه کار کرده‌ام. لبخند زد و فرمود: «هنگام سپیده‌دم نشان بارداری او بر تو آشکار می‌شود و مثل او همچون مادر موسی (علیه السلام) است که نشان بارداری تا هنگام زایمان در او ظاهر نشد و هیچ‌کس از بارداری او آگاه نشد چون فرعون در جستجوی موسی (علیه السلام)، شکم زنان باردار را می‌درید و فرزند من هم نظیر موسی (علیه السلام) است». و حکیمه در پایان این حدیث گفت: وقتی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به دنیا آمد امام عسکری (علیه السلام) با صدای بلند فرمود: «عمّه جان! پسرم را پیش من بیاور». من کودک را در آغوش کشیدم و پیش ایشان بردم. همین که به حضور پدرش (علیه السلام) رسیدم درحالی‌که در دست من بود به پدر سلام کرد. امام (علیه السلام) او را از من گرفت در همین حال پرندگانی بر گرد سر کودک پرواز می‌کردند. امام (علیه السلام) فرمود: «[ای پرندگان!] او را با خود [به آسمان] ببرید و از او محافظت کنید و هر چهل روز یکبار او را پیش ما بازگردانید. پرندگان او را گرفتند و در آسمان پروازش دادند و با او رفتند. شنیدم که امام (علیه السلام) می‌گفت: «تو را به همان کسی می‌سپارم که مادر موسی (علیه السلام) پسرش را به او سپرد». نرگس شروع به گریستن کرد. امام حسن (علیه السلام) فرمود: «آرام بگیر و ساکت باش که شیرخوردن از پستان دیگری بر او حرام است و به زودی پیش تو برگردانده می‌شود همان گونه که موسی (علیه السلام) به مادرش برگردانده شد و این آن گفتار خداوند عزّوجل است که می‌فرماید: «و ما موسی را به مادرش برگرداندیم تا دیده‌اش به او روشن‌گردد و اندوهگین نباشد (قصص/۱۳)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۶

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۱۲/ نورالثقلین

آیه فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما کانُوا خاطِئِینَ [8]

[هنگامى كه مادرش به فرمان خدا او را به دريا افكند] خاندان فرعون او را [از آب] گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد! [مسلّماً] فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند.

آیه وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ لاتَقْتُلُوهُ عَسی أَنْ یَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لایَشْعُرُونَ [9]

همسر فرعون [چون ديد آن‌ها قصد كشتن كودك را دارند] گفت: «او مایه روشنایی چشم من و توست! او را نکشید شاید برای ما مفید باشد، یا او را به فرزندی برگزینیم.» و آن‌ها نمی‌فهمیدند [كه دشمن اصلى خود را در آغوش مى‌پرورانند]!

۱

(قصص/ ۹)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - کَانَ لِفِرْعَوْنَ قَصْرٌ عَلَی شَطِّ النِّیلِ مُتَنَزَّهٌ فَنَظَرَ مِنْ قَصْرِهِ وَ مَعَهُ آسِیَهًُْ امْرَأَتُهُ إِلَی سَوَادٍ فِی النِّیلِ تَرْفَعُهُ الْأَمْوَاجُ وَ تَضْرِبُهُ الرِّیَاحُ حَتَّی جَاءَتْ بِهِ عَلَی بَابِ قَصْرِ فِرْعَوْنَ فَأَمَرَ فِرْعَوْنُ بِأَخْذِهِ فَأُخِذَ التَّابُوتُ وَ رُفِعَ إِلَیْهِ فَلَمَّا فَتَحَهُ وَجَدَ فِیهِ صَبِیّاً فَقَالَ هَذَا إِسْرَائِیلِیٌّ فَأَلْقَی اللَّهُ فِی قَلْبِ فِرْعَوْنَ لِمُوسَی (علیه السلام) مَحَبَّهًًْ شَدِیدَهًًْ وَ کَذَلِکَ فِی قَلْبِ آسِیَهًَْ وَ أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَهُ فَقَالَتْ آسِیَهًُْ لا تَقْتُلُوهُ عَسی أَنْ یَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ أَنَّهُ مُوسَی (علیه السلام) وَ لَمْ یَکُنْ لِفِرْعَوْنَ وَلَد.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فرعون قصری برای تفریح در کنار نیل داشت. همراه همسرش آسیه در آن قصر بودند که از دور چشمش به یک سیاهی افتاد که آب نیل آن را بالا و پایین می‌برد و باد آن را به طرف قصر می‌آورد تا اینکه به در قصر فرعون رسید. فرعون دستور داد آن را از آب بگیرند و نزد وی ببرند و چون صندوق را نزد وی بردند و در آن را باز کرد کودکی در آن یافت. گفت: «این کودک یک بنی‌اسرائیلی است». امّا خداوند محبّت موسی (علیه السلام) را به دل فرعون و آسیه افکند و علی‌رغم این محبّت، فرعون قصد کرد کودک را بکشد. لذا آسیه به وی گفت: لَا تَقْتُلُوهُ عَسَی أَن یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ؛ که منظورش موسی (علیه السلام) است و این در حالی بود که فرعون پسر نداشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۵/ القمی، ج۲، ص۱۳۵/ نورالثقلین؛ «لم یکن لفرعون ولد» محذوف/ البرهان

۲

(قصص/ ۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ أَصْحَابَ فِرْعَوْنَ لَمَّا عَلِمُوا بِمُوسَی (علیه السلام) جَاؤُوا لِیَقْتُلُوهُ، فَمَنَعَتْهُمْ وَ قَالَتْ لِفِرْعَوْنَ: قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ لا تَقْتُلُوهُ. قالَ فِرْعَوْنُ: قُرَّهًُْ عَیْنٍ لَکِ فَأَمَّا لِی فَلَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الَّذِی یُحْلَفُ بِهِ لَوْ أَقَرَّ فِرْعَوْنُ بِأَنْ یَکُونَ لَهُ قُرَّهًَْ عَیْنٍ کَمَا أَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ، لَهَدَاهُ اللَّهُ بِهِ کَمَا هَدَاهَا وَ لَکِنَّهُ أَبَی لِلشَّقَاءِ الَّذِی کَتَبَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - یاران فرعون وقتی از موسی (علیه السلام) آگاه‌شدند آمدند او را بکشند که آسیه مانع شد و به فرعون گفت: «قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ» فرعون گفت: «نور چشم تو بله امّا نور چشم من نیست». قسم به خدایی که به او قسم می‌خورند اگر فرعون مانند همسرش اقرار می‌کرد به این‌که موسی (علیه السلام) نور چشم اوست، خداوند او را به سبب همین حرف، همان‌گونه که همسرش را هدایت کرد هدایت می‌کرد ولی فرعون به خاطر شقاوتی که خدا بر او [در تقدیرش] نوشته بود از این حرف سر باز زد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۸

نورالثقلین

۳

(قصص/ ۹)

الباقر (علیه السلام) - عَن أَبِی‌بَصِیرٍ عَن أَبِی‌جَعفَرٍ (علیه السلام) اَنَّهُ قَالَ… فَلَمَّا خَافَتْ عَلَیْهِ الصَّوْتَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا اعْمَلِی التَّابُوتَ ثُمَ اجْعَلِیهِ فِیهِ ثُمَ أَخْرِجِیهِ لَیْلًا فَاطْرَحِیهِ فِی نِیلِ مِصْرَ فَوَضَعَتْهُ فِی التَّابُوتِ ثُمَّ دَفَعَتْهُ فِی الْیَمِّ فَجَعَلَ یَرْجِعُ إِلَیْهَا وَ جَعَلَتْ تَدْفَعُهُ فِی الْغَمْرِ وَ إِنَّ الرِّیحَ ضَرَبَتْهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَدْ ذَهَبَ بِهِ الْمَاءُ هَمَّتْ أَنْ تَصِیحَ فَرَبَطَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهَا قَالَ وَ کَانَتِ الْمَرْأَهًُْ الصَّالِحَهًُْ

امْرَأَهًُْ فِرْعَوْنَ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ قَالَتْ لِفِرْعَوْنَ إِنَّهَا أَیَّامُ الرَّبِیعِ فَأَخْرِجْنِی وَ اضْرِبْ لِی قُبَّهًًْ عَلَی شَطِّ النِّیلِ حَتَّی أَتَنَزَّهَ هَذِهِ الْأَیَّامَ فَضَرَبَ لَهَا قُبَّهًًْ عَلَی شَطِّ النِّیلِ إِذْ أَقْبَلَ التَّابُوتُ یُرِیدُهَا فَقَالَتْ مَا تَرَوْنَ مَا أَرَی عَلَی الْمَاءِ قَالُوا إِی وَ اللَّهِ یَا سَیِّدَتَنَا إِنَّا لَنَرَی شَیْئاً فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَامَتْ إِلَی الْمَاءِ فَتَنَاوَلَتْهُ بِیَدِهَا وَ کَادَ الْمَاءُ یَغْمُرُهَا حَتَّی تَصَایَحُوا عَلَیْهَا فَجَذَبَتْهُ فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَخَذَتْهُ فَوَضَعَتْهُ فِی حِجْرِهَا فَإِذَا غُلَامٌ أَجْمَلُ النَّاسِ وَ أَسَرُّهُمْ فَوَقَعَتْ عَلَیْهِ مِنْهَا مَحَبَّهًٌْ فَوَضَعَتْهُ فِی حِجْرِهَا وَ قَالَتْ هَذَا ابْنِی فَقَالُوا إِی وَ اللَّهِ أَیْ سَیِّدَتَنَا مَا لَکِ وَلَدٌ وَ لَا لِلْمَلِکِ فَاتَّخِذِی هَذَا وَلَداً فَقَامَتْ إِلَی فِرْعَوْنَ فَقَالَتْ إِنِّی أَصَبْتُ غُلَاماً طَیِّباً حُلْواً نَتَّخِذُهُ وَلَداً فَیَکُونُ قُرَّهًَْ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ فَلَا تَقْتُلْهُ قَالَ وَ مِنْ أَیْنَ هَذَا الْغُلَامُ قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی إِلَّا أَنَّ الْمَاءَ جَاءَ بِهِ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّی رَضِیَ.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر نقل می‌کند: امام باقر (علیه السلام) فرمود: … مادر موسی (علیه السلام) چون از صدای گریه‌ی او ترسید که مبادا به وجود او پی‌برند؛ خداوند به او وحی کرد که یک صندوقچه بسازد و فرزند را درون آن قراردهد و شبانه آن را ببرد و به رودخانه نیل مصر بیفکند. او نیز موسی (علیه السلام) را در صندوقچه نهاده و به دریا انداخت امّا صندوقچه به نزد مادر برمی‌گشت و او نیز آن را مجدداً به دست موج می‌داد تا آنکه باد بر آن وزید و در دریا روان ساخت؛ همین که مادر دید فرزندش را آب می‌برد خواست فریادی بکشد امّا خدای تعالی قلبش را آرام ساخت. زن فرعون زنی صالح و از بنی‌اسرائیل بود. به فرعون گفت: «اکنون ایّام بهار است مرا از این قصر بیرون بر و بر کنار ساحل نیل خیمه‌ای بزن تا در این ایّام تفریح و تفرّجی کرده باشم». در کنار ساحل نیل چادری برای او زدند و به ناگاه صندوقچه به طرف او پیش آمد. گفت: «آیا شما هم بر روی آب آنچه را که من می‌بینم می‌بینید»؟ گفتند: «ای ملکه! به خدا سوگند ما هم می‌بینیم» و وقتی نزدیک شد خود را به آب انداخت و با دست خود آن را گرفت و نزدیک بود که در آب غرق شود تا جایی که فریاد از نهاد همه برخاست، آن را گرفت و از آب بیرون آورد و بر دامن خود گذاشت و دید که بچه‌ای است زیبا و خوش‌رو و محبّتش بر دل او افتاد، او را در دامن گرفت و گفت: «این پسر من است»! گفتند: «ای ملکه! به خدا قسم چنین است؛ تو و پادشاه مصر فرزندی ندارید پس او را فرزند خود بگیرید». برخاست و به نزد فرعون آمد و گفت: «من پسر بچه پاکیزه و شیرینی پیداکردم؛ او را به عنوان فرزند خود بگیریم که مایه‌ی روشنی چشم من و تو خواهدبود و مبادا که او را بکشی»! گفت: «این بچه از کجا آمده است»؟ گفت: «به خدا قسم نمی‌دانم، جز اینکه آب او را آورده است». و آن‌قدر گفت و گفت تا فرعون راضی شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۵۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۹/ نورالثقلین

آیه وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسی فارِغاً إِنْ کادَتْ لَتُبْدِی بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنا عَلی قَلْبِها لِتَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ [10]

[سرانجام] قلب مادر موسی [از همه چيز جز ياد فرزندش] تهی گشت؛ و اگر دل او را به وسیله ایمان [و اميد] محکم نکرده بودیم، نزدیک بود مطلب را فاش‌کند.

۱

(قصص/ ۱۰)

الباقر (علیه السلام) - فلَمَّا بَلَغَ أُمَّ مُوسَی (علیه السلام) أَنَّ فِرْعَوْنَ قَدْ أَخَذَهُ فَحَزِنَتْ وَ بَکَتْ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسی فارِغاً إِنْ کادَتْ لَتُبْدِی بِهِ یَعْنِی کَادَتْ أَنْ تُخْبِرَهُمْ بِخَبَرِهِ أَوْ تَمُوتَ ثُمَّ ضَبَطَتْ نَفْسَهَا فَکَانَتْ کَمَا قَالَ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلی قَلْبِها لِتَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - وقتی مادر موسی (علیه السلام) مطّلع شد که فرعون، پسر او را گرفته، بسیار غمگین شد و بسیار گریست همانطور که خداوند فرمود: وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَی فَارِغًا إِن کَادَتْ لَتُبْدِی بِهِ؛ یعنی نزدیک بود راز او را فاش کند یا اینکه خود از غصّه بمیرد. امّا بر خود مسلّط شد و حوادث آنگونه که خداوند فرموده بود، پیش رفت: لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۵/ القمی، ج۲، ص۱۳۵

آیه وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لایَشْعُرُونَ [11]

و [مادر موسى] به خواهر او گفت: «در جستجو [حال] او باش.» او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد در حالی که آنان بی‌خبر بودند.

۱

(قصص/ ۱۱)

الباقر (علیه السلام) - قالَتْ أُمُّه لِأُخْتِ مُوسَی قُصِّیهِ أَیِ اتَّبِعِیهِ فَجَاءَتْ أُخْتُهُ إِلَیْهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ أَیْ عَنْ بُعْدٍ وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ.

امام باقر (علیه السلام) - مادر موسی (علیه السلام) به خواهر موسی (علیه السلام) گفت، قُصِّیهِ یعنی دنبال او برو، خواهر او نیز به دنبال او رفت. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، خواهر موسی (علیه السلام) از دور مراقب بود و مشاهده‌کرد. وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ امّا کسی متوجّه او نشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۵/ القمی، ج۲، ص۱۳۵

۲

(قصص/ ۱۱)

الباقر (علیه السلام) - قالَتْ أُمُّ مُوسَی (علیه السلام) لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ انْظُرِی أَ تَرَیْنَ لَهُ أَثَراً فَانْطَلَقَتْ حَتَّی أَتَتْ بَابَ الْمَلِکِ فَقَالَتْ قَدْ بَلَغَنِی أَنَّکُمْ تَطْلُبُونَ ظِئْراً وَ هَاهُنَا امْرَأَهًٌْ صَالِحَهًٌْ تَأْخُذُ وَلَدَکُمْ وَ تَکْفُلُهُ لَکُمْ.

امام باقر (علیه السلام) - مادر موسی (علیه السلام) به خواهر وی گفت: «به دنبال او برو و ببین اثری از او می‌بینی»؟ او نیز رفت تا به در خانه پادشاه رسید و گفت: «شنیده‌ام که شما به دنبال دایه‌اید در این‌جا یک زن پاکدامنی هست که فرزند شما را می‌گیرد و برای شما کفالت می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۸

آیه وَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ [12]

ما همه زنان شیر ده را از پیش بر او حرام کرده بودیم [تا تنها به آغوش مادر باز گردد]؛ و خواهرش [كه بى تابى مأموران فرعون را براى پيدا‌كردن دايه مشاهده‌ كرد] گفت: «آیا شما را به خانواده‌ای راهنمایی کنم که این نوزاد را برای شما کفالت می‌کنندو خیرخواه او می‌باشند؟!»

۱

(قصص/ ۱۲)

الباقر (علیه السلام) - فَقَالَتْ آسِیَهًُْ لا تَقْتُلُوهُ عَسی أَنْ یَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ أَنَّهُ مُوسَی (علیه السلام) وَ لَمْ یَکُنْ لِفِرْعَوْنَ وَلَدٌ فَقَالَ الْتَمِسُوا لَهُ ظِئْراً تُرَبِّیهِ فَجَاءُوا بِعِدَّهًِْ نِسَاءٍ قَدْ قُتِلَ أَوْلَادُهُنَّ فَلَمْ یَشْرَبْ لَبَنَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْل… فَلَمَّا لَمْ یَقْبَلْ مُوسَی (علیه السلام) بِأَخْذِ ثَدْیِ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اغْتَمَّ فِرْعَوْنُ غَمّاً شَدِیداً فَقالَتْ أُخْتُهُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَقَالُوا نَعَم.

امام باقر (علیه السلام) - آسیه گفت: لَا تَقْتُلُوهُ عَسَی أَن یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ؛ ولی آن‌ها نمی‌دانستند که او موسی (علیه السلام) است و فرعون هم بچّه نداشت، از یک زن شیرده درخواست کردند که او را بزرگ کند پس چند تا زن را که بچّه‌هایشان را کشته بودند، آوردند شیر هیچ‌کدام را نخورد که خداوند فرمود: وَحَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ… هنگامی که موسی (علیه السلام) از سینه‌ی هیچ‌یک از زنان شیر نخورد فرعون خیلی ناراحت شد. خواهر موسی (علیه السلام) گفت: «آیا خانواده‌ای را به شما معرفی کنم که او را برایتان بزرگ کنند و نصیحت‌گر او باشند»؟ فرعون گفت: «بلی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۲

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

۲

(قصص/ ۱۲)

الصّادق (علیه السلام) - فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ أَنَ الْمَلِکَ قَدْ تَبَنَّی ابْناً لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ مِنْ رُءُوسِ مَنْ کَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ إِلَّا بَعَثَ إِلَیْهِ امْرَأَتَهُ لِتَکُونَ لَهُ ظِئْراً أَوْ تَحْضُنَهُ فَأَبَی أَنْ یَأْخُذَ مِنِ امْرَأَهًٍْ مِنْهُنَّ ثَدْیاً قَالَتِ امْرَأَهًُْ فِرْعَوْنَ اطْلُبُوا لِابْنِی ظِئْراً وَ لَا تُحَقِّرُوا أَحَداً فَجَعَلَ لَا یَقْبَلُ مِنِ امْرَأَهًٍْ مِنْهُنَّ فَقالَتْ أُمُّ مُوسَی لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ انْظُرِی أَ تَرَیْنَ لَهُ أَثَراً فَانْطَلَقَتْ حَتَّی أَتَتْ بَابَ الْمَلِکِ فَقَالَتْ قَدْ بَلَغَنِی أَنَّکُمْ تَطْلُبُونَ ظِئْراً وَ هَاهُنَا امْرَأَهًٌْ صَالِحَهًٌْ تَأْخُذُ وَلَدَکُمْ وَ تَکْفُلُهُ لَکُمْ فَقَالَتْ أَدْخِلُوهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ قَالَتْ لَهَا امْرَأَهًُْ فِرْعَوْنَ مِمَّنْ أَنْتِ قَالَتْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ قَالَتِ اذْهَبِی یَا بُنَیَّهًِْ فَلَیْسَ لَنَا فِیکِ حَاجَهًٌْ فَقَالَ لَهَا النِّسَاء عَافَاکِ اللَّهُ انْظُرِی هَلْ یَقْبَلُ أَوْ لَا یَقْبَلُ فَقَالَتِ امْرَأَهًُْ فِرْعَوْنَ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ قَبِلَ هَلْ یَرْضَی فِرْعَوْنُ أَنْ یَکُونَ الْغُلَامُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ الْمَرْأَهًُْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ یَعْنِی الظِّئْرَ لَا یَرْضَی قُلْنَ فَانْظُرِی یَقْبَلُ أَوْ لَا یَقْبَلُ قَالَتِ امْرَأَهًُْ فِرْعَوْنَ فَاذْهَبِی فَادْعِیهَا فَجَاءَتْ إِلَی أُمِّهَا فَقَالَتْ إِنَّ امْرَأَهًَْ الْمَلِکِ تَدْعُوکِ فَدَخَلَتْ عَلَیْهَا فَدُفِعَ إِلَیْهَا مُوسَی فَوَضَعَتْهُ فِی حِجْرِهَا ثُمَّ أَلْقَمَتْهُ ثَدْیَهَا فَإِذاً قَحَمَ اللَّبَنُ فِی حَلْقِهِ فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَهًُْ فِرْعَوْنَ أَنَّ ابْنَهَا قَدْ قَبِلَ قَامَتْ إِلَی فِرْعَوْنَ فَقَالَتْ إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ لِابْنِی ظِئْراً وَ قَدْ قَبِلَ مِنْهَا فَقَالَ وَ مِمَّنْ هِیَ قَالَتْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ قَالَ فِرْعَوْنُ هَذَا مِمَّا لَا یَکُونُ أَبَداً الْغُلَامُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ الظِّئْرُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَلَمْ تَزَلْ تُکَلِّمُهُ فِیهِ وَ تَقُولُ مَا تَخَافُ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ إِنَّمَا هُوَ ابْنُکَ یَنْشَأُ فِی حِجْرِکَ حَتَّی قَلَبَتْهُ عَنْ رَأْیِهِ وَ رَضِیَ.

امام صادق (علیه السلام) - وقتی که مردم شنیدند که پادشاه، بچّه‌ای را به فرزندی گرفته است هر یک از سرانی که با فرعون بودند، همسرش را فرستاد تا به آن بچّه شیر دهد و دایه‌ی او باشد امّا آن بچّه پستان هیچ یک را نگرفت. زن فرعون گفت: «برای فرزندم دایه‌ای بجویید و هیچ زنی را حقیر نشمرید [و هرکس از هر طبقه‌ای که می‌تواند شیر دهد بیاورید] و موسی (علیه السلام) هیچ زنی را نپذیرفت. مادر موسی (علیه السلام) به خواهر وی گفت: «به دنبال او برو و ببین اثری از او می‌بینی»؟ او رفت به در خانه‌ی پادشاه رسید و گفت: «شنیده‌ام که شما به دنبال دایه‌اید در این‌جا یک زن پاکدامنی هست که فرزند شما را می‌گیرد و برای شما کفالت می‌کند». زن فرعون گفت: «او را داخل کنید وقتی که وارد شد زن فرعون پرسید: «از کدام خاندانی»؟ گفت: «از بنی‌اسرائیل» گفت: «ای دخترک! برو که به تو نیازی نداریم». زنان گفتند: «خدایت عافیت دهد! ببین بچه او را می‌پذیرد یا نه»؟ زن فرعون گفت: «بنگرید اگر پذیرفت آیا فرعون راضی می‌شود که بچه از بنی‌اسرائیل و دایه نیز از بنی‌اسرائیل باشد؟ او هرگز راضی نخواهد شد». گفتند: «حالا ببین که می‌پذیرد یا نه»؟ زن فرعون گفت: «ای دختر! برو و بگو بیاید» و او به نزد مادرش آمد و گفت: «زن پادشاه تو را خوانده است» و او آمد و موسی (علیه السلام) را به او دادند او موسی (علیه السلام) را در دامن خود نهاد و پستان در دهانش گذاشت و شیر به حلق او سرازیر شد. وقتی که همسر فرعون دید که او دایه‌ای را پذیرفته است برخاست و به نزد فرعون آمد و گفت: «برای فرزندم دایه‌ای یافته‌ام که او را پذیرفته است». گفت: «از کدام خاندان است»؟ گفت: «از بنی اسرائیل»! فرعون گفت: «امکان ندارد بچه از بنی‌اسرائیل و دایه از بنی‌اسرائیل»! امّا زن فرعون اصرار کرد و گفت: «آیا از این بچه می‌ترسی؟ او پسر توست در دامن تو پرورش می‌یابد». تا آن‌جا که فرعون را از رأیش برگردانیده و او به این کار رضایت داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۰/ نورالثقلین

آیه فَرَدَدْناهُ إِلی أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لاتَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لایَعْلَمُونَ [13]

سرانجام او را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده الهی حق است؛ ولی بیشتر آنان نمی‌دانند.

۱

(قصص/ ۱۳)

الباقر (علیه السلام) - فَقالَتْ أُخْتُهُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَقَالُوا نَعَمْ فَجَاءَتْ بِأُمِّهِ فَلَمَّا أَخَذَتْهُ فِی حِجْرِهَا وَ أَلْقَمَتْهُ ثَدْیَهَا الْتَقَمَهُ وَ شَرِبَ فَفَرِحَ فِرْعَوْنُ وَ أَهْلُهُ وَ أَکْرَمُوا أُمَّهُ فَقَالُوا لَهَا رَبِّیهِ لَنَا فَإِنَّا نَفْعَلُ بِکِ وَ نَفْعَلُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ فَرَدَدْناهُ إِلی أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ وَ کَانَ فِرْعَوْنُ یَقْتُلُ أَوْلَادَ بَنِی إِسْرَائِیلَ کُلَّ مَا یَلِدُونَ وَ یُرَبِّی مُوسَی وَ یُکْرِمُهُ وَ لَا یَعْلَمُ أَنَّ هَلَاکَهُ عَلَی یَدِه.

امام باقر (علیه السلام) - خواهر موسی (علیه السلام) جلو رفت و به آن‌ها گفت: «آیا می‌خواهید شما را به خانواده‌ای معرفی‌کنم که با خیرخواهی از او مراقبت کنند (قصص/۱۲)»؟ آن‌ها گفتند: «آری»! خواهرش به دنبال مادر رفت و او را آورد. موسی (علیه السلام) بلافاصله سینه‌ی مادر را به دهان‌گرفت و از شیر او نوشید؛ آن‌ها خوشحال شدند و مادر موسی (علیه السلام) را تکریم کردند و به او گفتند: «این کودک را برای ما پرورش بده که ما اجر و مزد تو را می‌دهیم». پس کلام خداوند محقّق شد و فرمود: «ما او را به نزد مادرش برگرداندیم تا چشمش روشن شود و اندوهگین نباشد» و این چنین بود که فرعون صدها طفل را در جستجوی موسی (علیه السلام) به قتل رساند امّا همان موسی (علیه السلام) را که نمی‌دانست که هلاکتش به دست وی خواهد بود را در دامان خود پرورش داد و او را گرامی داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۵/ القمی، ج۲، ص۱۳۵/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۱۹؛ «و لتعلم… لایعلمون» محذوف

۲

(قصص/ ۱۳)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَلَمَّا دَرَجَ مُوسَی (علیه السلام) کَانَ یَوْماً عِنْدَ فِرْعَوْنَ فَعَطَسَ مُوسَی فَقَالَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَأَنْکَرَ فِرْعَوْنُ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَطَمَهُ وَ قَالَ مَا هَذَا الَّذِی تَقُولُ فَوَثَبَ مُوسَی (علیه السلام) عَلَی لِحْیَتِهِ وَ کَانَ طَوِیلَ اللِّحْیَهًْ فَهَلَبَهَا أَیْ قَلَعَهَا فَهَمَّ فِرْعَوْنُ بِقَتْلِهِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ غُلَامٌ حَدَثٌ لَا یَدْرِی مَا یَقُولُ وَ قَدْ لَطَمْتَهُ بِلَطْمَتِکَ إِیَّاهُ فَقَالَ فِرْعَوْنُ بَلْ یَدْرِی فَقَالَتْ لَهُ ضَعْ بَیْنَ یَدَیْکَ تَمْراً وَ جَمْراً فَإِنْ مَیَّزَ بَیْنَهُمَا فَهُوَ الَّذِی تَقُولُ فَوَضَعَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَمْراً وَ جَمْراً فَقَالَ لَهُ کُلْ فَمَدَّ یَدَهُ إِلَی التَّمْرِ فَجَاءَ جَبْرَئِیلُ فَصَرَفَهَا إِلَی الْجَمْرِ فِی فِیهِ فَاحْتَرَقَ لِسَانُهُ فَصَاحَ وَ بَکَی فَقَالَتْ آسِیَهًُْ لِفِرْعَوْنَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ إِنَّهُ لَا یَعْقِلُ فَعَفَا عَنْه.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - موسی (علیه السلام) در زمان کودکی نزد فرعون عطسه کرد و گفت: «الحمد اللَّه ربّ العالمین». فرعون این کلام را ناشناخته و عجیب یافت و موسی (علیه السلام) را زد و گفت: «این چه کلامی است که بر زبان راندی»؟ موسی (علیه السلام) ریش فرعون را که بسیار بلند بود به دست گرفت و آن را کشید و قسمتی از ریش او را کند فرعون خشمگین شد و قصد قتل او را کرد. آسیه گفت: «او کودک است نمی‌داند چه می‌گوید و چه می‌کند و تو نیز او را زدی او هم عکس‌العمل نشان داد». فرعون گفت: «به زودی می‌فهمیم». تصمیم‌گرفت او را آزمایش کند در یک دست خود یک زغال و در دست دیگر خود یک خرما قرارداد و به موسی (علیه السلام) گفت: «بیا این را بگیر و بخور». موسی (علیه السلام) دستش را به طرف خرما دراز کرد امّا جبرئیل (علیه السلام) آمد و دست او را به طرف زغال برد و او آن را به دهان برد و زبانش سوخت و گریه کرد و فریاد زد آن وقت آسیه به فرعون گفت: «آیا به تو نگفتم این کودک است و تعقّلی ندارد»؟! و فرعون از او در گذشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۶/ نورالثقلین

۳

(قصص/ ۱۳)

العسکری (علیه السلام) - مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَهَّرِیِّ قَالَ قَصَدْتُ حَکِیمَهًَْ بِنْتَ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) بَعْدَ مُضِیِّ أَبِی مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَسْأَلُهَا عَنِ الْحُجَّهًْ… فَقُلْتُ یَا مَوْلَاتِی هَلْ کَانَ لِلْحَسَنِ (علیه السلام) وَلَدٌ فَتَبَسَّمَتْ ثُمَّ قَالَتْ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْحَسَنِ (علیه السلام) عَقِبٌ فَمَنِ الْحِجَّهًُْ مِنْ بَعْدِهِ… قَالَتْ حَکِیمَهًُْ فَمَضَی أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ جَلَسَ أَبُو مُحَمَّدٍ (علیه السلام) مَکَانَ وَالِدِهِ وَ کُنْتُ أَزُورُهُ کَمَا کُنْتُ أَزُورُ وَالِدَهُ فَجَاءَتْنِی نَرْجِسُ یَوْماً تَخْلَعُ خُفِّی وَ قَالَتْ یَا مَوْلَاتِی نَاوِلْنِی خُفَّکِ فَقُلْتُ بَلْ أَنْتِ سَیِّدَتِی وَ مَوْلَاتِی وَ اللَّهِ لَا دَفَعْتُ إِلَیْکِ خُفِّی لِتَخْلَعِیهِ وَ لَاخَدَمْتِینِی بَلْ أَخْدُمُکِ عَلَی بَصَرِی فَسَمِعَ أَبُومُحَمَّدٍ (علیه السلام) ذَلِکَ فَقَالَ جَزَاکِ اللَّهُ خَیْراً یَا عَمَّهًُْ فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ إِلَی وَقْتِ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَصِحْتُ بِالْجَارِیَهًِْ وَ قُلْتُ نَاوِلِینِی ثِیَابِی لِأَنْصَرِفَ فَقَالَ (علیه السلام) یَا عَمَّتَاهُ بِیتِیَ

اللَّیْلَهًَْ عِنْدَنَا فَإِنَّهُ سَیُولَدُ اللَّیْلَهًَْ الْمَوْلُودُ الْکَرِیمُ عَلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الَّذِی یُحْیِی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا… فَصَاحَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ (علیه السلام) فَقَالَ یَا عَمَّهًُْ تَنَاوَلِیهِ فَهَاتِیهِ فَتَنَاوَلْتُهُ وَ أَتَیْتُ بِهِ نَحْوَهُ فَلَمَّا مَثَلْتُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِیهِ وَ هُوَ عَلَی یَدَیَّ سَلَّمَ عَلَی أَبِیهِ فَتَنَاوَلَهُ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الطَّیْرُ تُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِهِ فَصَاحَ بِطَیْرٍ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ احْمِلْهُ وَ احْفَظْهُ وَ رُدَّهُ إِلَیْنَا فِی‌کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَتَنَاوَلَهُ الطَّائِرُ وَ طَارَ بِهِ فِی جَوِّ السَّمَاءِ وَ أَتْبَعَهُ سَائِرُ الطَّیْرِ فَسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (علیه السلام) یَقُولُ أَسْتَوْدِعُکَ الَّذِی اسْتَوْدَعَتْهُ أُمُّ مُوسَی (علیه السلام) فَبَکَتْ نَرْجِسُ فَقَالَ لَهَا اسْکُتِی فَإِنَّ الرَّضَاع مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ إِلَّا مِنْ ثَدْیِکِ وَ سَیُعَادُ إِلَیْکِ کَمَا رُدَّ مُوسَی (علیه السلام) إِلَی أُمِّهِ وَ ذَلِکِ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ فَرَدَدْناهُ إِلی أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَن.

امام عسکری (علیه السلام) - محمّدبن‌عبداللَّه مطهری گوید: «بعد از رحلت امام حسن عسکری (علیه السلام) به خدمت حکیمه خاتون رسیدم تا درباره‌ی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که مردم اختلاف‌نظر داشتند سؤال کنم… گفتم: «ای سرور من! امام حسن عسکری (علیه السلام) فرزندی دارد»؟ تبسّمی فرمود و گفت: «اگر امام حسن عسکری (علیه السلام) فرزندی ندارد پس بعد از او حجّت خدا کیست»؟! … بعد از رحلت امام علی‌النّقی (علیه السلام) آن حضرت (علیه السلام) (امام عسکری (علیه السلام) ) به جای پدر نشست. من هم مانند گذشته که به دیدن امام علی‌النّقی (علیه السلام) نائل می‌گشتم به ملاقات او نیز می‌رفتم. یک روز که به خانه آن حضرت (علیه السلام) رفته بودم نرجس آمد کفش از پایم درآورد و گفت: «ای بانوی من! بگذار کفش شما را بردارم»! گفتم: «بانو و سرور من تو هستی، به خدا قسم نمی‌گذارم و راضی به زحمت تو نیستم من خدمت تو را بر روی چشم می‌پذیرم». چون امام (علیه السلام) گفتگوی ما را شنید فرمود: «عمّه! خدا پاداش نیک به تو مرحمت فرماید». من تا غروب آفتاب خدمت امام (علیه السلام) بودم پس نرجس را صدا زدم و گفتم لباس مرا بیاور که بروم امام (علیه السلام) فرمود: «عمّه! امشب را نزد ما به سر ببر که در این شب مولود مبارکی متولّد می‌شود که زمین مرده را زنده می‌گرداند» … امام حسن عسکری (علیه السلام) با صدای بلند فرمود: «عمّه! او را بگیر و نزد من بیاور». چون او را در بغل‌گرفته نزد پدر بزرگوارش (علیه السلام) بردم به پدر (علیه السلام) سلام کرد. حضرت (علیه السلام) هم او را بغل گرفت؛ دیدم چند پرنده دور سر او در پروازند. امام (علیه السلام) یکی از آن مرغان را صدا زد و فرمود: «این طفل را ببر نگهداری‌کن و در هر چهل روز به ما برگردان»! مرغ او را برداشت و پرواز نمود و سایر مرغان نیز به دنبال او به پرواز درآمدند و می‌شنیدم که امام حسن عسکری (علیه السلام) می‌فرمود: «تو را به خدایی می‌سپارم که مادر موسی (علیه السلام) فرزند خود را به او سپرد». نرجس گریه کرد و امام (علیه السلام) فرمود: «آرام باش! که جز از پستان تو شیر نمی‌مکد. به زودی او را نزد تو می‌آورند همان‌طور که موسی (علیه السلام) را به مادرش برگردانیدند». خدا در قرآن می‌فرماید: او را به سوی مادرش بازگرداندیم تا دیده‌اش روشن‌شود و محزون‌نگردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۴

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۱۴/ کمال الدین، ج۲، ص۴۲۸/ منتخب الأنوارالمضییهًْ، ص۶۲

۴

(قصص/ ۱۳)

العسکری (علیه السلام) - الغیبهًْ للشیخ الطوسی ابْنُ أَبِی جَیِّدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَهَّرِیِّ عَنْ حَکِیمَهًَْ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَتْ بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو مُحَمَّدٍ (علیه السلام) سَنَهًَْ خَمْسٍ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَتَیْنِ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ قَالَ یَا عَمَّهًُْ اجْعَلِی اللَّیْلَهًَْ إِفْطَارَکِ عِنْدِی فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ سَیَسُرُّکِ بِوَلِیِّهِ وَ حُجَّتِهِ عَلَی خَلْقِهِ خَلِیفَتِی مِنْ بَعْدِی… فَنَادَانِی أَبُو مُحَمَّدٍ (علیه السلام) یَا عَمَّهًُْ هَلُمِّی فَأْتِینِی بِابْنِی فَأَتَیْتُهُ بِهِ فَتَنَاوَلَهُ وَ أَخْرَجَ لِسَانَهُ فَمَسَحَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ فَفَتَحَهَا ثُمَّ أَدْخَلَهُ فِی فِیهِ فَحَنَّکَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ فِی أُذُنَیْهِ وَ أَجْلَسَهُ فِی رَاحَتِهِ الْیُسْرَی فَاسْتَوَی وَلِیُّ اللَّهِ جَالِساً فَمَسَحَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ وَ قَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ انْطِقْ بِقُدْرَهًِْ اللَّهِ فَاسْتَعَاذَ وَلِیُّ اللَّهِ (علیه السلام) مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ اسْتَفْتَحَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًِْ (علیهم السلام) وَاحِداً وَاحِداً حَتَّی انْتَهَی إِلَی أَبِیهِ فَنَاوَلَنِیهِ أَبُو مُحَمَّدٍ (علیه السلام) وَ قَالَ یَا عَمَّهًُْ رُدِّیهِ إِلَی أُمِّهِ حَتَّی تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ{هم} لا یَعْلَمُونَ فَرَدَدْتُهُ إِلَی أُمِّه.

امام عسکری (علیه السلام) - محمّدبن‌عبداللَّه مطهّری از حکیمه‌خاتون نقل کرده است: «که در نیمه‌ی شعبان سال دویست‌وپنجاه‌پنج امام حسن عسکری (علیه السلام) برای من پیغام فرستاد که [شام و] افطار امشب را نزد ما صرف‌کن تا خداوند تو را به میلاد مسعود ولی و حجّت خود و جانشین من مسرور گرداند». … امام (علیه السلام) مرا صدا کرده و فرمود: «عمّه! فرزندم را بیاور»! او را نزد پدرش بردم. حضرت (علیه السلام) نور دیده‌اش را گرفت و زبان مبارکش را روی چشم‌های او مالید تا دیده گشود سپس زبان در دهان و گوش‌های طفل نهاد و او را در دست چپ گذارد و بدین گونه ولیّ خدا در دست پدر نشست آن‌گاه دست بر سر او کشید و فرمود: «فرزند! به قدرت الهی با من سخن بگو». آن نوزاد عزیز گفت: «اعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ\* بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ\* وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ\* وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ (قصص/۶۵) آن‌گاه بر پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) و امیرمؤمنان (علیه السلام) و همه ائمّه (علیهم السلام) تا پدرش درود فرستاد. امام حسن عسکری (علیه السلام) او را به من داد و فرمود: «عمّه او را به نزد مادرش ببر تا دیدگانش روشن‌گردد و محزون‌نشود و بداند که وعده‌ی خداوند حقّ است هر چند اغلب آن‌ها باور ندارند»! و من بچّه را نزد مادرش برگرداندم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۶

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۱۷/ الغیبهًْ للطوسی، ص۲، ص۲۳۴

آیه وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذالِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ [14]

و هنگامی كه[موسى] به رشد و کمال رسید، حکمت و دانش به او دادیم؛ و این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم.

۱

(قصص/ ۱۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی قَالَ أَشُدُّهُ ثَمَانِیَ عَشْرَهًَْ سَنَهًًْ وَ اسْتَوَی الْتَحَی.

امام صادق (علیه السلام) - بَلَغَ أَشُدَّهُ در آیه: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَی آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا؛ [یعنی] به معنای هجده سالگی است و اسْتَوَی؛ یعنی ریش درآورد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۸

بحار الأنوار، ج۱۲، ص۲۸۴/ معانی الأخبار، ص۲۲۶/ نورالثقلین

۲

(قصص/ ۱۴)

الجواد (علیه السلام) - عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِینَهًَْ وَ أَنَا أُرِیدُ مِصْرَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا (علیه السلام) وَ هُوَ إِذْ ذَاکَ خُمَاسِیٌّ فَجَعَلْتُ أَتَأَمَّلُهُ لِأَصِفَهُ لِأَصْحَابِنَا بِمِصْرَ فَنَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِی الْإِمَامَهًِْ کَمَا أَخَذَ فِی النُّبُوَّهًِْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ عَنْ یُوسُفَ (علیه السلام) وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ قَالَ عَنْ یَحْیَی وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا.

امام جواد (علیه السلام) - علیّ‌بن‌اسباط گوید: وارد مدینه شدم و می¬خواستم به مصر بروم. به محضر امام جواد (علیه السلام) رسیدم، ایشان در آن هنگام پنج سال داشتند. در ایشان دقّت کردم تا برای دوستانمان در مصر وصفشان کنم. به من نگاه کرده و فرمود: «ای علی! خداوند همان¬گونه که در نبوّت شروع کرد، در امامت نیز شروع کرده است. خداوند سبحان در مورد یوسف فرموده است: و هنگامی به مرحله بلوغ و قوّت رسید ما حکم و علم به او دادیم (یوسف/۲۲) و درباره‌ی یحیی (علیه السلام) فرمود: ما فرمان نبوّت (و عقل کافی) در کودکی به او دادیم (مریم/۱۲)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۸

بحار الأنوار، ج۲۵، ص۱۰۲/ بحار الأنوار، ج۱۴، ص۱۷۶/ بحار الأنوار، ج۵، ص۲؛ «علی بن اسباط… قال عن یحیی» محذوف

۳

(قصص/ ۱۴)

الباقر (علیه السلام) - مَنْ أَحْسَنَ عِبَادَهًَْ اللَّهِ فِی شَیْبَتِهِ لَقَّاهُ اللَّهُ الْحِکْمَهًَْ عِنْدَ شَیْبَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً ثُمَّ قَالَ تَعَالَی وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِین.

امام باقر (علیه السلام) - هرکس خدا را در سن پیری خوب پرستش کند، خداوند در پیری به او حکمت می‌دهد و این آیه شاهد همین گفتار است: وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۸

أعلام الدین، ص۲۹۶

۴

(قصص/ ۱۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ یَحْتَلِمُ فِی سِتَ عَشْرَهًَْ وَ سَبْعَ عَشْرَهًَْ سَنَهًًْ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهًَْ سَنَهًًْ کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذِی یَشْتَرِی الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِیفُ قَالَ الْأَبْلَهُ.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌سنان گوید: پدرم از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی این کلام خداوند متعال: وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی سؤال‌کرد و من نیز حضور داشتم. امام (علیه السلام) فرمود: «منظور رسیدن به سن بلوغ است که در حدود شانزده و هفده‌سالگی محتلم می‌شود گرچه وقتی سیزده‌ساله شود نیکی‌ها و بدی‌هایش نوشته‌شده و تصرّف او در اموالش مجاز می‌باشد مگر اینکه نادان یا ضعیف باشد». گفت: «نادان چیست»؟ فرمود: «آن کسی که جنسی را چند برابر قیمتش می‌خرد». گفت: «ضعیف چیست»؟ فرمود: «ابله».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۸

وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۹.۳۶۳/ فقه القرآن، ج۲، ص۳۲

۵

(قصص/ ۱۴)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ فَقَدْ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ فَقَدِ انْتَهَی مُنْتَهَاهُ وَ إِذَا بَلَغَ إِحْدَی وَ أَرْبَعِینَ فَهُوَ فِی النُّقْصَانِ وَ یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْخَمْسِینَ أَنْ یَکُونَ کَمَنْ هُوَ فِی النَّزْع.

امام صادق (علیه السلام) - هر گاه بنده به سی و سه سالگی برسد، به حد رشد خود رسیده است و هر گاه به چهل سال برسد، به نهایت خود رسیده است، و هر گاه به چهل‌ویک سالگی رسد، رو به کاستی است، و کسی که عمرش به پنجاه رسیده، سزاوار است همانند کسی باشد که در حال نزع و جان کندن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۶۸

بحارالأنوار، ج۶، ص۱۲۰

آیه وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلی حِینِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِیها رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِیعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِی مِنْ شِیعَتِهِ عَلَی الَّذِی مِنْ عَدُوِّهِ فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ [15]

او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند؛ یکی از پیروان او بود[و از بنى اسرائيل]، و دیگری از دشمنانش؛ آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود؛ موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را ساخت [و بر زمين افتاد و مُرد]؛ موسی گفت: «این [نزاع شما] از عمل شیطان بود، که او دشمن و گمراه کننده‌ای آشکار است.»

۱

(قصص/ ۱۵)

الرّضا (علیه السلام) - عَلِیِّ‌بْنِ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْجَهْمِ قَالَ حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ وَ عِنْدَهُ الرِّضَا عَلِیُّ‌بْنُ مُوسَی (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَ لَیْسَ مِنْ قَوْلِکَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ مَعْصُومُونَ قَالَ بَلَی… قَالَ الْمَأْمُونُ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) دَخَلَ مَدِینَهًًْ مِنْ مَدَائِنِ فِرْعَوْنَ عَلَی حِینِ غَفْلَهًٍْ مِنْ أَهْلِهَا وَ ذَلِکَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَوَجَدَ فِی‌ها رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِیعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِی مِنْ شِیعَتِهِ عَلَی الَّذِی مِنْ عَدُوِّهِ فَقَضَی مُوسَی (علیه السلام) عَلَی الْعَدُوِّ بِحُکْمِ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ فَوَکَزَهُ فَمَاتَ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ یَعْنِی الِاقْتِتَالَ الَّذِی‌کَانَ وَقَعَ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ لَا مَا فَعَلَهُ مُوسَی (علیه السلام) مِنْ قَتْلِهِ إِنَّهُ یَعْنِی الشَّیْطَانَ عَدُوٌّ مُضِلٌّ.

امام رضا (علیه السلام) - علیّ‌بن‌محمّدبن‌جهم گوید: «در مجلس مأمون حضور یافتم در حالی که امام رضا (علیه السلام) نیز در آن مجلس بود و مأمون به امام رضا (علیه السلام) گفت: «ای پسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! آیا شما نمی‌فرمایید که انبیاء معصوم هستند»؟ فرمود: «بله» … مأمون گفت: «آفرین‌ای اباالحسن (علیه السلام)! پس در مورد آیه: فَوَکَزَهُ مُوسَی فَقَضَی عَلَیْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ؛ چه می‌گویی»؟ امام رضا (علیه السلام) فرمود: «موسی (علیه السلام) در زمانی بین مغرب و عشاء بدون اطّلاع مردم، وارد شهری از شهرهای فرعون شده بود در آن جا ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند یکی از پیروان او بود [و از بنی اسرائیل]، و دیگری از دشمنانش، آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود. موسی (علیه السلام) با حکم خدا یک مُشت بر وی زد و وی مُرد. موسی (علیه السلام) گفت: هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ؛ یعنی جنگی که میان آن دو مرد واقع شده بود عمل شیطان بود نه آنچه موسی (علیه السلام) مرتکب شده بود. منظور موسی (علیه السلام) از این آیه آن است که شیطان، دشمنی آشکار و گمراه‌کننده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۰

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۷۹/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۱۹۸/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۲۸/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۱۵

۲

(قصص/ ۱۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَال لِیَهْنِئْکُمُ الِاسْمُ قُلْتُ مَا هُوَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ وَ قَوْلُهُ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِی مِنْ شِیعَتِهِ عَلَی الَّذِی مِنْ عَدُوِّهِ فَلْیَهْنِئْکُمُ الِاسْمُ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: «این نام بر شما مبارک باد» عرض کردم: «آن، چه چیزی است»؟ فرمود: «[کلام خداوند در قرآن]: همانا از پیروان او ابراهیم (علیه السلام) بود (صافات/۸۳) و در جای دیگر در مورد پیروان موسی (علیه السلام) فرمود: «آن‌که از پیروان موسی (علیه السلام) بود از او دادخواهی‌کرد پس این نام بر شما مبارک باد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۰

بحار الأنوار، ج۱۲، ص۲۹

آیه قالَ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ [16]

[سپس] عرضه داشت: «پروردگارا! من به خویشتن ستم کردم؛ مرا بیامرز.» خداوند او را آمرزید، که او آمرزنده مهربان است.

آیه قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ [17]

گفت: «پروردگارا! به شکرانه نعمتی که به من دادی، هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود.»

۱

(قصص/ ۱۷)

الرّضا (علیه السلام) - علِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ وَ عِنْدَهُ الرِّضَا عَلِیُّ بْنُ مُوسَی (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَ لَیْسَ مِنْ قَوْلِکَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ مَعْصُومُونَ قَالَ بَلَی… فقَالَ الْمَأْمُونُ فَمَا مَعْنَی قَوْلِ مُوسَی (علیه السلام) رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی قَالَ یَقُولُ إِنِّی وَضَعْتُ نَفْسِی غَیْرَ مَوْضِعِهَا بِدُخُولِی هَذِهِ الْمَدِینَهًَْ فَاغْفِرْ لِی أَیِ اسْتُرْنِی مِنْ أَعْدَائِکَ لِئَلَّا یَظْفَرُوا بِی فَقَتَلُونِی فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیم. قالَ مُوسَی (علیه السلام) رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَیَّ مِنَ الْقُوَّهًِْ حَتَّی قَتَلْتُ رَجُلًا بِوَکْزَهًٍْ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ بَلْ أُجَاهِدُ فِی سَبِیلِکَ بِهَذِهِ الْقُوَّهًِْ حَتَّی تَرْضَی فَأَصْبَحَ مُوسَی فِی الْمَدِینَةِ خائِفاً یَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِی اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ عَلَی آخَرَ قالَ لَهُ مُوسی إِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ قَاتَلْتَ رَجُلًا بِالْأَمْسِ وَ تُقَاتِلُ هَذَا الْیَوْمَ لَأُؤَدِّبَنَّکَ وَ أَرَادَ أَنْ یَبْطِشَ بِهِ فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ یَبْطِشَ بِالَّذِی هُوَ عَدُوٌّ لَهُما وَ هُوَ مِنْ شِیعَتِهِ قالَ یا مُوسی (علیه السلام) أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی کَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِیدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ جَبَّاراً فِی الْأَرْضِ وَ ما تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُصْلِحِینَ قَالَ الْمَأْمُونُ جَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً یَا أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام). (امام رضا (علیه السلام) - علیّبن‌محمّدبن‌جهم گوید: «در مجلس مأمون حاضر شدم و امام رضا (علیه السلام) در نزد او بود مأمون به آن حضرت (علیه السلام) گفت: «ای پسر رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله)! آیا از گفتار تو این نیست که پیغمبران خدا معصوم‌اند»؟ فرمود: «بلی…». مأمون عرض‌کرد: «موسی (علیه السلام) در واقع می‌گوید من با وارد شدن به این شهر خودم را در جایی قرار داده‌ام که نباید قرار می‌دادم «پس غفران کن» یعنی مرا از چشم دشمنانت مخفی بدار تا به من دست نیافته و با من وارد جنگ نشوند «و خداوند او را بخشید چرا که او غفور و رحیم است. موسی گفت: پروردگارا با آنچه به من نعمت دادی» یعنی قدرتی که تنها با یک مشت مردی را به قتل رساندم «هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود» بلکه با این قدرت در راه تو جهاد می‌کنم تا تو راضی باشی. موسی «در شهر ترسان و مضطرب بود که ناگهان متوجه شد کسی که دیروز از او یاری خواسته بود او را فرا می‌خواند» تا در مقابل فرد دیگری یاریش کند. «موسی به او گفت که تو انسان واقعاً نادانی هستی»! دیروز با مردی جنگیدی و امروز نیز در حال جنگ هستی تو را ادب خواهم کرد. موسی خواست که به سمت مرد حمله‌ور شود. «هنگامی که خواست به سمت کسی که دشمن هر دوی آن¬ها بود حمله¬ور شود» آن فرد که از پیروان موسی بود «گفت‌ای موسی آیا می‌خواهی مرا بکشی چنانکه دیروز شخصی را کشتی تو می‌خواهی در این سرزمین فقط زورگو باشی و نمی‌خواهی از اصلاحگران باشی». مأمون گفت: یا ابا الحسن خداوند خیرت دهد». (طلب بخشش

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۰

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۷۹/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۲۸/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۱۹۸/ الأنبیاءللجزایری، ص۱۵

طلب بخشش

۱

(قصص/ ۱۷)

الباقر (علیه السلام) - الْکَلِمَاتُ الَّتِی تَلَقَّی بِهِنَّ آدَمُ رَبَّهُ فَتَابَ عَلَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَ بِحَمْدِکَ إِنِّی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَ بِحَمْدِکَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّکَ أَنْتَ خَیْرُ الْغافِرِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - کلماتی که آدم (علیه السلام) به‌واسطه‌ی آن‌ها از خداوند توبه خواست و توبه او را پذیرفت این بود که گفت: خدایا خدایی جز تو نیست، تو منزّهی و سپاس از آن توست. من کار بدی کردم و به خودم ظلم کردم پس مرا ببخش چرا که تو توبه¬پذیر و مهربان هستی. خدایا خدایی جز تو نیست، تو منزّه و پاک هستی من کار بدی انجام دادم و به خودم ظلم کردم، پس مرا ببخش چرا که تو بهترین بخشندگان هستی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۲

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۱۸۱/ بحار الأنوار، ج۹۲، ص۱۶۶

۲

(قصص/ ۱۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ اللَّهَ حِینَ أَهْبَطَ آدَمَ (علیه السلام) إِلَی الْأَرْضِ أَمَرَهُ أَنْ یَحْرُثَ بِیَدِهِ فَیَأْکُلَ مِنْ کَدِّهِ بَعْدَ الْجَنَّهًِْ وَ نَعِیمِهَا فَلَبِثَ یَجْأَرُ وَ یَبْکِی عَلَی الْجَنَّهًِْ مِائَتَیْ سَنَهًٍْ ثُمَّ إِنَّهُ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَهًًْ فَلَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا ثُمَّ قَالَ أَیْ رَبِّ أَ لَمْ تَخْلُقْنِی فَقَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ أَ لَمْ تَنْفُخْ فِیَّ مِنْ رُوحِکَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ أَ لَمْ تُسْکِنِّی جَنَّتَکَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ أَ لَمْ تَسْبِقْ لِی رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ فَهَلْ صَبَرْتَ أَوْ شَکَرْتَ قَالَ آدَمُ (علیه السلام) لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ فَرَحِمَهُ اللَّهُ بِذَاکَ وَ تَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند متعال زمانی که حضرت آدم (علیه السلام) را از بهشت به طرف زمین فرستاد به او فرمان داد که به وسیله‌ی دستانش کشت و کار کند و از نتیجه‌ی دست رنجش بعد از اخراج بهشت و نعمت‌های آن بخورد. آدم (علیه السلام) سرگردان مانده و می‌گشت و به خاطر دوری از بهشت دویست سال گریه می‌کرد آنگاه برای خدا سجده کرد و سرش را سه شبانه روز برنداشت سپس گفت: «پروردگارا! آیا مرا با دستان خود خلق نکردی»؟ خداوند فرمود: «بلی»، آدم (علیه السلام) عرض کرد: «آیا از روح خود در من ندمیدی»؟ خداوند فرمود: «بلی»، آدم (علیه السلام) عرض کرد: «مگر تو مرا ساکن بهشتت نکردی»؟ فرمود: «آری» عرض کرد: «مگر لطف و رحمتت بر من، بیشتر از غضبت بر من نبود»؟ خداوند فرمود: «چرا ولی آیا تو صبر یا شکر کردی»؟ حضرت آدم (علیه السلام) عرض‌کرد: «پروردگاری غیر تو نیست تو پاک و منزّه‌ای و این من هستم که به خودم ظلم کردم، مرا ببخش که تو بخشنده و مهربانی». خداوند تبارک‌وتعالی به گریه‌های او رحم کرد و توبه‌اش را پذیرفت خداوند توبه‌پذیر و مهربان است (بقره/۳۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۲

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۲۱۲

۳

(قصص/ ۱۷)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَ مَا أُوتِیَ مِنَ الْمُلْکِ إِذْ کَانَ یَأْکُلُ خُبْزَ الشَّعِیرِ وَ یُطْعِمُ أُمَّهُ الْحِنْطَهًَْ وَ إِذَا جَنَّهُ اللَّیْلُ لَبِسَ الْمُسُوحَ وَ غَلَّ یَدَهُ إِلَی عُنُقِهِ وَ بَاتَ بَاکِیاً حَتَّی یُصْبِحَ وَ یُکْثِرُ أَنْ یَقُولَ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِی وَ تَرْحَمْنِی لَأَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ.

امام علی (علیه السلام) - سلیمان‌بن‌داود (علیه السلام) با آن همه عزّت و شوکت که خداوند به او داده بود و پادشاهی می‌کرد خودش نان جو می‌خورد و به مادرش نان گندم می‌داد هنگامی که شب فرامی‌رسید لباس پشمی در بر می‌کرد و دست‌ها را بر گردن می‌بست و تا صبح گریه می‌نمود. سلیمان (علیه السلام) در این هنگام دعا می‌کرد و می‌گفت: «بار خدایا من به خود ظلم کردم اگر تو مرا نیامرزی و مورد رحمت قرارندهی از زیان‌کاران خواهم بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۲

بحار الأنوار، ج۷۰، ص۱۱۰

۴

(قصص/ ۱۷)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - عَلِیِّ بْنِ رَبِیعَهًَْ قَالَ شَهِدْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) وَ قَدْ أُتِیَ بِدَابَّهًٍْ لِیَرْکَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِی الرِّکَابِ قَالَ سُبْحَانَکَ اللهُمَّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِکَ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مِنْ أَیِّ شَیْءٍ ضَحِکْتَ فَقَالَ رَأَیْتُ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) فَعَلَ کَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِکَ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ أَیِّ شَیْءٍ ضَحِکْتَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّکَ تَعَالَی لَیَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَیْرِی.

امام علی (علیه السلام) - علیّ‌بن‌ربیعه گوید: «شاهد بودم که چهارپایی آوردند تا امیرالمؤمنین (علیه السلام) سوار شود و چون پا در رکاب گذاشت گفت: «خدایا! من بر خودم ظلم کرده‌ام پس مرا ببخش که جز تو کسی گناهان را نمی‌بخشد». و آنگاه خندید. گفتند: «ای امیرالمؤمنین (علیه السلام) برای چه خندیدی»؟ گفت: «پیغمبر (صلی الله علیه و آله) را دیدم چنین کرد و آنگاه خندید و گفتم: «ای رسول‍خدا! (صلی الله علیه و آله) برای چه خندیدی»؟ فرمود: «پروردگارت از بنده‌ای که می‌گوید خدایا مرا ببخش، درحالی‌که می‌داند جز من آمرزنده‌ای نیست، خوشش می‌آید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۲

بحار الأنوار، ج۶۱، ص۲۱۸

۵

(قصص/ ۱۷)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - أَحَبُّ الْکَلَامِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یَقُولَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ثَلَاثاً.

امام علی (علیه السلام) - محبوب‌ترین گفتار در نزد خداوند متعال آن است که بنده در حال سجده سه مرتبه بگوید: إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۴

بحار الأنوار، ج۸۳، ص۲۱۷

۶

(قصص/ ۱۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الشَّیْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِی تَفْسِیرِهِ، عَنْ أَبِی هِشَامٍ قَالَ کُنْتُ جَالِساً فِی مَسْجِدِ وَاسِطٍ وَ صَدِیقٌ لِی کَانَ جَالِساً عِنْدِی إِذْ دَخَلَ فِی الْمَسْجِدِ رَجُلٌ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُ السَّفَرِ فَأَتَی إِلَی أُسْطُوَانَهًٍْ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَتَی إِلَیْنَا وَ جَلَسَ عِنْدَنَا وَ قَالَ إِنَّ فِی مَسْجِدِکُمْ هَذَا تَیَامُناً إِلَی الْقِبْلَهًِْ قُلْتُ کَذَا یَقُولُونَ قَالَ مَا صَلَّیْتُ هُنَا قَطُّ قَبْلَ هَذَا الْیَوْمِ ثُمَّ قَالَ أَرَی رِجَالًا یَقُولُونَ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْتُومِ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَی اسْماً مَکْتُوماً عَنِ الْعِبَادِ أَ لَا تَرَی آدَمَ (علیه السلام) وَ حَوَّاءَ (سلام الله علیها) لَمَّا اضْطُرَّا دَعَوَا اللَّهَ تَعَالَی بِأَیِّ اسْمٍ قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا فَقَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُمَا وَ نُوحٌ (علیه السلام) لَمَّا اضْطُرَّ مِنَ الْکُفَّارِ دَعَا اللَّهَ بِهَذَا الِاسْمِ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیَّاراً فَأَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ وَ أَهْلَکَ الْکَافِرِینَ وَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) مَهْمَا کَانَتْ لَهُ حَاجَهًٌْ دَعَا اللَّهَ بِهَذَا الِاسْمِ رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ فَاسْتُجِیبَ لَهُ وَ مُوسَی (علیه السلام) لَمَّا قَتَلَ الْقِبْطِیَّ قَالَ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَأَجَابَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ فَغَفَرَ لَهُ… فَلَیْسَ لِلَّهِ تَعَالَی اسْمٌ أَجَلُّ مِنْ هَذَا قَالَ هَذَا وَ غَابَ عَنَّا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ الْخَضِرُ (علیه السلام).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - شیخ‌ابوالفتوح در تفسیرش از ابی‌هشام نقل‌می‌کند: «در مسجد واسط نشسته بودم و دوستم در کنارم نشسته بود که ناگهان مردی با لباس سفر داخل مسجد شد و به کنار ستونی رفت و دو رکعت نماز خواند آن‌گاه پیش ما آمد و کنار ما نشست و گفت: «در این مسجد شما قبله کمی مایل به راست است»؟ گفتم: «این طور می‌گویند». گفت: «پیش از امروز هرگز در این مسجد نماز نخوانده بودم». آن‌گاه گفت: «مردانی را می‌بینم که می‌گویند: «خدایا! از تو درخواست می‌کنیم و تو را به اسم پنهانت قسم می‌دهیم». مگر خداوند تعالی اسمی دارد که از بندگانش پنهان است؟! مگر وقتی که آدم (علیه السلام) و حوّا (سلام الله علیها) مضطرّ شدند خدا را با چه اسمی خواندند! گفتند: پروردگارا! ما بر خودمان ظلم کردیم (اعراف/۲۳) که خدا توبه‌ی آن‌ها را قبول کرد؟ و نوح (علیه السلام) آن‌گاه که از کفّار مضطرّ شد خدا را با این اسم خواند و این‌گونه دعا کرد: پروردگار! روی زمین احدی از کفار را زنده مگذار (نوح/۲۶) خداوند دعایش را مستجاب کرد و کافران را نابود کرد و ابراهیم (علیه السلام) هرگاه حاجتی داشت خدا را با این اسم می‌خواند و دعا کرد: پروردگار! به من علم و دانش مرحمت بفرما و مرا به صالحان ملحق کن (شعراء/۸۳). که خدا دعایش را مستجاب کرد و موسی (علیه السلام) وقتی آن قبطی را کشت گفت: رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی خداوند دعایش را با این کلام: فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ مستجاب کرد برای خدا اسمی گرامی‌تر از این اسم (ربّ) نیست». این را گفت و از دیدگان ما غایب شد که دانستیم او خضر (علیه السلام) بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۴

مستدرک الوسایل، ج۵، ص۲۷۹

آیه فَأَصْبَحَ فِی الْمَدِینَةِ خائِفاً یَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِی اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسی إِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ [18]

موسی در شهر ترسان شد و هر لحظه در انتظار حادثه[وخبرى] بود؛ ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد می‌زندو از او کمک می‌خواهد؛ موسی به او گفت: «تو آشکارا انسان[ماجراجو و] گمراهی هستی.»

۱

(قصص/ ۱۸)

الباقر (علیه السلام) - یَظْهَرُ السُّفْیَانِیُّ وَ مَنْ مَعَهُ حَتَّی لَا یَکُونَ لَهُ هِمَّهًٌْ إِلَّا آلَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ شِیعَتَهُمْ فَیَبْعَثُ بَعْثاً إِلَی الْکُوفَهًِْ فَیُصَابُ بِأُنَاسٍ مِنْ شِیعَهًِْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) بِالْکُوفَهًِْ قَتْلًا وَ صَلْباً وَ یُقْبِلُ رَایَهًٌْ مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّی یَنْزِلَ سَاحِلَ الدِّجْلَهًِْ یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِی ضَعِیفٌ وَ مَنْ تَبِعَهُ فَیُصَابُ بِظَهْرِ الْکُوفَهًِْ وَ یَبْعَثُ بَعْثاً إِلَی الْمَدِینَهًِْ فَیَقْتُلُ بِهَا رَجُلًا وَ یَهْرُبُ الْمَهْدِیُّ وَ الْمَنْصُورُ مِنْهَا وَ یُؤْخَذُ آلُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) صَغِیرُهُمْ وَ کَبِیرُهُمْ لَا یُتْرَکُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا حُبِسَ وَ یَخْرُجُ الْجَیْشُ فِی طَلَبِ الرَّجُلَیْنِ وَ یَخْرُجُ الْمَهْدِیُّ مِنْهَا عَلَی سُنَّهًِْ مُوسَیخائِفاً یَتَرَقَّبُ حَتَّی یَقْدَمَ مَکَّهًَْ وَ یُقْبِلُ الْجَیْشُ حَتَّی إِذَا نَزَلُوا الْبَیْدَاءَ وَ هُوَ جَیْشُ الْهَمَلَاتِ خُسِفَ بِهِمْ فَلَا یُفْلِتُ مِنْهُمْ إِلَّا مُخْبِرٌ فَیَقُومُ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ.

امام باقر (علیه السلام) - سفیانی و پیروانش خروج می‌کنند و قصدی جز کشتن و آزار اولاد پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و شیعیان آن‌ها ندارد او یک لشکر به کوفه می‌فرستد و جمعی از شیعیان آنجا را می‌کشد و گروهی را به دار می‌زند و لشکری از خراسان آمده در ساحل شط دجله فرود می‌آیند. مرد ضعیفی از شیعیان با طرفدارانش برای مقابله با سفیانی به بیرون کوفه می‌رود و مغلوب می‌گردد سپس سفیانی لشکر دیگری به مدینه می‌فرستد مردی در آنجا کشته می‌شود و مهدی و منصور فرار می‌کنند سفیانی هم بزرگ و کوچک سادات و ذریه پیغمبر (صلی الله علیه و آله) را گرفته و حبس می‌کند. آن‌گاه لشکری برای پیداکردن مهدی و منصور از مدینه بیرون می‌رود. مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) همچون موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) [که هراسان از مصر خارج شد] هراسان و نگران از مدینه بیرون می‌رود و بدین‌گونه وارد مکّه می‌شود. لشکر اعزامی هم به دنبال وی می‌آیند ولی وقتی به بیابان مکّه و مدینه به نام بیداء می‌رسند به زمین فرومی‌روند و جز یک نفر که خبر آن‌ها را می‌برد باقی‌نمی‌ماند. قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در بین رکن و مقام می‌ایستد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۴

بحار الأنوار، ج۵۲، ص۲۲۲

۲

(قصص/ ۱۸)

الباقر (علیه السلام) - فَلَمْ یَزَلْ مُوسَی (علیه السلام) عِنْدَ فِرْعَوْنَ فِی أَکْرَمِ کَرَامَهًٍْ حَتَّی بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَ کَانَ یُنْکِرُ عَلَیْهِ مَا یَتَکَلَّمُ بِهِ مُوسَی (علیه السلام) مِنَ التَّوْحِیدِ حَتَّی هَمَّ بِهِ فَخَرَجَ مُوسَی (علیه السلام) مِنْ عِنْدِهِ وَ دَخَلَ الْمَدِینَهًَْ فَإِذَا رَجُلَانِ یَقْتَتِلَانِ أَحَدُهُمَا یَقُولُ بِقَوْلِ مُوسَی (علیه السلام) وَ الْآخَرُ یَقُولُ بِقَوْلِ فِرْعَوْنَ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی هُوَ مِنْ شِیعَتِهِ فَجَاءَ مُوسَی (علیه السلام) فَوَکَزَ صَاحِبَهُ فَقَضَی عَلَیْهِ وَ تَوَارَی فِی الْمَدِینَهًِْ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَ آخَرُ فَتَشَبَّثَ بِذَلِکَ الرَّجُلِ الَّذِی یَقُولُ بِقَوْلِ مُوسَی (علیه السلام) فَاسْتَغَاثَ بِمُوسَی (علیه السلام) فَلَمَّا نَظَرَ صَاحِبُهُ إِلَی مُوسَی (علیه السلام) قَالَ لَهُ أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی کَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ فَخَلَّی صَاحِبَهُ وَ هَرَب.

امام باقر (علیه السلام) - موسی (علیه السلام) در نزد فرعون با عزّت و اکرام بزرگ شد تا وقتی که به مرد جوانی مبدّل شد و موسی (علیه السلام) هرچه با او از توحید سخن می‌گفت فرعون نمی‌پذیرفت تا این‌که قصد جان موسی (علیه السلام) را کرد پس موسی (علیه السلام) از قصر خارج شد و وارد شهری از شهرهای تحت سلطه‌ی فرعون گشت و در آنجا مشاهده کرد که دو مرد که یکی از نژاد قبطی و دیگری از بنی‌اسرائیل بود با یک دیگر نزاع می‌کنند و یکی حرف موسی (علیه السلام) را می‌گوید و یکی هم نظر با فرعون است موسی (علیه السلام) در پشتیبانی از فرد بنی‌اسرائیلی وارد نزاع شد و ضربه‌ای به صورت مرد قبطی زد که در اثر آن نقش زمین شد و مرد موسی (علیه السلام) در شهر متواری‌گردید و فردا مجدداً آن مرد بنی‌اسرائیلی با فردی دیگر در حال نزاع بود او وقتی موسی (علیه السلام) را دید از وی کمک خواست آن مرد وقتی چشمش به موسی (علیه السلام) افتاد به او گفت: آیا می‌خواهی من را بکشی؟ همان‌طورکه دیروز یک نفر را کشتی»؟ پس موسی (علیه السلام) ناچار شد آن‌ها را رهاکند و بگریزد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۶

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

۳

(قصص/ ۱۸)

الباقر (علیه السلام) - دَخَلَ مُوسَی (علیه السلام) مَدِینَهًًْ لِفِرْعَوْنَ فِیهَا رَجُلٌ مِنْ شِیعَتِهِ یُقَاتِلُ رَجُلًا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مِنَ الْقِبْطِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِی مِنْ شِیعَتِهِ عَلَی الَّذِی مِنْ عَدُوِّهِ الْقِبْطِیِّ فَوَکَزَهُ مُوسی (علیه السلام) فَقَضی عَلَیْهِ و کَانَ مُوسَی (علیه السلام) قَدْ أُعْطِیَ بَسْطَهًًْ فِی الْجِسْمِ وَ شِدَّهًًْ فِی الْبَطْشِ فَذَکَرَهُ النَّاسُ وَ شَاعَ أَمْرُهُ وَ قَالُوا إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) قَتَلَ رَجُلًا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فَأَصْبَحَ فِی الْمَدِینَةِ خائِفاً یَتَرَقَّبُ فَلَمَّا أَصْبَحُوا مِنَ الْغَدِ إِذَا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ عَلَی آخَرَ قالَ لَهُ مُوسی (علیه السلام) إِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ بِالْأَمْسِ رَجُلٌ وَ الْیَوْمَ رَجُلٌ فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ یَبْطِشَ بِالَّذِی هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ یا مُوسی (علیه السلام) أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی کَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِیدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ جَبَّاراً فِی الْأَرْضِ وَ ما تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُصْلِحِین.

امام باقر (علیه السلام) - موسی (علیه السلام) به شهری از شهرهای فرعون وارد شد و در آن‌جا یکی از شیعیانش با یکی از فرعونیان قبطی منازعه می‌کرد و آن‌که از شیعیانش بود علیه دشمن قبطی‌اش طلب کمک کرد موسی (علیه السلام) مُشتی بر آن قبطی زد و او افتاد و مرد و موسی (علیه السلام) تنومند و نیرومند بود و ذکرش در دهان مردم افتاد و کارش شیوع یافت و گفتند: «موسی (علیه السلام) یکی از فرعونیان را کشته‌است آن شب را موسی در آن شهر در ترس و انتظار به سر برد و فردای آن روز ناگهان همان مردی را مشاهده کرد که دیروز طلب کمک می‌کرد و امروز با دیگری گلاویز شده بود موسی (علیه السلام) به او گفت: «بی‌گمان تو مرد آشوبگری هستی دیروز با یکی درافتادی و امروز با دیگری»! و چون موسی (علیه السلام) رفت به یاری آن مؤمن و خواست علیه دشمنانش دستی دراز کند گفت: «ای موسی (علیه السلام)! آیا می‌خواهی مرا بکُشی هم‌چنان که دیروز یکی را کُشتی؟ تو در زمین قصدی جز گردنکشی نداری و نمی‌خواهی که از مصلحان باشی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱/ کمال الدین، ج۱، ص۱۴۹

آیه فَلَمّا أَنْ أَرادَ أَنْ یَبْطِشَ بِالَّذِی هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ یا مُوسی أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی کَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِیدُ إِلّا أَنْ تَکُونَ جَبّاراً فِی الْأَرْضِ وَ ما تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُصْلِحِینَ [19]

و هنگامی که [موسى] خواست با کسی که دشمن هر دوی آن‌ها بود درگیر شود [و با قدرت مانع او گردد، فرياد او بلند شد،] گفت: «ای موسی! می‌خواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز انسانی را کُشتی؟! تو فقط می‌خواهی ستمگری در روی زمین باشی، و نمی‌خواهی از مصلحان باشی!»

۱

(قصص/ ۱۹)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ یَبْطِشَ أَیْ فَلَمَّا أَخَذَتْهُ الرِّقَّهًُْ عَلَی الْإِسْرَائِیلِیِّ وَ أَرَادَ أَنْ یَدْفَعَ الْقِبْطِیَّ الَّذِی هُوَ عَدُوٌّ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ الْإِسْرَائِیلِیِّ عَنْهُ وَ یَبْطِشَ بِهِ أَیْ یَأْخُذَهُ بِشِدَّهًٍْ، ظَنَّ الْإِسْرَائِیلِیُّ أَنَّ مُوسَی (علیه السلام) قَصَدَهُ - لِمَا قَالَ لَهُ إِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ - فَقَالَ: أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فَلَمّا أَنْ أَرادَ أَنْ یَبْطِشَ بِالَّذِی هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ یا مُوسی أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی کَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ؛ معنایش این است که وقتی نسبت به آن بنی‌اسرائیلی رأفت کرد و خواست که قبطی را که دشمن موسی (علیه السلام) و بنی‌اسرائیلی بود از او دورکند. و أَنْ یَبْطِشَ؛ یعنی طوری با شدّت این کار را کرد که آن بنی‌اسرائیلی گمان کرد موسی (علیه السلام) قصد زدن او را دارد چون به او گفته بود: تو آشکار انسان گمراهی هستی». به همین خاطر گفت: أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی کَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۸

بحارالأنوار، ج۱۳، ص۱۹

آیه وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ یَسْعی قالَ یا مُوسی إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النّاصِحِینَ [20]

[در اين هنگام] مردی با شتاب از دورترین نقطه شهر (مرکز فرعونیان) آمد و گفت: «ای موسی! اطرافیان فرعون برای کشتن تو به مشورت نشسته اند؛ فوراً [از شهر] خارج شو، که من از خیرخواهان توام.»

۱

(قصص/ ۲۰)

الباقر (علیه السلام) - بَلَغَ فِرْعَوْنَ خَبَرُ قَتْلِ مُوسَی (علیه السلام) الرَّجُلَ فَطَلَبَهُ لِیَقْتُلَهُ فَبَعَثَ الْمُؤْمِنُ إِلَی مُوسَی (علیه السلام) إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - خبر اینکه موسی (علیه السلام)، کسی را کشته است به فرعون رسید پس افرادی را به دنبال او فرستاد تا او را بکشند امّا مؤمن آل‌فرعون قاصدی را نزد موسی (علیه السلام) فرستاد [تا او را از توطئه فرعون باخبر ساخته و وی را تشویق نماید تا از آن شهر خارج شود] که إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۷/ القمی، ج۲، ص۱۳۷/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۲۱

۲

(قصص/ ۲۰)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - لَمْ یَکُنْ مُؤْمِنٌ غَیْرَهُ وَ غَیْرَ امْرَأَهًِْ فِرْعَوْنَ وَ غَیْرَ الْمُؤْمِنِ الَّذِی أَنْذَرَ مُوسَی (علیه السلام) فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - جز او (موسی (علیه السلام) ) و جز زن فرعون و جز آن مؤمنی که به موسی (علیه السلام) خبر داد و گفت: إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ، [در آن زمان] مؤمن دیگری وجودنداشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۵۸

۳

(قصص/ ۲۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ: سُبَّاقُ الْأُمَمِ ثَلَاثَهًٌْ لَمْ یَکْفُرُوا بِاللَّهِ طَرْفَهًَْ عَیْنٍ: خِرْبِیلُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ وَ حَبِیبُ النَّجَّارُ صَاحِبُ یَاسِینَ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) وَ هُوَ أَفْضَلُهُمْ. قَالُوا: فَجَاءَ خِرْبِیلُ فَاخْتَصَرَ طَرِیقاً قَرِیباً حَتَّی سَبَقَ الذُّبَاحِینَ إِلَیْهِ وَ أَخْبَرَهُ بِمَا هَمَّ بِهِ فِرْعَوْنُ فَذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ الْآیَهًَْ فَتَحَیَّرَ مُوسَی (علیه السلام) وَ لَمْ یَدْرِ أَیْنَ یَذْهَبُ، فَجَاءَ مَلَکٌ عَلَی فَرَسٍ بِیَدِهِ عَنَزَهًٌْ فَقَالَ لَهُ: اتَّبِعْنِی. فَاتَّبَعَهُ فَهَدَاهُ إِلَی مَدْیَنَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از میان امّت‌ها سه نفر هستند که حتّی یک چشم برهم‌زدنی به خدا کافر نشده‌اند: حزقیل مؤمن آل‌فرعون، حبیب نجّار و علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) که افضل آن‌هاست. حزقیل از کوتاه‌ترین راه و به نحوی که سریعتر از ماموران قتل موسی (علیه السلام) به او برسد نزد او رفت و به او خبر داد که فرعون چه قصدی کرده و این معنای این کلام خداست که فرمود: وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدینَةِ موسی (علیه السلام) متحیّر و سرگردان‌شد و نمی‌دانست به کدام جهت بگریزد فرشته‌ای سوار بر اسب نازل‌شد که نیزه‌ای در دست داشت و به موسی (علیه السلام) گفت: «به دنبال من حرکت کن»! و او را به سوی مدین راهنمایی کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۵۸

آیه فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِینَ [21]

موسی از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای؛ [به پيشگاه خدا] عرضه داشت: «پروردگارا! مرا از این قوم ستمکار رهایی بخش.»

۱

(قصص/ ۲۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ خَرَجَ إِلَی مَدِینَهًِْ مَدْیَنَ فَأَقَامَ عِنْدَ شُعَیْبٍ (علیه السلام) مَا أَقَامَ فَکَانَتِ الْغَیْبَهًُْ الثَّانِیَهًُْ أَشَدَّ عَلَیْهِمْ مِنَ الْأُولَی وَ کَانَتْ نَیِّفاً وَ خَمْسِینَ سَنَهًْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - [موسی (علیه السلام)] به شهر مدین رفت و آن سالیان را نزد شعیب (علیه السلام) ساکن شد و این غیبت دوم از غیبت اوّلی بر آن‌ها (بنی‌اسرائیل) سخت‌تر بود و مدت این غیبت پنجاه و چند سال مقدّر گشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۸

قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۲۴/ نورالثقلین

۲

(قصص/ ۲۱)

الباقر (علیه السلام) - قَال… خائِفاً یَتَرَقَّبُ قَالَ یَلْتَفِتُ یَمْنَهًًْ وَ یَسْرَهًًْ وَ یَقُولُ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - خَائِفًا یَتَرَقَّب؛ به چپ و راست خود نگاهی می‌کرد و می‌گفت: رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۷۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۷/ القمی، ج۲، ص۱۳۷/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۲۱

۳

(قصص/ ۲۱)

الباقر (علیه السلام) - أَنَّهُ قَال… فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ فَخَرَجَ مِنْ مِصْرَ بِغَیْرِ ظَهْرٍ وَ لَا دَابَّهًٍْ وَ لَا خَادِمٍ تَخْفِضُهُ أَرْضٌ وَ تَرْفَعُهُ أُخْرَی حَتَّی أَتَی إِلَی أَرْضِ مَدْیَن.

امام باقر (علیه السلام) - فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ؛ سپس خودش به تنهایی بدون هیچ مرکب و خدمتکاری از مصر خارج شد. از مناطق مختلفی گذشت از فراز و فرود تا اینکه به شهر مدین رسید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱/ نورالثقلین/ کمال الدین، ج۱، ص۱۴۹

۴

(قصص/ ۲۱)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - إِنَّهُ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ إِلَی مَدْیَنَ وَ بَیْنَهُمَا مَسِیرَهًُْ ثَمَانِ لَیَالٍ وَ یُقَالُ: نَحْوُ مِنْ کُوفَهًَْ إِلَی الْبَصْرَهًِْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، فَمَا وَصَلَ إِلَیْهَا حَتَّی وَقَعَ خَفَّ قَدَمَیْهِ وَ إِنَّ خَضْرَهًَْ الْبَقْلِ تَتَرَاءَی مِنْ بَطْنِهِ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - موسی (علیه السلام) از مصر به سمت مدین حرکت کرد و از مصر تا مدین هشت شبانه روز فاصله بود مثل مسیر کوفه تا بصره و موسی (علیه السلام) طعامی جز برگ درختان نداشت که آن را هم به سختی به‌دست می‌آورد و پایش در طلب آن خشک می‌شد و [آنقدر برگ خورد که] سبزی گیاهان از شکمش معلوم بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۵۸

۵

(قصص/ ۲۱)

الحسین (علیه السلام) - قَالَ الْمُفِیدُ فَسَارَ الْحُسَیْنُ إِلَی مَکَّهًَْ وَ هُوَ یَقْرَأُ فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ وَ لَزِمَ الطَّرِیقَ الْأَعْظَمَ فَقَالَ لَهُ أَهْلُ بَیْتِهِ لَوْ تَنَکَّبْتَ عَنِ الطَّرِیقِ کَمَا فَعَلَ ابْنُ الزُّبَیْرِ کَیْلَا یَلْحَقَکَ الطَّلَبُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُفَارِقُهُ حَتَّی یَقْضِیَ اللَّهُ مَا هُوَ قَاضٍ وَ لَمَّا دَخَلَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) مَکَّهًَْ کَانَ دُخُولُهُ إِیَّاهَا یَوْمَ الْجُمُعَهًِْ لِثَلَاثٍ مَضَیْنَ مِنْ شَعْبَانَ دَخَلَهَا وَ هُوَ یَقْرَأُ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ قالَ عَسی رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَواءَ السَّبِیلِ.

امام حسین (علیه السلام) - شیخ مفید می‌نویسد: «هنگامی که امام حسین (علیه السلام) متوجّه مکّه شد [آیه‌ای] را خواند که می‌فرماید: خارج‌شد از آن در حالی که خائف بود و انتظار می‌برد و می‌گفت: «پروردگارا! مرا از دست گروه ستم‌کیشان نجات بده. امام حسین (علیه السلام) از شاهراه متوجّه مکّه گردید ولی همراهانش گفتند: «کاش نظیر ابن‌زبیر از بی‌راهه می‌رفتی که مأمورین تو را به دست نمی‌آوردند». فرمود: «نه به خدا من از راه راست خارج نمی‌شوم تا خدا هر قضاوتی که صلاح می‌داند بکند». وقتی امام حسین (علیه السلام) در روز جمعه که سوم ماه شعبان بود داخل مکّه‌ی معظمه گردید این آیه را خواند که می‌فرماید: وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ قالَ عَسی رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَواءَ السَّبِیلِ. وقتی متوجّه شهر مَدیَن شد گفت: «شاید خدای من مرا براه راست هدایت فرماید» (قصص/۲۲).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۰

بحار الأنوار، ج۴۴، ص۳۳۲/ نورالثقلین

آیه وَ لَمّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ قالَ عَسی رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَواءَ السَّبِیلِ [22]

و هنگامی که به سوی مدین حرکت‌کرد گفت: «امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت‌کند.»

۱

(قصص/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - کَانَتْ عَصَا مُوسَی (علیه السلام) قَضِیبُ آسٍ مِنَ الْجَنَّهًِْ أَتَاهُ بِهِ جَبْرَئِیلُ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ.

امام صادق (علیه السلام) - عصای موسی (علیه السلام) از بهشت و از شاخه‌ی یک درخت آس بود هنگامی که رو به سوی مدین نمود جبرئیل (علیه السلام) آن را برایش آورد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۲/ نورالثقلین

۲

(قصص/ ۲۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه (صلی الله علیه و آله): مَنْ خَرَجَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ عَصَا لَوْزٍ مُرٍّ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ قالَ عَسی رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَواءَ السَّبِیلِ إِلَی قَوْلِهِ وَ اللهُ عَلی ما نَقُولُ وَکِیلٌ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ وَ مِنْ کُلِّ لِصٍّ عَادٍ وَ مِنْ کُلِّ ذَاتِ حُمَهًٍْ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ مَنْزِلِهِ وَ کَانَ مَعَهُ سَبْعَهًٌْ وَ سَبْعُونَ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ یَضَعَهَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - [شایسته است] کسی که سفر می‌رود عصایی از چوب بادام تلخ در دست داشته باشد و در حال راه رفتن این آیه را تلاوت کند که: و چون (موسی) به طرف مدین روی آورد گفت: «امید است که پروردگار من مرا به راه مستقیم رهبری‌کند… و خدا بر هرچه ما می‌گوئیم وکیل است. (قصص/۲۸۲۲) خدای عزّوجل او را [که در سفر چنین عصایی دارد] از هر درنده‌ی آدم‌خوار، دزد متجاوز و هر حشره‌ی زهرناک‌نیش دار ایمن خواهد داشت تا به خانواده‌اش بازگردد و هفتادوهفت فرشته از فرشتگانی که به نوبت مأمور حراست‌اند با او هستند در حالی که برای او طلب آمرزش می‌کنند تا زمانی که از سفر بازآید و عصا را از دست بگذارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۰

بحار الأنوار، ج۷۳، ص۲۲۹

آیه وَ لَمّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النّاسِ یَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُکُما قالَتا لانَسْقِی حَتّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبِیرٌ [23]

و هنگامی که به [چاه] آب مدَین رسید، گروهی از مردم را در آن جا دید که چهارپایان خود را آب می‌دهند؛ و در کنار آنان دو زن را دید که از گوسفندان خویش مراقبت می‌کنند [و به چاه نزديك نمى شوند؛ موسى] به آن دو گفت: «منظور شما [از اين كار] چیست؟» گفتند: «ما آن‌ها را آب نمی‌دهیم تا چوپانها همگی خارج شوند؛ و پدر ما پیرمرد کهنسالی است [قادر بر اين كارها نيست].»

و در کنار آنان دو زن را دید که از گوسفندان خویش مراقبت می‌کنند [و به چاه نزدیک نمی شوند؛ موسی] به آن دو گفت: «منظور شما [از این کار] چیست؟» گفتند: «ما آن‌ها را آب نمی‌دهیم تا چوپان‌ها همگی خارج شوند؛ و پدر ما پیرمرد کهنسالی است [قادر بر این کارها نیست].»

۱ -۱

(قصص/ ۲۳)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) مَرَّ نَحْوَ مَدْیَنَ وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَدْیَنَ مَسِیرَهًُْ ثَلَاثَهًِْ أَیَّامٍ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ مَدْیَنَ رَأَی بِئْراً یَسْتَقِی النَّاسُ مِنْهَا لِأَغْنَامِهِمْ وَ دَوَابِّهِمْ فَقَعَدَ نَاحِیَهًًْ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ مُنْذُ ثَلَاثَهًِْ أَیَّامٍ شَیْئاً فَنَظَرَ إِلَی جَارِیَتَیْنِ فِی نَاحِیَهًٍْ وَ مَعَهُمَا غُنَیْمَاتٌ لَا تَدْنُوَانِ مِنَ الْبِئْرِ فَقَالَ لَهُمَا مَا لَکُمَا لَا تَسْتَقِیَانِ فَقَالَتَا کَمَا حَکَی اللَّهُ حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَرَحِمَهُمَا مُوسَی (علیه السلام) وَ دَنَا مِنَ الْبِئْرِ فَقَالَ لِمَنْ عَلَی الْبِئْرِ أَسْتَقِی لِی دَلْواً وَ لَکُمْ دَلْواً وَ کَانَ الدَّلْوُ یَمُدُّهُ عَشَرَهًُْ رِجَالٍ فَاسْتَقَی وَحْدَهُ دَلْواً لِمَنْ عَلَی الْبِئْرِ وَ دَلْواً لِبِنْتَیْ شُعَیْبٍ وَ سَقَی أَغْنَامَهُمَا.

امام باقر (علیه السلام) - موسی (علیه السلام) به طرف مدین حرکت کرد. از آنجا تا مدین سه روز راه بود؛ وقتی او به دروازه‌ی مدین رسید چاهی را دید که مردم از آن [چاه] برای چهارپایان خود آب می‌کشیدند. او در کنار همان چاه نشست درحالی‌که سه روز بود که چیزی نخورده بود. چشم او به دو زن افتاد که چند گوسفند داشتند و نزدیک چاه نمی‌شدند و منتظر بودند. موسی (علیه السلام) از آن‌ها پرسید: «چرا شما آب نمی‌کشید»؟ آن دو گفتند: «لا نَسْقی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبیرٌ». موسی (علیه السلام) به آن‌ها ترحّم نمود و نزدیک چاه شد و به فردی که بر سر چاه بود گفت: «من یک دلو برای شما و یک دلو برای خودم آب می‌کشم»، دلو بسیار سنگین بود و ده مرد با هم آن را بالا می‌کشیدند امّا موسی (علیه السلام) به تنهایی دلو را بالا کشید و گوسفندان آن دختران را سیراب‌کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۲

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

۱ -۲

(قصص/ ۲۳)

الباقر (علیه السلام) -َخَرَجَ مُوسَی (علیه السلام) مِنْ مِصْرَ بِغَیْرِ ظَهْرٍ وَ لَا دَابَّهًٍْ وَ لَا خَادِمٍ تَخْفِضُهُ أَرْضٌ وَ تَرْفَعُهُ أُخْرَی حَتَّی أَتَی إِلَی أَرْضِ مَدْیَنَ فَانْتَهَی إِلَی أَصْلِ شَجَرَهًٍْ فَنَزَلَ فَإِذَا تَحْتَهَا بِئْرٌ وَ إِذَا عِنْدَهَا أُمَّهًٌْ مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ فَإِذَا جَارِیَتَانِ ضَعِیفَتَانِ وَ إِذَا مَعَهُمَا غُنَیْمَهًٌْ لَهُمَا فَقالَ ما خَطْبُکُما قالَتا… أَبُونا شَیْخٌ کَبِیرٌ وَ نَحْنُ جَارِیَتَانِ ضَعِیفَتَانِ لَا نَقْدِرُ أَنْ نُزَاحِمَ الرِّجَالَ فَإِذَا سَقَی النَّاسُ سَقَیْنَا فَرَحِمَهُمَا مُوسَی (علیه السلام) فَأَخَذَ دَلْوَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا قَدِّمَا غَنَمَکُمَا فَسَقی لَهُما ثُمَّ رَجَعَتَا بُکْرَهًًْ قَبْلَ النَّاس.

امام باقر (علیه السلام) - [موسی (علیه السلام)] در حالی‌که نه یاوری داشت و نه مرکبی و نه خادمی، به زمینی سرازیر می‌شد و از زمینی بالا می‌رفت تا آن‌که به شهر مدین رسید و به زیر درختی رفت و آرمید و دید زیر آن درخت چاهی است و گرد آن گروهی از مردم آب می‌کشند و به ناگاه دو دختر ناتوان را مشاهده کرد که چند گوسفند همراه داشتند و به آن‌ها گفت: «ما خَطْبُکُما»؟ گفتند: «لا نَسْقی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبیرٌ». موسی (علیه السلام) بر آن‌ها ترحّم کرد و دلو آن‌ها را گرفت و گفت: «گوسفندان خود را جلو بیاورید» و آن‌ها را آب داد و آن‌ها آن روز زودتر از مردم برگشتند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱/ نورالثقلین

امّت

۲ -۱

(قصص/ ۲۳)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - سُئِلَ (علیه السلام) عَنْ أَقْسَامِ الْأُمَّهًِْ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ قَوْلُهُ تَعَالَی‌کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ مِنْهَا الْأُمَّةُ أَیِ الْوَقْتُ الْمُوَقَّتُ کَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ فِی سُورَهًِْ یُوسُفَ وَ قالَ الَّذِی نَجا مِنْهُما وَ ادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَیْ بَعْدَ وَقْتٍ وَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَ لَئِنْ أَخَّرْنا

عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ أَیْ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ الْأُمَّهًُْ هِیَ الْجَمَاعَهًُْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُون.

امام علی (علیه السلام) - از آن حضرت (علیه السلام) درباره‌ی انواع معانی امّت در کتاب خداوند متعال پرسیدند، فرمود: [امّت در کتاب خدا، معانی مختلفی دارد که یکی از معانی آن مذهب است مانند] این کلام خداوند متعال که فرمود: مردم یک امّت بودند، پس خدا پیامبران بشارت‌دهنده و ترساننده را بفرستاد (بقره/۲۱۳). از معنای دیگر امّت در قرآن، زمان معیّن است مانند این کلام خداوند در سوره‌ی یوسف (علیه السلام) که فرمود: یکی از آن دو که رها شده بود و پس از مدتی به یادش آمده بود (یوسف/۴۵). یعنی بعد از زمانی و مانند این کلام خداوند است که فرمود: و اگر چندگاهی عذابشان را به تأخیر بیفکنیم (هود/۸). یعنی تا زمان معیّن‌شده و امّت به معنای جماعت هم هست مانند آنجا که خداوند تعالی فرمود: وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۲

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۲۳

۲ -۲

(قصص/ ۲۳)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْأُمَّةُ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَلَی وُجُوهٍ کَثِیرَهًٍْ فَمِنْهُ الْمَذْهَبُ وَ هُوَ قَوْلُهُ کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً أَیْ عَلَی مَذْهَبٍ وَاحِدٍ وَ مِنْهُ الْجَمَاعَهًُْ مِنَ النَّاسِ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ أَیْ جَمَاعَهًْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - «امّت» در کتاب خدا معانی متعدّد دارد. یک معنای آن مذهب است که در این قول خداوند است: مردم یک امّت بودند (بقره/۲۱۳)؛ معنای دیگر «امّت»، جماعتی از مردم است که در این قول خدا آمده است: وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۴

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۴۴/ القمی، ج۱، ص۳۲۳

آیه فَسَقی لَهُما ثُمَّ تَوَلّی إِلَی الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ [24]

موسی براى[گوسفندان] آن دو آب کشید؛ سپس رو به سایه آورد و عرض کرد: «پروردگارا! به هر خیر و نیکی که تو بر من فرو فرستی نیازمندم.»

۱

(قصص/ ۲۴)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال ثُمَّ تَوَلَّی إِلَی الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ وَ کَانَ شَدِیدَ الْجُوعِ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِنَّ مُوسَی کَلِیمَ اللَّهِ (علیه السلام) حَیْثُ سَقَی لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّی إِلَی الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ وَ اللَّهِ مَا سَأَلَ اللَّهَ إِلَّا خُبْزاً یَأْکُلُ لِأَنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ بَقْلَهًَْ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ رَأَوْا خُضْرَهًَْ الْبَقْلِ مِنْ صِفَاقِ بَطْنِهِ مِنْ هُزَالِه.

امام باقر (علیه السلام) - محمّد گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: ثُمَّ تَوَلَّی إِلَی الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ؛ و خیلی گرسنه بود. امام علی (علیه السلام) می¬فرماید: موسی (علیه السلام) هنگامی که به گوسفندان آن دو دختر آب داد به سوی یک سایه رفت و به درختی تکیه زد و گفت: «رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ». به خدا قسم که فقط یک نان از خداوند خواسته بود، چون او گیاه زمین را می‌خورد و کسانی که او را مسخره می‌کردند از صدای شکمش فهمیدند که او گیاه سبز خورده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۷/ القمی، ج۲، ص۱۳۷/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۲۱؛ «ثم تولی… الظل فقال» محذوف

۲

(قصص/ ۲۴)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَافٍ لَکَ فِی الْأُسْوَهًِْ وَ دَلِیلٌ لَکَ عَلَی ذَمِّ الدُّنْیَا وَ عَیْبِهَا وَ کَثْرَهًِْ مَخَازِیهَا وَ مَسَاوِیهَا إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا وَ وُطِّئَتْ لِغَیْرِهِ أَکْنَافُهَا وَ فُطِمَ عَنْ رَضَاعِهَا وَ زُوِیَ عَنْ زَخَارِفِهَا وَ إِنْ شِئْتَ ثَنَّیْتُ بِمُوسَی کَلِیمِ اللَّهِ (علیه السلام) حَیْثُ یَقُولُ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ وَ اللَّهِ مَا سَأَلَهُ إِلَّا خُبْزاً یَأْکُلُهُ لِأَنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ بَقْلَهًَْ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ کَانَتْ خُضْرَهًُْ‌الْبَقْلِ تُرَی مِنْ شَفِیفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهُزَالِهِ وَ تَشَذُّبِ لَحْمِهِ.

امام علی (علیه السلام) - پیروی‌کردن از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای تو کافی است، و بر مذمّت دنیا و معیوب‌بودن و بسیاری رسوایی‌ها و بدی‌های آن تو را دلیل و راهنما می‌باشد، زیرا اطراف آن (وابستگی و دوستداری) از آن حضرت گرفته شده، و جوانب آن (دلبستگی به همه چیز آن) برای غیر آن بزرگوار آماده گشته، و از نوشیدن شیرش آن منع شده و از آرایش‌های آن دور گردیده شده، و اگر بخواهی دوباره پیغمبری ر پیروی نمایی، از موسی (علیه السلام)، که خدا با او سخن فرموده پیروی کن آنگاه که می‌گفت: إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ؛ سوگند به خدا! موسی (علیه السلام) از خدا نخواسته بود مگر نانی را که بخورد، زیرا گیاه زمین را می‌خورد، و به جهت لاغری و کمی گوشت سبزی گیاه از نازکی پوست درونی شکمش دیده می‌شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۴

نهج البلاغهًْ، ص۲۲۶/ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۵۰؛ «لقدکان فی… زخارفها» محذوف/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۹، ص۲۲۹/ مکارم الأخلاق، ص۸/ نورالثقلین؛ «لقدکان فی رسول الله… زخارفها» محذوف/ البرهان

۳

(قصص/ ۲۴)

الباقر (علیه السلام) - فَرَحِمَهُمَا مُوسَی (علیه السلام) فَأَخَذَ دَلْوَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا قَدِّمَا غَنَمَکُمَا فَسَقی لَهُما ثُمَّ رَجَعَتَا بُکْرَهًًْ قَبْلَ النَّاسِ ثُمَّ أَقْبَلَ مُوسَی إِلَی الشَّجَرَهًِْ فَجَلَسَ تَحْتَهَا وَ قَالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ فَرُوِیَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِکَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَی شِقِّ تَمْرَهًْ.

امام باقر (علیه السلام) - موسی (علیه السلام) بر آن‌ها (دختران شعیب (علیه السلام) ) ترحّم کرد و دلو آن‌ها را گرفت و گفت: «گوسفندان خود را پیش برانید» و به آن‌ها آب داد و آن روز پیش از مردم برگشتند. موسی (علیه السلام) به زیر درخت برگشت و نشست و گفت: «خدایا! من بدان چه برایم فروفرستی محتاجم». و روایت شده است که او این کلمات را گفت در حالی که [از شدت گرسنگی] به یک نیمه‌ی خرما هم محتاج بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱/ کمال الدین، ج۱، ص۱۴۹/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۱۴۹؛ «فرحمهما موسی… تحتها» محذوف

۴

(قصص/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حِکَایَهًًْ عَنْ مُوسَی (علیه السلام) رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ فَقَالَ سَأَلَ الطَّعَامَ.

امام صادق (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) در تفسیر کلام خدا که از موسی (علیه السلام) حکایت کرده است: رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ؛ فرمود: «از خداوند خواهان خوراک شد و البتّه بدان نیاز داشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۶

الکافی، ج۶، ص۲۸۷/ بحار الأنوار، ج۶۳، ص۳۱۳/ المحاسن، ج۲، ص۵۸۵/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۰۹/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(قصص/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِ مُوسَی (علیه السلام) لِفَتَاهُ آتِنا غَداءَنا وَ قَوْلِهِ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی الطَّعَامَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) لَذُو جُوعَاتٍ.

امام صادق (علیه السلام) - درباره‌ی گفته‌ی موسی (علیه السلام) به جوان همراهش: غذای ما را بیاور. (کهف/۶۲) و عبارت إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ؛ فرمود: «منظور حضرت موسی (علیه السلام) در هر دو عبارت، غذا بود. موسی (علیه السلام) بسیار گرسنگی می‌کشید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۰۳/ العیاشی، ج۲، ص۳۳۰/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۹۹/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(قصص/ ۲۴)

الباقر (علیه السلام) - شَکَا مُوسَی (علیه السلام) إِلَی رَبِّهِ الْجُوعَ فِی ثَلَاثَهًِْ مَوَاضِعَ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً. لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً. رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ.

امام باقر (علیه السلام) - موسی (علیه السلام) از گرسنگی در سه موضع به خدا شکایت برد. آیه: غذایمان را بیاور که راستی ما از این سفر رنج بسیار دیدیم. (کهف/۶۲) و: اگر می‌خواستی (می‌توانستی) برای آن مزدی بگیری (کهف/۷۷) و آیه: رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۰۹/ العیاشی، ج۲، ص۳۳۵/ نورالثقلین/ البرهان

۷

(قصص/ ۲۴)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ فَقَالَ ابْنُ‌عَبَّاسُ (رحمة الله علیه) لَقَدْ قَالَ ذَلِکَ مُوسَی (علیه السلام) وَ لَوْ شَاءَ إنْسَانُ أن یَنْظُرَ إلَی خَضْرَهًِْ أمْعَائِهِ مِنْ شِدَّهًِْ الجُوعِ لنَّظَرِ مَا یَسْأَلُ اللهُ تَعَالَی إلّا أکْلَهًْ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ؛ موسی (علیه السلام) این را گفت [و غذا طلبید] و اگر انسانی از شدّت گرسنگی و خوردن سبزی و برگ گیاهان سبزی شکمش معلوم باشد، قطعاً چیزی جز خوردنی، طلب نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۵۸

۸

(قصص/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) هَلْ لِلشُّکْرِ حَدٌّ إِذَا فَعَلَهُ الْعَبْدُ کَانَ شَاکِراً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ یَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی کُلِّ نِعْمَهًٍْ عَلَیْهِ فِی أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ إِنْ کَانَ فِیمَا أَنْعَمَ عَلَیْهِ فِی مَالِهِ حَقٌّ أَدَّاهُ وَ مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ وَ قَوْلُهُ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِیراً.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: «به امام صادق (علیه السلام) عرض‌کردم: «آیا شکر حدی دارد که هرگاه بنده‌ای آن را انجام داد شاکر محسوب می‌گردد» فرمود: «آری» عرض‌کردم: «آن چیست»؟ فرمود: «خداوند را در هر نعمتی که به او و خاندانش می‌رسد حمد می‌کند و اگر در مالی که به او رسیده حقی [مثل خمس و زکات] وجود دارد، اداء کرده باشد. خداوند متعال می‌فرماید: پاک و منزّه است آن خدایی که این را برای ما مسخر کرد در صورتی که ما توانایی نداشتیم آن را به دست بیاوریم (زخرف/۱۳). و یا در جایی دیگر فرمود: رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ. در جایی دیگر می‌فرماید: بار خدایا مرا در منزلی مبارک فرودآور که تو بهترین فرودآورنده هستی (مؤمنون/۲۹) و در آیه‌ای دیگر فرمود: خداوندا مرا در جای راستی و درستی واردکن و با راستی و درستی هم مرا از آنجا بیرون نما و از نزد خودت مرا یاری کن و برهانی نما تا مرا یاری کند (اسراء/۸۰)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۶۸، ص۲۹

آیه فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِی عَلَی اسْتِحْیاءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا فَلَمّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قالَ لاتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِینَ [25]

ناگهان یکی از آن دو [زن] به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمی‌داشت، گفت: «پدرم از تو دعوت می‌کند تا مزد آب دادن [گوسفندان] را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد.» هنگامی که موسی نزد او (شعیب) آمد و سرگذشت خود را برای او شرح داد، گفت: «نترس، از قوم ستمکار نجات یافتی».

۱

(قصص/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ أَیَّتُهُمَا الَّتِی قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ قَالَ الَّتِی تَزَوَّجَ بِهَا قِیلَ فَأَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِینَ قِیلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهًَْ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَهًَْ شَهْرَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ قِیلَ کَیْفَ قَالَ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ.

امام صادق (علیه السلام) - امام (علیه السلام) در مورد اینکه کدام‌یک از دخترانش گفتند: «پدرم تو را دعوت می‌کند، فرمود: «آن یکی که با او ازدواج کرد». سپس پرسیدند: «کدام‌یک از شروط شعیب را قبول کرد»؟ فرمود: نسبت به آن یکی که می‌توانست آن را انجام دهد و طولانی‌ترین آن‌ها که ده سال طول کشید». پرسیدند: «بعد از اینکه به شرطش عمل کند با او همبستری کرد یا قبل از آن»؟ فرمود: «قبل از آن». پرسیدند: «مردی با دختری ازدواج می‌کند و با پدرش شرط می‌گذارد که دو ماه او را اجاره کند، آیا این جایز است»؟ فرمود: «که موسی می‌دانست که به شرطش عمل می‌کند». پرسیدند: «چگونه»؟ فرمود: «چون می‌دانست که تا زمان وفای به عهدش باقی می‌ماند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۲۸۱؛ «انه سیتم… کیف قال» محذوف

۲

(قصص/ ۲۵)

الباقر (علیه السلام) - فَلَمَّا رَجَعَتَا ابْنَتَا شُعَیْبٍ (علیه السلام) إِلَی شُعَیْبٍ (علیه السلام) قَالَ لَهُمَا أَسْرَعْتُمَا الرُّجُوعَ فَأَخْبَرَتَاهُ بِقِصَّهًِْ مُوسَی (علیه السلام) وَ لَمْ تَعْرِفَاهُ فَقَالَ شُعَیْبٌ (علیه السلام) لِوَاحِدَهًٍْ مِنْهُمَا اذْهَبِی إِلَیْهِ فَادْعِیهِ لِنَجْزِیَهُ أَجْرَ مَا سَقَی لَنَا فَجَاءَتْ إِلَیْهِ کَمَا حَکَی اللَّهُ تَمْشِی عَلَی اسْتِحْیاءٍ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا فَقَامَ مُوسَی (علیه السلام) مَعَهَا فَمَشَتْ أَمَامَهُ فَسَفَقَتْهَا الرِّیَاحُ فَبَانَ عَجُزُهَا فَقَالَ لَهَا مُوسَی (علیه السلام) تَأَخَّرِی وَ دُلِّینِی عَلَی الطَّرِیقِ بِحَصَاهًٍْ تُلْقِیهَا أَمَامِی أَتْبَعُهَا فَأَنَا مِنْ قَوْمٍ لَا یَنْظُرُونَ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَی شُعَیْبٍ (علیه السلام) قَصَّ عَلَیْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ شُعَیْبٌ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِین.

امام باقر (علیه السلام) - وقتی آن دو دختر که دختران شعیب (علیه السلام) بودند به خانه بازگشتند پدر از آن‌ها درباره‌ی علّت زود آمدنشان پرسش نمود و آن‌ها ماجرای موسی (علیه السلام) را برای شعیب (علیه السلام) تعریف کردند و این درحالی بود که موسی (علیه السلام) را نمی‌شناختند. شعیب (علیه السلام) به یکی از آن‌ها گفت: «به نزد آن مرد برو و او را فرابخوان و بگو پدرم می‌خواهد مزد آب‌کشیدن تو را به تو بدهد» آن دختر نزد موسی (علیه السلام) آمده و همانطور که خداوند حکایت می‌کند گفت: تَمْشِی عَلَی اسْتِحْیاءٍ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا. موسی (علیه السلام) برخاست و به دنبال او حرکت کرد لیکن وزش باد باعث آشکارشدن پای او و بالارفتن دامنش می‌شد لذا موسی (علیه السلام) به او گفت: «تو پشت سر من حرکت کن و با انداختن سنگی کوچک به هر طرف راه را به من نشان بده چون ما از قومی هستیم که به پشت‌سر زنان نظر نمی‌کنیم». وقتی موسی (علیه السلام) بر شعیب (علیه السلام) وارد شد ماجرای خود را برای او گفت شعیب (علیه السلام) فرمود: «بیم نداشته باش چون دیگر از شرّ آن قوم ظالم نجات یافتی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۷/ القمی، ج۲، ص۱۳۷/ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱؛ «فلما رجعتا الی ابنتا… ما سقی» محذوف/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۱۴۹/ نورالثقلین

۳

(قصص/ ۲۵)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا أَهِیَ الَّتِی تَزَوَّجَ بِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَمَّا قَالَتْ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ قَالَ أَبُوهَا کَیْفَ عَلِمْتَ ذَلِکَ قَالَتْ لَمَّا أَتَیْتُهُ بِرِسَالَتِکَ فَأَقْبَلَ مَعِی قَالَ کُونِی خَلْفِی وَ دُلِّینِی عَلَی الطَّرِیقِ فَکُنْتُ خَلْفَهُ أَرْشُدُهُ کَرَاهَهًَْ أَنْ یَرَی مِنِّی شَیْئاً وَ لَمَّا أَرَادَ مُوسَی (علیه السلام) الِانْصِرَافَ قَالَ شُعَیْبٌ (علیه السلام) ادْخُلِ الْبَیْتَ وَ خُذْ مِنْ تِلْکَ الْعِصِیِّ عَصًا تَکُونُ مَعَکَ تَدْرَأُ بِهَا السِّبَاعَ وَ قَدْ کَانَ شُعَیْبٌ (علیه السلام) أَخْبَرَ بِأَمْرِ الْعَصَا الَّتِی أَخَذَهَا مُوسَی (علیه السلام) فَلَمَّا دَخَلَ مُوسَی (علیه السلام) الْبَیْتَ وَثَبَتْ إِلَیْهِ الْعَصَا فَصَارَتْ فِی یَدِهِ فَخَرَجَ بِهَا فَقَالَ لَهُ شُعَیْبٌ (علیه السلام) خُذْ غَیْرَهَا فَعَادَ مُوسَی (علیه السلام) إِلَی الْبَیْتِ وَ وَثَبَتْ إِلَیْهِ الْعَصَا فَصَارَ فِی یَدِهِ فَخَرَجَ بِهَا فَقَالَ لَهُ شُعَیْبٌ (علیه السلام) أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ خُذْ غَیْرَهَا قَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) قَدْ رَدَدْتُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ تَصِیرُ فِی یَدِی فَقَالَ لَهُ شُعَیْبٌ (علیه السلام) خُذْهَا وَ کَانَ شُعَیْبٌ (علیه السلام) یَزُورُ مُوسَی (علیه السلام) کُلَّ سَنَهًٍْ فَإِذَا أَکَلَ قَامَ مُوسَی (علیه السلام) عَلَی رَأْسِهِ وَ کَسَرَ لَهُ الْخُبْزَ.

امام رضا (علیه السلام) - بزنطی گوید: از امام رضا (علیه السلام) پرسیدم: إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا؛ «آیا این کلام همان دختر است که موسی (علیه السلام) با او ازدواج کرد»؟ فرمود: «آری! وی هنگامی که گفت: «اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ». پدرش گفت: «تو از کجا دانستی او قوی و امین است». گفت: «هنگامی که پیام تو را به او رساندم، گفت: «از پشت سرم حرکت کن و راه را به من نشان ده». من پشت سر او حرکت کردم و او کراهت داشت به واسطه‌ی حرکت پشت سر من هیکل مرا مشاهده کند»». هنگامی که موسی (علیه السلام) تصمیم گرفت از نزد شعیب (علیه السلام) برود، شعیب (علیه السلام) گفت: «داخل اتاق شو و یکی از آن عصاها را بردار تا در بیابان در مقابل درندگان از خود دفاع کنی». هنگامی که موسی (علیه السلام) وارد اتاق شد یکی از آن عصاها ناگهان در دست او قرار گرفت موسی (علیه السلام) از اتاق بیرون شد چون چشم شعیب (علیه السلام) بر آن عصا افتاد گفت: «عصای دیگر بردار». حضرت موسی (علیه السلام) بار دیگر وارد اطاق شد و باز همان عصا در دستش قرار گرفت، پس از این‌که بیرون شد شعیب (علیه السلام) گفت: «این همین عصا است که گفتم در جای خود قرار دهی و عصای دیگری برداری». موسی (علیه السلام) گفت: «من سه بار این عصا را برگرداندم و او باز در دست من قرار گرفت» در این هنگام شعیب (علیه السلام) گفت: «بردار». شعیب (علیه السلام) سالی یک بار موسی (علیه السلام) را ملاقات می‌کرد و هرگاه می‌خواست غذا بخورد موسی (علیه السلام) بالای سرش برای او نان خورد می‌کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۴/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۱۵۲؛ «فعاد موسی الی البیت» محذوف

۴

(قصص/ ۲۵)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَی سَبْعَهًِْ أَقْسَام… مِنْهُ أَخْبَارُ الْأَنْبِیَاءِ وَ شَرَائِعُهُمْ وَ هَلَاکُ أُمَمِهِمْ وَ مِنْهُ مَا بَیَّنَ اللَّهُ تَعَالَی فِی مَغَازِی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ حُرُوبِهِ وَ فَضَائِلُ أَوْصِیَائِی وَ مَا یَتَعَلَّقُ بِذَلِکَ وَ یَتَّصِلُ بِهِ… وَ أَمَّا مَا فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی مِنَ الْقَصَصِ عَنِ الْأُمَمِ فَإِنَّهُ یَنْقَسِمُ عَلَی ثَلَاثَهًِْ أَقْسَامٍ فَمِنْهُ مَا مَضَی وَ مِنْهُ مَا کَانَ فِی عَصْرِهِ وَ مِنْهُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ أَنَّهُ یَکُونُ بَعْدَهُ فَأَمَّا مَا مَضَی فَمَا حَکَاهُ اللَّهُ تَعَالَی فَقَالَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَیْنا إِلَیْکَ هذَا الْقُرْآنَ وَ مِنْهُ قَوْلُ مُوسَی (علیه السلام) لِشُعَیْبٍ (علیه السلام) فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

امام علی (علیه السلام) - [خداوند] قرآن را بر هفت قسم نازل کرد… از جمله‌ی آن‌ها خبرهای پیامبران (علیه السلام) و شریعت‌های آنان و نابودی امّت‌هایشان و از جمله‌ی آن‌ها آن چیزی است که خداوند درباره‌ی فضائل پیامبر (صلی الله علیه و آله) و جنگ‌های او و فضائل وصی‌های من و آنچه که به این‌ها تعلّق و اتّصال دارد، بیان کرده است… امّا قصص قرآن در خصوص امّت‌ها بر سه شکل آمده است: گروهی درباره‌ی گذشتگان و گروهی در عصر نزول قرآن و گروهی نیز درباره آیندگان است. امّا قصه‌ی گذشتگان در این آیه مورد اشاره قرار گرفته است: ما بهترین سرگذشت‌ها را بر تو از طریق وحی‌کردن این قرآن به تو بازگو کردیم (یوسف/۳) که از جمله‌ی این قصّه‌ها سخن موسی به شعیب (علیه السلام) است که فرمود: فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۸۸

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۶۷

۵

(قصص/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ أَیَّتُهَا الَّتِی قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ؟ قَالَ: الَّتِی تَزَوَّجَ بِهَا.

امام صادق (علیه السلام) - صفوان گوید: از امام صادق (علیه السلام) سؤال‌شد: کدام یک از دو دختر شعیب (علیه السلام) به موسی (علیه السلام) گفت: «پدرم از تو دعوت کرده است»؟ فرمود: «همانی که همسر وی شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۰

وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۱، ص۲۸۱/ نورالثقلین/ البرهان

آیه قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ [26]

یکی از آن دو [دختر] گفت: «ای پدر! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می‌توانی استخدام کنی آن کس است که نیرومند و درستکار باشد [و او همين مرد است]».

۱

(قصص/ ۲۶)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ قَالَ قَالَ لَهَا شُعَیْبٌ (علیه السلام) یَا بُنَیَّهًِْ هَذَا قَوِیٌّ قَدْ عَرَفْتِهِ بِرَفْعِ الصَّخْرَهًِْ الْأَمِینُ مِنْ أَیْنَ عَرَفْتِهِ قَالَتْ یَا أَبَهًِْ إِنِّی مَشَیْتُ قُدَّامَهُ فَقَالَ امْشِی مِنْ خَلْفِی فَإِنْ ضَلَلْتُ فَأَرْشِدِینِی إِلَی الطَّرِیقِ فَإِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ.

امام کاظم (علیه السلام) - یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ؛ شعیب (علیه السلام) از دخترش پرسید‌ای دختر جانم! او نیرومند است، [این را] از برداشتن آن سنگ از در چاه دانستی، از کجا دانستی که او امین است»؟ دخترش گفت: «ای پدر! هنگام آمدن به اینجا من پیش روی او حرکت می‌کردم که گفت: «پشت سر من بیا و اگر راه را گم کردم مرا آگاه کن و راه را بگو! زیرا ما جماعتی هستیم که به پشت زنان نمی‌نگریم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۰

من لایحضرالفقیه، ج۴، ص۱۹/ القمی، ج۲، ص۱۳۷/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

۲

(قصص/ ۲۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی ذَرٍّ (رحمة الله علیه) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذَا سُئِلْتَ أَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی مُوسَی (علیه السلام) فَقُلْ خَیْرَهُمَا وَ أَبَرَّهُمَا وَ إِذَا سُئِلَ أَیَّ الْمَرْأَتَیْنِ تَزَوَّجَ فَقُلِ الصُّغْرَی مِنْهُمَا وَ هِیَ الَّتِی جَاءَتْ فَقَالَ یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابوذر (رحمة الله علیه) گوید: رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «هرگاه از تو پرسیدند که کدام یک از دو مدّت را موسی (علیه السلام) انجام داد بگو: «بهترین و نیکوترین آن دو را». هنگامی که سؤال‌شد: «که کدام یک از دو دختر ازدواج کرد»؟ بگو: «کوچک‌ترین آن دو و او همان بود که آمد و گفت: «یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۲

۳

(قصص/ ۲۶)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - اسْمُ أَبِ امْرَأَهًِْ مُوسَی (علیه السلام) الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ یُثْرُونَ صَاحِبُ مَدْیْنَ ابْنُ أَخِی شُعَیْبُ (علیه السلام) وَ اسْمُ إِحْدَی الْجَارِیَتَیْنِ لُبّاً وَ یُقَالُ: حَنُونَا وَ اسْمُ اْلأُخْرَی صَفُورَاءُ وَ هِیَ امْرَأَهًُْ مُوسَی (علیه السلام).

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - اسم پدر زن موسی (علیه السلام) که او را اجاره گرفته بود، شیرون بود که صاحب شهر مدین و پسر برادر شعیب (علیه السلام) بود و اسم یکی از آن دختران لیا بوده و گفته شده حنونا بوده است و اسم دیگری صفورا همان زن موسی (علیه السلام) بوده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۵۸

آیه قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ وَ ما أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصّالِحِینَ [27]

[شعيب] گفت: «من می‌خواهم یکی از این دو دخترم رابه همسری تو درآورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی؛ و اگر آن را تا ده سال افزایش دهى، [محبّتى] از ناحیه توست؛ من نمی‌خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم؛ و ان شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت.»

اجاره

۱

(قصص/ ۲۷)

الکاظم (علیه السلام) -ِ عَنِ ابْنِ سِنَان قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَهًِْ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ قَدْ آجَرَ مُوسَی (علیه السلام) نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِیَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِیهِ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ.

امام کاظم (علیه السلام) - ابن‌سنان گوید: درباره اجیرکردن از امام کاظم (علیه السلام) سؤال کردم. فرمود: «نیکوست و اشکالی ندارد اگر در حدّ توانش تعهّد کند. موسی (علیه السلام) خود را اجیر نمود و گفت: «اگر خواستم هشت سال و اگر خواستم ده سال». پس خداوند عزّوجلّ درباره‌اش چنین فرمود: أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِکَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۲

الکافی، ج۵، ص۹۰/ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۵۳/ الإستبصار، ج۳، ص۵۵/ عوالی اللآلی، ج۳، ص۲۵۴/ فقه القرآن، ج۲، ص۲۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۷، ص۲۳۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(قصص/ ۲۷)

الکاظم (علیه السلام) - عَن اَحمَدِبنِ‌مُحَمَّدِبنِ‌اَبِی‌نَصر قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ (علیه السلام) قَوْلُ شُعَیْبٍ (علیه السلام) إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ أَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِینَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهًَْ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَهًَْ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَکَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ لَهُ وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهًَْ عَلَی السُّورَهًِْ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَهًِْ مِنَ الْحِنْطَهًِْ.

امام کاظم (علیه السلام) - احمدبن‌محمّدبن‌ابی‌نصر گوید: «از امام کاظم (علیه السلام) درباره این سخن شعیب (علیه السلام) که می‌فرماید: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَی أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِکَ؛ پرسیدم که: «موسی (علیه السلام) کدام مدّت را به سر برد»؟ فرمود: «ده سال، به دورترین آن وفا کرد». عرض کردم: «آیا قبل از اتمام شرط با وی عروسی کرد یا پس از اتمام مدّت»؟ فرمود: «پیش از تمام‌شدن مهلت». عرض‌کردم: «مردی با زنی ازدواج می‌کند و شرط می‌کند که دو ماه برای پدر زنش کار کند. آیا این جایز است [که قبل از انجام شرط ازدواج کند]»؟ فرمود: «موسی (علیه السلام) می‌دانست که این شرط را ادا خواهدکرد. امّا این یکی از کجا می‌داند تا دو ماه دیگر زنده می‌ماند تا به وعده‌ی خود وفا کند؟ در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شخص به شرط آموختن یک سوره قرآن به زن و یا با دادن مقداری درهم و دادن یک کف دست گندم با وی ازدواج می‌کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۲

الکافی، ج۵، ص۴۱۴/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۲۸۰/ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۷؛ «و قدکان الرجل… من الحنطهًْ» محذوف/ النوادرللأشعری، ص۱۱۵/ البرهان؛ «یقضی» بدل «ینقضی»

۳

(قصص/ ۲۷)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - عَنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی قِصَّهًِْ مُوسَی (علیه السلام) قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) عَقْدُ النِّکَاحِ عَلَی أُجْرَهًٍْ سَمَّاهَا وَ لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ فِی الْإِسْلَامِ بِأُجْرَهًٍْ لِوَلِیِّ الْمَرْأَهًِْ لِأَنَّ الْمَرْأَهًَْ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.

امام علی (علیه السلام) - درباره این آیه در قصّه موسی (علیه السلام) که خداوند می‌فرماید: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ؛ و علی (علیه السلام) فرمود: عقد ازدواج به شرط اجرتی است که پدر دختر معیّن کرد و در اسلام ازدواجی که مهریه‌اش اجیرشدن برای ولیّ دختر باشد حلال نیست چون خود دختر برای گرفتن مهریه‌اش از دیگران سزاوارتر است (مهریه برای دختر است نه برای پدر دختر).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۲

مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۷۸/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۲۲۴/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

۴

(قصص/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - أَنَّهُ قَال… قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ فَرُوِیَ أَنَّهُ قَضَی أَتَمَّهُمَا لِأَنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَا یَأْخُذُونَ إِلَّا بِالْأَفْضَلِ وَ التَّمَام.

امام باقر (علیه السلام) - فرمود: شعیب (علیه السلام) به موسی (علیه السلام) گفت: «إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ». نقل است که موسی (علیه السلام) ده سال تمام برای شعیب (علیه السلام) چوپانی کرد؛ زیرا انبیای الهی کار ناقص انجام نمی‌دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱/ کمال الدین، ج۱، ص۱۵۱/ نورالثقلین؛ «عن ابی جعفر (انه قال» محذوف

همسر موسی

۱

(قصص/ ۲۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ یُغَسِّلُکَ إِذَا مِتَ قَالَ: یَغْسِلُ کُلَ نَبِیٍ وَصِیُّهُ قُلْتُ: فَمَنْ وَصِیُّکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)؟ قَالَ: عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام). قُلْتُ: کَمْ یَعِیشُ بَعْدَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)؟ قَالَ: ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ فَإِنَّ یُوشَعَ‌بْنَ‌نُونٍ (علیه السلام) وَصِیَّ مُوسَی (علیه السلام)

عَاشَ بَعْدَ مُوسَی (علیه السلام) ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ وَ خَرَجَتْ عَلَیْهِ صَفْرَاءُ بِنْتُ شُعَیْبٍ زَوْجَهًُْ مُوسَی (علیه السلام) فَقَالَتْ: أَنَا أَحَقُّ مِنْکَ بِالْأَمْرِ فَقَاتَلَهَا فَقَتَلَ مُقَاتِلِیهَا وَ أَسَرَهَا فَأَحْسَنَ أَسْرَهَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالله‌بن‌مسعود گوید: به پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفتم: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، هنگامی که شما از دنیا رفتید، چه کسی باید شما را غسل دهد»؟ فرمود: «هر پیامبری را وصیّ او غسل می‌دهد». پرسیدم: «وصیّ شما کیست»؟ فرمود: «علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام)» پرسیدم: «او چند سال پس از شما زنده خواهد ماند»؟ فرمود: سی سال. یوشع‌بن‌نون (علیه السلام) وصی موسی (علیه السلام) پس از او سی سال زنده بود و صفوراء دختر شعیب (علیه السلام) زن حضرت موسی (علیه السلام) بر او شورید و گفت: «من به خلافت از تو شایسته‌ترم». یوشع با وی جنگید و طرفدارانش را کشت و خودش را اسیر کرد و با او خوش‌رفتاری نمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۲

کمال الدین، ج۱، ص۲۷

حجّ

۱

(قصص/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْبَیْتِ أَ کَانَ یُحَجُّ قَبْلَ أَنْ یُبْعَثَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ نَعَمْ وَ تَصْدِیقُهُ فِی الْقُرْآنِ قَوْلُ شُعَیْبٍ (علیه السلام) حِینَ قَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) حَیْثُ تَزَوَّجَ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ وَ لَمْ یَقُلْ ثَمَانِیَ سِنِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - از امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: «آیا قبل از اینکه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به پیامبری مبعوث شود، مردم به حج می‌رفتند»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «آری و این سخن شعیب در قرآن، خود تأییدی بر این گفته است که به موسی (علیه السلام)، زمانی که ازدواج کرد، فرمود: «عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ؛ و نگفت: «ثمانی سنین؛ هشت سال».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۴

بحار الأنوار، ج۹۶، ص۶۴/ مستدرک الوسایل، ج۸، ص۹/ العیاشی، ج۱، ص۶۰/ نورالثقلین

غیبت

۱

(قصص/ ۲۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَأَقَامَ عِنْدَ شُعَیْبٍ (علیه السلام) مَا أَقَامَ فَکَانَتِ الْغَیْبَهًُْ الثَّانِیَهًُْ أَشَدَّ عَلَیْهِمْ مِنَ الْأُولَی وَ کَانَتْ نَیِّفاً وَ خَمْسِینَ سَنَهًْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - و در آنجا مدتی نزد شعیب (علیه السلام) ماند. و این غیبت دوّمی از غیبت اوّلی برایشان سخت‌تر بود که حدود پنجاه‌وچند سالی بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۶/ نورالثقلین

۲

(قصص/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سُنَّهًٌْ مِنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ (علیه السلام) فَقُلْتُ وَ مَا سُنَّهًُْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ (علیه السلام) قَالَ خَفَاءُ مَوْلِدِهِ وَ غَیْبَتُهُ عَنْ قَوْمِهِ فَقُلْتُ وَ کَمْ غَابَ مُوسَی (علیه السلام) عَنْ أَهْلِهِ وَ قَوْمِهِ قَالَ ثَمَانِیَ وَ عِشْرِینَ سَنَهًًْ.

امام صادق (علیه السلام) - عبداللَّه‌بن‌سنان از امام صادق (علیه السلام) روایت می‌کند که فرمود: «در قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سنّتی از موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) است» گفتم: «سنّت او از موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) چیست»؟ فرمود: «پنهانی ولادتش و غیبت از قومش». گفتم: «موسی (علیه السلام) از اهل و قومش چقدر غایب بود»؟ فرمود: «بیست و هشت سال».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۴

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۲۱۶/ نورالثقلین

ان شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت

۱ -۱

(قصص/ ۲۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بَکَی شُعَیْبٌ (علیه السلام) مِنْ حُبِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّی عَمِیَ فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَیْهِ بَصَرَهُ ثُمَ بَکَی حَتَّی عَمِیَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بَصَرَهُ ثُمَ بَکَی حَتَّی عَمِیَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بَصَرَهُ فَلَمَّا کَانَتِ الرَّابِعَهًُْ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا شُعَیْبُ (علیه السلام) إِلَی مَتَی یَکُونُ هَذَا أَبَداً مِنْکَ إِنْ یَکُنْ هَذَا خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَقَدْ أَجَرْتُکَ وَ إِنْ یَکُنْ شَوْقاً إِلَی الْجَنَّهًِْ فَقَدْ أَبَحْتُکَ فَقَالَ إِلَهِی وَ سَیِّدِی أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّی مَا بَکَیْتُ خَوْفاً مِنْ نَارِکَ وَ لَا شَوْقاً إِلَی جَنَّتِکَ وَ لَکِنْ عَقَدَ حُبُّکَ فِی قَلْبِی فَلَسْتُ أَصْبِرُ أَوْ أَرَاکَ فَأَوْحَی اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَیْهِ أَمَّا إِذَا کَانَ هَکَذَا فَمِنْ أَجْلِ هَذَا سَأُخْدِمُکَ کَلِیمِی مُوسَی بْنَ عِمْرَان (علیه السلام).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - انس گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «شعیب (علیه السلام) از حبّ خدا آن قدر گریست تا نابینا شد. پس خداوند بیناییش را به وی بازگرداند. باز هم آن قدر گریست تا نابینا شد و خدا بینایی وی را بازگرداند. تا بار چهارم خداوند به وی وحی کرد که: «ای شعیب! (علیه السلام) این کار را تا کی می‌خواهی ادامه دهی؟ اگر این کار تو از شدّت ترس از آتش است آن را از تو برداشتم و اگر به شوق بهشت است آن را به تو بخشیدم». عرض‌کرد: «ای خدا و سرورم! تو خود می‌دانی که من نه از ترس آتش و نه به شوق بهشتت گریستم؛ مهر تو در دلم افتاده و نمی‌توانم صبر کنم مگر آنکه به ملاقات تو بیایم». خداوند به وی فرمود: «حال که چنین است من کلیم خود موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) را به خدمت تو می‌گمارم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۴

قصص الأنبیاء للجزایری، ص۲۱۱/ نورالثقلین/ البرهان؛ «ثم بکی حتی عمی فرد الله علیه بصره» محذوف

آیه قالَ ذالِکَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ وَ اللهُ عَلی ما نَقُولُ وَکِیلٌ [28]

[موسى] گفت: «[مانعى ندارد،] این قراردادی میان من وتو باشد؛ البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود [و من در انتخاب آن آزادم]؛ و خدا بر آنچه ما می‌گوییم گواه است.»

[موسی] گفت: «[مانعی ندارد،] این قراردادی میان من وتو باشد؛ البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود [و من در انتخاب آن آزادم]

۱ -۱

(قصص/ ۲۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی ذَرٍّ (رحمة الله علیه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذَا سُئِلْتَ أَیَ الْأَجَلَیْنِ قَضَی مُوسَی (علیه السلام)؟ فَقُلْ: خَیْرَهُمَا وَ أَبَرَّهُمَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابِوذر (رحمة الله علیه) گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «اگر از تو پرسیدند که کدام‌یک از آن دو وقت را موسی (علیه السلام) انجام داد؟ بگو: «بهترین و نیکوترین آن‌ها را» ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۲/ نورالثقلین

۱ -۲

(قصص/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ‌أَبِی‌عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَلْقَی اللَّهُ تَعَالَی مِنْ مُوسَی (علیه السلام) عَلَی فِرْعَوْنَ وَ امْرَأَتِهِ الْمَحَبَّهًَْ قَالَ وَ کَانَ فِرْعَوْنُ طَوِیلَ اللِّحْیَهًِْ فَقَبَضَ مُوسَی (علیه السلام) عَلَیْهَا فَجَهَدُوا أَنْ یُخَلِّصُوهَا مِنْ یَدِ مُوسَی (علیه السلام) فَلَمْ یَقْدِرُوا عَلَی ذَلِکَ حَتَّی خَلَاهَا فَأَرَادَ فِرْعَوْنُ قَتْلَهُ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنَّ هُنَا أَمْراً تَسْتَبِینُ بِهِ هَذَا الْغُلَامُ ادْعُ بِجَمْرَهًٍْ وَ دِینَارٍ فَضَعْهُمَا بَیْنَ یَدَیْهِ فَفَعَلَ فَأَهْوَی مُوسَی (علیه السلام) إِلَی الْجَمْرَهًِْ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَأَحْرَقَتْهَا فَلَمَّا وَجَدَ حَرَّ النَّارِ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی لِسَانِهِ فَأَصَابَتْهُ لَغْثَهًٌْ وَ قَدْ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ قَضَی أَوْفَاهُمَا وَ أَفْضَلَهُمَا.

امام صادق (علیه السلام) - ابن‌ابی‌عمیر از کسی که برایش از امام صادق (علیه السلام) حدیث کرد، نقل می‌کند: خداوند تعالی محبّتی از موسی (علیه السلام) در دل فرعون و همسرش افکند… فرعون ریش بلندی داشت موسی (علیه السلام) ریش او را گرفت، تلاش کردند که ریش او را از دست موسی (علیه السلام) خلاص کنند ولی نتوانستند تا اینکه خودش آن را رها کرد». فرعون تصمیم گرفت او را بکُشد ولی همسرش به او گفت: «[او بچّه است و نمی‌فهمد] برای آزمایش او یک ذغال و یک سکّه در جلوی او بگذار». این کار را کردند و موسی (علیه السلام) به سمت زغال میل کرد و دستش را بر روی آن قرار داد زغال دست او را سوزاند! وقتی حرارت آتش را احساس کرد دستش را بر روی زبانش گذاشت و شروع به مکیدن آن کرد». امام (علیه السلام) در مورد کلام خداوند تعالی: أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ؛ فرمود: «بهترین و با فضیلت‌ترین آن‌ها را انجام داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۶/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۱۵۲؛ «جذها» بدل «خلاها»

۱ -۳

(قصص/ ۲۸)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - سَأَلُوهُ (علیاً (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… وَ أَمَّا قَضَاءُ الْإِتْمَامِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی فِی سُورَهًِْ الْقَصَصِ فَلَمَّا قَضی مُوسَی الْأَجَلَ أَیْ فَلَمَّا أَتَمَّ شَرْطَهُ الَّذِی شَارَطَهُ عَلَیْهِ وَ کَقَوْلِ مُوسَی (علیه السلام) أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ مَعْنَاهُ إِذَا أَتْمَمْت.

امام علی (علیه السلام) - 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… و قضاء در معنای اتمام کار مانند این آیه در سوره‌ی قصص است: فَلَمَّا قَضی مُوسَی الْأَجَلَ؛ یعنی زمانی‌که شرطی را که [شعیب] با او کرده بود به پایان رساند… و همچنین این سخن موسی (علیه السلام): أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَیَّ؛ یعنی وقتی به پایان رساندم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۶

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۹

و خدا بر آنچه ما می‌گوییم گواه است

۲ -۱

(قصص/ ۲۸)

إبن عباس (رحمة الله علیه) - وَ اللهُ عَلَی مَا نَقُولُ وَکِیلٌ أَیْ شَهِیدٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ اللهُ عَلی ما نَقُولُ وَکیلٌ؛ یعنی خداوند شاهد اتّفاقات بین من و توست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۲

آیه فَلَمّا قَضی مُوسَی الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ ناراً لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ [29]

هنگامی که موسی مدّت [قرارداد] را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش [از مدين به سوى مصر] حرکت کرد، از جانب طور آتشی دید؛ به خانواده‌اش گفت: «درنگ کنید که من [از دور] آتشی دیدم؛ [مى‌روم] شاید خبری از آن برای شما بیاورم، یا شعله‌ای از آتش تا با آن گرم شوید».

هنگامی که موسی مدّت [قرار داد] را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش [از مدین به سوی مصر] حرکت کرد، از جانب طور آتشی دید

۱ -۱

(قصص/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - فَلَمَّا قَضی مُوسَی الْأَجَلَ قَالَ لِشُعَیْبٍ (علیه السلام) لَا بُدَّ لِی أَنْ أَرْجِعَ إِلَی وَطَنِی وَ أُمِّی وَ أَهْلِ بَیْتِی فَمَا لِی عِنْدَکَ فَقَالَ شُعَیْبٌ (علیه السلام) مَا وَضَعَتْ أَغْنَامِی فِی هَذِهِ السَّنَهًِْ مِنْ غَنَمٍ بُلْقٍ فَهُوَ لَکَ فَعَمَدَ مُوسَی (علیه السلام) عِنْدَ مَا أَرَادَ أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَی الْغَنَمِ إِلَی عَصَاهُ فَقَشَرَ مِنْهُ بَعْضَهُ وَ تَرَکَ بَعْضَهُ وَ عَزَّرَهُ فِی وَسَطِ مَرْبِضِ الْغَنَمِ وَ أَلْقَی عَلَیْهِ کِسَاءً أَبْلَقَ ثُمَّ أَرْسَلَ الْفَحْلَ عَلَی الْغَنَمِ فَلَمْ تَضَعِ الْغَنَمُ فِی تِلْکَ السَّنَهًِْ إِلَّا بُلْقاً فَلَمَّا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ حَمَلَ مُوسَی (علیه السلام) امْرَأَتَهُ وَ زَوَّدَهُ شُعَیْبٌ (علیه السلام) مِنْ عِنْدِهِ وَ سَاقَ غَنَمَهُ فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ قَالَ لِشُعَیْبٍ (علیه السلام) أَبْغِی عَصًا تَکُونُ مَعِی وَ کَانَتْ عَصَی الْأَنْبِیَاءِ عِنْدَهُ قَدْ وَرِثَهَا مَجْمُوعَهًًْ فِی بَیْتٍ فَقَالَ لَهُ شُعَیْبٌ (علیه السلام) ادْخُلْ هَذَا الْبَیْتَ وَ خُذْ عَصًا مِنْ بَیْنَ تِلْکَ الْعِصِیِّ فَدَخَلَ فَوَثَبَتْ عَلَیْهِ عَصَا نُوحٍ (علیه السلام) وَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ صَارَتْ فِی کَفِّهِ فَأَخْرَجَهَا وَ نَظَرَ إِلَیْهَا شُعَیْبٌ (علیه السلام) فَقَالَ رُدَّهَا وَ خُذْ غَیْرَهَا فَرَدَّهَا لِیَأْخُذَ غَیْرَهَا فَوَثَبَتْ إِلَیْهِ تِلْکَ بِعَیْنِهَا فَرَدَّهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَی شُعَیْبٌ (علیه السلام) ذَلِکَ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَقَدْ خَصَّکَ اللَّهُ بِهَا فَسَاقَ غَنَمَهُ فَخَرَجَ یُرِیدُ مِصْرَ فَلَمَّا صَارَ فِی مَفَازَهًٍْ وَ مَعَهُ أَهْلُهُ أَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِیدٌ وَ رِیحٌ وَ ظُلْمَهًٌْ وَ قَدْ جَنَّهُمُ اللَّیْلُ وَ نَظَرَ مُوسَی (علیه السلام) إِلَی نَارٍ قَدْ ظَهَرَتْ کَمَا قَالَ اللَّهُ فَلَمَّا قَضی مُوسَی الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ ناراً لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ فَأَقْبَلَ نَحْوَ النَّارِ یَقْتَبِسُ فَإِذَا شَجَرَهًٌْ وَ نَارٌ تَلْتَهِبُ عَلَیْهَا فَلَمَّا ذَهَبَ نَحْوَ النَّارِ یَقْتَبِسُ مِنْهَا أَهْوَتْ إِلَیْهِ فَفَزِعَ مِنْهَا وَ عَدَا وَ رَجَعَتِ النَّارُ إِلَی الشَّجَرَهًِْ فَالْتَفَتَ إِلَیْهَا وَ قَدْ رَجَعَتْ إِلَی الشَّجَرَهًِْ فَرَجَعَ الثَّانِیَهًَْ لِیَقْتَبِسَ فَأَهْوَتْ نَحْوَهُ فَعَدَا وَ تَرَکَهَا ثُمَّ الْتَفَتَ وَ قَدْ رَجَعَتْ إِلَی الشَّجَرَهًِْ فَرَجَعَ إِلَیْهَا الثَّالِثَهًَْ فَأَهْوَتْ إِلَیْهِ فَعَدَا وَ لَمْ یُعَقِّبْ أَیْ لَمْ یَرْجِع.

امام باقر (علیه السلام) - هنگامی که موسی مدّت [قرار داد] را به پایان رسانید به شعیب گفت: «من باید به وطنم و به نزد مادرم و خانواده‌ام برگردم. چه چیزی به من می‌دهی»؟ شعیب گفت: «آنچه که گوسفندانم امسال از گوسفندان سفید و سیاه زاییدند برای تو هستند». و موسی (علیه السلام) هنگامی که می‌خواست حیوان نر را به بین حیوانات بفرستد با عصایش بعضی از پوستش را کند و بعضی دیگر از آن را رها کرد و آن را وارد آغل گوسفندان کرد و یک پارچه سیاه و سفیدی بر روی آن قرار داد. سپس آن را در بین گوسفندان فرستاد و آن سال همه گوسفندان بره سیاه و سفید زاییدند. هنگامی که آن سال گذشت، موسی همسرش را همراه آن چیزهایی که شعیب به آن‌ها داده بود سوار بر حیوانات کرد و خودش هم گلّه گوسفندانش را می‌آورد. هنگامی که خواست از میان آن‌ها خارج شود به شعیب گفت: «عصایی می¬خواهم تا همراه من باشد؛ و عصای پیامبران نزد او بود که همه‌ی آن‌ها را در اتاقی گذاشته بود. شعیب به او گفت: «وارد آن اتاق شو و عصایی را از بین عصاهای دیگر بردار». سپس داخل رفت و عصای نوح (علیه السلام) و ابراهیم (علیه السلام) به سمت او پرید و در دستش قرار گرفت ولی او رهایش کرد و شعیب (علیه السلام) به او نگاه کرد و گفت: «آن را بگذار و یکی دیگر بردار». و او آن‌ها را رها می‌کرد تا یکی دیگر بردارد ولی همان عصا به سوی او می‌پرید و سه بار این کار را تکرار کرد تا اینکه شعیب این منظره را دید و گفت: «آن را بردار همانا خداوند تو را برای آن انتخاب کرده است». و سپس گوسفندانش را برد و از شهر مدین به سوی مصر خارج شد. هنگامی که همراه خانواده‌اش از بیابان می¬گذشت گرفتار سرمای شدید و باد و تاریکی شدند و شب بر آن‌ها رسید و موسی به آتشی که از دور نمایان بود نگاه کرد. آن‌طور که خداوند می¬فرماید: فَلَمَّا قَضَی مُوسَی الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّی آتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ؛ سپس به‌سوی آن آتش که شعله‌ور بود، آمد، که یک درخت بود و از آن آتش شعله‌ور شده بود. هنگامی که نزد آتش رفت تا پاره‌ای از آن بردارد بر روی او افتاد و او ترسید و دوید و آن آتش به طرف درخت برگشت. و او متوجّه آن شده بود که به طرف درخت برگشته است. بار دیگر به سمت آن رفت تا پاره‌ای از آن بردارد و دوباره به سمت او پرید او هم دوباره فرار کرد و آن را رها کرد و سپس دید که آن پاره به سمت درخت برگشت. سپس برای بار سوّم نزدیک درخت رفت و آتش بر روی او افتاد، پس دوید ولی دیگر بار برنگشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۹/ القمی، ج۲، ص۱۳۷؛ «فاقبل نحو النار… لم یرجع» محذوف/ نورالثقلین

۱ -۲

(قصص/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا قَضی مُوسَی الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ نَحْوَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ أَخْطَأَ الطَّرِیقَ لَیْلًا فَرَأَی نَاراً.

امام صادق (علیه السلام) - لَمَّا قَضی مُوسَی الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ [زمانی‌که] موسی (علیه السلام) ده سال را پشت‌سر گذاشت و با خانواده‌اش عازم بیت‌المقدس شد راه را گم کرد و شبانه از مسیر منحرف شد و به بیراهه رفت. در این هنگام از دور آتشی دید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۳/ نورالثقلین/ البرهان

به خانواده‌اش گفت: «درنگ کنید که من [از دور] آتشی دیدم؛ [می روم] شاید خبری از آن برای شما بیاورم، یا شعله‌ای از آتش تا با آن گرم شوید.»

۲ -۱

(قصص/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - لَمَّا رَجَعَ مُوسَی (علیه السلام) إِلَی امْرَأَتِهِ قَالَتْ: مِنْ أَیْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ عِنْدِ رَبِّ تِلْکَ النَّار.

امام باقر (علیه السلام) - زمانی‌که موسی (علیه السلام) نزد همسرش برگشت همسرش پرسید: «از کجا آمدی»؟ موسی (علیه السلام) گفت: «از نزد پروردگار آن آتش».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۳۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(قصص/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی جَمِیلَهًَْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ: کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَی (علیه السلام) ذَهَبَ لِیَقْتَبِسَ لِأَهْلِهِ نَاراً فَانْصَرَفَ إِلَیْهِمْ وَ هُوَ نَبِیٌّ مُرْسَل.

امام صادق (علیه السلام) - به چیزی که امیدی به آن نداری بیشتر امیدوار باش تا چیزی که به آن امید داری، حضرت موسی (علیه السلام) به امید آوردن شعله‌ی آتش به سمت آتش رفت و با مقام پیامبری برگشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۰

الکافی، ج۵، ص۸۱/ نورالثقلین/ نورالثقلین؛ «فانصرف الیهم و هو بنی مرسل» محذوف

۲ -۳

(قصص/ ۲۹)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - إِنَّمَا سُمِّیَ الْجَبَلُ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ مُوسَی (علیه السلام) طُورَ سَیْنَاءَ لِأَنَّهُ جَبَلٌ کَانَ عَلَیْهِ شَجَرُ الزَّیْتُونِ وَ کُلُ جَبَلٍ یَکُونُ عَلَیْهِ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ أَوِ الْأَشْجَارِ سُمِّیَ طُورَ سَیْنَاءَ وَ طُورَ سِینِینَ وَ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ أَوِ الْأَشْجَارِ مِنَ الْجِبَالِ سُمِّیَ طور {طُوراً} وَ لَا یُقَالُ لَهُ طُورُ سَیْنَاءَ وَ لَا طُورُ سِینِین.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - آن کوهی که موسی (علیه السلام) بر روی آن قرار داشت به این خاطر به آن طور سیناء می‌گفتند چون بر روی آن درخت زیتون روییده بود و هر درختی که بر روی آن گیاهان و درختان ثمردار بر روی آن برویند طور سیناء و یا طور سینین نامیده می‌شود و هر کوهی که بر روی آن چنان گیاهان و درختانی نمی‌روییدند به طور معروف بود و به آن طور سیناء یا طور سینین گفته نمی‌شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۰

بحارالأنوار، ج۱۳، ص۶۵

آیه فَلَمّا أَتاها نُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ یا مُوسی إِنِّی أَنَا الله رَبُّ الْعالَمِینَ [30]

هنگامی که به سراغ آتش آمد، از کرانه راست درّه، در آن سرزمین پربرکت، از میان درختی ندا آمد که: «ای موسی! منم خداوند، پروردگار جهانیان».

هنگامی که به سراغ آتش آمد، از کرانه راست درّه، در آن سرزمین پربرکت، از میان درختی ندا آمد که: «ای موسی! منم خداوند، پروردگار جهانیان

۱ -۱

(قصص/ ۳۰)

الباقر (علیه السلام) - فَلَمَّا قَضی مُوسَی الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ نَحْوَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ أَخْطَأَ الطَّرِیقَ لَیْلًا فَرَأَی ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ ناراً لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ خَبَرٍ مِنَ الطَّرِیقِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی النَّارِ فَإِذَا شَجَرَهًٌْ تَضْطَرِمُ مِنْ أَسْفَلِهَا إِلَی أَعْلَاهَا فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا تَأَخَّرَتْ عَنْهُ فَرَجَعَ وَ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَهًًْ ثُمَّ دَنَتْ مِنْهُ الشَّجَرَهًُْ فَنُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ یا مُوسی إِنِّی أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِینَ وَ أَنْ أَلْقِ عَصاکَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّی مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ فَإِذَا

حَیَّهًٌْ مِثْلُ الْجَذَعِ لِأَنْیَابِهَا صَرِیرٌ یَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ لَهَبِ النَّارِ فَوَلَّی مُدْبِراً فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ ارْجِعْ فَرَجَعَ وَ هُوَ یَرْتَعِدُ وَ رُکْبَتَاهُ تَصْطَکَّانِ فَقَالَ إِلَهِی هَذَا الْکَلَامُ الَّذِی أَسْمَعُ کَلَامُکَ قَالَ نَعَمْ فَلَا تَخَفْ فَوَقَعَ عَلَیْهِ الْأَمَانُ فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَی ذَنَبِهَا ثُمَّ تَنَاوَلَ لِحْیَتَهَا فَإِذَا یَدُهُ فِی شُعْبَهًِْ الْعَصَا قَدْ عَادَتْ عَصًا.

امام باقر (علیه السلام) - هنگامی که موسی مدّت [قرارداد] را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش به سوی بیت‌المقدّس می‌رفت، شب راه را گم کرد و آتشی دید به خانواده‌اش گفت: «درنگ کنید که من [از دور] آتشی دیدم؛ [می روم] شاید شعله‌ای از آتش بیاورم تا با آن گرم شوید. و یا خبری از راه بگیرم» وقتی به آتش رسید دید درختی از بن تا شاخه فروزان است وقتی به آن نزدیک شد، آتش عقب رفت و موسی (علیه السلام) برگشت و در خود احساس ترسی کرد؛ هنگامی که به سراغ آتش آمد، از کرانه راست درّه، در آن سرزمین پربرکت، از میان درختی ندا آمد که: «ای موسی! منم خداوند، پروردگار جهانیان \*عصایت را بینداز چون دیدش که همانند ماری می‌جند، گریزان بازگشت و به عقب ننگریست. (قصص/۳۱۳۰) ماری بود مانند تنه‌ی خرما که از دندان‌هایش صدا خارج می‌کرد و از دهانش شراره‌ی آتش می‌جهید. موسی (علیه السلام) [از ترس] پشت‌کرده دور می‌شد؛ پروردگار فرمود: «برگرد». برگشت و به خود می‌لرزید و زانوهایش به هم می‌خورد عرض‌کرد: «ای معبود من! این سخنی که می‌شنوم سخن تو است»؟ فرمود: «آری! نترس (قصص/۳۱)». [بر اثر این سخن خدا] آسوده شد و پای خود را بر دم آن مار نهاد و زیر گلویش را گرفت ناگهان وقتی دستش بر قبضه عصا رسید، مار به صورت عصا برگشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱

از کرانه راست درّه، در آن سرزمین پربرکت

۲ -۱

(قصص/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ هُوَ الْفُرَاتُ وَ الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ هِیَ کَرْبَلَاءُ وَ الشَّجَرَةِ هِیَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (علیه السلام) - شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ که خداوند آن را ذکر فرموده رود فرات است و آن الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ؛ کربلا است و الشَّجَرَةِ محمّد (صلی الله علیه و آله) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۲

بحار الأنوار، ج۹۷، ص۲۲۹

۲ -۲

(قصص/ ۳۰)

امیرالمومنین (علیه السلام) -… ثُمَّ قَالَ یَا أُمَّهًَْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) مَا تَرَکْتُمْ لِنَبِیٍّ دَرَجَهًًْ وَ لَا لِمُرْسَلٍ فَضِیلَهًًْ إِلَّا وَ قَدْ تَحَمَّلْتُمُوهَا لِنَبِیِّکُمْ فَهَلْ عِنْدَکُمْ جَوَابٌ إِنْ أَنَا سَأَلْتُکُمْ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) سَلْ یَا أَخَا الْیَهُودِ مَا أَحْبَبْت… قَالَ الْیَهُودِیُّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَاجَی مُوسَی (علیه السلام) عَلَی جَبَلِ طُورِ سَیْنَاءَ بِثَلَاثِمِائَهًٍْ وَ ثَلَاثَ عَشْرَهًَْ کَلِمَهًًْ یَقُولُ لَهُ فِیهَا یا مُوسی إِنِّی أَنَا اللهُ فَهَلْ فَعَلَ بِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) نَاجَاهُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ رَفَعَهُ عَلَیْهِنَّ فَنَاجَاهُ فِی مَوْطِنَیْنِ أَحَدُهُمَا عِنْدَ سِدْرَهًِْ الْمُنْتَهی وَ کَانَ لَهُ هُنَاکَ مَقَامٌ مَحْمُودٌ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَاقِ الْعَرْشِ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّی.

امام علی (علیه السلام) - [عدّه‌ای در مسجد نشسته بودند که] عالمی از علمای یهود وارد مسجد شد و گفت: ای امّت محمّد (صلی الله علیه و آله)! شما هیچ درجه و مرتبه و فضیلتی را برای هیچ پیامبر یا وصی‌ای نیافتید مگر آنکه آن را به پیامبر خود نیز نسبت دادید. با این اوصاف، اگر من از شما سؤالی بپرسم می‌توانید پاسخ دهید؟! امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: ای برادر یهودی! هرچه دلت می‌خواهد بپرس… یهودی پرسید: «خداوند عزّوجلّ در طور سینا با موسی (علیه السلام) با سیصد و سیزده کلام نجوا کرد که در هریک به او می¬فرمود: یا مُوسی إِنِّی أَنَا اللهُ؛ آیا با محمّد (صلی الله علیه و آله) نیز چنین کاری کرده است»؟ علی (علیه السلام) فرمود: «البته که چنین کرده، خداوند والامرتبه بر فراز هفت آسمان با محمّد (صلی الله علیه و آله) نجوا کرد، او را بر هفت آسمان فراز داشت و در دو جا با او نجوا کرد، نزدیک سدر المنتهی که در آنجا جایگاهی ستوده داشت، سپس او را بالاتر بُرد تا اینکه به ساق عرش رسید، خداوند عزّوجلّ فرموده است: سپس نزدیک شد و بسیار نزدیک شد (نجم/۸)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۲

بحار الأنوار، ج۱۶، ص۳۴۳

۲ -۳

(قصص/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ یَا مُفَضَّلُ إِنَّ بِقَاعَ الْأَرْضِ تَفَاخَرَتْ فَفَخَرَتْ کَعْبَهًُْ الْبَیْتِ الْحَرَامِ عَلَی بُقْعَهًِْ کَرْبَلَاءَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا أَنِ اسْکُتِی کَعْبَهًَْ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ لَا تَفْتَخِرِی عَلَی کَرْبَلَاءَ فَإِنَّهَا الْبُقْعَهًُْ الْمُبَارَکَهًُْ الَّتِی نُودِیَ مُوسَی (علیه السلام) مِنْهَا مِنَ الشَّجَرَهًِْ وَ إِنَّهَا الرَّبْوَهًُْ الَّتِی أَوَتْ إِلَیْهَا مَرْیَمُ (سلام الله علیها) وَ الْمَسِیحُ (علیه السلام) وَ إِنَّهَا الدَّالِیَهًُْ الَّتِی غُسِلَ فِیهَا رَأْسُ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ فِیهَا غَسَلَتْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) عِیسَی (علیه السلام) وَ اغْتَسَلَتْ مِنْ وِلَادَتِهَا وَ إِنَّهَا خَیْرُ بُقْعَهًٍْ عَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْهَا وَقْتَ غَیْبَتِهِ وَ لَیَکُونَنَّ لِشِیعَتِنَا فِیهَا خِیَرَهًٌْ إِلَی ظُهُورِ قَائِمِنَا (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

امام صادق (علیه السلام) -‌ای مفضّل! تمام اماکن روی زمین بر یک دیگر فخر می‌کردند. از جمله کعبه در مسجدالحرام بر زمین کربلا فخر می‌نمود. خداوند وحی فرستاد: «ای کعبه ساکت باش! و بر کربلا فخر نکن! زیرا کربلا بقعه‌ی مبارکی است که در آنجا از جانب خداوند به وسیله‌ی درخت به موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) وحی شد و همان تلّی است که مریم (علیه السلام) و عیسی (علیه السلام) منزل کردند و محلّی است که سر حسین (علیه السلام) را در آن شستشو دادند و مریم (علیه السلام)، عیسی (علیه السلام) را شست و خودش هم بعد از ولادت وی غسل کرد». کربلا بهترین سرزمین‌هاست. پیغمبر (صلی الله علیه و آله) هنگام غیبتش از آنجا به آسمان بالا رفت و آنجا تا موقع ظهور قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خیر و برکت زیادی برای شیعیان ما دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۲

کامل الزیارات، ص۲۶۹

۲ -۴

(قصص/ ۳۰)

الباقر (علیه السلام) - عَن اَبِی جَعفَر (علیه السلام) الْغَاضِرِیَّهًُْ هِیَ الْبُقْعَهًُْ الَّتِی کَلَّمَ اللَّهُ فِیهَا مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ (علیه السلام) وَ نَاجَی نُوحاً فِیهَا وَ هِیَ أَکْرَمُ أَرْضِ اللَّهِ عَلَیْهِ.

امام باقر (علیه السلام) - در روایتی آمده است که امام باقر (علیه السلام) فرمود: «غاضریه مکانی است که خداوند متعال در آنجا با موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) تکلّم نمود و با حضرت نوح (علیه السلام) مناجات کرد، این زمین کریم‌ترین و شریف‌ترین مکان روی زمین بوده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۴

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۲؛ «عن ربعی… إلی آخر» محذوف/ کامل الزیارات؛ ص۴۹؛ «قال یا مفضل… قایمنا (»

درخت

۳ -۱

(قصص/ ۳۰)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - وَجَدَ النَّارَ فِی شَجَرَهًِْ عَنَّابٍ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - موسی (علیه السلام) آتش را در درخت عّناب یافت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۴

بحار الأنوار، ج۸۷، ص۱۱۱

ای موسی! منم خداوند، پروردگار جهانیان

۴ -۱

(قصص/ ۳۰)

الباقر (علیه السلام) - قَال فی قوله تعالی… أَنْ یا مُوسی إِنِّی أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِینَ قَالَ مُوسَی (علیه السلام) فَمَا الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ مَا فِی یَمِینِکَ یَا مُوسَی قالَ هِیَ عَصایَ. قالَ أَلْقِها یا مُوسی (علیه السلام) فَأَلْقاها فَصَارَتْ حَیَّهًًْ فَفَزِعَ مِنْهَا مُوسَی (علیه السلام) وَ عَدَا فَنَادَاهُ اللَّهُ خُذْها وَ لا تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ. اسْلُکْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ أَیْ مِنْ غَیْرِ عِلَّهًٍْ وَ ذَلِکَ أَنَّ مُوسَی (علیه السلام) کَانَ شَدِیدَ السُّمْرَهًِْ فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ جَیْبِهِ فَأَضَاءَتْ لَهُ الدُّنْیَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَذانِکَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّکَ إِلی فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ إِنَّهُمْ کانُوا قَوْماً فاسِقِین.

امام باقر (علیه السلام) - خدای متعال صدا زد: …‌ای موسی! منم خداوند، پروردگار جهانیان؛ موسی (علیه السلام) گفت: «دلیل [و نشانه‌ی] این امر چیست»؟ خداوند فرمود: «ای موسی! در دست راست تو چیست»؟ گفت: «عصای من است». (طه/۱۸۱۷) فرمود: «ای موسی! عصای خود را بیفکن (طه/۱۹)» موسی (علیه السلام) آن را انداخت ناگهان تبدیل به ماری جنبنده شد. پس موسی (علیه السلام) از آن ترسید و فرار کرد. خداوند او را صدا زد که: «ای موسی (علیه السلام)! آن را بگیر و نترس آن را بردار که تو در امانی (قصص/۳۱) و دستت را در گریبان خود فرو بر، هنگامی که خارج می‌شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص، (قصص/۳۲)» و این نور به دلیل عارضه‌ای در دست او نبود زیرا پوست موسی (علیه السلام) سبزه تیره بود. دستش را از گریبانش بیرون آورد که ناگهان دنیا را برایش روشن کرد. خداوند عزّوجلّ فرمود: این دو (نشانه) دو برهان از جانب پروردگار تو است که باید به سوی فرعون و سران (کشور) او ببری؛ زیرا آنان همواره قومی نافرمانند (قصص/۳۲).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۹/ القمی، ج۲، ص۱۴۰؛ و «و ذلک ان موسی (… قوما فاسقین» محذوف/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۲۲؛ فیه: «من غیر عله… قوما فاسقین» محذوف

۴ -۲

(قصص/ ۳۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ مِنْ جَرَادَهًٍْ إِلَّا وَ تَحْتَ‌جَنَاحِهَا مَکْتُوبٌ بِالسُّرْیَانِیَّهًِْ إِنِّی‌أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِینَ قَاصِمُ الْجَبَابِرَهًِْ خَلَقْتُ الْجَرَادَ جُنْداً مِنْ جُنُودِی أُهْلِکُ بِهِ مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هیچ ملخی نیست مگر اینکه زیر بالش به زبان سریانی نوشته: إِنِّی أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِینَ؛ من درهم کوبنده‌ی جبّاران هستم، ملخ را یکی از لشکریانم آفریدم تا به واسطه‌ی او هرکدام از مخلوقاتم را که بخواهم، هلاک کنم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۴

بحار الأنوار، ج۶۲، ص۲۱۲

آیه وَ أَنْ أَلْقِ عَصاکَ فَلَمّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلّی مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسی أَقْبِلْ وَ لاتَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ [31]

عصایت را بیفکن. » هنگامی که [عصا را افكند و] دید همچون ماری با سرعت حرکت می‌کند، ترسید و به عقب برگشت، و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد! [ندا آمد:] «ای موسی! برگرد و نترس، تو در امان هستی.

آیه أُسْلُکْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَ اضْمُمْ إِلَیْکَ جَناحَکَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِکَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّکَ إِلی فِرْعَوْنَ وَ مَلَئِهِ إِنَّهُمْ کانُوا قَوْماً فاسِقِینَ [32]

دستت را در گریبان خود فرو بر، هنگامی که خارج می‌شود سفید و نورانی است بدون عیب و نقص؛ و دست‌هایت را برای دوری از ترس و وحشت، بر سینه‌ات بگذار. این دو [معجزه: عصا و يد بيضا] دو دلیل روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست، که آنان گروه نافرمانی هستند.»

۱

(قصص/ ۳۲)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - وَ اضْمُمْ إِلَیْکَ جَناحَکَ مِنَ الرَّهْبِ أَیْ ضُمَّ یَدَکَ إِلَی صَدْرِکَ مِنَ الْخَوْفِ فَلَا خَوْفَ عَلَیْکَ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ اضْمُمْ إِلَیْکَ جَناحَکَ مِنَ الرَّهْبِ؛ یعنی دستت را بر سینه‌ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود تا هیچ ترسی در تو نمانَد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۳

آیه قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ [33]

عرض کرد: «پروردگارا! من یک تن از آنان را کُشته ام؛ می‌ترسم مرا به قتل برسانند.

۱

(قصص/ ۳۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ إِنَّ أَخِی مُوسَی (علیه السلام) نَاجَی رَبَّهُ عَلَی جَبَلِ طُورِ سَیْنَاءَ فَقَالَ فِی آخِرِ الْکَلَامِ امْضِ إِلَی فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ الْقِبْطِ وَ أَنَا مَعَکَ لَا تَخَفْ فَکَانَ جَوَابُهُ مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ وَ هَذَا عَلِیٌّ قَدْ أَنْفَذْتُهُ لِیَسْتَرْجِعَ بَرَاءَهًَْ وَ یَقْرَأَهَا عَلَی أَهْلِ مَکَّهًَْ وَ قَدْ قَتَلَ مِنْهُمْ خَلْقاً عَظِیماً فَمَا خَافَ وَ لَا تَوَقَّفَ وَ لَمْ تَأْخُذْهُ فِی اللَّهِ لَوْمَهًُْ لَائِمٍ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در حدیثی طولانی فرمود: «برادرم موسی (علیه السلام) بر روی کوه طورسیناء با پروردگارش مناجات می‌کرد که در پایان کلام خداوند فرمود: «به سوی فرعون و قومِ قبطی او برو و من همراه تو هستم نترس» و جواب او (موسی (علیه السلام) ) آن چیزی است که خداوند تعالی [در قرآن] یادآورشده که عبارت است از: إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ؛ و این علی (علیه السلام) است که وقتی او را مأمور کردم که سوره‌ی برائت (توبه) را از ابوبکر بگیر و بر اهل مکّه قرائت کن با این‌که افراد زیادی از آن‌ها را کشته بود، نترسید و متوقف نشد و سرزنش، سرزنش‌کنندگان او را از انجام این کار برای خدا، باز نداشت». [و این فضل علی (علیه السلام) بر موسی (علیه السلام) است].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۶

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۰۴/ المناقب، ج۲، ص۱۲۷

آیه وَ أَخِی هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِی رِدْءاً یُصَدِّقُنِی إِنِّی أَخافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ [34]

و برادرم هارون زبانش از من فصیح‌تر است؛ او را همراه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند؛ زیرا می‌ترسم مرا تکذیب کنند. »

۱

(قصص/ ۳۴)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال… فَقُلْتُ وَ کَانَ هَارُونُ (علیه السلام) أَخَا مُوسَی (علیه السلام) لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ یَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی فَقُلْتُ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَکْبَرَ سِنّاً قَالَ هَارُونُ (علیه السلام) فَقُلْتُ وَ کَانَ الْوَحْیُ یَنْزِلُ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً قَالَ کَانَ الْوَحْیُ یَنْزِلُ عَلَی مُوسَی (علیه السلام) وَ مُوسَی (علیه السلام) یُوحِیهِ إِلَی هَارُونَ (علیه السلام) فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْأَحْکَامِ وَ الْقَضَاءِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ أَ کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِمَا قَالَ کَانَ مُوسَی (علیه السلام) الَّذِی یُنَاجِی رَبَّهُ وَ یَکْتُبُ الْعِلْمَ وَ یَقْضِی بَیْنَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ هَارُونُ (علیه السلام) یَخْلُفُهُ إِذَا غَابَ عَنْ قَوْمِهِ لِلْمُنَاجَاهًِْ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ مَاتَ هَارُونُ قَبْلَ مُوسَی (علیه السلام) وَ مَاتَا جَمِیعاً فِی التِّیهِ قُلْتُ وَ کَانَ لِمُوسَی (علیه السلام) وَلَدٌ قَالَ لَا کَانَ الْوَلَدُ لِهَارُونَ (علیه السلام) وَ الذُّرِّیَّهًُْ لَه.

امام باقر (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: «به امام باقر (علیه السلام) عرض‌کردم: «آیا موسی و هارون (علی‌ها السلام) برادر تنی بودند (از یک پدر و مادر بودند)»؟ فرمود: «آری! مگر نشنیدی که خداوند عزّوجل از زبان هارون (علیه السلام) می‌فرماید: « (هارون) گفت: «ای فرزند مادرم! [ای برادر!] ریش و سر مرا مگیر! (طه/۹۴)» گفتم: «کدام یک از نظر سنّ بزرگ‌تر بود»؟ فرمود: «هارون (علیه السلام)» گفتم: «آیا وحی بر هر دوی آن‌ها نازل می‌شد»؟ فرمود: «وحی بر موسی (علیه السلام) نازل می‌شد و موسی (علیه السلام) او را به هارون (علیه السلام) وحی می‌کرد». گفتم: «حکم و قضاوت و امر و نهی مردم به دست هردو بود»؟ فرمود: «موسی (علیه السلام) با خداوند مناجات می‌کرد و علم می‌نوشت و در بین بنی‌اسرائیل قضاوت می¬کرد و هر وقت موسی (علیه السلام) به مناجات رفته بود، هارون (علیه السلام) در غیاب او جانشینش بود». پرسیدم: «کدام‌یک از آن‌ها زودتر فوت کرد»؟ فرمود: «هارون (علیه السلام) قبل از موسی (علیه السلام) فوت کرد و همه آن‌ها در بیابان مردند». پرسیدم: «آیا موسی (علیه السلام) فرزندی داشت»؟ فرمود: «نه، فرزندان برای هارون (علیه السلام) بودند و نسل آن‌ها هم از او بود.».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص ۲۷/ نورالثقلین

آیه قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نَجْعَلُ لَکُما سُلْطاناً فَلایَصِلُونَ إِلَیْکُما بِآیاتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغالِبُونَ [35]

فرمود: «بزودی بازوان تو را بوسیله برادرت محکم [و نيرومند] می‌کنیم، وبرای شما سلطه و برتری قرار می‌دهیم؛ و آن‌ها به برکت معجزات ما، بر شما دست نمی‌یابند؛ شماو پیروانتان پیروزید.»

آیه فَلَمّا جاءَهُمْ مُوسی بِآیاتِنا بَیِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلّا سِحْرٌ مُفْتَریً وَ ما سَمِعْنا بِهذا فِی آبائِنَا الْأَوَّلِینَ [36]

هنگامی که موسی با معجزات روشن ما به سوی آنان آمد، گفتند: «این چیزی جز سحر نیست که بدروغ به خدا بسته شده؛ ما هرگزچنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده‌ایم!»

آیه وَ قالَ مُوسی رَبِّی أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدی مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَکُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِ إِنَّهُ لایُفْلِحُ الظّالِمُونَ [37]

موسی گفت: «پروردگارم از حال کسانی که هدایت را از نزد او آورده‌اند، و کسانی که عاقبت نیک سرا[ى دنيا و آخرت] از آن آن‌هاست آگاهتراست. به یقین ستمکاران رستگار نخواهند شد.»

۱

(قصص/ ۳۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ أَبُوذَرٍّ الْغِفَارِیُّ (رحمة الله علیه) یَا أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنِی فَقَدْ عَرَفَنِی أَنَا جُنْدَبُ بْنُ جُنَادَهًَْ الْبَدْرِیُّ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِیُّ (رحمة الله علیه) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِهَاتَیْنِ وَ إِلَّا فَصَمَّتَا وَ رَأَیْتُهُ بِهَاتَیْنِ وَ إِلَّا فَعَمِیَتَا یَقُولُ عَلِیٌّ (علیه السلام) قَائِدُ الْبَرَرَهًِْ وَ قَاتِلُ الْکَفَرَهًِْ مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ مَخْذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ أَمَا إِنِّی صَلَّیْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ الظُّهْرَ فَسَأَلَ سَائِلٌ فِی الْمَسْجِدِ فَلَمْ یُعْطِهِ أَحَدٌ شَیْئاً فَرَفَعَ السَّائِلُ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنِّی سَأَلْتُ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَلَمْ یُعْطِنِی أَحَدٌ شَیْئاً وَ کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فِی الصَّلَاهًِْ رَاکِعاً فَأَوْمَأَ إِلَیْهِ بِخِنْصِرِهِ الْیُمْنَی وَ کَانَ مُتَخَتِّماً فِیهَا فَأَقْبَلَ السَّائِلُ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ مِنْ خِنْصِرِهِ وَ ذَلِکَ بِمَرْأًی مِنَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ یُصَلِّی فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ أَخِی مُوسَی (علیه السلام) سَأَلَکَ فَقَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی فَأَنْزَلْتَ عَلَیْهِ قُرْآناً نَاطِقاً سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نَجْعَلُ لَکُما سُلْطاناً فَلا یَصِلُونَ إِلَیْکُما بِآیاتِنا اللَّهُمَّ وَ أَنَا مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ صَفِیُّکَ اللَّهُمَّ فَاشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی… وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی عَلِیّاً (علیه السلام) اشْدُدْ بِهِ ظَهْرِی قَالَ أَبُو ذَرٍّ (رحمة الله علیه) فَمَا اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَلَامَهُ حَتَّی نَزَلَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) اقْرَأْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابوذرغفاری (رحمة الله علیه) گفت: ای مردم! هرکس که مرا می‌شناسد، که می‌شناسد [و هرکس مرا نمی‌شناسد بداند] من جندب‌بن‌جناده بدری، ابوذرغفاری هستم با این گوشهای خودم از رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم و اگر دروغ می‌گویم هر دو گوشم کر باد و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ می‌گویم هر دو چشمم کور باد که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «علی (علیه السلام) پیشوای خوبان است و کشنده‌ی کافران، هرکس او را یاری کند خدا یاریش خواهد کرد و هرکس دست از یاریش بردارد خدا دست از یاری او بر خواهد داشت». ای مردم! روزی از روزها با رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) در مسجد نماز ظهر می‌خواندم سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک کرد ولی کسی چیزی به او نداد او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: «خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تقاضای کمک کردم ولی کسی جواب مساعد به من نداد» در همین حال علی (علیه السلام) که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست راست خود که انگشتری در آن بود اشاره کرد، سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت (علیه السلام) بیرون آورد پیامبر (صلی الله علیه و آله) که در حال نماز بود این جریان را مشاهده کرد هنگامی که از نماز فارغ‌شد سر به سوی آسمان بلند کرد و چنین گفت: «خدایا برادرم موسی (علیه السلام) از تو تقاضا کرد که گفت: ای پروردگار من، سینه مرا برای من گشاده گردان\* و کار مرا آسان ساز\* و گره از زبان من بگشای\* تا گفتار مرا بفهمند\* و یاوری از خاندان من برای من قرار ده\* برادرم هارون را\* پشت مرا بدو محکم کن\* و در کار من شریکش گردان (طه/۳۲۲۵) و گفتی دعای او را مستجاب نمودی و بر او آیه قرآن نازل کردی: سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نَجْعَلُ لَکُما سُلْطاناً فَلا یَصِلُونَ إِلَیْکُما بِآیاتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغالِبُونَ؛ خداوندا! من محمّد پیامبر و برگزیده توأم؛ سینه مرا گشاده‌کن\* و کارها را بر من آسان ساز\* از خاندانم علی (علیه السلام) را وزیر من گردان\* تا به وسیله او پشتم قوی و محکم گردد (طه/۳۱۲۵)». هنوز دعای پیامبر (صلی الله علیه و آله) پایان نیافته بود که جبرئیل (علیه السلام) نازل شد و به پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت: «بخوان»! و این آیات بر او نازل شد: سرپرست و رهبر شما تنها خدا است و پیامبر (صلی الله علیه و آله) او و آن‌ها که ایمان آورده‌اند و نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند (مائده/۵۵) ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۸

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۱۹۴/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۲۲۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۱۵۶؛ «بمرأی… فلما» محذوف

۲

(قصص/ ۳۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ بَعَثَ النَّبِیُّ مُصَدِّقاً إِلَی قَوْمٍ فَعَدَوْا عَلَی الْمُصَدِّقِ فَقَتَلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) فَبَعَثَ عَلِیّاً (علیه السلام) فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَهًَْ وَ سَبَی الذُّرِّیَّهًَْ، فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَ فَسَرَّهُ،

فَلَمَّا بَلَغَ عَلِیٌّ (علیه السلام) أَدْنَی الْمَدِینَهًِْ تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَاعْتَنَقَهُ وَ قَبَّلَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ قَالَ: بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَنْ شَدَّ اللَّهُ عَضُدِی بِهِ کَمَا شَدَّ عَضُدَ مُوسَی (علیه السلام) بِهَارُون (علیه السلام).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - انس‌بن‌مالک گوید: «رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله)، مبلّغی را [برای جمع آوری صدقات و زکات] نزد قومی فرستاد. امّا آن‌ها به وی حمله کرده و او را به قتل رساندند. وقتی این خبر به پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسید علی (علیه السلام) را به جنگ آن‌ها فرستاد. علی (علیه السلام) قاتلان را کشت و بقیه را به اسارت گرفت و برگشت و وقتی به نزدیک مدینه رسید با استقبال رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) مواجه گردید پیامبر (صلی الله علیه و آله) او را در آغوش کشید و پیشانی وی را بوسید و فرمود: «پدر و مادرم فدایت! ای کسی که خدا بازوی مرا به وسیله او قوی گرداند همان‌طور که بازوی موسی (علیه السلام) را به وسیله هارون (علیه السلام) قوی گرداند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۸

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۶۱/ البرهان؛ «فبلغ ذلک النبی (فسره» محذوف و «التزمه» بدل «فاعتفقه»

آیه وَ قالَ فِرْعَوْنُ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی فَأَوْقِدْ لِی یا هامانُ عَلَی الطِّینِ فَاجْعَلْ لِی صَرْحاً لَعَلِّی أَطَّلِعُ إِلی إِلهِ مُوسی وَ إِنِّی لَأَظُنُّهُ مِنَ الْکاذِبِینَ [38]

فرعون گفت: «ای گروه اشراف! من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم. [امّا براى تحقيق بيشتر،]‌ای هامان، برایم آتشی بر گل بيفروز[و آجرهاى محكم بساز]، و برای من برج بلندی ترتیب ده تا از خدای موسی خبر گیرم؛ هر چند من گمان می‌کنم او از دروغگویان است.»

۱

(قصص/ ۳۸)

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلِهِ فَحَشَرَ فَنادی یَعْنِی فِرْعَوْنَ وَ النَّکَالُ الْعُقُوبَهًُْ وَ الْآخِرَةُ هُوَ قَوْلُهُ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی وَ الْأُولَی قَوْلُهُ ما عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی فَأَهْلَکَهُ اللَّهُ بِهَذَیْنِ الْقَوْلَیْنِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از؛ و گروهی را فراهم آورد و ندا در داد (نازعات/۲۳)، فرعون است و نَکال در آیات: و گفت: پروردگار بزرگ‌تر شما منم و خدا هم او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتارکرد، (نازعات/۲۵۲۴) مجازات و عقوبت است. و منظور از الْآخِرَةِ؛ عبارت: أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَی است [مجازات این حرفش را خواهد داد] و مقصود از الْأُولَی؛ سخن فرعون است که گفت: مَا عَلِمْتُ لَکُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرِی است و خداوند او را به خاطر این حرفش هلاک کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۹/ القمی، ج۲، ص۴۰۳

۲

(قصص/ ۳۸)

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

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - جبرئیل به رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) عرض کرد: «کاش مرا می‌دیدی در آن حال که فرعون کلمه اخلاص را می‌گفت و دعا می‌کرد: گفت: «ایمان آوردم که هیچ معبودی، جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند، وجود ندارد و من از مسلمین هستم!» (یونس/۹۰) و من به خاطر این‌که از او بسیار خشمگین بودم او را در آب و گل دفن کردم چون ترسیدم که توبه کند و خداوند توبه‌اش را بپذیرد». رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به او فرمود: «چرا از او بسیار خشمگین بودی‌ای جبرئیل»؟! گفت: «به خاطر این سخنش که می‌گفت: من خداوند بلند مرتبه شما هستم (نازعات/۲۴) و این (کلمه اخلاص) آخرین کلمه‌ی او بود، این حرف را وقتی گفت که به انتهای دریا رسیده‌بود و جمله‌ی ما عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی؛ کلام اول او بود. که بین کلام اول و آخر او چهل سال فاصله‌بود و جمله أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَی؛ را زمانی گفت که به دریا رسید و دید که یک مسیر در دریا خشک شده‌است و به قومش گفت: «دریا را می‌بینید که به خاطر من خشک شده است و آن‌ها نیز وقتی این‌گونه دیدند او را تصدیق کردند» و این همان معنای کلام خداوند است: و فرعون قوم خود را گمراه‌ساخت و هرگز هدایت نکرد (طه/۷۹).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۰

سعدالسعود، ص۲۱۸/ نورالثقلین

۳

(قصص/ ۳۸)

الباقر (علیه السلام) - أَمْلَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِفِرْعَوْنَ مَا بَیْنَ الْکَلِمَتَیْنِ قَوْلَهُ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی وَ قَوْلَهُ ما عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ ثُمَّ أَخَذَهُ اللهُ نَکالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولی وَ کَانَ بَیْنَ أَنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُونَ (علیه السلام) قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُما وَ بَیْنَ أَنْ عَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَی الْإِجَابَهًَْ أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ ثُمَّ قَالَ قَالَ جَبْرَئِیلُ نَازَلْتُ رَبِّی فِی فِرْعَوْنَ مُنَازَلَهًًْ شَدِیدَهًًْ فَقُلْتُ یَا رَبِّ تَدَعُهُ وَ قَدْ قَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی فَقَالَ إِنَّمَا یَقُولُ مِثْلَ هَذَا عَبْدٌ مِثْلُک.

امام باقر (علیه السلام) - خدای عزّوجل به فرعون در میان دو جمله‌اش یکی اینکه گفت: «من پروردگار بلند مرتبه شما هستم (النازعات/۲۴) و دیگر اینکه گفت: «من به جز خودم خدایی برای شما نمی‌دانم (القصص/۳۸) چهل سال مهلت داد و سپس او را به شکنجه آن حرف اولش و حرف آخرش گرفتار ساخت و از آن‌گاه که خدای عزّوجل به موسی (علیه السلام) و هارون (علیه السلام) فرمود: «دعای شما دو نفر مستجاب گردید (یونس/۸۹)» تا روزی که خداوند اثر استجابت دعا را به موسی (علیه السلام) نشان داد چهل سال فاصله بود». جبرئیل گفت: «من با پروردگار خود درباره فرعون سخت درافتادم و عرض کردم: «پروردگارا! با این‌که فرعون داد أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی می‌دهد تو او را به حال خودش رها کرده‌ای [و عذاب نمی‌کنی]»؟ فرمود: «چنین سخنی را بنده‌ای چون تو می‌گوید [که عجول است]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۰

الخصال، ج۲، ص۵۳۹/ البرهان؛ «بتفاوت»

آیه وَ اسْتَکْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَیْنا لایُرْجَعُونَ [39]

[سرانجام] فرعون ولشکریانش به ناحق در زمین تکبر ورزیدند، و پنداشتند به سوی ما بازگردانده نمی‌شوند.

آیه فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِی الْیَمِّ فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الظّالِمِینَ [40]

ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم؛ اکنون بنگر سرانجام ستمکاران چگونه بود!

آیه وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لایُنْصَرُونَ [41]

و آنان (فرعونیان) را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش [دوزخ] دعوت می‌کنند؛ و روز رستاخیز یاری نخواهند شد.

۱

(قصص/ ۴۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الْأَئِمَّهًَْ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِمَامَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَا بِأَمْرِ النَّاسِ یُقَدِّمُونَ أَمْرَ اللَّهِ قَبْلَ أَمْرِهِمْ وَ حُکْمَ اللَّهِ قَبْلَ حُکْمِهِمْ قَالَ وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ یُقَدِّمُونَ أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ وَ حُکْمَهُمْ قَبْلَ حُکْمِ اللَّهِ وَ یَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ خِلَافَ مَا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

امام صادق (علیه السلام) - ائمّه در کتاب خداوند عزّوجل دو گروه هستند: خداوند متعال می‌فرماید: و آنان را پیشوایانی که به سوی امر ما می¬خوانند قراردادیم نه به امر مردم (انبیاء/۷۳). اینان فرمان و اراده خدا و حکم او را بر خواست مردم ترجیح می‌دهند و باز می‌فرماید: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ؛ اینان خواست مردم را بر خواست و حکم خدا مقدّم می‌دارند و برخلاف آنچه در کتاب خدا آمده به حسب هواهای نفس خود رفتار می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۲

الکافی، ج۱، ص۲۱۶/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۵۵/ الاختصاص، ص۲۱/ القمی، ج۲، ص۱۷۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(قصص/ ۴۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الدُّنْیَا لَا تَکُونُ إِلَّا وَ فِیهَا إِمَامَانِ بَرٌّ وَ فَاجِرٌ فَالْبَرُّ الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَالَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - در دنیا پیوسته دو امام و رهبر وجود دارد؛ نیکوکار و تبهکار. امام نیکوکار کسی است که این آیه می‌فرماید: و آنان را پیشوایانی که به سوی امر ما می¬خوانند قراردادیم نه به امر مردم (انبیاء/۷۳)؛ امّا این آیه اشاره به پیشوای تبهکار است: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۵۷/ بصایرالدرجات، ص۳۲

۳

(قصص/ ۴۱)

الصّادق (علیه السلام) - لَا یَصْلُحُ النَّاسَ إِلَّا إِمَامٌ عَادِلٌ وَ إِمَامٌ فَاجِرٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ قَالَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّار.

امام صادق (علیه السلام) - اصلاح امور مردم و جامعه فقط به دست امام عادل انجام می‌شود و امام فاجر آن را فاسد می‌کند و به تباهی و آتش می‌کشد خداوند در این آیه می‌فرماید: و آنان را پیشوایانی که به سوی امر ما می¬خوانند قراردادیم نه به امر مردم (انبیاء/۷۳) و فرموده است: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۵۷/ بصایرالدرجات، ص۳۳

۴

(قصص/ ۴۱)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - الْأَئِمَّهًُْ مِنْ قُرَیْشٍ أَبْرَارُهَا أَئِمَّهًُْ أَبْرَارِهَا وَ فُجَّارُهَا أَئِمَّهًُْ فُجَّارِهَا ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ.

امام علی (علیه السلام) - پیشوایان نیکوکار قریش امام نیکوکاران آن‌ها هستند و پیشوایان ستمگر قریش، رهبر تبهکاران آن‌ها. بعد این آیه را خواند: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۵۷/ بصایرالدرجات، ص۳۳

۵

(قصص/ ۴۱)

الرّسول (علیه السلام) - فَلَمَّا بَلَغَ غَدِیرَ خُمٍّ قَبْلَ الْجُحْفَهًِْ بِثَلَاثَهًِْ أَمْیَالٍ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) عَلَی خَمْسِ سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنَ النَّهَارِ بِالزَّجْرِ وَ الِانْتِهَارِ وَ الْعِصْمَهًِْ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ فِی عَلِی (علیه السلام). . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عِنْدَ مَا جَاءَتِ الْعِصْمَهًُْ مُنَادِیاً یُنَادِی فِی النَّاسِ بِالصَّلَاهًِْ جَامِعَهًًْ وَ یَرُدُّ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَ یَحْبِسُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ وَ تَنَحَّی عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ إِلَی جَنْبِ مَسْجِدِ الْغَدِیرِ أَمَرَهُ بِذَلِکَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) عَنِ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ وَ فِی الْمَوْضِعِ سَلَمَاتٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنْ یُقَمَّ مَا تَحْتَهُنَّ وَ یُنْصَبَ لَهُ أَحْجَارٌ کَهَیْئَهًِْ الْمِنْبَرِ لِیُشْرِفَ عَلَی النَّاسِ فَتَرَاجَعَ النَّاسُ وَ احْتُبِسَ أَوَاخِرُهُمْ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ لَا یَزَالُونَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَوْقَ تِلْکَ الْأَحْجَارِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ فَقَال… مَعَاشِرَ النَّاسِ سَیَکُونُ مِنْ بَعْدِی أَئِمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَ أَنَا بَرِیئَانِ مِنْهُم.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سرزمین غدیرخم که سه مایل قبل از سرزمین جحفه است رسیدند. پنج ساعت از روز گذشته بود که جبرئیل با امان‌نامه‌ای که در آن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را از شرّ مردم در امان می‌داشت و مردم را از آزار او طرد و دور می‌کرد آمد و گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! خدای عزّوجل سلامت می‌رساند و چنین می‌فرماید: ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است [در مورد علی (علیه السلام)]، کاملًا (به مردم) برسان! … (مائده/۶۷) وقتی جبرئیل (علیه السلام) به پیامبر (صلی الله علیه و آله) تضمین داد که از مکر مردم در امان خواهد ماند، پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد ندا دهند که همگان جمع شوند و هرکس جلو افتاده بازگردد و هرکس عقب ماند خود را برساند و کمی از راه به سمت راست رفت و خود را کنار مسجد غدیر رساند که جبرئیل (علیه السلام) از سوی خداوند چنین فرمان داده بود [که به آنجا برود] و آنجا چند درخت بود و پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد زیر آن درخت‌ها با سنگ چیزی شبیه منبر بسازند که بر مردم مشرف باشد و چون همگان آنجا جمع شدند و ایستادند پیامبر (صلی الله علیه و آله) بالای آن سنگ‌ها ایستادند و پس از ستایش و نیایش خداوند چنین فرمود: «…‌ای مردم! بعد از من چنین می‌شود که گروهی پیشوا می‌شوند که أَئِمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ‌ای مردم! پس از من پیشوایان و امامانی به زودی خواهندبود که مردم را به آتش فرامی‌خوانند و روز رستاخیز یاری‌کرده نخواهند شد. ای مردم! خداوند و من از آنان بیزاریم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۲

بحار الأنوار، ج۳۷، ص۲۱۱

۶

(قصص/ ۴۱)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) فَخَتَمَ بِهِ الْأَنْبِیَاءَ فَلَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً فَخَتَمَ بِهِ الْکُتُبَ فَلَا کِتَابَ بَعْدَهُ أَحَلَّ فِیهِ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فِیهِ شَرْعُکُمْ وَ خَبَرُ مَنْ قَبْلَکُمْ وَ بَعْدَکُمْ… وَ لَقَدْ سَأَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) شِیعَتَهُ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَی سَبْعَهًِْ أَقْسَام… وَ مِنْهُ مَا تَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ وَ مِنْهُ مَا تَأْوِیلُهُ قَبْلَ تَنْزِیلِهِ وَ مِنْهُ مَا تَأْوِیلُهُ بَعْدَ تَنْزِیلِه… وَ أَمَّا مَا تَأْوِیلُهُ مَعَ تَنْزِیلِهِ فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ فَیَحْتَاجُ مَنْ سَمِعَ هَذَا التَّنْزِیلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنْ یَعْرِفَ هَؤُلَاءِ الصَّادِقِینَ الَّذِینَ أَمَرُوا بِالْکَیْنُونِیَّهًِْ مَعَهُمْ وَ یَجِبُ عَلَی الرَّسُولِ (صلی الله علیه و آله) أَنْ یَدُلَّ عَلَیْهِمْ وَ یَجِبُ عَلَی الْأُمَّهًِْ حِینَئِذٍ امْتِثَالُ الْأَمْر… وَ مِثْلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَیْهِمْ قَدْ یَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ کَما یَئِسَ الْکُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ فَوَجَبَ عَلَی الْأُمَّهًِْ أَنْ یَعْرِفُوا هَؤُلَاءِ الْمُنَزَّلَ فِیهِمْ هَذِهِ الْآیَاتُ مَنْ هُمْ وَ مَنْ غَضِبَ اللَّهِ عَلَیْهِمْ لِیُعْرَفُوا بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّی یَتَبَرَّءُوا مِنْهُمْ وَ لَا یَتَوَلَّوْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ وَ مِثْلُ ذَلِکَ کَثِیرٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی مِنَ الْأَمْرِ بِطَاعَهًِْ الْأَصْفِیَاءِ وَ نَعْتِهِمْ وَ التَّبَرِّی مِمَّنْ خَالَفَهُمْ وَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِمَّا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَمْضِ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی بَیَّنَ لِلْأُمَّهًِْ حَالَ الْأَوْلِیَاءِ مِنْ أُولِی الْأَمْرِ وَ نَصَّ عَلَیْهِمْ وَ أَخَذَ الْبَیْعَهًَْ عَلَی الْأُمَّهًِْ بِالسَّمْعِ لَهُمْ وَ الطَّاعَهًِْ وَ أَبَانَ لَهُمْ أَیْضاً أَسْمَاءَ مَنْ نَهَاهُمْ عَنْ وَلَایَتِهِمْ فَمَا أَقَلَّ مَنْ أَطَاعَ فِی ذَلِکَ وَ مَا أَکْثَرَ مَنْ عَصَی فِیهِ وَ مَالَ إِلَی الدُّنْیَا وَ زُخْرُفِهَا فَالْوَیْلُ لَهُمْ.

امام علی (علیه السلام) - اسماعیل‌بن‌جابر گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی محمّد (صلی الله علیه و آله) را معبوث کرد و با او سلسله‌ی پیامبران را به پایان رساند و پیامبری بعد از او نیست و کتابی (قرآن) بر او نازل کرد و کتاب‌ها [ی آسمانی] را با آن خاتمه داد و کتابی بعد از آن نیست [و نخواهد آمد]؛ که آن حلال و حرام را مشخص کرد. پس حلال آن تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است. دین شما و خبر پیشینیان و آیندگان در آن است… امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره اخباری مثل این [اخبار] از پیروانش سؤال کرد و فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی قرآن را بر هفت بخش نازل‌کرد… که از جمله آن هفت قسم آن قسمی است که وقوعش در زمان نزول قرآن بود و قسم دیگر آن است که وقوعش قبل از نزول قرآن بوده و قسم دیگر آن‌که وقوعش بعد از نزول قرآن بوده است… و آن قسم که وقوعش همراه با نزولش بوده مانند این کلام خداوند تعالی است: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و همراه صادقان باشید (توبه/۱۱۹) هرکسی این آیه را از رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) می‌شنید نیاز داشت که این صادقان را که دستور به همراهی با آنان صادرشده بشناسند و بر رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) واجب بود که مردم را به این صادقان راهنمایی کند و در وقتی صادقان را شناختند بر امّت واجب بود که این دستور را انجام دهند و با صادقان همراهی کنند و نمونه‌ی دیگر این کلام خداوند عزّوجّل: با قومی که خداوند آن‌ها را مورد غضب قرارداده دوستی نکنید. آن‌ها ار آخرت مأیوس‌اند همان‌گونه که کفّار مدفون در قبرها ماُیوس می‌باشند (ممتحنه/۱۳) که بر امّت واجب بود آن کسانی را که این آیات درباره آن‌ها نازل شده است، بشناسند که آن‌ها و کسانی‌که مورد غضب خدا قرار گرفته‌اند؛ چه کسانی هستند باید همه را به اسم می‌شناختند تا اینکه از آن‌ها دوری کنند و دوستی نکنند خداوند متعال فرمود: جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ؛ و مثل این دستورات در کتاب خدا بسیار است که به اطاعت از برگزیدگان و ستایش آنان و دوری‌جستن از آن کسانی که با اینان (برگزیدگان) مخالفت می‌کنند، امرشده؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله) آنچه بر او واجب بود انجام داد و از دنیا نرفت تا اینکه برای امّت، حال اولیاء که همان اولی‌الامر هستند را آشکار کرد و بر آن‌ها تصریح کرد و از امّت پیمان گرفت که از آن‌ها حرف‌شنوی داشته باشند و اطاعت کنند و همچنین برای آن‌ها (امّت) نام آن‌هایی را که ولایت آن‌ها ممنوع است، آشکار بیان کرد و چه کم بودند آن‌هایی که در این امر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) اطاعت کردند و چه بسیار بودند آنان که در این امر نافرمانی کردند و به دنیا و زنیت آن میل کردند؛ وای بر آن‌ها!»

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۴

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۷۹

۷

(قصص/ ۴۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ کَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَهًِْ إِلَی أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِیهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَکَانُوا یَضَعُونَهَا فِی مَسَاجِدِ بُیُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاهًِْ نَظَرُوا فِیهَا قَالَ وَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْکُوفِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّسَالَهًُْ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِلَی أَصْحَابِه… فَاتَّقُوا اللَّهَ أَیَّتُهَا الْعِصَابَهًُْ النَّاجِیَهًُْ إِنْ أَتَمَّ اللَّهُ لَکُمْ مَا أَعْطَاکُمْ بِهِ فَإِنَّهُ لَا یَتِمُّ الْأَمْرُ حَتَّی یَدْخُلَ عَلَیْکُمْ مِثْلُ الَّذِی دَخَلَ عَلَی الصَّالِحِینَ قَبْلَکُمْ وَ حَتَّی تُبْتَلَوْا فِی أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمْ وَ حَتَّی تَسْمَعُوا مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ أَذًی کَثِیراً فَتَصْبِرُوا وَ تَعْرُکُوا بِجُنُوبِکُمْ وَ حَتَّی یَسْتَذِلُّوکُمْ وَ یُبْغِضُوکُمْ وَ حَتَّی یُحَمِّلُوا عَلَیْکُمُ الضَّیْمَ فَتَحَمَّلُوا مِنْهُمْ تَلْتَمِسُونَ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَهًَْ وَ حَتَّی تَکْظِمُوا الْغَیْظَ الشَّدِیدَ فِی الْأَذَی فِی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ یَجْتَرِمُونَهُ إِلَیْکُمْ وَ حَتَّی یُکَذِّبُوکُمْ بِالْحَقِّ وَ یُعَادُوکُمْ فِیهِ وَ یُبْغِضُوکُمْ عَلَیْهِ فَتَصْبِرُوا عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ مِصْدَاقُ ذَلِکَ کُلِّهِ فِی کِتَابِ اللَّهِ الَّذِی أَنْزَلَهُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) عَلَی نَبِیِّکُمْ (صلی الله علیه و آله) سَمِعْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِیِّکُمْ (صلی الله علیه و آله) فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوا عَلی ما کُذِّبُوا وَ أُوذُوا فَقَدْ کُذِّبَ نَبِیُّ اللَّهِ وَ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِهِ وَ أُوذُوا مَعَ التَّکْذِیبِ بِالْحَقِّ فَإِنْ سَرَّکُمْ أَمْرُ اللَّهِ فِیهِمُ الَّذِی خَلَقَهُمْ لَهُ فِی الْأَصْلِ {أَصْلِ الْخَلْقِ} مِنَ الْکُفْرِ الَّذِی سَبَقَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنْ یَخْلُقَهُمْ لَهُ فِی الْأَصْلِ وَ مِنَ الَّذِینَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فِی قَوْلِهِ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ فَتَدَبَّرُوا هَذَا وَ اعْقِلُوهُ وَ لَا تَجْهَلُوهُ فَإِنَّهُ مَنْ یَجْهَلْ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی کِتَابِهِ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ نَهَی عَنْهُ تَرَکَ دِینَ اللَّهِ وَ رَکِبَ مَعَاصِیَهُ فَاسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللَّهِ فَأَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّار.

امام صادق (علیه السلام) - اسماعیل‌بن‌جابرٍ گوید: این نامه را امام صادق (علیه السلام) به اصحاب نوشت و دستور داد که آن را پیوسته مطالعه نمایند و به یکدیگر تعلیم کنند و به آن عمل نمایند. اصحاب نامه را در نمازخانه منزل خود می‌گذاشتند، هر وقت نماز را تمام می‌کردند آن نامه را مطالعه می‌کردند… اسماعیل‌بن‌مخلد سراج گوید: این نامه از امام صادق (علیه السلام) به یاران ایشان است و چنین است: «… از [معصیت] خدا بپرهیزید‌ای گروه رستگار و نجات یافته! اگر خداوند بخواهد آنچه به شما عطا نموده تکمیل کند، کار تمام نمی‌شود مگر اینکه گرفتار آزمایش‌های پیشینیان صالح بشوید و در جان و مال، شما را بیازماید، تا از دشمنان خدا ناراحتی‌های زیادی بچشید و متحمّل آن گرفتاری‌ها بشوید تا آنجا که شما را دشمن بدارند و خوار و ذلیل بشمارند. به شما ستم روا دارند امّا شما برای رضای خدا و برای رسیدن به خوشبختی عالم آخرت آن را تحمّل نمایید و خشم شدید خود را از آزار و اذیّت آن‌ها فروخورید و با آنکه حق با شماست، شما را تکذیب نمایند و بر این عقیده دشمن شما شوند. تمام آن‌ها را با صبر و شکیبایی بپذیرید. مصداق تمام این‌ها در قرآن کریم که بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نازل شده است موجود است. شنیده‌اید که خداوند به پیامبرش (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: پس صبر کن آن گونه که پیامبران «اولو العزم» صبر کردند، و برای [عذاب] آنان شتاب مکن (احقاف/۳۵) باز می‌فرماید: «اگر تو را تکذیب نمایند پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیب‌ها، صبر و استقامت کردند و [در این راه،] آزار دیدند (انعام/۳۴) پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) و تمام رسولان قبل از او هم تکذیب شدند و هم همراه با آن، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. اگر خوشحال از امر خدا و کار او در ابتدای آفرینش به واسطه‌ی اطلاع و علمی که نسبت به آن‌ها داشت و ایشان را کافر آفرید و شاد هستید از این‌که خداوند در قرآن ایشان را معرفی‌نموده با این آیه: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّار؛ در مورد این عکس‌العمل دقّت کنید و به خوبی آن را تشخیص دهید مبادا نادانی کنید زیرا کسانی که در مورد این دستورات ندانم‌کاری کنند چه اوامر خدا باشد یا نواهی او دین خدا را ترک کردند و مرتکب گناه شده‌اند و سزاوار خشم خدا می‌شوند و به رو آن‌ها را در آتش خواهند انداخت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۶

الکافی، ج۸، ص۵/ بحار الأنوار، ج۷۵، ص۲۱۳؛ فیه: «اسماعیل بن جابر عن ابی عبدالله (… نظروا افی‌ها قال» محذوف

۸

(قصص/ ۴۱)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - یَا کُمَیْلُ لَا تَغْتَرَّ بِأَقْوَامٍ یُصَلُّونَ فَیُطِیلُونَ وَ یَصُومُونَ فَیُدَاوِمُونَ وَ یَتَصَدَّقُونَ فَیُحْسِنُونَ فَإِنَّهُمْ مَوْقُوفُونَ یَا کُمَیْلُ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا حَمَلَ قَوْماً عَلَی الْفَوَاحِشِ مِثْلِ الزِّنَا وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الرِّبَا وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنَ الْخَنَا وَ الْمَآثِمِ حَبَّبَ إِلَیْهِمُ الْعِبَادَهًَْ الشَّدِیدَهًَْ وَ الْخُشُوعَ وَ الرُّکُوعَ وَ الْخُضُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ حَمَلَهُمْ عَلَی وَلَایَهًِْ الْأَئِمَّهًِْ الَّذِینَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَهًِْ لا یُنْصَرُونَ یَا کُمَیْلُ لَیْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُصَلِّیَ وَ تَصُومَ وَ تَتَصَدَّقَ الشَّأْنُ أَنْ تَکُونَ الصَّلَاهًُْ فُعِلَتْ بِقَلْبٍ تَقِیٍّ وَ عَمَلٍ عِنْدَ اللَّهِ مَرْضِیٍّ وَ خُشُوعٍ سَوِیٍّ یَا کُمَیْلُ انْظُرْ فِیمَ تُصَلِّی وَ عَلَی مَا تُصَلِّی إِنْ لَمْ تَکُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.

امام علی (علیه السلام) -‌ای کمیل! مبادا گروهی که نمازشان را طولانی می‌خوانند و دائماً در حال روزه هستند و صدقه و احسان می‌کنند تو را فریب دهند [و فریب ظاهرشان را بخوری]! به یقین آن‌ها در قیامت می‌ایستند و باید پاسخ دهند؛ ای کمیل! به خدا قسم شنیدم که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‌فرمود: «شیطان هرگاه مردم را به زنا و شراب‌خوردن و ربا و مانند این‌ها از گناه و فحشا مایل می‌کند، ایشان را به عبادت و فروتنی و رکوع و سجود بسیار وامی‌دارد و آنان را به دوستی پیشوایانی که به آتش دعوت می‌کنند و روز قیامت یاری نمی‌شوند دعوت می‌کند. ای کمیل! فضیلت این نیست که نماز بخوانی، روزه بگیری، صدقه بدهی بلکه شأن و فضیلت این است که با قلب پاک نماز بخوانی و عملی که خداوند می‌پسندد انجام دهی [نه آنکه مردم بپسندند] و در همه حال به طور یکسان خشوع داشته باشی [چه در خفا و چه در علن]‌ای کمیل! نگاه کن در چه حالی نماز می‌خوانی، برای چه نماز می‌خوانی؛ که اگر نمازت براین شرایط و شکل نباشد قبول نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۶

بحار الأنوار، ج۸۱، ص۲۲۹

۹

(قصص/ ۴۱)

الحسین (علیه السلام) - فِی کِتَابِ تَارِیخٍ عَنِ الرِّیَاشِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَاوِی حَدِیثِه… فَنَظَرَ یَزِیدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْکِنَانِیُّ وَ کَانَ مَعَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) إِلَی رَسُولِ ابْنِ زِیَادٍ فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ یَزِیدُ ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ مَا ذَا جِئْتَ فِیهِ قَالَ أَطَعْتُ إِمَامِی وَ وَفَیْتُ بِبَیْعَتِی فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُهَاجِرِ بَلْ عَصَیْتَ رَبَّکَ وَ أَطَعْتَ إِمَامَکَ فِی هَلَاکِ نَفْسِکَ وَ کَسَبْتَ الْعَارَ وَ النَّارَ وَ بِئْسَ الْإِمَامُ إِمَامُکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ مِنْ قَائِل وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ فَإِمَامُکَ مِنْهُم.

امام حسین (علیه السلام) - در کتاب تاریخ از ریّاشی نقل شده است: … یزیدبن‌مهاجرکندی که از یاران امام حسین (علیه السلام) بود نظری به فرستاده ابن‌زیاد که دستور او برای آغاز جنگ و سخت گرفتن برحسین (علیه السلام) را آورده بود، کرد و او را شناخت و به او گفت: «مادرت در عزایت گریان شود! این چه نامه‌ای است که آورده‌ای»!؟ وی گفت: «من نسبت به امام خود [یعنی یزید و ابن‌زیاد] اطاعت و به بیعت خود وفا کردم». ابن‌مهاجر به او گفت: «بلکه تو معصیت خدا را کردی و اطاعت یزید را برای هلاکت خود انجام دادی! تو خود را ننگین و دچار آتش کردی! امام تو بد امامی است چنانکه خدای علیم می‌فرماید: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ؛ امام تو از این قبیل امام‌ها است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۸

الإرشاد، ج۲، ص۸۳

آیه وَ أَتْبَعْناهُمْ فِی هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَةً وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِینَ [42]

و در این دنیا نیز لعنت [و دورى از رحمت را] به دنبال آنان قرار دادیم؛ و روز قیامت از زشت رویانند.

۱

(قصص/ ۴۲)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - وَ قِیلَ: مِنَ الْمُشَوَّهِینَ فِی الْخِلْقَهًِْ بِسَوَادِ الْوُجُوهِ وَ زُرْقَهًِْ الْأَعْیُنِ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - گفته‌شده: لعنت آن‌ها در این دنیا زشت‌رویی آن‌ها بود که چهره‌شان زشت بود و صورتی سیاه و چشم‌هایی زرد داشتند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۸

بحرالعرفان، ج۱۲، ص۱۸۶

آیه وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ الْأُولی بَصائِرَ لِلنّاسِ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ [43]

و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم بعد از آن که اقوام [گمراه] پیشین را هلاک کردیم؛ کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود، و مایه هدایت و رحمت؛ شاید متذکّر شوند.

۱

(قصص/ ۴۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْماً وَ لَا قَرْناً وَ لَا أُمَّهًًْ وَ لَا أَهْلَ قَرْیَهًٍْ بِعَذابٍ مِنَ السَّمَاءِ مُنْذُ أَنْزَلَ التَّوْرَاهًَْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ غَیْرَ أَهْلِ الْقَرْیَهًِْ الَّتِی مُسِخُوا قِرَدَهًًْ. أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ الْأُولَی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از آن زمان که تورات نازل شد خداوند هیچ قوم و گروه و اهل روستایی را با عذاب آسمانی هلاک نکرد جز اهل روستایی که همه میمون شدند (به شکل میمون مسخ شدند) مگر ندیدی که خداوند متعال فرمود: وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ الْأُولی بَصائِرَ لِلنّاسِ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۱۸

نورالثقلین

آیه وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قَضَیْنا إِلی مُوسَی الْأَمْرَ وَ ما کُنْتَ مِنَ الشّاهِدِینَ [44]

تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان[نبوّت] را به موسی دادیم؛ و تو از شاهدان نبودی [در آن هنگام كه معجزات را در اختيار موسى گذارديم].

آیه وَ لکِنّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ وَ ما کُنْتَ ثاوِیاً فِی أَهْلِ مَدْیَنَ تَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِنا وَ لکِنّا کُنّا مُرْسِلِینَ [45]

ولی ما اقوامی را [در اعصار مختلف] خلق کردیم، و زمان‌های طولانی بر آن‌ها گذشت [كه آثار انبيا از دل‌هايشان محو شد؛ پس تو را فرستاديم]. تو هرگز در میان مردم مَدْیَن اقامت نداشتی تا [اخبار آن‌ها را بدانى و] آیات ما را برای این‌ها (مشرکان مکّه) بخوانی؛ ولی ما بودیم که تو را فرستادیم [واين اخبار را در اختيارت قرار داديم].

۱

(قصص/ ۴۵)

إبْنِ‌عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَما کُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قَضَیْنا إِلی مُوسَی الْأَمْرَ وَ ما کُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِینَ قَالَ بِالْخِلَافَهًِْ لِیُوشَعَ بْنِ نُونٍ (علیه السلام) مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ لَنْ أَدَعَ نَبِیّاً مِنْ غَیْرِ وَصِیٍّ وَ أَنَا بَاعِثٌ نَبِیّاً عَرَبِیّاً وَ جَاعِلٌ وَصِیَّهُ عَلِیّاً (علیه السلام) فَذَلِکَ قَوْلُهُ وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قَضَیْنا إِلی مُوسَی الْأَمْرَ فِی الْوِصَایَهًِْ وَ حَدَّثَهُ بِمَا هُوَ کَائِنٌ بَعْدَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) وَ حَدَّثَ اللَّهُ نَبِیَّهُ (صلی الله علیه و آله) بِمَا هُوَ کَائِنٌ وَ حَدَّثَهُ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ مِنْ بَعْدِهِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهًٍْ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ عَلَی نَبِیِّهِ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - ذیل آیه وَمَا کُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قَضَیْنَا إِلَی مُوسَی الْأَمْرَ وَمَا کُنتَ مِنَ الشَّاهِدِینَ؛ روایت‌کرده که این سخن اشاره به این دارد که حضرت موسی (علیه السلام) یوشع‌بن‌نون را به جانشینی خود برگزیده است و خداوند فرموده است که: «هیچ پیامبری را بدون وصی نمی‌گذارم و من پیامبری عربی مبعوث خواهم‌کرد و علی (علیه السلام) را وصی او قرار خواهم داد». مفهوم آیه: وَمَا کُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قَضَیْنَا إِلَی مُوسَی الْأَمْرَ؛ وصایت است و اینکه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تمام اتفاقات بعد خود را برای امیرالمؤمنین (علیه السلام) بیان فرموده است و خدا بود که هر اتفاقی را که خواهد افتاد را برای پیامبرش (صلی الله علیه و آله) بیان کرده بود و فرموده بود که امّت او بعد از وی دچار اختلاف خواهند شد. پس هرکس گمان برد که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بی‌آنکه وصی بعد از خود را تعیین کرده باشد کند از دنیا رفته‌است بر خدای عزّوجّل و پیامبر (صلی الله علیه و آله) او دروغ بسته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۰

بحار الأنوار، ج۲۶، ص۲۹۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۰۹/ فرات الکوفی، ص۳۱۶؛ «بتفاوت» / البرهان

۲

(قصص/ ۴۵)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - و سَأَلُوهُ علیاً (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 الْعَهْدِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی وَ قَضی رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ أَیْ عَهْدٌ وَ مِثْلُهُ فِی سُورَهًِْ الْقَصَصِ وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قَضَیْنا إِلی مُوسَی الْأَمْرَ أَیْ عَهِدْنَا إِلَیْه.

امام علی (علیه السلام) - از او (علی (علیه السلام) ) درباره معانی مختلف کلمه «قضا» در قرآن سؤال کردند فرمود: «ده گونه است و دارای معنای مختلفی هستند از جمله آن‌ها: قضاء فراغ و قضاء عهد، قضاء اعلام و قضاء فعل و قضاء ایجاب و قضاء کتاب و قضاء اتمام و قضاء حکم و فصل و قضاء خلق [حکم آفرینش] و قضاء نزول موت (حکم نازل شدن مرگ) است… مصداق قضاء عهد این کلام خداوند تعالی است که می‌فرماید: پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید (اسراء/۲۳) یعنی عهدی است از جانب خدا [منظور از قضا، عهد است] و مانند آن در سوره قصص است: وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قَضَیْنا إِلی مُوسَی الْأَمْرَ؛ یعنی امر نبوت را با او عهد کردیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۰

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۶

۳

(قصص/ ۴۵)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی بَعْضِ رَسَائِلِهِ: لَیْسَ مَوْقِفٌ أَوْقَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ نَبِیَّهُ فِیهِ لِیُشْهِدَهُ وَ یَسْتَشْهِدَهُ إِلَّا وَ مَعَهُ أَخُوهُ وَ قَرِینُهُ وَ ابْنُ عَمِّهِ وَ وَصِیُّهُ وَ یُؤْخَذُ مِیثَاقُهُمَا مَعاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا وَ عَلَی ذُرِّیَّتِهِمَا الطَّیِّبِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - هیچ محلی نیست که خداوند پیامبرش (صلی الله علیه و آله) را [روز قیامت] نگه دارد تا گواه باشد و گواهی بدهد مگر اینکه با او، برادر و رفیق و پسر عمو و وصیّش (علیه السلام) نیز هست که پیمان پیروی [مردم] از آن دو و از فرزندان پاک و مطهّرشان گرفته شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۰

بحار الأنوار، ج۲۶، ص۲۹۶

آیه وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَیْنا وَ لکِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذیرٍ مِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ [46]

تو در کنار کوه طور نبودی زمانی که ما [به موسى] ندا دادیم؛ ولی این رحمتی از سوی پروردگارت بود[كه اين اخبار را در اختيار تو نهاد] تا بوسیله آن قومی را بیم دهی که پیش از تو هیچ بیم دهنده‌ای برای آنان نیامده بود؛ شاید متذکّر شوند.

۱

(قصص/ ۴۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَیْنا قَالَ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کِتَاباً قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ بِأَلْفَیْ عَامٍ فِی وَرَقِ آسٍ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَی الْعَرْشِ ثُمَّ نَادَی یَا أُمَّهًَْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ رَحْمَتِی سَبَقَتْ غَضَبِی أَعْطَیْتُکُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُونِی وَ غَفَرْتُ لَکُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُونِی فَمَنْ لَقِیَنِی مِنْکُمْ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَبْدِی وَ رَسُولِی أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّهًَْ بِرَحْمَتِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - سهل‌بن‌سعد انصاری گوید: «از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) درباره این سخن خداوند پرسیدم: وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَیْنا»؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «خداوند دوهزار سال پیش از آفرینش آفریدگان بر روی برگ درخت آس (مورد) که آن را رویانیده بود نوشته‌ای را نوشت. و آن را بر روی عرش نهاد و ندا داد: «ای امّت محمّد! (صلی الله علیه و آله) مهر و رحمت من بر خشمم پیشی گرفت؛ پیش از آنکه از من درخواستی کنید بر شما ببخشایم و پیش از آنکه آمرزش جویید از شما درگذرم؛ پس هرکه مرا دیدار کند، درحالی‌که گواهی دهد که معبودی جز من نیست و محمّد (صلی الله علیه و آله) بنده و فرستاده من است او را با مهر و رحمت خویش به بهشت در آورم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۰

بحار الأنوار، ج۳، ص۱۲/ ثواب الأعمال، ص۱۰/ البرهان؛ «بتفاوت یسیر»

۲

(قصص/ ۴۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ (علیه السلام) وَ اصْطَفَاهُ نَجِیّاً وَ فَلَقَ لَهُ الْبَحْرَ وَ نَجَّی بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ أَعْطَاهُ التَّوْرَاهًَْ وَ الْأَلْوَاحَ رَأَی مَکَانَهُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ یَا رَبِّ لَقَدْ أَکْرَمْتَنِی بِکَرَامَهًٍْ لَمْ تُکْرِمْ بِهَا أَحَداً قَبْلِی فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا مُوسَی (علیه السلام) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) أَفْضَلُ عِنْدِی مِنْ جَمِیعِ مَلَائِکَتِی وَ جَمِیعِ خَلْقِی قَالَ مُوسَی (علیه السلام) یَا رَبِّ فَإِنْ کَانَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أَکْرَمَ عِنْدَکَ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِکَ فَهَلْ فِی آلِ الْأَنْبِیَاءِ أَکْرَمُ مِنْ آلِی فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) عَلَی جَمِیعِ آلِ النَّبِیِّینَ کَفَضْلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) عَلَی جَمِیعِ الْمُرْسَلِینَ فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) یَا رَبِّ فَإِنْ کَانَ آلُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) کَذَلِکَ فَهَلْ فِی أُمَمِ الْأَنْبِیَاءِ أَفْضَلُ عِنْدَکَ مِنْ أُمَّتِی ظَلَّلْتَ عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْتَ عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَی وَ فَلَقْتَ لَهُمُ الْبَحْرَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا مُوسَی (علیه السلام) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ أُمَّهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) عَلَی جَمِیعِ الْأُمَمِ کَفَضْلِی عَلَی جَمِیعِ خَلْقِی فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) یَا رَبِّ لَیْتَنِی کُنْتُ أَرَاهُمْ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَیْهِ یَا مُوسَی (علیه السلام) إِنَّکَ لَنْ تَرَاهُمْ وَ لَیْسَ هَذَا أَوَانَ ظُهُورِهِمْ وَ لَکِنْ سَوْفَ تَرَاهُمْ فِی الْجِنَانِ جَنَّهًِْ عَدْنٍ وَ الْفِرْدَوْسِ بِحَضْرَهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فِی نَعِیمِهَا یَتَقَلَّبُونَ وَ فِی خَیْرَاتِهَا یَتَبَحْبَحُونَ أَ فَتُحِبُّ أَنْ أُسْمِعَکَ کَلَامَهُمْ قَالَ نَعَمْ یَا إِلَهِی قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ قُمْ بَیْنَ یَدَیَّ وَ اشْدُدْ مِئْزَرَکَ قِیَامَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ بَیْنَ یَدَیِ الْمَلِکِ الْجَلِیلِ فَفَعَلَ ذَلِکَ مُوسَی (علیه السلام) فَنَادَی رَبُّنَا عَزَّوَجَلَّ یَا أُمَّهًَْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَأَجَابُوهُ کُلُّهُمْ فِی أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ لَبَّیْکَ اللهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ قَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تِلْکَ الْإِجَابَهًَْ شِعَارَ الْحَجِّ ثُمَّ نَادَی رَبُّنَا عَزَّوَجَلَّ یَا أُمَّهًَْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ قَضَائِی عَلَیْکُمْ أَنَّ رَحْمَتِی سَبَقَتْ غَضَبِی وَ عَفْوِی قَبْلَ عِقَابِی فَقَدِ اسْتَجَبْتُ لَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِی وَ أَعْطَیْتُکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْأَلُونِی مَنْ لَقِیَنِی مِنْکُمْ بِشَهَادَهًِْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَادِقٌ فِی أَقْوَالِهِ مُحِقٌّ فِی أَفْعَالِهِ وَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) أَخُوهُ وَ وَصِیُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَلِیُّهُ یُلْتَزَمُ طَاعَتُهُ کَمَا یُلْتَزَمُ طَاعَهًُْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّ أَوْلِیَاءَهُ الْمُصْطَفَیْنَ الْمُطَهَّرِینَ الْمَیَامِینَ بِعَجَائِبِ آیَاتِ اللَّهِ وَ دَلَائِلِ حُجَجِ اللَّهِ مِنْ بَعْدُ {بَعْدِهِمَا} أَوْلِیَاؤُهُ أَدْخُلُهُ جَنَّتِی وَ إِنْ

کَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ قَالَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَبِیَّنَا مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) قَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَیْنا أُمَّتَکَ بِهَذِهِ الْکَرَامَهًْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی خداوند موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) را مبعوث کرد و او را برگزید و دریا را برایش شکافت و بنی‌اسرائیل را نجات بخشید و به او تورات و الواح را داد، خود را دارای قرب و منزلت نزد خدا دید. عرض کرد: «پروردگارا! مرا چنان گرامی داشته‌ای که احدی را قبل از من این قدر گرامی نداشته‌ای». خداوند فرمود: «ای موسی! مگر نمی‌دانی که محمّد (صلی الله علیه و آله) در نزد من از تمام ملائکه و همه‌ی خلق بهتر است»؟ موسی (علیه السلام) گفت: «خدایا اگر محمّد (صلی الله علیه و آله) نزد تو از تمام جهانیان گرامی‌تر است آیا در میان خاندان پیامبران گرامی‌تر از خاندان من وجود دارد». خدا فرمود: «موسی! مگر نمی‌دانی که برتری خاندان محمّد (صلی الله علیه و آله) بر تمام خاندان پیامبران مانند فضیلت محمّد (صلی الله علیه و آله) بر پیامبران است»؟ موسی (علیه السلام) گفت: «خدایا اگر خاندان محمّد (صلی الله علیه و آله) چنین هستند پس آیا میان امّت‌های انبیاء برتر از امّت من هستند؟ درحالی که بر سر آن‌ها سایه افکندی و بلدرچین و مرغ بریان بر آن‌ها نازل کردی و دریا را بر آن‌ها شکافتی» خداوند فرمود: «موسی (علیه السلام) نمی‌دانی که فضل امّت محمّد (صلی الله علیه و آله) بر تمام امّت‌ها مانند برتری من بر تمام مخلوقات است»؟ موسی (علیه السلام) گفت: «کاش آن‌ها را می‌دیدم». خداوند به او وحی کرد که: «تو آن‌ها را نخواهی‌دید حالا موقع ظهور آن‌ها نیست ولی در آینده در بهشت در جنات عدن و فردوس در حضور محمّد (صلی الله علیه و آله) که غرق در نعمت‌ها و تکیه بر جایگاههای لذّت‌بخش آن زده‌اند آن‌ها را خواهی دید آیا دوست داری صدای سخن آن‌ها را بشنوی»؟ عرض‌کرد: «آری پروردگارا»! . فرمود: «بایست و کمربند خود را محکم ببند مانند ایستادن یک بنده ذلیل در مقابل فرمانروای جلیل». موسی (علیه السلام) این کارها را انجام داد خداوند ندا داد: «ای امّت محمّد (صلی الله علیه و آله)»! همه جواب او را دادند در حالی که در اصلاب پدران و ارحام مادران خود بودند و گفتند لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ خداوند همین جواب را شعار حجّ قرار داد. سپس خداوند خطاب کرد: «ای امّت محمّد! (صلی الله علیه و آله) رحمت من بر غضبم سبقت‌گرفته و بخششم قبل از عقاب و کیفر من است پیش از آنکه مرا بخوانید دعای شما را مستجاب کرده‌ام و قبل از این‌که بخواهید به شما عطا کرده‌ام هرکه مرا با گواهی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ با این‌که در ادّعای خود صادق باشد و عملش مطابق گفتارش می‌باشد و گواهی دهد به این‍که علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) برادر و وصی او پس از درگذشت پیامبر (صلی الله علیه و آله) است و ولی اوست و اطاعت او را مانند اطاعت پیامبر (صلی الله علیه و آله) لازم شمارد و گواهی‌دهد که اولیای برگزیده پاک سرشت که آراسته با آیات شگفت‌انگیز خدایند و دارای دلیل‌های حجّت خدایند پس از محمّد (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) جانشینان و اولیاء اویند؛ کسی که چنین گواهی بدهد داخل بهشت می‌کنم گرچه گناهش به اندازه‌ی کف روی دریا باشد». فرمود: «وقتی خداوند پیامبر ما محمّد مصطفی (صلی الله علیه و آله) را مبعوث کرد فرمود: «محمّد (صلی الله علیه و آله) تو در کنار کوه طور نبودی وقتی که امت تو را، این کرامت بخشیدیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۲

بحار الأنوار، ج۹۶، ص۱۸۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۱

آیه وَ لَوْ لَا أَن تُصِیبَهُم مُّصِیبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ فَیَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَایَاتِکَ وَ نَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِین [47]

هرگاه [پيش از فرستادن پيامبرى] مجازات و مصیبتی بر اثر اعمالشان به آنان می‌رسید، می‌گفتند: «پروردگارا! چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟!»

آیه فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أُوتِیَ مِثْلَ ما أُوتِیَ مُوسی أَ وَ لَمْ یَکْفُرُوا بِما أُوتِیَ مُوسی مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَ قالُوا إِنَّا بِکُلٍّ کافِرُونَ [48]

ولی هنگامی که حق از نزد ما برای آن‌ها آمد گفتند: «چرا مثل همان معجزاتی که به موسی داده‌شد به این پیامبر داده نشده‌است؟!» مگر [بهانه جويانى همانند آنان،] معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد، انکار نکردند و گفتند: «[قرآن و تورات]هر دو سحرند، که دست به دست هم داده‌اند [تا ما را گمراه‌كنند]» و گفتند: «ما به هر دو کافریم»؟!

۱

(قصص/ ۴۸)

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه) - سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا قَالَ مُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُون (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور آن‌ها از سِحْرانِ تَظاهَرا؛ موسی (علیه السلام) و هارون (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۸/ نورالثقلین

آیه قُلْ فَأْتُوا بِکِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدی مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ [49]

بگو: «اگر راست می‌گویید [كه تورات و قرآن از سوى خدا نيست]، کتابی هدایت بخش‌تر از این دو از نزد خدا بیاورید، تا از آن پیروی کنم!»

۱

(قصص/ ۴۹)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - وَ قَالَ رَجُلٌ لِشَرِیکٍ أَ لَیْسَ قَوْلُ عَلِیٍّ (علیه السلام) لِابْنِهِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَوْمَ الْجَمَلِ یَا بُنَیَّ یَوَدُّ أَبُوکَ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ هَذَا الْیَوْمِ بِثَلَاثِینَ سَنَهًٍْ… یَدُلُّ عَلَی أَنَّ فِی الْأَمْرِ شَیْئاً. فَقَالَ شَرِیکٌ لَیْسَ کُلُّ حَقٍّ یُشْتَهَی أَنْ یُتْعَبَ فِیهِ، وَ قَدْ قَالَتْ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) فِی حَقٍّ لَا یُشَکُّ فِیهِ یا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا. وَ لَمَّا قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی الْحَکَمَیْنِ شَکَکْتَ. قَالَ (علیه السلام) أَنَا أَوْلَی بِأَنْ لَا أَشُکَّ فِی دِینِی أَمِ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَوْ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِرَسُولِهِ قُلْ فَأْتُوا بِکِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدی مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - و شخصی به شریک گفت: «آیا این سخن علی (علیه السلام) به فرزندش حسین (علیه السلام) در جنگ جمل: «پسرم، پدرت آرزو می¬کند که سی سال قبل از این می¬مرد». … بر این دلالت دارد که امر مبهم و ناشناخته¬ای وجود دارد؟ شریک گفت: حقی آرزو نمی¬شود که صاحب حق به خاطر آن به زحمت بیفتد و مریم (سلام الله علیها) در خصوص حقش که در آن شکی نیست، گفت: ای کاش! پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می‌شدم (مریم/۲۳) و هنگامی که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) در خصوص دو حَکَم گفته شد: نسبت به آن‌ها شک کردی؟ فرمود: بهتر است که من در دینم شک نکنم یا پیامبر اکرم؟ مگر خداوند به رسولش نمی¬فرماید: قُلْ فَأْتُوا بِکِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدی مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۴

بحار الأنوار، ج۲۹، ص۴۴۸/ بحار الأنوار، ج۳۳، ص۴۲۳؛ «قال رجل لشریک… نسیا منسیا» محذوف/ تنزیه الأنبیاء (ص۱۴۷؛ «قال رجل لشریک… شککت» محذوف

آیه فَإِنْ لَمْ یَسْتَجیبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّما یَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ [50]

اگر پیشنهاد تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوس‌های خود پیروی می‌کنند. و چه کسی گمراه‌تر است از آن کس که پیروی هوای نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته؟! به یقین خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند.

اگر پیشنهاد تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوس‌های خود پیروی می‌کنند

۱ -۱

(قصص/ ۵۰)

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

امام رضا (علیه السلام) - احمدبن‌محمّدبن‌ابی‌نصر گوید: به امام رضا (علیه السلام) نامه‌ای نوشتم و از جمله این دو آیه را مطرح‌کردم: «اگر نمی‌دانید از اهل اطلاع بپرسید (نحل/۴۳) و شایسته نیست مؤمنان همگی [به سوی میدان جهاد] کوچ کنند چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‌ای کوچ نمی‌کند [و طایفه‌ای در مدینه بماند]، تا در دین [و معارف و احکام اسلام] آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آن‌ها را بیم دهند؟! شاید [از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند، و خودداری کنند! (توبه/۱۲۲) و بعد از طرح این دو آیه نوشتم: «از این آیات برداشت می‌شود که پرسش و تحقیق بر دیگران فرض و لازم شده است ولی پاسخ‌دادن به سؤالات آنان بر شما واجب نیست». امام رضا (علیه السلام) این آیه را در پاسخ من نوشت: «اگر مردمان دعوت تو را اجابت نکردند بدان که پیرو هوای نفس‌اند و گمراه‌تر از هواپرستان کیست»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۶

الکافی، ج۱، ص۲۱۲/ بحار الأنوار، ج۲۳، ص۱۷۷/ قرب الإسناد، ص۱۵۲؛ «کتبت الی الرضا (… ماکتبت» محذوف/ بصایرالدرجات، ص۳۸

اگر پیشنهاد تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوسهای خود پیروی می‌کنند. و چه کسی گمراه‌تر است از آن کس که پیروی هوای نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته؟! به یقین خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند

۲ -۱

(قصص/ ۵۰)

الباقر (علیه السلام) - أبی حمزهًْ الثمالی قال سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللهِ قَالَ عَنَی اللَّهُ بِهَا مَنِ اتَّخَذَ دِینَهُ رَأْیَهُ مِنْ غَیْرِ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی.

امام باقر (علیه السلام) - ابوحمزه گوید: از امام باقر (علیه السلام) در مورد کلام خداوند متعال: وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللهِ، پرسیدم. حضرت فرمود: «مقصود خداوند در این آیه کسی است که بدون تبعیّت از ائمّه هدی (علیهم السلام)، دینش را طبق نظر خودش قرار دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۶

بحار الأنوار، ج۲، ص۹۳/ بصایرالدرجات، ص۱۳/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۳۱۰

۲ -۲

(قصص/ ۵۰)

الرّضا (علیه السلام) - عَبْدِالْعَزِیزِبْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ کُنَّا مَعَ الرِّضَا (علیه السلام) بِمَرْوَ فَاجْتَمَعْنَا فِی الْجَامِعِ یَوْمَ الْجُمُعَهًِْ فِی بَدْءِ مَقْدَمِنَا فَأَدَارُوا أَمْرَ الْإِمَامَهًِْ وَ ذَکَرُوا کَثْرَهًَْ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِیهَا فَدَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی (علیه السلام) فَأَعْلَمْتُهُ خَوْضَ النَّاسِ فِیهِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ یَا عَبْدَ الْعَزِیزِ جَهِلَ الْقَوْمُ وَ خُدِعُوا عَنْ آرَائِهِم… فَکَیْفَ لَهُمْ بِاخْتِیَارِ الْإِمَامِ وَ الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا یَجْهَلُ وَ رَاعٍ لَا یَنْکُل… فَهُوَ مَعْصُومٌ مُؤَیَّدٌ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَایَا وَ الزَّلَلِ وَ الْعِثَارِ یَخُصُّهُ اللَّهُ بِذَلِکَ لِیَکُونَ حُجَّتَهُ عَلَی عِبَادِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَی خَلْقِهِ وَ ذلِکَ فَضْلُ اللهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ فَهَلْ یَقْدِرُونَ عَلَی مِثْلِ هَذَا فَیَخْتَارُونَهُ أَوْ یَکُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَهًِْ فَیُقَدِّمُونَهُ تَعَدَّوْا وَ بَیْتِ اللَّهِ الْحَقَّ وَ نَبَذُوا کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کَأَنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَ وَ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْهُدَی وَ الشِّفَاءُ فَنَبَذُوهُ وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ فَذَمَّهُمُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُمْ وَ أَتْعَسَهُمْ فَقَالَ جَلَّ وَ تَعَالَی وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِین.

امام رضا (علیه السلام) - عبدالعزیزبن‌مسلم گوید: «با امام رضا (علیه السلام) در مرو بودیم روز جمعه در اوایل ورود با عدّه‌ای در مسجد جامع اجتماع کردیم و سخن در پیرامون مسأله امامت در گرفت و از اختلاف‌های بسیاری که درباره‌ی آن شده بحث به میان آمد. سپس من نزد آقای خود (امام رضا (علیه السلام) ) آمدم و او را از اینکه مردمان در این باره سخن می‌گفتند آگاه کردم». او لبخند زد و گفت: «ای عبدالعزیز! مردم ندانستند و در اندیشه‌های خود دچار فریب شدند. … پس آنان چگونه می‌توانند امام را بگزینند؟ و حال آنکه امام دانشمندی است که نادانی به او راه ندارد و شبانی است که ضعف و سستی به او دست ندهد… او همیشه معصوم است و مؤید و موفق و مسدّد و از خطاها و لغزش‌ها و سقوط‌ها در امان است و این ویژه‌گی را خدا به او عنایت فرموده تا بر بندگانش حجّت و بر خلقش گواه باشد و این فضل الهی است که به هرکس بخواهد می‌دهد و خدا دارای فضلی بزرگ است (جمعه/۴). پس آیا آنان توانایی این را دارند که در چنین امری انتخاب کنند؟ و یا اگر برگزیدند، برگزیده‌شان حتماً دارای این اوصاف است تا او را پیشوا کنند؟ سوگند به خانه‌ی خدا که از حق، تعدّی کردند و کتاب خدا را پشت‌سر انداختند آن‌چنان که گویی نمی‌دانند درحالی‌که راهنمایی و شفا در کتاب خدا بود و آنان او را به دور انداختند و از هواهای خویش پیروی کردند از این رو خداوند آن‌ها را سرزنش کرد و گنهکارشان خواند و برایشان هلاکت درخواست کرد و فرمود: کیست گمراه‌تر از کسی که هوای خود را که از سوی خدا راهنمایی نشود پیروی کند؟ همانا خداوند مردم ستمکار را راهنمایی نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۶

الکافی، ج۱، ص۲۰۳/ بحار الأنوار، ج۲۵، ص۱۲۷

۲ -۳

(قصص/ ۵۰)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - عَنْ طَارِقِ‌بْنِ‌شِهَاب قَالَ قالَ (علیه السلام) الْإِمَامُ کَلِمَهًُْ اللَّه… الْإِمَامُ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ عَالِماً لَا یَجْهَلُ وَ شُجَاعاً لَا یَنْکُلُ لَا یَعْلُو عَلَیْهِ حَسَبٌ وَ لَا یُدَانِیهِ نَسَبٌ فَهُوَ فِی الذِّرْوَهًِْ مِنْ قُرَیْشٍ وَ الشَّرَفِ مِنْ هَاشِمٍ وَ الْبَقِیَّهًِْ مِنْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ النَّهْجِ مِنَ النَّبْعِ الْکَرِیمِ وَ النَّفْسِ مِنَ الرَّسُولِ وَ الرِّضَی مِنَ اللَّهِ وَ الْقَوْلِ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ شَرَفُ الْأَشْرَافِ وَ الْفَرْعُ مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ عَالِمٌ بِالسِّیَاسَهًِْ قَائِمٌ بِالرِّئَاسَهًِْ مُفْتَرَضُ الطَّاعَهًِْ إِلَی یَوْمِ السَّاعَهًِْ أَوْدَعَ اللَّهُ قَلْبَهُ سِرَّهُ وَ أَطْلَقَ بِهِ لِسَانَهُ فَهُوَ مَعْصُومٌ مُوَفَّقٌ لَیْسَ بِجَبَانٍ وَ لَا جَاهِلٍ فَتَرَکُوهُ یَا طَارِقُ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللهِ وَ الْإِمَامُ یَا طَارِقُ بَشَرٌ مَلَکِیٌّ وَ جَسَدٌ سَمَاوِی.

امام علی (علیه السلام) - طارق‌بن‌شهاب گوید: امام علی (علیه السلام) فرمود: امام، کلمة اللهِ است… امام باید عالمی باشد که جهل بر او راه نیابد و شجاعی که ترسی او را فرا نگیرد و در نژاد و نسب بی‌مانند و در بالاترین خانواده قریش و عظیم‌ترین فرزندان هاشم و بازماندگان ابراهیم (علیه السلام) باشد و منبع سخاوت باشد و چون جان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و شخصیت مورد رضای خدا و گوینده از جانب او باشد، او بالاترین شخصیت‌ها و از دودمان عبدمناف، سیاستمدار و شایسته مقام ریاست تا روز قیامت است اطاعتش بر مردم فرض و لازم است، دلش گنجینه‌ی اسرار خداست و زبانش گویا و معصوم و مورد توفیق الهی است، و نه ترسو است و نه نادان است امّا طارق! چنین امامی را رها کردند و پیرو هوای خویش گردیدند چه کسی گمراه‌تر است از آن کسی که پیرو هوای‌نفس خویش گردد طارق! امام انسانی ملکوتی و پیکر آسمانی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۸

بحار الأنوار، ج۲۵، ص۱۷۲

۲ -۴

(قصص/ ۵۰)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَال وَ أَمَّا الْإِیمَانُ وَ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ وَ زِیَادَتُهُ وَ نُقْصَانُهُ فَالْإِیمَانُ بِاللَّهِ تعَالَی هُوَ أَعْلَی الْأَعْمَالِ دَرَجَهًًْ وَ أَشْرَفُهَا مَنْزِلَهًًْ وَ أَسْنَاهَا حَظّاً فَقِیلَ لَهُ الْإِیمَانُ قَوْلٌ وَ عَمَلٌ أَمْ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ فَقَالَ الْإِیمَانُ تَصْدِیقٌ بِالْجَنَانِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْکَانِ وَ هُوَ عَمَلٌ کُلُّهُ وَ مِنْهُ التَّامُّ وَ مِنْهُ الْکَامِلُ تَمَامُهُ وَ مِنْهُ النَّاقِصُ الْبَیِّنُ نُقْصَانُهُ وَ مِنْهُ الزَّائِدُ الْبَیِّنُ زِیَادَتُهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی مَا فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَارِحَهًٍْ مِنْ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ إِلَّا وَ قَدْ وُکِلَتْ بِغَیْرِ مَا وُکِلَتْ بِهِ الْأُخْرَی فَمِنْهَا قَلْبُهُ الَّذِی یَعْقِلُ بِهِ وَ یَفْقَهُ وَ یَفْهَمُ وَ یَحِلُّ وَ یَعْقِدُ وَ یُرِیدُ وَ هُوَ أَمِیرُ الْبَدَنِ وَ إِمَامُ الْجَسَدِ الَّذِی لَا تُورَدُ الْجَوَارِحُ وَ لَا تَصْدُرُ إِلَّا عَنْ رَأْیِهِ وَ أَمْرِهِ وَ نَهْیِه… وَ مَا کَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِیَجْعَلَ لِجَوَارِحِ الْإِنْسَانِ إِمَاماً فِی جَسَدِهِ یَنْفِی عَنْهَا الشُّکُوکَ وَ یُثْبِتُ لَهَا الْیَقِینَ وَ هُوَ الْقَلْبُ وَ یُهْمِلُ ذَلِکَ فِی الْحُجَج… ثُمَّ فَرَضَ عَلَی الْأُمَّهًِْ طَاعَهًَْ وُلَاهًِْ أَمْرِهِ الْقُوَّامِ بِدِینِهِ کَمَا فَرَضَ عَلَیْهِمْ طَاعَهًَْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله). . ثُمَّ بَیَّنَ مَحَلَّ وُلَاهًِْ أَمْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتَأْوِیلِ کِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ… وَ عَجَزَ کُلُّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَنْ مَعْرِفَهًِْ تَأْوِیلِ کِتَابِهِ غَیْرَهُمْ لِأَنَّهُمْ هُمُ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ الْمَأْمُونُونَ عَلَی تَأْوِیلِ التَّنْزِیل… وَ إِنَّمَا هَلَکَ النَّاسُ حِینَ سَاوَوْا بَیْنَ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی وَ بَیْنَ أَئِمَّهًِْ الْکُفْرِ وَ قَالُوا إِنَّ الطَّاعَهًَْ مَفْرُوضَهًٌْ لِکُلِّ مَنْ قَامَ مَقَامَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) بَرّاً کَانَ أَوْ فَاجِراً فَأْتُوا مِنْ قِبَلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ ما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَ النُّورُ فَقَالَ فِیمَنْ سَمَّوْهُمْ مِنْ أَئِمَّهًِْ الْکُفْرِ بِأَسْمَاءِ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی مِمَّنْ غَصَبَ أَهْلَ الْحَقِّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ وَ فِیمَنْ أَعَانَ أَئِمَّهًَْ الضَّلَالِ عَلَی ظُلْمِهِمْ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِعَظِیمِ افْتِرَائِهِمْ عَلَی جُمْلَهًِْ أَهْلِ الْإِیمَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللهِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللهِ.

امام علی (علیه السلام) - در تفسیر نعمانی آمده که امام علی (علیه السلام) فرمود: «ایمان و کفر و شرک و کم و زیادی آن‌ها از این قرار است؛ ایمان به خداوند بالاترین اعمال می‌باشد و در مرتبه عالی قرار دارد و گرامی‌تر از آن مقامی نیست و بهره‌اش از همه افزون‌تر است». گفته‌شد: «ای امیرالمؤمنین (علیه السلام)! ایمان گفتار و کردار است و یا تنها گفتار می‌باشد»؟ فرمود: «ایمان گواهی به قلب و اعتراف در زبان و عمل به اعضا و جوارح می‌باشد ایمان همه‌اش عمل است ایمان گاهی کامل و گاهی نیمه کامل و زمانی ناقص و گاهی هم زائد است به طوری که این نقصان و زیادت به وضوح دیده می‌شود. خداوند متعال برای هریک از اعضاء و جوارح انسانی وظیفه‌ای از وظایف ایمان را معیّن کرده است که این وظیفه به عضوی دیگر ارتباط ندارد؛ یکی از آن‌ها قلب آدمی است که به وسیله آن مسائل را درک می‌کند و فهم و شعورش بازمی‌گردد و مشکلات را حل می‌نماید و خیر و شرش را می‌فهمد. قلب امیر و فرمانده بدن است و هر کاری که سایر اعضا و جوارح انجام می‌دهند به دستور قلب انجام می‌گردد و امر و نهی در بدن به وسیله قلب اجرا می‌شود و آن‌ها مطیع قلب هستند و دستورات او را به کار می‌گیرند… این‌طور نیست که خداوند در میان اعضا و جوارح آدمیان رهبر و امامی قراردهد که شک و شبه را از آن‌ها دور کند و برای آن‌ها یقین را ثابت نماید و آن امام، قلب آدمی باشد ولی در انتخاب امام و حجت [برای هدایت مردم] کوتاهی کرده باشد…». بعد از این صاحبان امر را که از اهل علم هستند بیان‌کرد و مقام آن‌ها را روشن ساخت و در کتاب خود فرمود: درحالی‌که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان- که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. (نساء/۸۳) … از این‌جا معلوم است که مردم از تأویل کتاب عاجز می‌باشند و فقط صاحبان امر می‌توانند آن را استنباط کنند زیرا آن‌ها راسخ در علم هستند و محل اطمینان در تأویل قرآن می‌باشند… مردم هنگامی هلاک‌شدند که بین رهبران حقّ و کفر فرقی قائل نشدند و همه را یکسان دانستند و گفتند: «هرکس که در جای رسول‌اکرم (صلی الله علیه و آله) نشست اطاعتش واجب می‌باشد خواه نیکوکار و یا بدکار باشند و از همین‌جا هلاک شدند». خداوند متعال فرمود: آیا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می‌دهیم؟! \* شما را چه می‌شود؟! چگونه داوری می‌کنید؟! (قلم/۳۶۳۵) در جای دیگری فرمود: آیا نابینا و بینا یکسانند؟! یا ظلمت‌ها و نور برابرند؟! (رعد/۱۶). درباره‌ی کسانی که رهبران کفر را رهبران راستین می‌دانند و غاصبان حقوق را امامان بر حقّ می‌شمارند و گمراهان را بر ظلم و فساد تأیید می‌کنند فرمود: «این‌گونه عنوان‌ها و اسم‌ها را خود پدید آورده‌اید و پدران شما خود را به این عناوین مشغول کردند خداوند متعال درباره‌ی آن‌ها چیزی که دلالت بر حکومت آنان بکند نازل نکرده است و به آن‌ها به خاطر این افترای بزرگ که به تمام مؤمنان زده‌اند سخت اعتراض‌کرده و مورد نکوهش قرار داده است و در قرآن فرموده: تنها کسانی دروغ می‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارند (نحل/۱۰۵). و فرموده: کسانی گمراه‌تر هستند که از هوای نفس خود پیروی می‌کنند و راهی جز راه خداوند را می‌گیرند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۲۸

بحار الأنوار، ج۶۶، ص۸۲

۲ -۵

(قصص/ ۵۰)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) فَخَتَمَ بِهِ الْأَنْبِیَاءَ فَلَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً فَخَتَمَ بِهِ الْکُتُبَ فَلَا کِتَابَ بَعْدَهُ أَحَلَّ فِیهِ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فِیهِ شَرْعُکُمْ وَ خَبَرُ مَنْ قَبْلَکُمْ وَ بَعْدَکُمْ. . وَ لَقَدْ سَأَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) شِیعَتَهُ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَی سَبْعَهًِْ أَقْسَام… وَ مِنْهُ رَدٌّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ الْإِیمَانَ وَ الْکُفْرَ وَ الشِّرْکَ وَ الظُّلْمَ وَ الضَّلَال… إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ إِیمَانٌ وَ کَفْرٌ وَ عِلْمٌ وَ جَهْلٌ وَ سَعَادَهًٌْ وَ شِقْوَهًٌْ وَ جَنَّهًٌْ وَ نَارٌ لَنْ یَجْتَمِعَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ فِی قَلْبِ امْرِئٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ وَ إِنَّمَا هَلَکَ النَّاسُ حِینَ سَاوَوْا بَیْنَ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی وَ بَیْنَ أَئِمَّهًِْ الْکُفْرِ وَ قَالُوا إِنَّ الطَّاعَهًَْ مَفْرُوضَهًٌْ لِکُلِّ مَنْ قَامَ مَقَامَ النَّبِیِّ بَرّاً کَانَ أَوْ فَاجِراً فَأْتُوا مِنْ قِبَلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ ما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَ النُّورُ وَ قَالَ فِیمَنْ سَمَّوْهُمْ مِنْ أَئِمَّهًِْ الْکُفْرِ بِأَسْمَاءِ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی مِمَّنْ غَصَبَ أَهْلَ الْحَقِّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ وَ فِیمَنْ أَعَانَ أَئِمَّهًَْ الضَّلَالِ عَلَی ظُلْمِهِمْ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِعَظِیمِ افْتِرَائِهِمْ عَلَی جُمْلَهًِْ أَهْلِ الْإِیمَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللهِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ الله.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند تبارک‌وتعالی محمّد (صلی الله علیه و آله) را معبوث کرد و با او پیامبران را به پایان رساند و پیامبری بعد از او نیست و کتابی بر او نازل کرد و کتاب‌ها [ی آسمانی] را با آن خاتمه داد و کتابی بعد از آن نیست. حلال و حرام را مشخص کرد. پس حلال آن تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است. دین شما و خبر پیشینیان و آیندگان در آن است… و امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره مثل این (اخبار) از پیروانش سؤال کرد و فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی قرآن را بر هفت بخش نازل‌کرد: «… و از جمله آن بخش‌ها ردّی است بر کسی که ایمان و کفر و شرک و ظلم و گمراهی را انکار کرد… در دنیا حقّ و باطل، ایمان و کفر، علم و جهل، سعادت و شقاوت و بهشت و دوزخ به هم آمیخته و حقّ و باطل در دل هیچ انسانی جمع نمی‌گردند و خداوند در کتاب خود فرموده: خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده (احزاب/۴). مردم هنگامی هلاک شدند که بین رهبران حقّ و کفر فرقی قائل نشدند و همه را یکسان دانستند و گفتند: «هرکس که در جای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نشست اطاعتش واجب می‌باشد خواه نیکوکار و یا بدکار باشند». و از همین جا هلاک شدند. خداوند متعال فرمود: «آیا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می‌دهیم؟! \* شما را چه می‌شود؟! چگونه داوری می‌کنید؟! (قلم/۳۶۳۵)»، در جای دیگری فرمود: آیا نابینا و بینا یکسانند؟! یا ظلمت‌ها و نور برابرند؟! (رعد/۱۶)، درباره کسانی که رهبران کفر را رهبران راستین می‌دانند و غاصبان حقوق را امامان بر حقّ می‌شمارند و گمراهان را بر ظلم و فساد تأیید می‌کنند فرمود: «این‌گونه عنوان‌ها و اسم‌ها را خود پدیدآورده‌اید و پدران شما خود را به این عناوین مشغول کردند خداوند متعال درباره‌ی آن‌ها چیزی که دلالت بر حکومت آنان بکند نازل نکرده است و به آن‌ها به خاطر این افتراء عظیم سخت اعتراض کرده و مورد نکوهش قرار داده است و در قرآن فرموده است: تنها کسانی دروغ می‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارند (نحل/۱۰۵). و فرمود: کسانی گمراه‌تر هستند که از هوای‌نفس خود پیروی می‌کنند و راهی جز راه خداوند را می‌گیرند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۰

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۵۷

آیه وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ [51]

ما آیات [قرآن] را یکی پس از دیگری برای آنان آوردیم شاید متذکّر شوند.

۱

(قصص/ ۵۱)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ قَالَ إِمَامٌ إِلَی إِمَامٍ.

امام کاظم (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌جندب گوید: از امام کاظم (علیه السلام) در مورد کلام خداوند: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ؛ پرسیدم. فرمود: منظور آمدن یک امام پس از امام دیگر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۰

الکافی، ج۱، ص۴۱۵/ المناقب، ج۳، ص۹۶/ نورالثقلین/ البرهان/ بحار الأنوار، ج۲۳، ص۳۰/ الأمالی للطوسی، ص۲۹۴

۲

(قصص/ ۵۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ قَالَ الطَّبَرسِی: أَی فَصَّلنَا لَهُمُ القَولُ وَ بَینَا عَن ابنِ عَبَّاسِ (رحمة الله علیه).

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ؛ یعنی کلام را بر آنان تفصیل دادیم (جدا جدا بیان کردیم) و روشن کردیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۲

مرآهًْ العقول؛ ج۵؛ ص۲۱

آیه الَّذِینَ ءَاتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ یُؤْمِنُون [52]

کسانی که قبلاً کتاب آسمانی به آنان داده‌ایم به آن (قرآن) ایمان می‌آورند.

آیه وَ إِذا یُتْلی عَلَیْهِمْ قالُوا آمَنّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنّا کُنّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِینَ [53]

و هنگامی كه[آيات قرآن] بر آنان خوانده شود می‌گویند: «به آن ایمان آوردیم؛ این حقیقتی از سوی پروردگار ماست؛ ما پیش از این نیز مسلمان بودیم».

۱

(قصص/ ۵۳)

الباقر (علیه السلام) - أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) لَقَدْ آتَی اللَّهُ أَهْلَ الْکِتَابِ خَیْراً کَثِیراً قَالَ وَ مَا ذَاکَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ یُؤْمِنُونَ إِلَی قَوْلِهِ أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا قَالَ فَقَالَ قَدْ آتَاکُمُ اللَّهُ کَمَا آتَاهُمْ ثُمَّ تَلَا یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ یَعْنِی إِمَاماً تَأْتَمُّونَ بِهِ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوالجارود گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض‌کردم: «خداوند به اهل کتاب خیر کثیر عطا فرموده است». فرمود: «کدام خیر»؟ عرض کردم: در آیات: الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ یُؤْمِنُونَ وَ إِذَا یُتْلَی عَلَیْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا کُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِینَ أُوْلَئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَیْنِ بِمَا صَبَرُوا (قصص/۵۴۵۳) مذکور هستند». امام (علیه السلام) فرمود: «هرچه خداوند به آنان عطاکرده به شما نیز ارزانی داشته است. سپس این آیه را تلاوت فرمود: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن (در میان مردم و در مسیر زندگی خود) راه بروید (حدید/۲۸) و منظور از نور؛ در این آیه امامی است که از وی تبعیّت کنید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۲

الکافی، ج۱، ص۱۹۴/ البرهان

آیه أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ [54]

آن‌ها کسانی هستند که به خاطر شکیباییشان، پاداششان را دوبار دریافت می‌دارند؛ و به‌وسیله‌ی نیکی‌ها بدی‌ها را دفع می‌کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌نمایند؛

آنان

۱ -۱

(قصص/ ۵۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا قَالَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - در آیه: أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا؛ گفت: آن‌ها ائمّه (علیهم السلام) هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۱۶/ القمی، ج۲، ص۱۴۱؛ «هم» محذوف

پاداششان را دوبار دریافت می‌دارند

۲ -۱

(قصص/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ قَال قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ (رحمة الله علیه) فِی ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ فَقَالَ کَذَبُوا مَا بِهَذَا نَزَلَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) قُلْتُ وَ بِمَا نَزَلَ قَالَ أَتَی جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فِی بَعْضِ مَا کَانَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْکَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ وَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ (رحمة الله علیه) أَسَرَّ الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرَ الشِّرْکَ فَآتَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَیْنِ وَ مَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی أَتَتْهُ

الْبِشَارَهًُْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی بِالْجَنَّهًِْ ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) کَیْفَ یَصِفُونَهُ بِهَذَا وَ قَدْ نَزَلَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) لَیْلَهًَْ مَاتَ أَبُوطَالِبٍ (رحمة الله علیه) فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) اخْرُجْ عَنْ مَکَّهًَْ فَمَا لَکَ بِهَا نَاصِرٌ بَعْدَ أَبِی طَالِبٍ (رحمة الله علیه).

امام صادق (علیه السلام) - علیّ‌بن‌حسان از عمویش نقل می‌کند به امام صادق (علیه السلام) عرض‌کردم: «مردم گمان می‌کنند که ابوطالب (رحمة الله علیه) در آن دنیا به سبب کفرش از آتش است». فرمود: «دروغ می‌گویند، جبرئیل (علیه السلام) با این امر بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل نشده است». گفتم: «با چه چیزی نازل شده»؟ فرمود: «جبرئیل (علیه السلام) درحالی‌که بعضی از اوصاف او را به همراه داشت آمد و گفت: «ای محّمد (صلی الله علیه و آله)! پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌گوید اصحاب کهف ایمان خود را پنهان می‌کردند و شرک را آشکار می‌ساختند و خداوند پاداش آنان را دو بار به آن‌ها عطا کرد و ابوطالب (رحمة الله علیه) ایمانش را پنهان‌کرده و شرک را آشکار ساخت و خدا پاداش او را دو بار عطا کرد و از دنیا نرفت مگر اینکه پیش از مرگ از جانب خدا به بهشت بشارت داده شد». آنگاه فرمود: «چگونه این حرف‌ها را می‌گویند و او را اهل آتش می‌دانند و حال آنکه جبرئیل (علیه السلام) در شب وفات ابوطالب (رحمة الله علیه) نازل شد و گفت: «ای محّمد! از مکّه خارج شو که دیگر در آن بعد از ابوطالب (رحمة الله علیه) یاوری نداری».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۲

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۱۱۱

۲ -۲

(قصص/ ۵۴)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَخْبِرْنِی عَنْ أَبِی طَالِبٍ (رحمة الله علیه) هَلْ کَانَ مُسْلِماً فَقَالَ وَ کَیْفَ لَمْ یَکُنْ مُسْلِماً وَ هُوَ الْقَائِلُ: وَ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُکَذَّبٌ لَدَیْنَا وَ لَا یَعْبَأُ بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ إِنَّ أَبَاطَالِبٍ (رحمة الله علیه) کَانَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ أَصْحَابِ الْکَهْفِ حِینَ أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْکَ فَآتَاهُمُ اللهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - مردی به ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) گفت: «ای عموزاده‌ی رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) به من خبر بده که ابوطالب (رحمة الله علیه) مسلمان بود یا نه»؟ گفت: «چگونه مسلمان نبود با اینکه این اشعار را گفته است: مردم می‌دانند که فرزند ما (محمّد (صلی الله علیه و آله) ) نزد ما مورد تکذیب نیست و به گفته‌ی باطل اعتناء ندارد. مثل ابوطالب (رحمة الله علیه) مثل اصحاب کهف است که در دل مؤمن بودند و به ظاهر مشرک و خدا دو ثواب به آن‌ها داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۴

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۷۲/ بحار الأنوار، ج۳۵، ص۷۲؛ «عن عبدالله بن عباس‌انه سأله… بقول الأباطل» محذوف/ بحار الأنوار، ج۳۵، ص۷۷؛ «عن عبدالله بن عباس‌انه سأله… بقول الأباطل» محذوف

۲ -۳

(قصص/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) عَنْ یَعْقُوبَ‌بْنِ‌شُعَیْبعن ابی‌عبد الله (علیه السلام) قال: مَا تَقُولُ فِی قَوْمٍ هَلَکَ إِمَامُهُمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ فَقَالَ لِی أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ إِلَی قَوْلِهِ یَحْذَرُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا حَالُ الْمُنْتَظِرِینَ حَتَّی یَرْجِعَ الْمُتَفَقِّهُونَ قَالَ فَقَالَ لِی یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ عِیسَی (علیه السلام) خَمْسُونَ وَ مِائَتَا سَنَهًٍْ فَمَاتَ قَوْمٌ عَلَی دِینِ عِیسَی (علیه السلام) انْتِظَاراً لِدِینِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَآتَاهُمُ اللهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ.

امام صادق (علیه السلام) - یعقوب‌بن‌شعیب گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «قومی که امامشان از دنیا رفت چه کنند (تکلیف‌شان چیست)»؟ امام فرمود: «آیا کتاب خدا را نخوانده‌ای که می‌فرماید: شایسته نیست مؤمنان همگی [به سوی میدان جهاد] کوچ کنند… (توبه/۱۲۲)». گفتم: «فدایت شوم! آن‌ها که در انتظار بازگشت متفقّهان هستند چه حالی دارند»؟ به من فرمود: «خدا رحمتش را شامل تو کند! آیا نمی‌دانی که میان محّمد (صلی الله علیه و آله) و عیسی (علیه السلام) دویست و پنجاه سال فاصله بود که در این مدّت گروهی با دین عیسی (علیه السلام) مُردند درحالی‌که انتظار دین محّمد (صلی الله علیه و آله) را می‌کشیدند که خدا پاداش آنان را دو بار عطا کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۴

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۲۹۸

شکیبایی

۱

(قصص/ ۵۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسَهًُْ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَوْماً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ أَصَابَتْنَا مَجَاعَهًٌْ شَدِیدَهًٌْ وَ لَمْ یَکُنْ ذُقْنَا مُنْذُ أَرْبَعَهًِْ أَشْهُرٍ إِلَّا الْمَاءَ وَ اللَّبَنَ وَ وَرَقَ الشَّجَرِ قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِلَی مَتَی نَحْنُ عَلَی هَذِهِ الْمَجَاعَهًِْ الشَّدِیدَهًِْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَا تَزَالُونَ فِیهَا مَا عِشْتُمْ فَأَحْدِثُوا لِلَّهِ شُکْراً فَإِنِّی قَرَأْتُ کِتَابَ اللَّهِ الَّذِی أُنْزِلَ عَلَیَّ وَ عَلَی مَنْ کَانَ قَبْلِی فَمَا وَجَدْتُ مَنْ یَدْخُلُونَ الْجَنَّهًَْ إِلَّا الصَّابِرُونَ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّما یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ أُوْلئِکَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا إِنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِیراً أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ

قَالَ (صلی الله علیه و آله) الَّذِینَ یَصْبِرُونَ عَلَی طَاعَهًِْ اللَّهِ وَ عَنْ مَعْصِیَتِهِ الَّذِینَ کَسَبُوا طَیِّباً وَ أَنْفَقُوا قَصْداً وَ قَدَّمُوا فَضْلًا فَأَفْلَحُوا وَ أَنْجَحُوا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبداللَّه‌بن‌مسعود گوید: «من و پنج دسته از یارانمان روزی بر رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) وارد شدیم؛ قحطی سختی به ما رسیده بود که چهار ماه تمام جز آب و شیر و برگ درختان چیزی نچشیده بودیم. عرض‌کردم: «ای رسول‌خدا! (صلی الله علیه و آله) تا کی ما در این قحطی به سر بریم»؟ رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «همیشه در این قحطی خواهید بود! خدا را سپاسگزاری کنید زیرا من کتاب خدا را که بر من و پیامبران پیش از من فرود آمده، خواندم و یافتم که کسی جز صبورها و شکیبایان وارد بهشت نمی‌شوند. ای پسر مسعود! خدای تعالی صابران اجر و پاداش خود را بی‌حساب دریافت می‌دارند! (زمر/۱۰)، آن‌ها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیباییشان به آنان پاداش داده می‌شود (فرقان/۷۵)، ولی من امروز آن‌ها را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم آن‌ها پیروز و رستگارند!» (مؤمنون/۱۱۱)؛ ای پسر مسعود! سخن خدای تعالی است: و در برابر صبرشان، بهشت و لباس‌های حریر بهشتی را به آن‌ها پاداش می‌دهد! (انسان/۱۲)، أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا. خدای عزّوجل می‌فرماید: یا گمان کردید داخل بهشت می‌شوید، بی‌آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟! همانان که گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها به آن‌ها رسید (بقره/۲۱۴) … فرمود: «آنان که بر فرمان‌برداری خدا صبر کنند و خودداری از گناه نمایند، آنان که کسب پاک دارند و در حدّ اعتدال انفاق می‌کنند و زیادی مال را انفاق می‌کنند، رستگار و پیروز می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۴

بحار الأنوار، ج۷۴، ص۹۴/ مکارم الأخلاق، ص۴۴۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۲۶۱؛ «قال دخلت انا… الصابرون» محذوف و «الجوع و… و بشر» محذوف

۲

(قصص/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - نَحْنُ صُبَّرٌ وَ شِیعَتُنَا أَصْبَرُ مِنَّا وَ ذَلِکَ أَنَّا صَبَرْنَا عَلَی مَا نَعْلَمُ وَ الضَّرَّاءُ.

امام صادق (علیه السلام) - ما صبوریم و شیعیان ما از ما صبورترند؛ زیرا صبر ما از روی علم ([به پاداش برتر صابران] است و صبر آن‌ها درحالی است که اجر صابران برایشان مجهول است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۶

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۱۶/ نورالثقلین/ البرهان؛ «و قوله… بحسناتهم» محذوف

۳

(قصص/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ فِی قَبْرِهِ کَانَتِ الصَّلَاهًُْ عَنْ یَمِینِهِ وَ الزَّکَاهًُْ عَنْ یَسَارِهِ وَ الْبِرُّ مُطِلٌّ عَلَیْهِ وَ یَتَنَحَّی الصَّبْرُ نَاحِیَهًًْ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ الْمَلَکَانِ اللَّذَانِ یَلِیَانِ مُسَاءَلَتَهُ قَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاهًِْ وَ الزَّکَاهًِْ وَ الْبِرِّ دُونَکُمْ صَاحِبَکُمْ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا دُونَه.

امام صادق (علیه السلام) - وقتی مؤمن وارد قبرش شود نماز را در سمت راست و زکات را در سمت چپ خواهد یافت و این در حالی است که احسان پیوسته بالای سر اوست و صبر به گوشه‌ای می‌رود و وقتی دو فرشته‌ای که از او پرسش می‌کنند بر او وارد شوند، صبر به نماز و زکات می‌گوید: «دوست خود را دریابید و اگر شما نتوانستید کاری بکنید من به یاریش می‌شتابم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۶

الکافی، ج۲، ص ۹۰/ البرهان

و به‌وسیله‌ی نیکی‌ها بدی‌ها را دفع می‌کنند

۳ -۱

(قصص/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا قَالَ بِمَا صَبَرُوا عَلَی التَّقِیَّهًِْ وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ قَالَ الْحَسَنَهًُْ التَّقِیَّهًُْ وَ السَّیِّئَهًُْ الْإِذَاعَهًُْ.

امام صادق (علیه السلام) - أُوْلَئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَیْنِ بِمَا صَبَرُوا؛ منظور صبر بر تقیّه است. و در آیه: وَیَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ، مراد از حسنه؛ تقیّه و مراد از سیّئه؛ افشاگری است. [وقتی که افشاکردن موجب آسیب‌رساندن به مسلمانان شود].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۶

الکافی، ج۲، ص۲۱۷/ بحار الأنوار، ج۶۴، ص۲۶۵/ المحاسن، ج۱، ص۲۵۷/ مشکاهًْ الأنوار، ص۴۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۲۰۳/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۲

(قصص/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) مَا بَلَغَتْ تَقِیَّهًُْ أَحَدٍ تَقِیَّهًَْ أَصْحَابِ الْکَهْفِ إِنْ کَانُوا لَیَشْهَدُونَ الْأَعْیَادَ وَ یَشُدُّونَ الزَّنَانِیرَ فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ.

امام صادق (علیه السلام) - تقیّه‌ی کسی به تقیّه اصحاب کهف نرسیده که در جشن‌ها حاضر می‌شدند و زنّار به کمر می‌بستند و خدا دو ثواب به آن‌ها داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۶

بحار الأنوار، ج۷۲، ص۴۲۹

۳ -۳

(قصص/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) مَعْنَاهُ یَدْفَعُونَ بِالْمُدَارَاهًِْ مَعَ النَّاسِ أَذَاهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ.

امام صادق (علیه السلام) - معنای آن این است که: با مدارای با مردم، آزار آن‌ها را از خود دور می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۶

البرهان

۳ -۴

(قصص/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - و یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ… أَیِ الْقَبِیحَ الَّذِی یَسْمَعُونَهُ مِنَ الْکُفَّارِ. وَ قِیلَ: یَدْفَعُونَ بِالْمَعْرُوفِ الْمُنْکَرَ.

امام صادق (علیه السلام) - وَیَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ؛ یعنی حرف‌ها و تهمت‌های زشتی که از کفار می‌شنوند را با حرف‌های خوبی که می‌زنند دفع می‌کنند، همچنین گفته شده معنای آن این است که با انجام کار نیک، کار بد را دفع می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۶

کنز الدقایق، ج۱۰، ص۸۲

آیه وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِی الْجاهِلینَ [55]

و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از آن روی می‌گردانند و می‌گویند: «اعمال ما از آنِ ماست و اعمال شما از آن خودتان؛ سلام بر شما [سلام وداع]؛ ما خواهان جاهلان نیستیم».

۱

(قصص/ ۵۵)

الصّادق (علیه السلام) - وَ فَرَضَ عَلَی السَّمْعِ أَنْ یَتَنَزَّهَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ یُعْرِضَ عَمَّا لَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ وَ الْإِصْغَاءِ إِلَی مَا أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ… قَالَ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ وَ قَالَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی السَّمْعِ مِنَ الْإِیمَانِ أَنْ لَا یُصْغِیَ إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَان.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند بر گوش نیز چیزهایی واجب کرده است و آن این است که نخست گوش‌های خود را از آنچه پروردگار حرام کرده است بازدارد، از منهیّات دوری کند، به سخنانی که مورد خشم خداوند می‌گردد گوش فرا ندهد… وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ؛ و فرمود: هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، بزرگوارانه از آن می‌گذرند (فرقان/۷۲) این‌ها بود آنچه خداوند بر گوش واجب کرده و باید از گوش‌دادن به آن‌ها اجتناب کند و این‌ها عمل گوش می‌باشد. و این عمل، ایمان گوش محسوب می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۶

الکافی، ج۲، ص۳۵/ بحار الأنوار، ج۶۶، ص۲۵/ دعایم الإسلام، ج۶، ص۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۱۶۴

۲

(قصص/ ۵۵)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ فَرَضَ عَلَی جَوَارِحِکَ کُلِّهَا فَرَائِضَ یَحْتَجُّ بِهَا عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ یَسْأَلُکَ عَنْهَا وَ ذَکَّرَهَا وَ وَعَظَهَا وَ حَذَّرَهَا وَ أَدَّبَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْهَا سُدًی… فَفَرَضَ عَلَی السَّمْعِ أَنْ لَا تُصْغِیَ بِهِ إِلَی الْمَعَاصِی فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ… وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَی السَّمْعِ وَ هُوَ عَمَلُه.

امام علی (علیه السلام) - خدای متعال بر کلّیه اعضاء تو وظایف و واجباتی را مقرّر و مفروض داشته است که در روز قیامت به‌وسیله‌ی آن‌ها بر تو احتجاج می‌کند و از آن‌ها سؤال می‌نماید و آن اعضاء را تذکّر داده و موعظه کرده، بر حذر داشته، تأدیب نموده و آن‌ها را بیهوده رها نکرده است… خداوند بر گوش واجب کرده که به سخنانی که مورد خشم خداست گوش فرا ندهد… وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ؛ این چیزیست که خدای عزّوجّل آن را بر گوش واجب ساخته و این عمل [واجب] گوش است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۸

من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۶۲۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۱۶۸

۳

(قصص/ ۵۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ تَکَرُّماً وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (رحمة الله علیه) قَالَ: اللَّغْوُ الْکَذِبُ وَ اللَّهْوُ وَ الْغِنَاءُ. قَالَ: وَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (علیهم السلام) یُعْرِضُونَ عَنْ ذَلِکَ کُلِّهِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ؛ وقتی سخن لغو را بشنوند بسیار کریمانه از آن دوری می‌کنند؛ لغو، دروغ و حرف بیهوده، غِناء است. و مقصود امامان (علیهم السلام) هستند که از همه‌ی این امور روی برمی‌تابند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۸

بحار الأنوار، ج۶۴، ص۲۶۵/ البرهان/ القمی، ج۲، ص۱۴۱/ نورالثقلین

۴

(قصص/ ۵۵)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - أَمَّا مَا فَرَضَهُ عَلَی الْأُذُنَیْنِ فَالِاسْتِمَاعُ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ الْإِنْصَاتُ إِلَی مَا یُتْلَی مِنْ کِتَابِهِ وَ تَرْکُ الْإِصْغَاءِ إِلَی مَا یُسْخِطُهُ فَقَالَ سُبْحَانَه… وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِی الْجاهِلِینَ وَ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی مَا مَعْنَاهُ مَعْنَی مَا فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَی السَّمْعِ وَ هُوَ الْإِیمَان.

امام علی (علیه السلام) - واجبات گوش، شنیدن اذکار خداوند و گوش‌دادن به تلاوت آیات قرآن و خودداری از شنیدن آنچه خداوند را به خشم می‌آورد، است… پروردگار فرمود: وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِی الْجاهِلِینَ؛ در قرآن هرچه بر گوش واجب‌شده، ایمان گوش محسوب می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۸

بحار الأنوار، ج۶۶، ص۷۳/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۱۴۶

آیه إِنَّکَ لا تَهْدی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللهَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ [56]

تو نمی‌توانی هرکس را که دوست داری هدایت‌کنی؛ ولی خداوند هرکس را بخواهد [و شايسته باشد] هدایت می‌کند؛ و او به هدایت شوندگان آگاهتر است. (۵۶ ( سبب نزول

سبب نزول

۱

(قصص/ ۵۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ قَد رُوِیَ لِنُزُولِهَا سَبَبٌ آخَرُ وَ هُوَ أَنَّ قَوْماً مِمَّنْ کَانُوا أَظْهَرُوا الْإِیمَانَ بِالنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) تَأَخَّرُوا عَنْهُ عِنْدَ هِجْرَتِهِ وَ أَقَامُوا بِمَکَّهًَْ وَ أَظْهَرُوا الْکُفْرَ وَ الرُّجُوعَ إِلَی مَا کَانُوا عَلَیْهِ فَبَلَغَ خَبَرُهُمْ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ الْمُسْلِمِینَ فَاخْتَلَفُوا فِی تَسْمِیَتِهِمْ بِالْإِیمَانِ فَقَالَ فَرِیقٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ هُمْ مُؤْمِنُونَ وَ إِنَّمَا أَظْهَرُوا الْکُفْرَ اضْطِرَاراً إِلَیْهِ وَ قَالَ آخَرُونَ بَلْ هُمْ کُفَّارٌ وَ قَدْ کَانُوا قَادِرِینَ عَلَی الْهِجْرَهًِْ وَ الْإِقَامَهًِْ عَلَی الْإِیمَانِ فَاجْتَمَعُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ کَانَ أَشْرَافُ الْقَوْمِ یُرِیدُونَ مِنْهُ أَنْ یَحْکُمَ لَهُمْ بِالْإِیمَانِ لِأَرْحَامٍ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُمْ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنْ یَنْزِلَ مَا یُوَافِقُ مَحَبَّهًَْ

الْأَشْرَافِ مِنْ قَوْمِهِ لِتَأَلُّفِهِمْ فَلَمَّا سَأَلُوهُ عَنْ حَالِهِمْ قَالَ حَتَّی یَأْتِیَنِیَ الْوَحْیُ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ یُرِیدُ أَنَّکَ لَا تَحْکُمُ وَ لَا تُسَمِّی وَ لَا تَشْهَدُ بِالْإِیمَانِ لِمَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ لَهُ وَ یُسَمِّیهِ إِذَا کَانَ مُسْتَحِقّاً لَهُ وَ هَذَا أَیْضاً کَانَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِی طَالِبٍ (رحمة الله علیه) بِسِنِینَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در بحارالأنوار آمده است: برای نزول این آیه سبب دیگری ذکر شده و آن این است: بعضی از افرادی که [در مکّه] ایمانشان را به پیامبر (صلی الله علیه و آله) آشکار کرده بودند وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) هجرت کرد با او نرفتند و در مکّه ماندند و اظهار کفر و بازگشت به سنّت‌های کفّار کردند خبر آن‌ها به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و مسلمانان رسید؛ مسلمانان در اینکه آن‌ها را مؤمن بنامند اختلاف کردند. گروهی از مسلمانان گفتند: «آن‌ها مؤمن هستند و از روی اضطرار (درماندگی) اظهار کفر کرده‌اند». گروهی دیگر گفتند: «آن‌ها کافرند چون می‌توانستند به مدینه کوچ کنند و با ایمان باقی بمانند». همگی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) جمع شدند. بزرگان قوم از پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌خواستند که حکم به مؤمن بودن آن‌ها (باقی‌ماندگان در مکّه) کند چون میان آن بزرگان و باقیماندگان در مکّه، خویشاوندی وجود داشت. رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) دوست داشت که برای جلب نظر بزرگان قوم و ایجاد الفت بین آن‌ها و جامعه‌ی اسلامی، نظر آنان را بپذیرد امّا وقتی از حال آن‌ها از او سؤال کردند. فرمود: «صبر کنید تا در این باره وحی بر من نازل شود». در این باره خداوند این را نازل‌کرد: إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ؛ منظورش این است که تو نمی‌توانی برای کسی که دوست داری حکم به ایمان او کنی و او را مؤمن بنامی و شهادت به ایمان بدهی. ولی خداوند برای او حکم می‌کند و اگر شایسته آن باشد او را مؤمن می‌نامد این واقعه دو سال بعد از فوت ابوطالب (رحمة الله علیه) اتفاق افتاد. [و او مصداق این آیه نبود].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۳۸

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۱۷۷

ابوطالب

۱

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ فَاطِمَهًَْ بِنْتَ أَسَدٍ جَاءَتْ إِلَی أَبِی طَالِبٍ (رحمة الله علیه) لِتُبَشِّرَهُ بِمَوْلِدِ النَّبِیِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ (رحمة الله علیه) اصْبِرِی سَبْتاً آتِیکِ أُبَشِّرُکِ بِمِثْلِهِ إِلَّا النُّبُوَّهًَْ وَ قَالَ السَّبْتُ ثَلَاثُونَ سَنَهًًْ وَ کَانَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) ثَلَاثُونَ سَنَهًًْ.

امام صادق (علیه السلام) - فاطمه‌بنت‌اسد نزد ابوطالب (رحمة الله علیه) آمد تا مژده تولّد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را به وی دهد». ابوطالب (رحمة الله علیه) گفت: «به قدر یک سَبت صبر کن تا به فرزندی چون او و البتّه بدون مقام نبوّت به تو بشارت دهم». امام (علیه السلام) ادامه داد: «یک سبت معادل سی سال است و اختلاف سن رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) با امیرالمؤمنین (علیه السلام) سی سال بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۰

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۶/ البرهان

۲

(قصص/ ۵۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ أَبُو طَالِبٍ (رحمة الله علیه) لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) یَا ابْنَ أَخِی أَرْسَلَکَ اللَّهُ؟ قالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَرِنِی آیَهًًْ. قَالَ: ادْعُ لِی تِلْکَ الشَّجَرَهًَْ. فَدَعَاهَا فَأَقْبَلَتْ حَتَّی سَجَدَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ انْصَرَفَتْ. فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ (علیه السلام): أَشْهَدُ أَنَّکَ صَادِقٌ رَسُولٌ، یَا عَلِیُّ (علیه السلام) صِلْ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّکَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابوطالب (رحمة الله علیه) به پیامبر (صلی الله علیه و آله) عرض‌کرد: «برادرزاده! آیا خداوند تو را فرستاده است»؟ فرمود: «بلی»! گفت: «نشانه و دلیلی برایم بیاور». فرمود: «آن درخت را به خاطر تو می‌خوانم که به سوی من بیاید». و درخت را فراخواند، درخت جلو آمد و در مقابل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سجده کرد و سپس رفت. ابوطالب (رحمة الله علیه) گفت: «شهادت می‌دهم که تو راست‌گویی! ای علی (علیه السلام)! بازوی پسر عمویت باش».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۰

البرهان

۳

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - بَیْنَا النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ لَهُ جُدُدٌ فَأَلْقَی الْمُشْرِکُونَ عَلَیْهِ سَلَی نَاقَهًٍْ فَمَلَئُوا ثِیَابَهُ بِهَا فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَذَهَبَ إِلَی أَبِی طَالِبٍ (رحمة الله علیه)، فَقَالَ لَهُ: یَا عَمِّ کَیْفَ تَرَی حَسَبِی فِیکُمْ؟ فَقَالَ لَهُ: وَ مَا ذَاکَ یَا ابْنَ أَخِی؟ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَدَعَا أَبُو طَالِبٍ (رحمة الله علیه) حَمْزَهًَْ (رحمة الله علیه) وَ أَخَذَ السَّیْفَ وَ قَالَ لِحَمْزَهًَْ (رحمة الله علیه) خُذِ السَّلَی ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَی الْقَوْمِ وَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) مَعَهُ فَأَتَی قُرَیْشاً وَ هُمْ حَوْلَ الْکَعْبَهًِْ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَرَفُوا الشَّرَّ فِی وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِحَمْزَهًَْ (رحمة الله علیه) أَمِرَّ السَّلی عَلَی سِبَالِهِمْ. فَفَعَلَ ذَلِکَ حَتَّی أَتَی عَلَی آخِرِهِمْ ثُمَّ الْتَفَتَ أَبُو طَالِبٍ (رحمة الله علیه) إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ: یَا ابْنَ أَخِی هَذَا حَسَبُکَ فِینَا.

امام صادق (علیه السلام) - درحالی‌که رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) در مسجدالحرام بود و لباسی نو به تن داشت مشرکان پوست جنین شتری را به سمت او پرتاب کردند و تمام لباس او آلوده شد. رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) از این رفتار بسیار رنجیده خاطر شد و با همان حال نزد ابوطالب (رحمة الله علیه) رفته و پرسید: «ای عمو! من چه نسبتی با شما دارم»؟ ابوطالب (رحمة الله علیه) گفت: «چه شده برادرزاده»؟! پیامبر (صلی الله علیه و آله) ماجرا را برای وی بازگو نمود. ابوطالب (رحمة الله علیه)، حمزه (رحمة الله علیه) را صدا زد و خود شمشیری به دست گرفت و به حمزه (رحمة الله علیه) گفت: «پوست جنین شتر را بردار» و به همراه پیامبر (صلی الله علیه و آله) نزد آن جماعت رفت و چون به جمع قریشیان در پیرامون کعبه رسید قریشیان دریافتند که بسیار خشمگین است و از چهره‌اش شر می‌بارد. ابوطالب (رحمة الله علیه) به حمزه (رحمة الله علیه) گفت: «این پوست را به سبیل‌هایشان بمال»! و حمزه (رحمة الله علیه) چنین کرد و سبیل آن‌ها را تا آخرین نفر آلوده کرد. ابوطالب (رحمة الله علیه) رو به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نموده و گفت: «برادرزاده! اصل و نسب و تو در میان ما تا این حد است [و ما تو را عزیز می‌داریم]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۰

البرهان

۴

(قصص/ ۵۶)

الکاظم (علیه السلام) - دُرُسْتُ بْنُ أَبِی مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (علیه السلام) أَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَحْجُوجاً بِأَبِی طَالِبٍ (رحمة الله علیه) فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ کَانَ مُسْتَوْدَعاً لِلْوَصَایَا فَدَفَعَهَا إِلَیْهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ قُلْتُ فَدَفَعَ إِلَیْهِ الْوَصَایَا عَلَی أَنَّهُ مَحْجُوجٌ بِهِ فَقَالَ لَوْ کَانَ مَحْجُوجاً بِهِ مَا دَفَعَ إِلَیْهِ الْوَصِیَّهًَْ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا کَانَ حَالُ أَبِی طَالِبٍ (رحمة الله علیه) قَالَ أَقَرَّ بِالنَّبِیِّ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْوَصَایَا وَ مَاتَ مِنْ یَوْمِه.

امام‌کاظم (علیه السلام) - ابن‌ابی‌منصور گوید: از امام کاظم (علیه السلام) پرسیدم: «آیا رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) از مراوده با ابوطالب (رحمة الله علیه) منع شده بود»؟ فرمود: «نه، بلکه او نگهدارنده‌ی وصیت‌نامه‌ها بود و رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) امانات را به دست وی سپرده بود». گفتم: «وصیّت‌نامه‌ها را به او می‌داد، علی‌رغم اینکه از مراوده‌ی با وی منع شده بود»؟! فرمود: «اگر از مراوده‌ی با او منع شده بود هرگز وصیّت‌نامه‌ها را به وی نمی‌سپرد». گفتم: «پس حال ابوطالب (رحمة الله علیه) چگونه بود»؟ فرمود: «به نبوّت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و رسالتی که آورده بود، ایمان آورد و وصیّت‌نامه‌ها را به وی بازگرداند و همان روز درگذشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۰

الکافی؛ ج۱، ص۴۴۵/ البرهان

۵

(قصص/ ۵۶)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْن (علیه السلام) … أَنَّهُ کَانَ جَالِساً فِی الرَّحْبَهًِْ وَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِنَّکَ بِالْمَکَانِ الَّذِی أَنْزَلَکَ اللَّهُ وَ أَبُوکَ مُعَذَّبٌ فِی النَّارِ فَقَالَ مَهْ فَضَّ اللَّهُ فَاکَ وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَوْ شَفَعَ أَبِی فِی کُلِّ مُذْنِبٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ لَشَفَّعَهُ اللَّهُ فِیهِمْ أَبِی مُعَذَّبٌ فِی النَّارِ وَ ابْنُهُ قَسِیمُ الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) بِالْحَقِّ إِنَّ نُورَ أَبِی‌طَالِبٍ (رحمة الله علیه) لَیُطْفِئُ أَنْوَارَ الْخَلَائِقِ إِلَّا خَمْسَهًَْ أَنْوَارٍ نُورَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ نُورَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) وَ نُورَ الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ نُورَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ نُورَ وُلْدِهِ مِنَ الْأَئِمَّهًِْ (علیهم السلام) أَلَا إِنَّ نُورَهُ مِنْ نُورِنَا خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ خَلْقِ آدَمَ (علیه السلام) بِأَلْفَیْ عَام.

امام علی (علیه السلام) - امام سجّاد (علیه السلام) از پدرش از امام علی (علیه السلام) نقل کرده است: روزی امیرالمؤمنین (علیه السلام) در محوّطه‌ای نشسته بود و مردم پیرامون او جمع شده بودند. پس یکی از آنان برخاسته و گفت: یاامیرالمؤمنین، با این منزلتی که خدا به شما عنایت فرمود، چگونه پدرت در جهنّم عذاب می¬شود؟ فرمود: «ساکت شو که خدا دهانت را خرد کند! قسم به آنکه محمّد (صلی الله علیه و آله) را به حق برانگیخت اگر پدرم شفاعت تمام گناهکاران روی زمین را بکند، خداوند شفاعتش را می‌پذیرد؛ پدرم در جهنّم شکنجه شود و پسرش تقسیم کننده‌ی بهشت و جهنم باشد؟! سوگند به خدایی که محمّد (صلی الله علیه و آله) را به حق فرستاد نور پدرم ابوطالب نورهای همه‌ی خلایق را جز پنج تن، خاموش می¬کند. و آن پنج نور، نور محمّد (صلی الله علیه و آله)، نور فاطمه (سلام الله علیها)، نور حسن (علیه السلام)، نور حسین (علیه السلام)، و نور امامان از فرزندانش است و خداوند او را دو هزار سال پیش از خلق آدم خلق کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۲

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۱۱۰

۶

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَسَأَلَهُ عَنْ شَیْءٍ فَلَمْ یُجِبْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنْ کُنْتَ ابْنَ أَبِیکَ فَإِنَّکَ مِنْ أَبْنَاءِ عَبَدَهًِْ الْأَصْنَامِ فَقَالَ لَهُ: کَذَبْتَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَنْ یُنْزِلَ إِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) بِمَکَّهًَْ فَفَعَلَ فَ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ فَلَمْ یَعْبُدْ أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) صَنَماً قَطُّ وَ لَکِنَّ الْعَرَبَ عَبَدَهًُْ الْأَصْنَامِ وَ قَالَتْ بَنُو إِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ فَکَفَرَتْ وَ لَمْ تَعْبُدِ الْأَصْنَامَ.

امام صادق (علیه السلام) - زهری گوید: مردی نزد امام صادق (علیه السلام) آمد و از وی چیزی پرسید. امام (علیه السلام) پاسخی به وی نداد. آن مرد گفت: «اگر تو فرزند پدرت باشی قطعاً از نسل بت‌پرستانی». امام (علیه السلام) به وی فرمود: «دروغ گفتی، خداوند به ابراهیم (علیه السلام) امر فرمود که اسماعیل (علیه السلام) را به مکّه آورد و ابراهیم (علیه السلام) چنین کرد و سپس گفت: پروردگارا! این شهر [مکّه] را شهر امنی قرار ده! و من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور نگاه دار (ابراهیم/۳۵). بنابراین هیچ یک از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) هرگز بت نپرستیده‌اند. امّا اعراب بت‌پرستی کردند و فرزندان اسماعیل (علیه السلام) گفتند: «اینان شفیعان ما نزد خدا هستند. آن‌ها [با این حرفشان] کفر ورزیدند امّا بت نپرستیدند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۲

بحار الأنوار؛ ج۳، ص۲۵۲/ البرهان

۷

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاطَالِبٍ (علیه السلام) کَانَ کَافِراً فَقَالَ کَذَبُوا کَیْفَ یَکُونُ کَافِراً وَ هُوَ یَقُولُ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُکَذَّبٌ لَدَیْنَا وَ لَا یَعْبَأُ بِقِیلِ الْأَبَاطِلِ وَ أَبْیَضَ یُسْتَسْقَی الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْیَتَامَی عِصْمَهًٌْ لِلْأَرَامِل.

امام صادق (علیه السلام) - اسحاق‌بن‌جعفر از پدرش، امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است که فرمود: «عدّه‌ای گمان می‌کنند که ابوطالب (رحمة الله علیه) کافر بوده است». فرمود: «دروغ گفتند چگونه می‌تواند کافر باشد درحالی‌که این شعر را گفته؟! مردم به یقین دریافتند که ما فرزندمان (محمّد (صلی الله علیه و آله) ) را تکذیب نمی‌کنیم و او به حرف‌های باطل اهمیّتی نمی‌دهد. او سپیدرویی است که به برکت سیمایش، طلب باران می‌شود؛ او فریادرس یتیمان و پناه بیوه‌زنان است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۲

الکافی؛ ج۱، ص۴۴۹/ البرهان

۸

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ (رحمة الله علیه) أَسْلَمَ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ قَالَ بِکُلِ لِسَان.

امام صادق (علیه السلام) - محمدبن‌عبدالله در حدیثی مرفوع نقل می‌کند: گفت «ابوطالب به حساب جُمَّل اسلام آورد». فرمود: «به همه‌ی زبان‌ها (با تمام وجود ایمان آورد)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۲

الکافی؛ ج۱، ص۴۴۹/ البرهان

۹

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّاوُدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَال کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْقَاسِمِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌رُوحٍ (رحمة الله علیه) فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مَا مَعْنَی قَوْلِ الْعَبَّاسِ لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ عَمَّکَ أَبَا طَالِبٍ (رحمة الله علیه) قَدْ أَسْلَمَ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ وَ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَلَاثَهًًْ وَ سِتِّینَ فَقَالَ عَنَی بِذَلِکَ إِلَهٌ أَحَدٌ جَوَادٌ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ أَنَّ الْأَلِفَ وَاحِدٌ وَ اللَّامَ ثَلَاثُونَ وَ الْهَاءَ خَمْسَهًٌْ وَ الْأَلِفَ وَاحِدٌ وَ الْحَاءَ ثَمَانِیَهًٌْ وَ الدَّالَ أَرْبَعَهًٌْ وَ الْجِیمَ ثَلَاثَهًٌْ وَ الْوَاوَ سِتَّهًٌْ وَ الْأَلِفَ وَاحِدٌ وَ الدَّالَ أَرْبَعَهًْ.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌احمدداودی از پدرش نقل می‌کند: نزد ابوالقاسم حسین‌بن‌روح (رحمة الله علیه) بودم که مردی پرسید: «معنی سخن عباس به پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد عمویت ابوطالب (رحمة الله علیه) چیست که گفت با حساب ابجد اسلام آورد و با دست خویش عدد شصت‌وسه را نشان داد چیست»؟ فرمود: «منظور وی اسلام‌آوردن ابوطالب (رحمة الله علیه) با گفتن عبارت، إلهٌ أحدٌ جوادٌ است. زیرا الف = ۱، لام= ۳۰، هاء= ۵، الف= ۱، ح= ۸، دال= ۴، جیم =۳، ط و = ۶، الف = ۱، دال =۴ است [که در مجموع شصت‌وسه می‌شود].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۲

معانی الأخبار؛ ص۲۸۶/ البرهان

۱۰

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا تُوُفِّیَ أَبُو طَالِبٍ (رحمة الله علیه) نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) اخْرُجْ مِنْ مَکَّهًَْ فَلَیْسَ لَکَ بِهَا نَاصِرٌ وَ ثَارَتْ قُرَیْشٌ بِالنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَخَرَجَ هَارِباً حَتَّی جَاءَ إِلَی جَبَلٍ بِمَکَّهًَْ یُقَالُ لَهُ الْحَجُونُ فَصَارَ إِلَیْهِ.

امام صادق (علیه السلام) - چون ابوطالب (رحمة الله علیه) درگذشت جبرئیل (علیه السلام) بر رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) نازل شد و گفت: «ای محمد! (صلی الله علیه و آله) از مکّه خارج شو زیرا دیگر در آن یاوری نداری». با مرگ ابوطالب (رحمة الله علیه) قریش بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) شوریدند و آن حضرت (صلی الله علیه و آله) از مکّه گریخت تا به کوهی به نام الحَجُون رسید و در آن پناه گرفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۴

بحار الأنوار، ج۱۹، ص۱۴/ البرهان

۱۱

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ أَبَا طَالِبٍ (رحمة الله علیه) أَظْهَرَ الْکُفْرَ وَ أَسَرَّ الْإِیمَانَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهًُْ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) اخْرُجْ مِنْهَا فَلَیْسَ لَکَ بِهَا نَاصِرٌ فَهَاجَرَ إِلَی الْمَدِینَهًْ.

امام صادق (علیه السلام) - ابوطالب (رحمة الله علیه) تظاهر به کفر کرد و ایمانش را پنهان داشت و چون زمان مرگش فرارسید خداوند عزّوجّل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) وحی فرمود که از مکّه خارج شو زیرا دیگر یاوری در آن نداری و در پی آن پیامبر (صلی الله علیه و آله) به مدینه مهاجرت فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۴

کمال الدین؛ ج۱، ص۱۷۴/ البرهان

۱۲

(قصص/ ۵۶)

الحسن (علیه السلام) - أَمَّا الْقَرَابَهًُْ فَقَدْ نَفَعَتِ الْمُشْرِکَ وَ هِیَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِعَمِّهِ أَبِی طَالِبٍ (رحمة الله علیه) فِی الْمَوْتِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْفَعْ لَکَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ لَهُ إِلَّا مَا یَکُونُ مِنْهُ عَلَی یَقِینٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّی إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِیما.

امام حسن (علیه السلام) - [در ماجرای طلحه و معاویه فرموده است:] «خویشاوندی، گاهی به حال مشرک سودمند است و قطعاً برای مؤمن سودمندتر است. پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عمویش ابوطالب (رحمة الله علیه) که در حال مرگ بود فرمود: بگو لا اله الا الله تا بتوانم در روز قیامت تو را شفاعت کنم. رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) تا یقین نمی‌کرد چیزی نمی‌فرمود و وعده‌ای نمی‌داد و این امر برای کسی جز بزرگ ما ابوطالب (رحمة الله علیه) پیش نیامد. خداوند عزّوجّل می‌فرماید: و توبه کسانی که گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد می‌گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته‌نیست و نیز توبه کسانی که در حال کفر می‌میرند پذیرفته نخواهدبود. آنانند که برایشان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم (نساء/ ۱۸).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۴

بحار الأنوار، ج۶۹، ص ۱۵۶/ البرهان

تو نمی‌توانی هرکس را که دوست داری هدایت کنی؛ ولی خداوند هرکس را بخواهد [و شایسته باشد] هدایت می‌کند؛ و او به هدایت شوندگان آگاهتر است

۱ -۱

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهًَْ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ اجْعَلُوا أَمْرَکُمْ لِلَّهِ وَ لَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلنَّاسِ فَلَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ وَ لَا تُخَاصِمُوا النَّاسَ لِدِینِکُمْ فَإِنَّ الْمُخَاصَمَهًَْ مَمْرَضَهًٌْ لِلْقَلْبِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ قَالَ أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ ذَرُوا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّکُمْ أَخَذْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنِّی سَمِعْتُ أَبِی (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا کَتَبَ عَلَی عَبْدٍ أَنْ یَدْخُلَ فِی هَذَا الْأَمْرِ کَانَ أَسْرَعَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّیْرِ إِلَی وَکْرِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - علی‌بن‌عقبه از پدرش نقل کرده است: شنیدم امام صادق (علیه السلام) فرمود: «کارتان را به خدا واگذار کنید نه به مردم؛ زیرا کاری که برای خدا باشد از آن خداست و آنچه برای مردم باشد نزد خدا بالا نمی‌رود؛ و بر سر دینتان با مردم خصومت نکنید؛ زیرا مخاصمه‌ی قلب را بیمار می‌کند. خداوند عزّوجّل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: إِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللهَ یَهْدِی مَن یَشَاءُ و باز می‌فرماید: آیا تو مردم را به اجبار وامی‌داری که ایمان بیاورند؟ (یونس/۹۹) مردم را به حال خود واگذارید زیرا دیگران کیش خود را از مردم گرفته‌اند و شما دینتان را از رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) گرفته‌اید. من از پدرم شنیدم که می‌فرمود: «اگر خداوند عزّوجّل نوشته باشد که بنده‌ای به این دین بگرود تندتر از پرنده‌ای که به طرف لانه‌اش پرواز می‌کند به آن روی می‌آورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۴

الکافی، ج۱، ص۱۶۶/ بحار الأنوار، ج۶۵، ص۲۰۹/ مستدرک الوسایل، ج۲۱، ص۲۴۳/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(قصص/ ۵۶)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - جَبْرِ بْنِ نَوْفٍ قَال لَمَّا أَرَادَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِلَی الشَّامِ اجْتَمَعَ إِلَیْهِ وُجُوهُ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا لَوْ کَتَبْتَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِلَی مُعَاوِیَهًَْ وَ أَصْحَابِهِ قَبْلَ مَسِیرِنَا إِلَیْهِمْ کِتَاباً تَدْعُوهُمْ إِلَی الْحَقِّ وَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا لَهُمْ فِیهِ مِنَ الْحَظِّ کَانَتِ الْحُجَّهًُْ تَزْدَادُ عَلَیْهِمْ قُوَّهًًْ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) لِعُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبِهِ اکْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِیٍّ أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِلَی مُعَاوِیَهًَْ بْنِ أَبِی سُفْیَان… أَلَا وَ إِنِّی أَدْعُوکُمْ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهًِْ نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ حَقْنِ دِمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ فَإِنْ قَبِلْتُمْ أَصَبْتُمْ رُشْدَکُمْ وَ هُدِیتُمْ لَحْظَکُمْ وَ إِنْ أَبَیْتُمْ إِلَّا الْفُرْقَهًَْ وَ شَقَّ عَصَا هَذِهِ الْأُمَّهًِْ لَمْ تَزْدَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً وَ لَمْ یَزْدَدْ عَلَیْکُمْ إِلَّا سَخَطاً وَ السَّلَامُ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ مُعَاوِیَهًُْ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَ عَمْرٍو عِتَابٌ غَیْرَ طَعْنِ الْکُلَی وَ حَزِّ الرِّقَابِ فَلَمَّا وَقَفَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلَی جَوَابِهِ بِذَلِکَ قَالَ إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَکِنَّ اللهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ.

امام علی (علیه السلام) - جبر بن نوف گوید: هنگامی‌که امیرالمؤمنین (علیه السلام) قصد کرد که به شام برود [برای جنگ با معاویه]، بزرگان اصحاب او نزد او جمع شدند و گفتند: «ای امیرالمؤمنین (علیه السلام)! اگر پیش از اینکه ما به سوی معاویه و یارانش حرکت کنیم نامه‌ای به آن‌ها می‌نوشتی که آن نامه آن‌ها را به حقّ دعوت کند و به حظّ و بهره‌ای که در حقّ است امر کند آنگاه حجّت و استدلال بر آن‌ها قوی‌تر می‌شد». امیرالمؤمنین (علیه السلام) به کاتبش عبیدلله‌بن‌رافع فرمود: «بنویس به نام خداوند بخشاینده مهربان! از بنده‌ی خدا علی امیرالمؤمنین (علیه السلام) به معاویه پسر ابوسفیان… بدانید که من شما را به کتاب خدا و سنّت پیامبرش (صلی الله علیه و آله) و محترم‌شمردن خون امّت فراخواندم، اگر پذیرفتید راه رستگاری خود را یافته و به نصیب خویش رهنمون شده⁭اید و اگر سرباز زدید و جز تفرقه و پراکندگی میان امّت را نخواستید در آن صورت جز بر دوری خود از خدا نیفزوده⁭اید والسّلام». معاویه به حضرت (علیه السلام) این بیت شعر را نوشت: میان من و عمرو هیچ مشکلی نیست مگر اینکه می‌خواهیم نیزه به پهلوی هم فرو کنیم و گردنهای هم‌دیگر را قطع کنیم!؟ وقتی امیرالمؤمنین (علیه السلام) از جواب معاویه آگاه شد فرمود: «إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَکِنَّ اللهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۴

بحار الأنوار، ج۳۳، ص۷۵/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

۱ -۳

(قصص/ ۵۶)

الرّضا (علیه السلام) - الْبَزَنْطِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا (علیه السلام) أَنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهًِْ وَ أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِی نَدِینُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بِطَاعَتِکُمْ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ لِقَاءَکَ لِأَسْأَلَکَ عَنْ دِینِی وَ أَشْیَاءَ جَاءَ بِهَا قَوْمٌ عَنْکَ بِحُجَجٍ یَحْتَجُّونَ بِهَا عَلَیَّ فِیکَ وَ هُمُ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاکَ (علیه السلام) حَیٌّ فِی الدُّنْیَا لَمْ یَمُتْ مِیتَتَهَا وَ مِمَّا یَحْتَجُّونَ بِهِ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّا سَأَلْنَاهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَأَجَابَ بِخِلَافِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِهِ وَ أَقْرِبَائِهِ کَذَا… قال (علیه السلام) قَدْ أُوْصِلَ کِتَابُکَ إِلَیَّ وَ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ فِیهِ مِنْ حُبِّکَ لِقَائِی وَ مَا تَرْجُو فِیهِ وَ یَجِبُ عَلَیْکَ أَنْ أُشَافِهَکَ فِی أَشْیَاءَ جَاءَ بِهَا قَوْمٌ عَنِّی وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ یَحْتَجُّونَ بِحُجَجٍ عَلَیْکُمْ وَ یَزْعُمُونَ أَنِّی أَجَبْتُهُمْ بِخِلَافِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِی وَ لَعَمْرِی مَا یُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَا یَهْدِی الْعُمْیَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ یُرِدِ اللهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً کَأَنَّما یَصَّعَّدُ فِی السَّماءِ کَذلِکَ یَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ قَدْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) لَوِ اسْتَطَاعَ النَّاسُ لَکَانُوا شِیعَتَنَا أَجْمَعِینَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَخَذَ مِیثَاقَ شِیعَتِنَا یَوْمَ أَخَذَ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ وَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) إِنَّمَا شِیعَتُنَا مَنْ تَابَعَنَا وَ لَمْ یُخَالِفْنَا وَ مَنْ إِذَا خِفْنَا خَافَ وَ إِذَا أَمِنَّا أَمِنَ فَأُولَئِکَ شِیعَتُنَا وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَهًُْ وَ الرَّدُّ إِلَیْنَا وَ لَمْ یُفْرَضْ عَلَیْنَا الْجَوَابُ

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّما یَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللهِ یَعْنِی مَنِ اتَّخَذَ دِینَهُ رَأْیَهُ بِغَیْرِ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی.

امام رضا (علیه السلام) - بزنطی گوید: نامه‌ای خدمت حضرت رضا (علیه السلام) نوشتم به این مضمون: «من مردی از اهل کوفه هستم. من و خانواده‌ام عقیده به اطاعت شما داریم. خیلی علاقه دارم که از نزدیک خدمت شما برسم تا سؤال‌هایی از مسائل دینی بپرسم و مطالبی را که گروهی دلیل بر امام نبودن شما گرفته‌اند بپرسم که آن‌ها معتقدند پدرتان موسی‌بن‌جعفر (علیه السلام) زنده است و از دنیا نرفته [لذا نیازی به امام دیگر نیست]! از جمله دلیل‌های آن‌ها این است که ما سؤال‌هایی از او کرده‌ایم امّا ایشان بر خلاف پدران بزرگوارش جواب داده است». … [امام رضا (علیه السلام) اینگونه جواب داد] نامه‌ات رسید و متوجّه شدم که علاقه به دیدار ما داری و در این مورد چقدر مشتاق هستی لازم است که روبرو با هم صحبت کنیم در مورد مطالبی که از طرف من نقل کرده‌اند که گمان می‌کنی آن‌ها به این وسیله دلیل بر ردّ شما می‌آورند و می‌گویند من بر خلاف پدران بزرگوارم به آن‌ها پاسخ داده‌ام. قسم به جان خود می‌خورم که به گوش کر نمی‌توان مطلب را فهماند و آدم کور را جز خدا نمی‌تواند هدایت کند. آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند، سینه‌اش را برای [پذیرش] اسلام، گشاده می‌سازد و آن کس را که به خاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد، سینه‌اش را آن چنان تنگ می‌کند که گویا می‌خواهد به آسمان بالا برود این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد! (انعام ۱۲۵) آیه دیگر می‌فرماید: إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ. حضرت باقر (علیه السلام) فرمود: «اگر مردم بتوانند، همه شیعه ما می‌شوند ولی خداوند عزیز در همان وقت که پیمان انبیا (علیهم السلام) را گرفت از شیعیان ما پیمان‌گرفته و در جای دیگر فرمود که: «شیعیان ما کسانی هستند که تابع ما باشند و مخالفت نورزند، در هنگام وحشت و ترس ما بیمناک باشند و در هنگام آسودگی و اطمینان‌خاطر ما مطمئن باشند این‌ها شیعیان ما هستند». خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: از آن‌ها که می‌دانند بپرسید اگر نمی‌دانید. (نحل/۴۳). در آیه دیگر می‌فرماید: شایسته نیست مؤمنان همگی (بسوی میدان جهاد) کوچ کنند چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‌ای کوچ نمی‌کند (و طایفه‌ای در مدینه بماند)، تا در دین (و معارف و احکام اسلام) آگاهی یابند و به هنگام بازگشت بسوی قوم خود، آن‌ها را بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند، و خودداری کنند. (توبه/۱۲۲) بر شما لازم است که از ما بپرسید و به سوی ما پناه آورید و بر ما واجب نشده جواب‌دادن. خداوند در این آیه می‌فرماید: پس اگر اجابتت نکردند، بدان که از پی هوای نفس خویش می‌روند و کیست گمراه‌تر از آن کس که بی‌آنکه راهنمایی از خدا خواهد، از پی هوای نفس خویش رود؟ (قصص/۵۰) منظور آیه در مورد کسی است که دین خود را بر پایه نظر و رأی خودش قرارمی‌دهد و پیروی از ائمه (علیهم السلام) و رهبرانی که باید اطاعت از آن‌ها کنند نمی‌نماید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۶

بحار الأنوار، ج۴۹، ص۲۶۵/ قرب الإسناد، ص۱۵۲؛ «قد قال ابوجعفر لواستطاع… أیمهًْ الهدی» محذوف

سرنوشت

۱

(قصص/ ۵۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ لَمْ یُحِبَّ وَ لَمْ یَرْضَ شَاءَ أَنْ لَا یَکُونَ شَیْءٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ أَرَادَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَمْ یُحِبَّ أَنْ یُقَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَهًٍْ وَ لَمْ یَرْضَ لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ.

امام صادق (علیه السلام) - فضیل‌بن‌یسار گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خواست و اراده کرد، درحالی‌که آن را دوست نداشت و به آن راضی نبود، خواست تا در فرمانرواییش جز به علم او چیزی روی ندهد، و همین را نیز اراده کرد، ولی دوست نداشت در مورد او بگویند که سوّمین آن سه است و به کفر بندگانش راضی نبود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۸

بحار الأنوار، ج۵، ص۹۰

آیه وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبی إِلَیْهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ [57]

آن‌ها گفتند: «ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم، ما را از سرزمینمان می‌ربایند». آیا ما حرم امنی در اختیار آن‌ها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی [از هر شهر و ديارى] به سوی آن آورده می‌شود که رزقی است از جانب ما؟! ولی بیشتر آنان نمی‌دانند.

۱

(قصص/ ۵۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ قَالَ نَزَلَتْ فِی قُرَیْشٍ حِینَ دَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِلَی الْإِسْلَامِ وَ الْهِجْرَهًِْ قَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا فقال الله عَزَّ وَ جَلَّ أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبی إِلَیْهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَیْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا؛ در حقّ قریش نازل شده است و آن زمانی بود که رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) ایشان را به اسلام و هجرت دعوت فرمود ولی آنان گفتند: «اگر با تو از هدایت پیروی کنیم از سرزمین‌مان ربوده می‌شویم». از این رو خداوند عزّوجّل فرمود: أَوَلَمْ نُمَکِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا یُجْبَی إِلَیْهِ ثَمَرَاتُ کُلِّ شَیْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۸

بحار الأنوار، ج۹، ص۲۲۹/ القمی، ج۲، ص۱۴۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(قصص/ ۵۷)

السّجاد (علیه السلام) - أَنَّهُ اجْتَمَعَتْ قُرَیْشٌ إِلَی أَبِی‌طَالِبٍ (رحمة الله علیه) وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عِنْدَهُ فَقَالُوا نَسْأَلُکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ النَّصَفَ قَالَ وَ مَا النَّصَفُ مِنْه… فَقَالُوا قُلْ لَهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَیْنَا خَاصَّهًًْ أَمْ إِلَی النَّاسِ کَافَّهًًْ قَالَ بَلْ إِلَی النَّاسِ أُرْسِلْتُ کَافَّهًًْ إِلَی الْأَبْیَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ مَنْ عَلَی رُءُوسِ الْجِبَالِ وَ مَنْ فِی لُجَجِ الْبِحَارِ وَ لَأَدْعُوَنَّ السَّنَهًَْ فَارِسَ وَ الرُّومَ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعاً فَتَجَبَّرَتْ قُرَیْشٌ وَ اسْتَکْبَرَتْ وَ قَالَتْ وَ اللَّهِ لَوْ سَمِعَتْ بِهَذَا فَارِسُ وَ الرُّومُ لَاخْتَطَفَتْنَا مِنْ أَرْضِنَا وَ لَقَلَعَتِ الْکَعْبَهًَْ حَجَراً حَجَراً فَنَزَلَ وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ.

امام سجّاد (علیه السلام) - قریش پیش ابوطالب (رحمة الله علیه) آمدند و رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) هم آنجا بود. قریش به ابوطالب (رحمة الله علیه) گفتند: «ما از برادرزاده‌ات می‌خواهیم نسبت به ما انصاف دهد». ابوطالب (رحمة الله علیه) گفت: «منظورتان از انصاف از او چیست»؟ … گفتند: «ای ابوطالب (رحمة الله علیه)! از او بپرس آیا خداوند او را مخصوص ما فرستاده است یا برای همه‌ی مردم فرستاده است»؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «برای همه‌ی مردم از سپید و سیاه و سرخ و عرب و غیر عرب مبعوث شده‌ام و سوگند به کسی که جان من در دست اوست من همگان را سپید و سیاه را و هرکس را که بر سر کوه‌ها و جزایر و دریاهاست به این آیین فرامی‌خوانم و فارسیان و رومیان را هم همین امسال به این کار فرامی‌خوانم. ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم. (اعراف/۱۵۸)». قریش سرگردان شدند و با نخوت و تکبر به ابوطالب (رحمة الله علیه) گفتند: «به خدا سوگند اگر ایرانیان و رومیان این سخن را بشنوند ما را از سرزمین خود بیرون می‌کنند و سنگ‌های کعبه را یکی‌یکی خواهند کند». و خداوند این آیه را نازل فرمود: وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۸

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۸۷/ روضهًْ الواعظین، ج۱، ص۵۴؛ «یا ای‌ها الناس… جمیعا» محذوف/ المناقب، ج۱، ص۵۹/ نورالثقلین

۳

(قصص/ ۵۷)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) کِتَاباً بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ النَّهْرَوَان… قَدْ خَصَّ اللَّهُ قُرَیْشاً بِثَلَاثِ آیَاتٍ وَ عَمَّ الْعَرَبَ بِآیَهًٍْ، فَأَمَّا الْآیَاتُ اللَّوَاتِی فِی قُرَیْشٍ… وَ الثَّالِثَهًُْ قَوْلُ قُرَیْشٍ لِنَبِیِّ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حِینَ دَعَاهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ الْهِجْرَهًِْ وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبی إِلَیْهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَیْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ.

امام علی (علیه السلام) - امیرمؤمنان (علیه السلام) پس از بازگشت از نهروان نامه‌ای نوشت… خداوند قریش را به سه آیه از قرآن و عموم عرب را به یک آیه اختصاص داده است؛ آن آیاتی که در مورد قریش است این است: … سوّم حرف قریش به پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود، وقتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن‌ها را به اسلام دعوت کرد و از آن‌ها خواست که هجرت کنند امّا آن‌ها گفتند: وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا (اگر از دستور تو در مورد علی (علیه السلام) تبعیّت کنیم ما را از سرزمینمان تبعید می‌کنند) و خداوند در جواب آن‌ها فرمود: آیا ما حرم امنی در اختیار آن‌ها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی [از هر شهر و دیاری] به سوی آن آورده می‌شود که رزقی است از جانب ما؟! ولی بیشتر آنان نمی‌دانند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۴۸

بحار الأنوار، ج۳۰، ص۷/ نورالثقلین

آیه وَ کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ بَطِرَتْ مَعیشَتَها فَتِلْکَ مَساکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلیلاً وَ کُنَّا نَحْنُ الْوارِثینَ [58]

و چه بسیار از شهرها و آبادی‌هایی را که بر اثر فزونی نعمت، مست و مغرور شده بودند هلاک کردیم! این خانه‌های آن‌هاست که [ويران شده، و] بعد از آنان جز مدت کمی، کسی در آن سکونت نکرد؛ و تنها ما وارث آنان بودیم.

آیه وَ ما کانَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُری حَتّی یَبْعَثَ فِی أُمِّها رَسُولاً یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِنا وَ ما کُنّا مُهْلِکِی الْقُری إِلّا وَ أَهْلُها ظالِمُونَ [59]

و پروردگار تو هرگز[اهل] شهرها و آبادی‌ها را هلاک نمی‌کرد تا این که در کانون آن‌ها پیامبری مبعوث کندکه آیات ما را بر آنان بخواند؛ و ما هرگز آبادی‌ها و شهرها را نابود نکردیم مگر آن که اهلش ستمکار بودند.

۱

(قصص/ ۵۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنِّی أُحَذِّرُکُمُ الدُّنْیَا… فَاتَّعِظُوا فِیهَا بِالَّذِینَ کَانُوا یَبْنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیَهًًْ یَعْبَثُونَ وَ یَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّهُمْ یَخْلُدُونَ وَ بِالَّذِینَ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً وَ اتَّعِظُوا بِمَنْ رَأَیْتُمْ مِنْ إِخْوَانِکُمْ کَیْفَ حُمِلُوا إِلَی قُبُورِهِمْ وَ لَا یُدْعَوْنَ رُکْبَاناً وَ أُنْزِلُوا وَ لَا یُدْعَوْنَ ضِیفَاناً وَ جُعِلَ لَهُمْ مِنَ الضَّرِیحِ أکنانا {أَکْنَانٌ} وَ مِنَ التُّرَابِ أکفانا{أَکْفَانٌ} وَ مِنَ الرُّفَاتِ جیرانا{جِیرَانٌ} فَهُمْ جِیرَهًٌْ لَا یُجِیبُونَ دَاعِیاً وَ لَا یَمْنَعُونَ ضَیْماً لَا یَزُورُونَ وَ لَا یُزَارُونَ حُلَمَاءُ قَدْ بَادَتْ أَضْغَانُهُمْ جُهَلَاءُ قَدْ ذَهَبَتْ أَحْقَادُهُمْ لَا تُخْشَی فَجْعَتُهُمْ وَ لَا یُرْجَی دَفْعُهُمْ وَ هُمْ کَمَنْ لَمْ یَکُنْ وَ کَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَتِلْکَ مَساکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِیلًا وَ کُنَّا نَحْنُ الْوارِثِینَ.

امام علی (علیه السلام) - من شما را از دنیا برحذر می‌دارم… در دنیا از کسانی پند بگیرید که خانه‌ها را می‌ساختند و خود را مشغول می‌کردند و کارهای بیهوده انجام می‌دادند آن‌ها برای خود کاخ‌های باشکوه و محکم را درست می‌کردند تا آن‌ها را جاودان نگه‌دارند و از کسانی پند بگیرید که می‌گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است؟ (فصلت/۱۵). از برادران خود که به سوی قبرها حمل شدند عبرت گیرید آن‌ها را حمل کردند درحالی‌که آن‌ها را سواره نخوانده بودند آن‌ها را در جاهایی فرودآوردند در حالی‌که مهمان نبودند آن‌ها را در میان قبرها جای دادند و از خاک برای آن‌ها کفن ساختند و در کنار استخوان‌های پوسیده همسایه شدند. آنان باهم همسایه هستند ولی پاسخ کسی را نمی‌دهند و از خود رفع ضرر و زیان نمی‌کنند نه به دیدن کسی می‌روند و نه کسی از آن‌ها دیدن می‌کند آن‌ها مردان بردباری هستند که کینه‌ها را از دل زدوده‌اند، نادان‌هایی می‌باشند که حسدها را از دل بیرون کرده‌اند. کسی از آن‌ها وحشتی ندارد و کسی از آن‌ها امید دفاع از خود نمی‌دهد آن‌ها مانند کسانی می‌باشند که هرگز وجود نداشته‌اند آن‌ها همان‌گونه هستند که خداوند می‌فرماید: فَتِلْکَ مَساکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِیلًا وَ کُنَّا نَحْنُ الْوارِثِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۰

بحار الأنوار، ج۷۰، ص۹۶/ بحار الأنوار، ج۷۰، ص۱۱۶/ تحف العقول، ص۱۸۰؛ «قال امیرالمؤمنین (إنی احذرکم الدنیا» محذوف

آیه وَ ما أُوتیتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ زینَتُها وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی أَ فَلا تَعْقِلُونَ [60]

آنچه به شما داده‌شده، متاع زندگی دنیا و زینت آن است؛ و آنچه نزد خداست بهترو پایدارتر است؛ آیا نمی‌اندیشید؟!

۱

(قصص/ ۶۰)

الکاظم (علیه السلام) - یَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَشَّرَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَ الْفَهْمِ فِی کِتَابِه… ثُمَّ وَعَظَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَ رَغَّبَهُمْ فِی الْآخِرَهًِْ فَقَالَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ وَ قَالَ وَ ما أُوتِیتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ زِینَتُها وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی أَ فَلا تَعْقِلُونَ.

امام کاظم (علیه السلام) -‌ای هشام! خداوند تبارک‌وتعالی فرد صاحب عقل و فهم را در قرآن مژده داده… سپس خردمندان را اندرز داده و به آخرت تشویق نموده و فرموده است: زندگی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست! و سرای آخرت، برای آن‌ها که پرهیزگارند، بهتر است! آیا نمی‌اندیشید؟! (انعام/۳۲) و باز فرموده است: وَ ما أُوتِیتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ زِینَتُها وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی أَ فَلا تَعْقِلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۰

بحار الأنوار، ج۱، ص۱۳۴/ تحف العقول، ص۳۸۳

۲

(قصص/ ۶۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مَنْ أَحَبَّنَا فَلْیَعْمَلْ بِعَمَلِنَا وَ لْیَسْتَعِنْ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا یُسْتَعَانُ بِهِ فِی أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ وَ لَا تُجَالِسُوا لَنَا عَائِباً وَ لَا تَمْتَدِحُوا بِنَا عِنْدَ عَدُوِّنَا مُعْلِنِینَ بِإِظْهَارِحُبِّنَا فَتُذَلِّلُوا أَنْفُسَکُمْ عِنْدَ سُلْطَانِکُمْ الْزَمُوا الصِّدْقَ فَإِنَّهُ مَنْجَاهًٌْ وَ ارْغَبُوا فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ اطْلُبُوا طَاعَتَهُ وَ اصْبِرُوا عَلَیْهَا فَمَا أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهًَْ وَ هُوَ مَهْتُوکُ السِّتْرِ لَا تُعَنُّونَا فِی الطَّلَبِ وَ الشَّفَاعَهًِْ لَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ فِیمَا قَدَّمْتُمْ لَا تَفْضَحُوا أَنْفُسَکُمْ عِنْدَ عَدُوِّکُمْ فِی الْقِیَامَهًِْ وَ لَا تُکَذِّبُوا أَنْفُسَکُمْ عِنْدَهُمْ فِی مَنْزِلَتِکُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِالْحَقِیرِ مِنَ الدُّنْیَا تَمَسَّکُوا بِمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ بِهِ فَمَا بَیْنَ أَحَدِکُمْ وَ بَیْنَ أَنْ یَغْتَبِطَ وَ یَرَی مَا یُحِبُّ إِلَّا أَنْ یَحْضُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی وَ تَأْتِیهِ الْبِشَارَهًُْ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَتَقَرُّ عَیْنُهُ وَ یُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ.

امام علی (علیه السلام) - فرمود: هرکس ما را دوست دارد باید مانند ما عمل کند؛ ورع داشته باشد که ورع بهترین کاری است که در دنیا و آخرت به انسان کمک می‌کند. با کسانی که از ما عیب‌جویی می‌کنند مجالست نکنید و در نزد دشمنان ما علناً از ما حمایت نکنید که در این صورت حاکم را بر خود می‌شورانید و در نزد او خوار می‌گردید. همواره راستگو باشید که آن شما را نجات می‌دهد و آنچه در نزد خداوند می‌باشد طلب کنید و او را اطاعت نمایید و در طاعت صبر داشته باشید. چه اندازه زشت است مؤمنی وارد بهشت شود و پرده‌اش دریده گردد. اگر مرتکب گناه و معصیت شده‌اید روز قیامت از ما انتظار شفاعت نداشته باشید. خود را در نزد دشمنان رسوا نکنید و در قیامت نزد دشمنان خوار نشوید خود را در نزد دشمنان به خاطر دنیای کوچک و پست بی‌اعتبار نسازید و کاری نکنید که به دروغ توسل جوئید. اکنون به آنچه خداوند امرکرده است چنگ بزنید مبادا کاری کنید که غبطه بخورید که کاش در محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) [در قیامت] بودید؛ آنچه در نزد خداوند می‌باشد بهتر و پایدارتر می‌باشد برای مؤمن از جانب خدا بشارت می‌آید و در این هنگام دیدگانش روشن می‌گردد و به لقاء خداوند علاقه‌مند می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۲

بحار الأنوار، ج۶۸، ص۱۷۴/ بحار الأنوار، ج۶، ص۱۵۳؛ «من احبنا… من الدنیا» محذوف

۳

(قصص/ ۶۰)

الزّهراء (سلام الله علیها) - الدّروع الواقیهًْ: مِنْ کِتَابِ زُهْدِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) لِأَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ الْقُمِّی، أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ بَکَی النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) بُکَاءً شَدِیداً وَ بَکَتْ صَحَابَتُهُ لِبُکَائِهِ وَ لَمْ یَدْرُوا مَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) وَ لَمْ یَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَتِهِ أَنْ یُکَلِّمَهُ وَ کَانَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) إِذَا رَأَی فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) فَرِحَ بِهَا فَانْطَلَقَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِلَی بَابِ بَیْتِهَا فَوَجَدَ بَیْنَ یَدَیْهَا شَعِیراً وَ هِیَ تَطْحَنُهُ وَ تَقُولُ وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی فَسَلَّمَ عَلَیْهَا وَ أَخْبَرَهَا بِخَبَرِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ بُکَائِهِ فَنَهَضَتْ وَ الْتَفَّتْ بِشَمْلَهًٍْ لَهَا خَلَقَهًٍْ قَدْ خِیطَتْ اثْنَا عَشَرَ مَکَاناً بِسَعَفِ النَّخْلِ فَلَمَّا خَرَجَتْ نَظَرَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ (رحمة الله علیه) إِلَی الشَّمْلَهًِْ وَ بَکَی وَ قَالَ وَا حُزْنَاهُ إِنَّ قَیْصَرَ وَ کِسْرَی لَفِی السُّنْدُسِ وَ الْحَرِیرِ وَ ابْنَهًُْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) عَلَیْهَا شَمْلَهًُْ صُوفٍ خَلَقَهًٌْ قَدْ خِیطَتْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ مَکَاناً فَلَمَّا دَخَلَتْ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ سَلْمَانَ (رحمة الله علیه) تَعَجَّبَ مِنْ لِبَاسِی فَوَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا لِی وَ لِعَلِیٍّ (علیه السلام) مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ إِلَّا مِسْکُ کَبْشٍ تَعْلِفُ عَلَیْهَا بِالنَّهَارِ بَعِیرُنَا فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ افْتَرَشْنَاهُ وَ إِنَّ مِرْفَقَتَنَا لَمِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِیفٌ فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) إِنَّ ابْنَتِی لَفِی الْخَیْلِ السَّوَابِق.

حضرت زهرا (سلام الله علیها) - در کتاب زهدالنّبی (صلی الله علیه و آله) آمده است: هنگامی‌که آیات: و دوزخ، میعادگاه همه آن‌هاست! هفت در دارد و برای هر دری، گروه معیّنی از آن‌ها تقسیم شده‌اند! (حجر ۴۴۴۳)؛ نازل گردید پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به شدّت گریان شد و اصحاب آن حضرت (صلی الله علیه و آله) نیز گریستند درحالی‌که نمی‌دانستند چه آیه‌ای بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل‌شده و کسی نیز قدرت نداشت با آن حضرت (صلی الله علیه و آله) سخن بگوید و علّت گریه‌ی شدید او را جویا شود. هرگاه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فاطمه (سلام الله علیها) را می‌دید خوشحال می‌شد لذا یکی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سوی خانه فاطمه (سلام الله علیها) رفت [تا او را بیاورد]. وقتی بر در خانه آن حضرت (سلام الله علیها) رسید مشاهده نمود که وی مشغول آسیاکردن جو می‌باشد و در آن حال این آیه را می‌خواند: وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی، آن شخص به فاطمه (سلام الله علیها) سلام کرد و آنچه را که برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رخ داده بود شرح داد حضرت فاطمه (سلام الله علیها) دست از کار کشید و لباسی را که دوازده جای آن با برگ نخل وصله شده بود پوشید و از اطاق خارج شد تا به نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برود سلمان‌فارسی (رحمة الله علیه) هنگامی‌که نظرش به لباس فاطمه (سلام الله علیها) افتاد منقلب شده به شدّت گریست و گفت: «دختران قیصر و کسری غرق در ابریشم هستند درحالی‌که لباس دختر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) پشمینه‌ای مندرس است که از دوازده جا وصله خورده است». هنگامی که حضرت فاطمه (سلام الله علیها) نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسید درباره‌ی تعجّب سلمان فارسی (رحمة الله علیه) از لباسش سخن گفت و عرض کرد: «سوگند به خداوندی که تو را مبعوث فرموده مدّت پنج سال است که من و علی (علیه السلام) غیر از یک پوست گوسفند که روزها شترمان روی آن علف می‌خورد و شبها آن را به جای تشک مورد استفاده قرارمی‌دهیم چیز دیگری نداریم و متّکای ما از جنس پوست است که درون آن را با لیف خرما پر کرده‌ایم». رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) با شنیدن این سخنان به سوی سلمان (رحمة الله علیه) بازگشته فرمود: «دخترم فاطمه (سلام الله علیها) از گروه سابقین است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۲

بحار الأنوار، ج۸، ص۳۰۳

۴

(قصص/ ۶۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَی الْمَنَّانِ وَ الْمُخْتَالِ وَ الْفَتَّانِ وَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ الْحَرِیصِ وَ الْجَعْظَرِیِّ وَ الْعُتُلِّ الزَّنِیمِ الْجَنَّهًَْ وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهًٍْ عَلَی رَجُلٍ مِسْکِینٍ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَی الْمِسْکِینِ کَانَ لَهُمْ أَجْراً کَامِلًا وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی لِلَّذِینَ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند عزّوجّل بر منّت‌گذارنده و متکبّر و سخن‌چین و دائم‌الخمر و حریص و آنکه از دنیا سیر نشود و بر جفاکار و حرام‌زاده بهشت را حرام کرده است و هرکه به مستمندی صدقه دهد ثوابی معادل آن صدقه دارد و اگر چهل‌هزار نفر آن صدقه را دست به دست دهند تا به مستمند برسد، همه‌ی آن‌ها، ثواب کامل دارند؛ وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی لِلَّذِینَ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۴

بحار الأنوار، ج۷۳، ص۳۶۹

۵

(قصص/ ۶۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَتَیْنِ وَ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَتَا عَشْرَهًَْ دَعْوَهًًْ مُسْتَجَابَهًْ… وَ مَنْ صَامَ کُلَّهُ یَعْنِی ثَلَاثِینَ یَوْماً هَیْهَاتَ انْقَطَعَ الْعِلْمُ مِنَ الْفَضْلِ الَّذِی یُعْطِیهِ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْجَنَّهًِْ وَ یُعْطِیهِ مِائَهًَْ أَلْفِ أَلْفِ مَدِینَهًٍْ مِنَ الْجَوَاهِرِ فِی کُلِّ مَدِینَهًٍْ أَلْفُ أَلْفِ دَارٍ فِی کُلِّ دَارٍ أَلْفُ أَلْفِ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ أَلْفِ بَیْتٍ فِی کُلِّ بَیْتٍ مِائَهًُْ أَلْفِ أَلْفِ سَرِیرٍ وَ مَعَ کُلِّ سَرِیرٍ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی الْمَغْرِبِ مِائَهًُْ أَلْفِ أَلْفِ مَرَّهًٍْ وَ عَلَی کُلِّ سَرِیرٍ مِائَهًُْ أَلْفِ أَلْفِ فِرَاشٍ عَلَی کُلِّ فِرَاشٍ مِائَهًُْ أَلْفِ أَلْفِ زَوْجَهًٍْ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ کَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنَ الْأَخْیَارِ إِلَّا مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ عَلِمَ حَقَّهُ وَ احْتَسَبَ حُدُودَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَی سَبْعِینَ أَلْفَ ضِعْفِ مِثْلِ هَذِهِ وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - انس‌بن‌مالک گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «کسی که یک روز از ماه شعبان را روزه بگیرد برای او دوسال روزه نوشته می‌شود و نزد خدا دوازده دعای مستجاب دارد… و هرکس تمام شعبان یعنی سی‌روز را روزه بگیرد کسی خبر ندارد که خداوند چه فضیلتی در بهشت به او ارزانی می‌دارد و صدهزار شهر از جواهر در بهشت به او کرامت می‌فرماید که در هر شهری یک‌میلیون عمارت و در هر عمارت یک‌میلیون قصر و در هر قصر یک‌میلیون خانه و در هر خانه صدمیلیون تخت و هر تختی به طول صد میلیون برابر فاصله‌ی شرق تا غرب است و بر هر تختی صد میلیون بستر و بر هر بستری صدمیلیون زوج از حوریان بهشتی است و خداوند متعال نام او را در زمره‌ی بهترین‌ها می‌نویسد، مگر کسی که در ماه رمضان روزه بگیرد و حق آن را بشناسد و حدود او را در نظر بگیرد، که خداوند هفتاد هزار برابر این پاداش را به او می‌دهد؛ وَ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۴

بحار الأنوار، ج۹۴، ص۶۷

آیه أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقیهِ کَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَیاةِ الدُّنْیا ثُمَّ هُوَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مِنَ الْمُحْضَرینَ [61]

آیا کسی که به او وعده نیکو داده‌ایم و به آن خواهد رسید، همانند کسی است که [فقط] متاع زندگی دنیا به او داده‌ایم سپس روز قیامت [براى حساب و جزا] از احضارشدگان خواهد بود؟!

۱

(قصص/ ۶۱)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - نَزَلَتْ قَوْلُهُ أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فِی حَمْزَهًَْ (رحمة الله علیه) وَ جَعْفَرٍ وَ عَلِیٍّ (علیه السلام).

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِیهِ؛ در حقّ علی (علیه السلام) و حمزه (رحمة الله علیه) و جعفر نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۴

بحار الأنوار، ج۳۹، ص۸۶/ المناقب، ج۳، ص۲۷۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۴/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۶۴

۲

(قصص/ ۶۱)

الباقر (علیه السلام) - أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِیهِ هُوَ عَلِیٌّ (علیه السلام).

امام باقر (علیه السلام) - أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِیهِ؛ یعنی آیا کسی که وعده‌ی نیکو به او داده‌ایم [و او به آن خواهد رسید] منظور آیه، علی (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۴

بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۱۶

۳

(قصص/ ۶۱)

الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِیهِ قَالَ الْمَوْعُودُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) وَعَدَهُ اللَّهُ أَنْ یَنْتَقِمَ لَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ فِی الدُّنْیَا وَ وَعَدَهُ الْجَنَّهًَْ لَهُ وَ لِأَوْلِیَائِهِ فِی الْآخِرَهًِْ.

امام صادق (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) درباره آیه: أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِیهِ؛ فرمود: مخاطب این آیه؛ علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است که خداوند به وی وعده داد که انتقام او را از دشمنانش در دنیا بگیرد و بهشت را به او و دوستدارانش در آخرت وعده نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۴

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۷۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۴/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۶۳/ البرهان

آیه وَ یَوْمَ یُنادیهِمْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ [62]

روزی را [به خاطر بياوريد] که خداوند آنان را ندا می‌دهد و می‌گوید: «کجا هستند همتایانی که شما برای من می‌پنداشتید؟!»

آیه قالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِینَ أَغْوَیْنا أَغْوَیْناهُمْ کَما غَوَیْنا تَبَرَّأْنا إِلَیْکَ ما کانُوا إِیّانا یَعْبُدُونَ [63]

گروهى[از معبودان] که فرمان عذاب درباره آن‌ها مسلّم شده است می‌گویند: «پروردگارا! ما اين[عبادت كنندگانمان] را گمراه كرديم؛ [آرى] ما آن‌ها را گمراه کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم؛ ما از آنان به سوی تو بیزاری می‌جوییم؛ آنان در حقیقت ما را نمی‌پرستيدند[بلكه هواى نفس خود را پرستش مى‌كردند].»

آیه وَ قِیلَ ادْعُوا شُرَکاءَکُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَ رَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ کانُوا یَهْتَدُونَ [64]

و [به آن عبادت كنندگان] گفته می‌شود: «معبودهایتان را که همتای خدا می‌پنداشتید بخوانید [تا شما را يارى كنند]!» معبودهایشان را می‌خوانند، ولی جوابی به آنان نمی‌دهند. و [در اين هنگام] عذاب الهی را [با چشم خود] می‌بینند، و آرزو می‌کنند‌ای کاش هدایت یافته بودند!

۱

(قصص/ ۶۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَوْمَ یُنادِیهِمْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ یَعْنِی الَّذِینَ قُلْتُمْ: هُمْ شُرَکَاءُ لِلَّهِ، قالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِینَ أَغْوَیْنا أَغْوَیْناهُمْ کَما غَوَیْنا تَبَرَّأْنا إِلَیْکَ ما کانُوا إِیَّانا یَعْبُدُونَ یَعْنِی مَا عَبَدُوا وَ هِیَ عِبَادَهًُْ الطَّاعَهًِْ وَ قِیلَ ادْعُوا شُرَکاءَکُمْ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَدْعُونَهُمْ شُرَکَاءَ، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَ رَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ کانُوا یَهْتَدُونَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَیَوْمَ یُنَادِیهِمْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکَائِیَ الَّذِینَ کُنتُمْ تَزْعُمُون؛ منظور، کسانی است که گفتید آن‌ها شریک خدایند، و منظور از قالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِینَ أَغْوَیْنَا أَغْوَیْنَاهُمْ کَمَا غَوَیْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَیْکَ مَا کَانُوا إِیَّانَا یَعْبُدُونَ؛ یعنی اینکه آنان عبادت نکردند و مقصود از عبادت اطاعت است وَ قِیلَ ادْعُوا شُرَکَاءکُمْ؛ یعنی کسانی که آن‌ها را شریک خدا می‌خواندید. می‌خوانندشان، ولی به آن‌ها پاسخ نمی‌دهند. و چون عذاب را ببینند آرزو کنند که کاش از هدایت‌یافتگان می‌بودند. (قصص/۶۴).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۶

البرهان

آیه وَ یَوْمَ یُنادیهِمْ فَیَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلینَ [65]

[به خاطر آوريد] روزی را که خداوند آنان را ندا می‌دهد و می‌گوید: «چه پاسخی به پيامبران[من] گفتید؟!»

آیه فَعَمِیَتْ عَلَیْهِمُ الْأَنْباءُ یَوْمَئِذٍ فَهُمْ لایَتَساءَلُونَ [66]

در آن روز، همه اخبار بر آنان پوشیده می‌ماند، [حتّى] نمی‌توانند از یکدیگر سؤالی کنند.

آیه فَأَمّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَعَسی أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ [67]

امّا کسی که توبه کند، و ایمان آورد و عمل صالحی انجام دهد، امید است از رستگاران باشد.

۱

(قصص/ ۶۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ إِنَ الْعَبْدَ إِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ جَاءَهُ مُنْکَرٌ فَزِعَ مِنْهُ یَسْأَلُ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَیَقُولُ لَهُ مَا ذَا تَقُولُ فِی هَذَا الرَّجُلِ الَّذِی کَانَ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ فَإِنْ کَانَ مُؤْمِناً قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) جَاءَ بِالْحَقِّ فَیُقَالُ لَهُ: ارْقُدْ رَقْدَهًًْ لَا حُلُمَ فِیهَا وَ یَتَنَحَّی عَنْهُ الشَّیْطَانُ وَ یُفْسَحُ لَهُ فِی قَبْرِهِ سَبْعَهًَْ أَذْرُعٍ وَ رَأَی مَکَانَهُ فِی الْجَنَّهًِْ، قَالَ: وَ إِذَا کَانَ کَافِراً قَالَ: مَا أَدْرِی، فَیُضْرَبُ ضَرْبَهًًْ یَسْمَعُهَا کُلُّ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَ یُسَلَّطُ عَلَیْهِ الشَّیْطَانُ وَ لَهُ عَیْنَانِ مِنْ نُحَاسٍ أَوْ نَارٍ یَلْمَعُانِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ فَیَقُولُ لَهُ: أَنَا أَخُوکَ وَ یُسَلَّطُ عَلَیْهِ

الْحَیَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ وَ یُظْلَمُ عَلَیْهِ قَبْرُهُ ثُمَّ یَضْغَطُهُ ضَغْطَهًًْ تَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ عَلَیْهِ ثُمَّ نَالَ بِأَصَابِعِهِ فَشَرَجَها.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وقتی بنده‌ای وارد قبر می‌شود، مُنکَر نزد او می‌آید و او از دیدن منکر وحشت‌زده می‌شود. از او در مورد پیغمبر (صلی الله علیه و آله) سؤال می‌کند. منکر به او می‌گوید: «درباره این مرد (رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) ) که در میان شما بود چه می‌گویی»؟ اگر آن عبد، مؤمن باشد می‌گوید: «شهادت می‌دهم که او فرستاده‌ی خداست و به حق مبعوث گردید». در این صورت به وی گفته می‌شود: «بخواب، آرام بخواب بی‌آنکه خوابی آشفته ببینی». و شیطان از او دور می‌شود و قبر او از هر طرف هفت ذرع بزرگ می‌شود و جایگاه خود را در بهشت می‌بیند. امّا اگر کافر باشد در جواب سؤال منکر می‌گوید: «نمی‌دانم». پس ضربه‌ای بر او وارد می‌شود که جز انسان همه مخلوقات خدا آن را می‌شنوند و شیطان که دو چشم چون مس یا آتش دارد و چون برق، ناگهانی می‌درخشند بر او مسلّط می‌شود و به وی می‌گوید: «من برادر تو هستم» و مارها و عقرب‌ها بر او مسلّط می‌شوند و قبرش را بر او تاریک می‌کنند و قبر چنان بر او فشار وارد می‌کند که دنده‌های قفسه سینه‌اش از دو پهلویش خارج می‌شوند. انگشتان او را چنان به هم می‌فشارد که به هم می‌چسبند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۶

القمی، ج۲، ص۱۴۳/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَرَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ [68]

پروردگار تو هرچه بخواهد می‌آفریند، و هر چه بخواهد برمی‌گزیند؛ آنان [در برابر او] اختیاری ندارند؛ منزّه است خداوند، و برتر است از آنچه همتای او قرار می‌دهند!

ولایت

۱

(قصص/ ۶۸)

الزّهراء (سلام الله علیها) - عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ قَال قَالَت (سلام الله علیها) یَا بَا عُمَرَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ الْکَعْبَهًِْ إِذْ تُؤْتَی وَ لَا تَأْتِی أَوْ قَالَتْ مَثَلُ عَلِیٍّ (علیه السلام) ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ تَرَکُوا الْحَقَّ عَلَی أَهْلِهِ وَ اتَّبَعُوا عِتْرَهًَْ نَبِیِّهِ لَمَا اخْتَلَفَ فِی اللَّهِ اثْنَانِ وَ لَوَرِثَهَا سَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ وَ خَلَفٌ بَعْدَ خَلَفٍ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ لَکِنْ قَدَّمُوا مَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ وَ أَخَّرُوا مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ حَتَّی إِذَا أَلْحَدُوا الْمَبْعُوثَ وَ أَوْدَعُوهُ الْجَدَثَ الْمَجْدُوثَ اخْتَارُوا بِشَهْوَتِهِمْ وَ عَمِلُوا بِآرَائِهِمْ تَبّاً لَهُمْ أَ وَ لَمْ یَسْمَعُوا اللَّهَ یَقُولُ وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ بَلْ سَمِعُوا.

حضرت زهرا (سلام الله علیها) - محمودبن‌لبید گوید: حضرت زهرا (سلام الله علیها) به من فرمود: «ای اباعمرو! رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «مثل امام یا آنکه فرمود: «مثل علی (علیه السلام) همانند کعبه است که به سوی او روند و او به جانب کسی نمی‌آید»؛ سپس فرمود: «به خدا سوگند اگر حق را بر اهلش واگذارده بودند و از عترت پیغمبرشان پیروی کرده بودند، حتی دو نفر در مورد خداوند با هم اختلاف نمی‌کردند و گذشتگان و آیندگان امامت [و حکومت] را از هم ارث می‌بردند تا قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ما که نهمین فرزند حسین (علیه السلام) است قیام کند امّا مردم آن‌کس را که او را عقب انداخته [و مقدّم ندانسته] مقدّم داشتند و آن‌کس که خدا مقدّم داشته به عقب انداختند تا حدّی که فرستاده‌ی حقّ و رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) را در لحد نهاده و به خاک سپردند و خواسته‌ی دل خود را برگزیده و پیرویش کردند و به رأی خود عمل نمودند نابودی بر آن‌ها باد آیا نشنیده‌اند که خدای متعال می‌فرماید: و خدای تو بیافریند آنچه خواهد و برگزیند و برای ایشان برگزیدن نیست، بلی شنیده‌اند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۸

بحار الأنوار، ج۳۶، ص۳۵۳/ کفایهًْ الأثر، ص۱۹۸

۲

(قصص/ ۶۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشاءُ وَ یَخْتارُ مَا کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ قَالَ: یَخْتَارُ اللَّهُ الْإِمَامَ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَخْتَارُوا.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَرَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَخْتارُ مَا کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ؛ خداوند متعال امام را انتخاب می‌کند و انتخاب امام توسّط مردم ممکن نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۸

القمی، ج۲، ص۱۴۳/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(قصص/ ۶۸)

الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ قَالَ اخْتَارَ مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَیْتِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ؛ خداوند، محمّد (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیت (علیهم السلام) او را برگزید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۸

بحار الأنوار، ج۲۳، ص۷۴/ المناقب، ج۱، ص۲۵۶

۴

(قصص/ ۶۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ آدَمَ (صلی الله علیه و آله) مِنْ طِینٍ کَیْفَ شَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ یَخْتارُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی اخْتَارَنِی وَ أَهْلَ بَیْتِی عَلَی جَمِیعِ الْخَلْقِ فَانْتَجَبَنَا فَجَعَلَنِیَ الرَّسُولَ وَ جَعَلَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) الْوَصِیَّ ثُمَّ قَالَ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ یَعْنِی مَا جَعَلْتُ لِلْعِبَادِ أَنْ یَخْتَارُوا وَ لَکِنِّی أَخْتَارُ مَنْ أَشَاءُ فَأَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِی صَفْوَهًُْ اللَّهِ وَ خِیَرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحانَ اللهِ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ یَعْنِی اللَّهُ مُنَزَّهٌ عَمَّا یُشْرِکُونَ بِهِ کُفَّارُ

مَکَّهًَْ ثُمَّ قَالَ وَ رَبُّکَ یَعْلَمُ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ مِنْ بُغْضِ الْمُنَافِقِینَ لَکَ وَ لِأَهْلِ بَیْتِکَ وَ ما یُعْلِنُونَ مِنَ الْحُبِّ لَکَ وَ لِأَهْلِ بَیْتِک.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - انس‌بن‌مالک گوید: «از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) درباره‌ی معنی آیه: وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ سؤال کردم»؟ فرمود: «خداوند آدم (علیه السلام) را هر طوری که می‌خواست از گل آفرید. خداوند متعال مرا و اهل‌بیت (علیهم السلام) مرا بر جمیع خلق اختیار کرد و ما را از میان آن‌ها برگزید به این ترتیب که مرا پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) را وصیّ و جانشین قرار داد. سپس فرمود: ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ؛ یعنی برای مردم حقّ انتخاب قرار داده نشده است و حقّ انتخاب [امام] با من است هرکه را بخواهم من انتخاب می‌کنم. پس من و اهل‌بیت (علیهم السلام) من از میان خلق او، برگزیده او هستیم و سُبْحانَ اللهِ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ؛ یعنی منزّه است خداوند از شریک‌هایی که کفار مکّه برای او قائل می‌شوند وَ رَبُّکَ یَعْلَمُ؛ یعنی‌ای محمد! (صلی الله علیه و آله) پروردگار تو می‌داند. ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ؛ آنچه را که منافقان از عداوت و کینه نسبت به تو و اهل‌بیت (علیهم السلام) تو در سینه‌های خود پنهان می‌دارند وَ ما یُعْلِنُونَ (قصص/۶۹)؛ و آنچه را که [مؤمنان] با زبانهای خود از محبّت و دوستی نسبت به تو و به اهل‌بیت (علیهم السلام) تو آشکار می‌سازند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۵۸

بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۶۷/ الطرایف، ج۱، ص۹۷/ الصراط المستقیم، ج۱، ص۷۲؛ «قال ان الله… یختار» محذوف/ البرهان؛ «ثم قال… لأهل بیتک» محذوف

۵

(قصص/ ۶۸)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - فِی کِتَابِ کَمَالِ الدِّینِ وَ تَمَامِ النِّعمَهًِْ بِاِسنَادِهِ اِلَی سَعدِ بنِ عَبدِ اللهِ القُمِّی عَن الحُجَّهًِْ القَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حَدِیثٌ طَوِیلٌ وَ فِیهِ: … فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی یَا مَوْلَایَ عَنِ الْعِلَّهًِْ الَّتِی تَمْنَعُ الْقَوْمَ مِنِ اخْتِیَارِ الْإِمَامِ لِأَنْفُسِهِمْ قَالَ مُصْلِحٌ أَوْ مُفْسِدٌ؟ فَقُلْتُ: مُصْلِحٌ قَالَ: هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَقَعَ خِیَرَتُهُمْ عَلَی الْمُفْسِدِ بَعْدَ أَنْ لَا یَعْلَمَ أَحَدٌ مَا یَخْطُرُ بِبَالِ غَیْرِهِ مِنْ صَلَاحٍ أَوْ فَسَادٍ؟ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَهِیَ الْعِلَّهًُْ أَیَّدْتُهَا لَکَ بِبُرْهَانٍ یَقْبَلُ ذَلِکَ عَقْلُکَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الرُّسُلِ الَّذِینَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِمُ الْکُتُبَ وَ أَیَّدَهُمْ بِالْوَحْیِ وَ الْعِصْمَهًِْ إِذْ هُمْ أَعْلَامُ الْأُمَمِ فَأَهْدَی إِلَی ثَبْتِ الِاخْتِیَارِ وَ مِنْهُمْ مُوسَی (علیه السلام) وَ عِیسَی (علیه السلام) هَلْ یَجُوزُ مَعَ وُفُورِ عَقْلِهِمَا وَ کَمَالِ عِلْمِهِمَا إِذْ هُمَا عَلَی الْمُنَافِقِ بِالاخْتِیَارِ أَنْ یَقَعَ خِیَرَتُهُمَا وَ هُمَا یَظُنَّانِ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ؟ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَذَا مُوسَی (علیه السلام) کَلِیمُ اللَّهِ مَعَ وُفُورِ عَقْلِهِ وَ کَمَالِ عِلْمِهِ وَ نُزُولِ الْوَحْیِ عَلَیْهِ اخْتَارَ مِنْ أَعْیَانِ قَوْمِهِ وَ وُجُوهِ عَسْکَرِهِ لِمِیقَاتِ رَبِّهِ سَبْعِینَ رَجُلًا مِمَّنْ لَمْ یَشُکَّ فِی إِیمَانِهِمْ وَ إِخْلَاصِهِمْ فَوَقَعَ خِیَرَتُهُ عَلَی الْمُنَافِقِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ اخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلًا لِمِیقاتِنا الْآیَهًَْ فَلَمَّا وَجَدْنَا اخْتِیَارَ مَنْ قَدِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِلنُّبُوَّهًِْ وَاقِعاً عَلَی الْأَفْسَدِ دُونَ الْأَصْلَحِ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهُ الْأَصْلَحُ دُونَ الْأَفْسَدِ عَلِمْنَا أَنْ لَا اخْتِیَارَ لِمَنْ لَا یَعْلَمُ مَا تُخْفِی الصُّدُورُ وَ مَا تُکِنُّ الضَّمَائِرُ وَ یَنْصَرِفُ عَنْهُ السَّرَائِرُ وَ أَنْ لَا خَطَرَ لِاخْتِیَارِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ بَعْدَ وُقُوعِ خِیَرَهًِْ الْأَنْبِیَاءِ عَلَی ذَوِی الْفَسَادِ لَمَّا أَرَادُوا أَهْلَ الصَّلَاحِ.

امام مهدی (علیه السلام) - سعدبن‌عبداللَّه قمی حدیثی طولانی از امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نقل می‌کند و گوید: «از حضرت صاحب‌الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) [که آن وقت در دامن پدر نشسته بود] پرسیدم: «به چه دلیل مردم نمی‌توانند برای خود امام انتخاب کنند»؟ فرمود: «امام خوب یا بد»؟ گفتم: «امام خوب و شایسته». فرمود: «امکان دارد انتخابی که می‌کنند به جای خوب بد از کار درآید با اینکه هیچ‌کس اطّلاع از دل دیگری ندارد که چه چیز به خاطرش می‌گذرد، فکر خوب یا فکر بد»؟ گفتم: «آری ممکن است». فرمود: «همین موجب نداشتن چنین اختیاری است که با دلیلی برای تو توجیه کردم که عقلت بپذیرد». فرمود: «بگو ببینم پیامبرانی که خداوند آن‌ها را برگزیده و کتاب آسمانی بر آن‌ها نازل‌کرده و ایشان را به وحی ممتاز نموده و عصمت بخشیده چون برجسته‌ترین افراد مردم‌اند و از همه بهتر می‌توانند انتخاب نمایند که از جمله‌ی این پیامبران موسی (علیه السلام) و عیسی (علیه السلام) نیز هستند، اگر به ایشان اختیار بدهند با توجه به کمال عقل و دانشی که این دو داشتند آیا ممکن است انتخاب آن‌ها در مورد کسی که خیال می‌کردند مؤمن است منافق از کار در آید»؟ گفتم: «نه». فرمود: «همین موسی (علیه السلام) با کمال عقل و دانشی که داشت و به او وحی شد: «از میان قوم خود برای میقات خدا هفتادنفر را انتخاب کن». و او با اینکه یقین داشت منتخبان او مؤمن و مخلص هستند این انتخاب بر خلاف تصوّر او، بر منافقین قرارگرفت. خداوند در این آیه به همین مطلب اشاره می‌کند: موسی از قوم خود، هفتاد تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید… (اعراف/۱۵۵)؛ وقتی انتخاب پیامبری که خدا او را برگزیده بر شخص فاسدی قرار گیرد با اینکه او خیال می‌کرد صالح است می‌فهمیم اجازه‌ی انتخاب فقط به کسی داده شده که از راز دل‌ها و افکار پنهان و آینده‌ی اشخاص خبر دارد، داده شده، با این حال انتخاب مهاجرین و انصار چه اهمیتی دارد وقتی که انتخاب بهترین پیامبران وقتی قصد انتخاب صالحان را داشتند، اهل فساد از آب درآمد»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۰

الإحتجاج؛ ج۲، ص۴۶۴/ نورالثقلین

۶

(قصص/ ۶۸)

الرّضا (علیه السلام) - الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا یُدَانِیهِ أَحَدٌ وَ لَا یُعَادِلُهُ عَالِم… وَ کَیْفَ یُوصَفُ بِکُلِّهِ أَوْ یُنْعَتُ بِکُنْهِهِ أَوْ یُفْهَمُ شَیْءٌ مِنْ أَمْرِهِ أَوْ یُوجَدُ مَنْ یَقُومُ مَقَامَهُ وَ یُغْنِی غِنَاهُ لَا کَیْفَ وَ أَنَّی وَ هُوَ بِحَیْثُ النَّجْمِ مِنْ یَدِ الْمُتَنَاوِلِینَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِینَ فَأَیْنَ الِاخْتِیَارُ مِنْ هَذَا وَ أَیْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا وَ أَیْنَ یُوجَدُ مِثْلُ هَذَا أَ تَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِکَ یُوجَدُ فِی غَیْرِ آلِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) کَذَبَتْهُمْ وَ اللَّهِ أَنْفُسُهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الْأَبَاطِیلَ فَارْتَقَوْا مُرْتَقاً صَعْباً دَحْضاً تَزِلُّ عَنْهُ إِلَی الْحَضِیضِ أَقْدَامُهُمْ رَامُوا إِقَامَهًَْ الْإِمَامِ بِعُقُولٍ حَائِرَهًٍْ بَائِرَهًٍْ نَاقِصَهًٍْ وَ آرَاءٍ مُضِلَّهًٍْ فَلَمْ یَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّی یُؤْفَکُونَ وَ لَقَدْ

رَامُوا صَعْباً وَ قَالُوا إِفْکاً وَ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِیداً وَ وَقَعُوا فِی الْحَیْرَهًِْ إِذْ تَرَکُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِیرَهًٍْ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَ کَانُوا مُسْتَبْصِرِینَ رَغِبُوا عَنِ اخْتِیَارِ اللَّهِ وَ اخْتِیَارِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَهْلِ بَیْتِهِ إِلَی اخْتِیَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ یُنَادِیهِمْ وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُون.

امام رضا (علیه السلام) - امام یگانه‌ی روزگار خود است کسی با او برابر نیست و دانشمندی با او هم‌سطح نیست… و چگونه می‌توان همه‌ی اوصاف امام را گفت و کنه ذاتش را توصیف کرد و یا چیزی از امر امامت را فهمید و یا کسی را به قائم مقامی او یافت، که همچون او [مردم را از مراجعه به افراد دیگر] بی‌نیاز گرداند؟ نه، چگونه و کجا ممکن است و حال آنکه او همچون ستاره از دسترس دست اندازها و توصیف توصیف‌کنندگان به دور است، این کجا و اختیار [و انتخاب مردم] کجا؟ این کجا و [اختیار] خردها کجا؟ کجا مانند این یافت می‌شود؟ شما گمان می‌کنید که چنین چیزی در غیر خاندان پیامبر، محمّد (صلی الله علیه و آله) یافت می‌شود؟ به خدا قسم که بر خودشان دروغ گفته‌اند و سخنان باطل، آن‌ها را به آرزوهای دروغین کشانده است و به جایگاه بلند و دشوار و لغزنده‌ای برآمده‌اند که پایشان در آن لغزیده و به گودال خواهند افتاد، اینان خواستند با خردهای حیران و سرگردان و ناقص خود و با رأی‌های گمراه‌کننده‌شان، امام بسازند و جز دوری از ساحت امام چیزی به خود نیافزودند. خداوند آن‌ها را بکشد، چگونه از حق منحرف می‌شوند؟! (منافقون/۴) به راستی که کار مشکلی را در نظر گرفتند و بهتان بر زبان راندند و به گمراهی دور و درازی گرفتار آمدند و در حیرت و سرگردانی افتادند که امام را با آنکه به چشم می‌دیدند رها کردند و شیطان کارهاشان را برایشان آرایش داد و آنان را از راه بازداشت و با آنکه راه را می‌دیدند از آنچه خدا اختیار کرده بود و رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیتش (علیهم السلام) اختیار کرده بودند به اختیاری که خود کرده بودند رو آوردند و حال آنکه قرآن فریادشان می‌زند: وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرکُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۰

الکافی، ج۱، ص۲۰۱/ بحار الأنوار، ج۲۵، ص۱۲۴؛ «الامام واحد… عالم» محذوف/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۲۰/ الغیبهًْ للنعمانی، ص۲۲۱/ کمال الدین، ج۲، ص۶۷۸/ نورالثقلین؛ «الامام واحد… یوفکون» محذوف/ معانی الأخبار، ص۹۸/ البرهان

۷

(قصص/ ۶۸)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - کِتَابُ الْغَارَات لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ، قَالَ رُوِیَ أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) کَتَبَ إِلَی مُعَاوِیَهًَْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) إِلَی مُعَاوِیَهًَْ وَ بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ اخْتَارَ خِیَرَهًًْ مِنْ خَلْقِهِ وَ اصْطَفَی صَفْوَهًًْ مِنْ عِبَادِهِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ فَأَمَرَ الْأَمْرَ وَ شَرَعَ الدِّینَ وَ قَسَمَ الْقَسْمَ عَلَی ذَلِکَ وَ هُوَ فَاعِلُهُ وَ جَاعِلُهُ وَ هُوَ الْخَالِقُ وَ هُوَ الْمُصْطَفِی وَ هُوَ الْمُشَرِّعُ وَ هُوَ الْقَاسِمُ وَ هُوَ الْفَاعِلُ لِمَا یَشَاءَ لَهُ الْخَلْقُ وَ لَهُ الْأَمْرُ وَ لَهُ الْخِیَرَهًُْ وَ الْمَشِیئَهًُْ وَ الْإِرَادَهًُْ وَ الْقُدْرَهًُْ وَ الْمُلْکُ وَ السُّلْطَانُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ خِیَرَتَهُ وَ صَفْوَتَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَابَهُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْءٍ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ فَبَیَّنَهُ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ وَ فِیهِ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَ قَسَّمَ فِیهِ سِهَاماً أَحَلَّ بَعْضَهَا لِبَعْضٍ وَ حَرَّمَ بَعْضَهَا لِبَعْض.

امام علی (علیه السلام) - در کتاب «الغارات» روایت شده است: امیرالمؤمنین (علیه السلام) نامه‌ای به معاویه نوشت: «از بنده خدا، امیرالمؤمنین، علی‌بن‌ابیطالب به معاویه، خداوند تبارک‌وتعالی که صاحب بزرگی و بزرگواری است مخلوقات را آفرید و از میان آن‌ها بهترین را اختیار کرد و از بین بندگانش، برگزیده‌ای را انتخاب کرد هرچه بخواهد می‌آفریند و بهترین آن‌ها را برمی‌گزیند خداوند منزّه و بلندمرتبه است از آنچه شریک او قرار می‌دهند بعد از آن به اموری دستور داد و دین را تشریع کرد و امور را بر همین روال تقسیم کرد و اوست که این کار را کرد و این امور را وضع کرد و اوست که خلق کرد و برگزید و اوست تشریع‌کننده و اوست قسمت‌کننده و او آنچه بخواهد انجام می‌دهد. آفرینش و امر و برگزیدن و خواست و اراده و قدرت و مُلک و سلطنت از آن اوست، رسولش (صلی الله علیه و آله) را که برگزیده و بهترین خلق بود را به همراه هدایت و دین حقّ فرستاد و کتابش را بر او نازل‌کرد که در آن همه چیز از شریعت‌های دینش را بیان‌کرد و آن را برای قومی که می‌دانند تبین و روشن‌کرد و در آن، واجبات را بیان‌کرد و سهم‌هایی در آن تقسیم کرد که بعضی از آن‌ها را برای بعضی افراد حلال و بعضی را برای بعضی از افراد حرام کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۲

بحار الأنوار، ج۳۳، ص۱۳۳

پروردگار تو هرچه بخواهد می‌آفریند، و هر چه بخواهد برمی گزیند؛ آنان [در برابر او] اختیاری ندارند؛ منزّه است خداوند، و برتر است از آنچه همتای او قرار می‌دهند

۱ -۱

(قصص/ ۶۸)

الصّادق (علیه السلام) - التَّشَهُّدُ ثَنَاءٌ عَلَی اللَّهِ فَکُنْ عَبْداً لَهُ بِالسِّرِّ خَاضِعاً لَهُ بِالْفِعْلِ کَمَا أَنَّکَ عَبْدٌ لَهُ بِالْقَوْلِ وَ الدَّعْوَی وَ صِلْ صِدْقَ لِسَانِکَ بِصَفَاءِ صِدْقِ سِرِّکَ فَإِنَّهُ خَلَقَکَ عَبْداً وَ أَمَرَکَ أَنْ تَعْبُدَهُ بِقَلْبِکَ وَ لِسَانِکَ وَ جَوَارِحِکَ وَ أَنْ تُحَقِّقَ عُبُودِیَّتَکَ لَهُ وَ رُبُوبِیَّتَهُ لَکَ وَ تَعْلَمَ أَنَّ نَوَاصِیَ الْخَلْقِ بِیَدِهِ فَلَیْسَ لَهُمْ نَفَسٌ وَ لَا لَحْظَهًٌْ إِلَّا بِقُدْرَتِهِ وَ مَشِیَّتِهِ وَ هُمْ عَاجِزُونَ عَنْ إِتْیَانِ أَقَلِّ شَیْءٍ فِی مَمْلَکَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِرَادَتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ فَکُنْ لَهُ عَبْداً شَاکِراً بِالْقَوْلِ وَ الدَّعْوَی.

امام صادق (علیه السلام) - تشهّد نماز، حمد و ثنای الهی است. ای نمازگزار! در دل خود بنده‌ی او باش و در اعمالت در مقابل او خاضع و فروتن باش. همان‌طورکه در گفتار و عملت بنده‌ی او هستی [و چنین ادعا می‌کنی] و کاری کن که راست‌گویی زبانت در حدّ راستگویی درونت باشد [و زبان و دلت یک رأی باشند] چرا که تو بنده‌ی خدایی و او تو را آفریده است که او را به دل و زبان و به ظاهر و باطن و به جمیع اعضا و جوارح مطیع و منقاد باشی و بندگی خود و پروردگاری او را باور داشته باش و بدان که پیشانی جمیع خلایق [و اختیار آن‌ها] و جمیع کارهای ایشان همه به دست قدرت الهی است و هیچ‌کس به قدر یک نفس و یک لحظه در این امور قدرتی ندارد. مگر به قدرت و مشیّت الهی. ایشان از انجام کمترین کاری در مملکت او مگر به اذن او و مشیّت و اراده‌ی او عاجزند، چنانکه می‌فرماید: وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ امْرِهِمْ سُبْحانَ اللهِ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ؛ پس در حرف و عمل شاکر و بنده‌ی او باش.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۲

بحار الأنوار، ج۸۲، ص۲۸۴/ مستدرک الوسایل، ج۵، ص۱۷/ مصباح الشریعهًْ، ص۹۳/ نورالثقلین

۱ -۲

(قصص/ ۶۸)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ بِالِانْفِرَادِ وَ الْوَحْدَانِیَّهًِْ هُوَ النُّورُ الْأَزَلِیُّ الْقَدِیمُ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ لَا یَتَغَیَّرُ وَ یَحْکُمُ مَا یَشَاءُ وَ یَخْتار.

امام علی (علیه السلام) - خداوند تبارک‌وتعالی همان‌طور که خود را به یگانگی و وحدانیّت توصیف کرده، نوری است ازلی و قدیم که چیزی مانند او نیست، تغییر در او راه ندارد و هر آنچه بخواهد حکم می‌کند و اختیار می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۴

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۱۶

آیه وَ رَبُّکَ یَعْلَمُ ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما یُعْلِنُونَ [69]

و پروردگار تو می‌داند آنچه را که سینه‌هایشان پنهان می‌دارد و آنچه را آشکار می‌سازند.

۱

(قصص/ ۶۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ رَبُّکَ یَعْلَمُ مَا تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا یُعْلِنُونَ قَالَ: مَا عَزَمُوا عَلَیْهِ مِنَ الِاخْتِیَارِ وَ أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِیَّهُ (علیه السلام) قَبْلَ ذَلِکَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ رَبُّکَ یَعْلَمُ مَا تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا یُعْلِنُونَ؛ منظور این است که آن‌ها از پیش تصمیم به انتخاب امام [و ردکردن علی (علیه السلام)] گرفته بودند و خداوند پیامبرش (صلی الله علیه و آله) را پیشاپیش از این امر آگاه کرده بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۴

القمی، ج۲، ص۱۴۳

آیه وَ هُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولی وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ [70]

و او خدای یگانه است که هیچ معبودی جز او نیست؛ ستایش تنها برای اوست در این جهان و در جهان دیگر؛ حاكميّت[نيز] از آن اوست؛ و همه شما به سوی او باز گردانده می‌شوید.

۱

(قصص/ ۷۰)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - مَجْمُوعُ الدَّعَوَاتِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ التَّلَّعُکْبَرِیِ عُوذَهًُْ الْأَسْمَاءکَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِذَا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ تَعَوَّذَ بِهَا فِی کُلِّ یَوْمٍ… بِحَقِّ آیَهًِْ الْحَمْدِ الْمَکْتُوبَهًِْ عَلَی حِجَابِ النُّورِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولی وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ.

امام علی (علیه السلام) - در کتاب مجموع الدعوات آمده است: امیرالمؤمنین (علیه السلام) زمانی‌که از استغفار فارغ می‌شد در هر روز به این دعا تعویذ می‌کرد و خود را به سبب این دعا از بلاها حفظ می‌کرد… [و آن تعویذ این است]: قسم به حقّ آیه حمد که بر حجاب‌های نور نوشته شده است: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولی وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۴

بحار الأنوار، ج۸۴، ص۱۵

آیه قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَیْکُمُ الَّیْلَ سَرْمَداً إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللهِ یَأْتِیکُمْ بِضِیاءٍ أَ فَلاتَسْمَعُونَ [71]

بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا روز قیامت بر شما جاودان سازد، آیا معبودی جز خداوند یگانه می‌تواند روشنایی برای شما بیاورد؟! آیا نمی‌شنوید؟!»

آیه قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَیْکُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللهِ یَأْتِیکُمْ بِلَیْلٍ تَسْکُنُونَ فِیهِ أَ فَلاتُبْصِرُونَ [72]

بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا قیامت بر شما جاودان کند، آیا معبودی غیر از خدا می‌تواند شبی برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ آیا نمی‌بینید؟!»

آیه وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ [73]

و از رحمت اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم از فضل خدا بهره گیرید، شاید شكر[نعمت هاى او را] به جا آورید.

آیه وَ یَوْمَ یُنادِیهِمْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ [74]

[به خاطرآوريد] روزی را که آن‌ها را ندا می‌دهد ومی‌گوید: «کجایند همتایانی که برای من می‌پنداشتید؟!»

آیه وَ نَزَعْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَکُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ [75]

و [در آن روز] از هر امّتی گواهی برمی‌گزینیم و [به مشركان] می‌گوییم: «دلیل خود را بیاورید!» [در آن هنگام] می‌دانند که حق از آن خداست، و تمام آنچه را به خدا افترا می‌بستند از [نظرِ] آن‌ها گم خواهدشد.

۱

(قصص/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - وَ نَزَعْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً یَقُولُ مِنْ کُلِّ فِرْقَهًٍْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ إِمَامَهَا فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَکُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - نَزَعْنَا مِن کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا؛ از هر فرقه از این امّت امامش را به عنوان گواه گرفته است. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا کَانُوا یَفْتَرُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۶

بحار الأنوار، ج۲۳، ص۳۴۱/ القمی، ج۲، ص۱۴۳/ نورالثقلین/ البرهان

آیه إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسی فَبَغی عَلَیْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحینَ [76]

قارون از قوم موسی بود، امّا بر آنان ستَم کرد؛ ما آن قدر از گنج‌ها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای گروهی نیرومند، دشوار بود! [به خاطر آوريد] هنگامی را که قومش به او گفتند: «این همه از سر غرور شادی مکن، که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی‌دارد.

قارون

۱ -۱

(قصص/ ۷۶)

الصّادق (علیه السلام) - کَانَ ابْنَ عَمِّهِ یَصْهَرَ بْنِ قَاهِثَ وَ مُوسَی (علیه السلام) بْنِ عِمْرَانَ بْنِ قَاهِثٍ وَ قِیلَ: کَانَ ابْنَ خَالَتِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - قارون پسر عموی موسی (علیه السلام) بود و نام اصلی او یصهربن‌قاهث است که موسی (علیه السلام) پسر عمران‌بن‌قاهث بود و بعضی نیز او را پسر خاله موسی (علیه السلام) دانسته‌اند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۵۲/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۷۹/ نورالثقلین؛ «کان ابن عمه… قبل کان» محذوف

۱ -۲

(قصص/ ۷۶)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) کَانَ فِرْعَوْنُ قَدْ مَلَکَ قَارُونُ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ حِینَ کَانَ بِمِصْرَ وَ کَانَ یَظْلِمُهُم.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - فرعون قارون را در مصر مالک و صاحب اختیار بنی اسرائیل قرار داده بود و او به آن‌ها ستم می‌کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۶

قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۸۱

گروهی نیرومند

۲ -۱

(قصص/ ۷۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْعُصْبَةُ مَا بَیْنَ الْعَشَرَهًِْ إِلَی خَمْسَهًَْ عَشَرَ قَالَ کَانَ یَحْمِلُ مَفَاتِیحَ خَزَائِنِهِ الْعُصْبَهًُْ أولی {أُولُوا} الْقُوَّهًِْ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - الْعُصْبَةُ بین ده تا پانزده نفر بودند که کلیدهای گنجینه‌های قارون را حمل می‌کردند، عُصْبَةُ یعنی افراد قوی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۴۹/ القمی، ج۲، ص۱۴۴؛ «تسعهًْ عشر» بدل «خمسهًْ عشر» / نورالثقلین؛ «تسعهًْ عشر» بدل «خمسهًْ عشر»

۲ -۲

(قصص/ ۷۶)

الصّادق (علیه السلام) - وَ مَا یَکُونُ اُولُوا قُوَّهًٍْ إلَّا عَشرَهًَْ آلَافٍ.

امام صادق (علیه السلام) - منظور از اُولُوا قُوَّةً؛ در آیه ده‌هزار نفر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۶

نورالثقلین/ الصافی؛ ج۵، ص۶۵

این همه از سر غرور شادی مکن، که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی‌دارد

۳ -۱

(قصص/ ۷۶)

الباقر (علیه السلام) - أَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی مُوسَی (علیه السلام): لَا تَفْرَحْ بِکَثْرَهًِْ الْمَالِ وَ لَا تَدَعْ ذِکْرِی عَلَی کُلِّ حَالٍ فَإِنَّ کَثْرَهًَْ الْمَالِ تُنْسِی الذُّنُوبَ وَ تَرْکُ ذِکْرِی یُقْسِی الْقُلُوب.

امام باقر (علیه السلام) - خداوند به موسی (علیه السلام) وحی‌کرد: ای موسی! (علیه السلام) به زیادی مال و منال خوشحال نباش و در هر حالی که هستی مرا فراموش نکن، مال زیاد باعث می‌شود گناهانی که کرده‌ای را از یاد ببری [و استغفار نکنی] و دل را سخت می‌گرداند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۴۲/ نورالثقلین

۳ -۲

(قصص/ ۷۶)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ الْفَرَحُ مَکْرُوهٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

امام علی (علیه السلام) - خوشحالی [از سر غرور] در نزد خداوند ناپسند و زشت می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۶

بحار الأنوار، ج۶۹، ص ۹۱/ نورالثقلین

۳ -۳

(قصص/ ۷۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: جَاءَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی عِظْنِی مَوْعِظَهًًْ… فَقَال: إِنْ کَانَتِ الْعُقُوبَهًُْ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ النَّارَ فَالْمَعْصِیَهًُْ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْمَوْتُ حَقّاً فَالْفَرَحُ لِمَا ذَا؟

امام صادق (علیه السلام) - ابان گوید: مردی به خدمت امام صادق (علیه السلام) آمد و عرض‌کرد: «پدر و مادرم به فدایت! مرا پندی ده». حضرت (علیه السلام) فرمود: «اگر جزادادن به اعمال بندگان [و عقاب‌دادن به آن‌ها] حق است، خوشحالی و سرور چه توجیهی دارد»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۶

التوحید؛ ص۳۷۶/ نورالثقلین

آیه وَابْتَغِ فیما آتاکَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ [77]

و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب؛ و بهره‌ات را از دنیا فراموش مکن؛ و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی‌کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد. »

و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب؛ و بهره‌ات را از دنیا فراموش مکن؛ و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی‌کن

۱ -۱

(قصص/ ۷۷)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - لَا تَنْسَ صِحَّتَکَ وَ قُوَّتَکَ وَ فَرَاغَکَ وَ شَبَابَکَ وَ نَشَاطَکَ أَنْ تَطْلُبَ بِهَا الْآخِرَهًَْ.

امام علی (علیه السلام) - وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا؛ فراموش نکن که از تندرستی، قدرت، آسودگی خیال، جوانی و سرزندگی خودت برای طلب آخرت استفاده کنی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۸

بحار الأنوار، ج۶۸، ص۱۷۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۸۹/ الأمالی للصدوق، ص۲۲۸/ الجعفریات، ص۱۷۶/ الدعوات، ص۱۲۲/ نورالثقلین/ البرهان

و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد

۲ -۱

(قصص/ ۷۷)

الصّادق (علیه السلام) - فَسَادُ الظَّاهِرِ مِنْ فَسَادِ الْبَاطِنِ وَ مَنْ أَصْلَحَ سَرِیرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِیَتَهُ وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ فِی السِّرِّ لَمْ یَهْتِکْ سِتْرَهُ فِی الْعَلَانِیَهًِْ وَ أَعْظَمُ الْفَسَادِ أَنْ یَرْضَی الْعَبْدُ بِالْغَفْلَهًِْ عَنِ اللَّهِ وَ هَذَا الْفَسَادُ یَتَوَلَّدُ مِنْ طُولِ الْأَمَلِ وَ الْحِرْصِ وَ الْکِبْرِ کَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِی قِصَّهًِْ قَارُونَ فِی قَوْلِهِ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ وَ کَانَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ مِنْ صُنْعِ قَارُونَ وَ اعْتِقَادِهِ وَ أَصْلُهَا مِنْ حُبِّ الدُّنْیَا وَ جَمْعِهَا وَ مُتَابَعَهًِْ النَّفْسِ وَ هَوَاهَا وَ إِقَامَهًِْ شَهَوَاتِهَا وَ حُبِّ الْمَحْمَدَهًِْ وَ مُوَافَقَهًِْ الشَّیْطَانِ وَ اتِّبَاعِ خُطُوَاتِهِ وَ کُلُّ ذَلِکَ یَجْتَمِعُ بِحَسَبِ الْغَفْلَهًِْ عَنِ اللَّهِ وَ نِسْیَانِ مِنَنِه.

امام صادق (علیه السلام) - اگر کسی ظاهرش فاسد است لاجرم باطن او هم فاسد است و هرکس باطن خود را پاک نگهدارد خداوند ظاهر او را اصلاح می‌کند و هرکس در نهان از خداوند بترسد خداوند ظاهر او را حفظ می‌سازد؛ بزرگ‌ترین فساد آن است که آدمی از وضع خود راضی باشد و از خداوند غافل شود، این حالت از حرص و تکبّر و خودخواهی و فرورفتن در آرزوها و هوس‌ها پدید می‌آید همان گونه پروردگار، در داستان قارون بیان داشته است: ای قارون! در روی زمین فساد نکن که خداوند اهل فساد را دوست نمی‌دارد و این خصلت‌های پلید در قارون وجود داشت. ریشه‌ی همه‌ی این صفات از محبّت دنیا و جمع‌کردن مال به دست می‌آید. هواپرستی و پیروی از نفس موجب می‌گردد که این خوی‌های پلید و زشت در انسان پدید آیند. آدمی از هواهای نفس پیروی می‌کند و دنبال هوس‌ها می‌رود مال‌پرستی و دنبال آمال و آرزوهارفتن و شهوت‌پرستی نمودن و اظهار خوش‌وقتی از ستایش و تعریف دیگران از خود، موجب می‌گردد که آدمی در دام شیطان گرفتارگردد و در راه او گام بردارد و همه این‌ها از غفلت و فراموش‌کردن خدا و نعمت‌های او حاصل می‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۸

بحار الأنوار، ج۷۰، ص۳۹۵/ مصباح الشریعهًْ، ص۱۰۷

آیه قالَ إِنَّما أُوتیتُهُ عَلی عِلْمٍ عِنْدی أَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَکَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَکْثَرُ جَمْعاً وَ لا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ [78]

[قارون] گفت: «این ثروت را بوسیله دانشی که نزد من است به دست آورده‌ام!» آیا او نمی‌دانست که خداوند از میان اقوام پیشین کسانی را هلاک کردکه نیرومندترو ثروتمندتر از او بودند؟! [و هنگامى كه عذاب الهى فرا رسد،] مجرمان از گناهانشان سؤال نمی‌شوند.

آیه فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فی زینَتِهِ قالَ الَّذینَ یُریدُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا یا لَیْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِیَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظیمٍ [79]

[قارون] با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهرشد، آن‌ها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند: «ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم! براستی که او بهره عظیمی دارد!»

۱

(قصص/ ۷۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَقَالَ قَارُونُ کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّما أُوتِیتُهُ عَلی عِلْمٍ عِنْدِی یَعْنِی مَالَهُ وَ کَانَ یَعْمَلُ الْکِیمِیَا. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَکَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَکْثَرُ جَمْعاً وَ لا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ أَیْ لَا یُسْئَلُ مَنْ کَانَ قَبْلَهُمْ عَنْ ذُنُوبِ هَؤُلَاءِ. فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ قالَ: فِی الثِّیَابِ الْمُصَبَّغَاتِ یَجُرُّهَا بِالْأَرْضِ قالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا یا لَیْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِیَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ فَقَالَ لَهُمُ الْخَاصُّ مِنْ أَصْحَابِ مُوسَی (علیه السلام): وَیْلَکُمْ ثَوابُ اللهِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا یُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قارون همان‌گونه که خداوند فرموده گفت: قالَ إِنَّما أُوتیتُهُ عَلی عِلْمٍ عِنْدی یعنی این اموال را به واسطه‌ی علم خودم از علم کیمیا به دست آورده‌ام. أَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَکَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَکْثَرُ جَمْعاً وَ لا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ؛ یعنی گذشتگان به خاطر گناه آیندگان مؤاخذه نمی‌شوند. فَخَرَجَ عَلَی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ؛ لباس‌های بلند رنگارنگی می‌پوشید که روی زمین کشیده می‌شد قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنیَا یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِیَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ. یاران مخلص حضرت موسی (علیه السلام) گفتند: وای بر شما پاداش خداوند برای کسی که مؤمن‌گشته و عمل شایسته کرده است بهتر است و تنها صابران [در برابر دنیا و کشش‌های دنیا] چنین نگرشی دارند و از پاداش جاودان بهره‌مند می‌گردند… (القصص/۸۱۸۰).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۰

نورالثقلین

آیه وَقالَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَکُمْ ثَوابُ اللهِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا یُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ [80]

امّا کسانی که دانش به آن‌ها داده‌شده بود گفتند: «وای بر شما! ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام می‌دهند بهتر است، امّا جز صابران به آن نمی‌رسند.»

۱

(قصص/ ۸۰)

الکاظم (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) یَقُولُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ (علیه السلام) إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ الصَّابِرُونَ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَیُنَادِی مُنَادٍ أَیْنَ الْمُتَصَبِّرُونَ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الصَّابِرُونَ قَالَ الصَّابِرُونَ عَلَی أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ الْمُتَصَبِّرُونَ عَلَی تَرْکِ الْمَعَاصِی.

امام کاظم (علیه السلام) - حسن‌بن‌علی گوید: شنیدم امام کاظم (علیه السلام) فرمود: امام باقر (علیه السلام) فرمود: هنگامی‌که قیامت برپا شود، منادی فریاد می‌کند: «صابران کجا هستند»؟ گروهی از میان مردم حرکت می‌کنند و خود را معرفی می‌نمایند. بار دیگر منادی صدا می‌زند: «متصبّران کجا می‌باشند»؟ گروهی دیگر بر می‌خیزند و خود را معرّفی می‌کنند. عرض‌کردم: «فدایت شوم صابران چه کسانی [و متصبّران کدام افراد هستند]»؟ امام کاظم (علیه السلام) فرمود: «صابران کسانی می‌باشند که واجبات را انجام می‌دهند [و سختی انجام آن را تحمّل می‌کنند] و متصبّران آن‌ها هستند که از حرام دست بازداشتند و دنبال کارهای زشت نرفتند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۰

بحار الأنوار، ج۷، ص۱۸۱

آیه فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ فَما کانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ یَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَ ما کانَ مِنَ المُنْتَصِرینَ [81]

سپس ما، او وخانه‌اش را در زمین فرو بردیم، و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند، و خودش نیز نمی‌توانست خویشتن را یاری دهد.

۱

(قصص/ ۸۱)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - فِی کِتَابِ الخِصَالِ عَن أَبِی عَبدِ اللهِ (علیه السلام) قال قَامَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی الْجَامِعِ بِالْکُوفَهًِْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّطَیُّرِ مِنْهُ وَ ثِقْلِهِ وَ أَیُ أَرْبِعَاءَ هُوَ فَقَالَ (علیه السلام) آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِی الشَّهْرِ وَ هُوَ الْمَحَاقُ وَ فِیهِ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ (علیه السلام) أَخَاهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُلْقِیَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فِی النَّار… وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَسَفَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِقَارُون.

امام علی (علیه السلام) - در کتاب «خصال» از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: امام (علیه السلام) در مسجد کوفه نشسته بود که مردی برخواست و عرض‌کرد: «ای امیرالمؤمنین (علیه السلام) مرا آگاه فرما که چرا روز چهارشنبه به فال بد گرفته می‌شود و آن را روز سنگینی می‌دانند و مقصود کدام چهارشنبه است»؟ فرمود: «چهارشنبه‌ی آخر ماه که محاق می‌باشد (شبها ماه پیدا نباشد)، است و در چنین روزی قابیل برادر خود هابیل (علیه السلام) را کشت و روز چهارشنبه ابراهیم (علیه السلام) در آتش افکنده شد. در روز چهارشنبه خداوند متعال قارون را در زمین فرو برد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۰

نورالثقلین/ الخصال؛ ج۲، ص۳۸۸

۲

(قصص/ ۸۱)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - قَالَ کَانَ قَارُونُ ابْنَ عَمِّ مُوسَی (علیه السلام) وَ کَانَتْ فِی زَمَانِ مُوسَی (علیه السلام) امْرَأَهًٌْ بَغِیٌّ لَهَا جَمَالٌ وَ هَیْئَهًٌْ فَقَالَ لَهَا قَارُونُ أُعْطِیکَ مِائَهًَْ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ تَجِیئِینَ غَداً إِلَی مُوسَی (علیه السلام) وَ هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ بَنِی إِسْرَائِیلَ یَتْلُو عَلَیْهِمُ التَّوْرَاهًَْ فَتَقُولِینَ یَا مَعْشَرَ بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) دَعَانِی إِلَی نَفْسِهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ مِائَهًَْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَصْبَحَتْ جَاءَتِ الْمَرْأَهًُْ الْبَغِیُّ فَقَامَتْ عَلَی رُءُوسِهِمْ وَ کَانَ قَارُونُ حَضَرَ فِی زِینَتِهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَهًُْ یَا مُوسَی (علیه السلام) إِنَّ قَارُونَ أَعْطَانِی مِائَهًَْ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ أَقُولَ بَیْنَ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَی رُءُوسِ الْأَشْهَادِ أَنَّکَ دَعَوْتَنِی إِلَی نَفْسِکَ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَکُونَ دَعَوْتَنِی لَقَدْ أَکْرَمَکَ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) لِلْأَرْضِ خُذِیهِ فَأَخَذَتْهُ وَ ابْتَلَعَتْهُ وَ إِنَّهُ لَیَتَجَلْجَلُ مَا بَلَغَ وَ لِلَّهِ الْحَمْد.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - قارون پسر عموی موسی (علیه السلام) بود در زمان موسی (علیه السلام) زن بدکاره زیبایی بود قارون به او گفت: «به تو صدهزار درهم می‌دهم فردا نزد موسی (علیه السلام) برو و درحالی‌که نزد بنی‌اسرائیل نشسته و برایشان تورات می‌خواند بگو: «ای مردم بنی‌اسرائیل! موسی (علیه السلام) مرا به خودش دعوت کرده [و پیشنهاد زنا داده] است». زن از او صدهزار درهم گرفت. هنگام صبح زن بدکاره آمد و بالای سر این‌ها ایستاد و قارون هم با زیورآلاتش آنجا حاضر بود. آن زن گفت: «ای موسی (علیه السلام)! قارون به من صدهزار درهم داده برای اینکه در میان بنی‌اسرائیل در حضور همگان بگویم تو مرا به خودت دعوت کردی و پناه می‌برم به خدا از اینکه تو مرا به خود دعوت کرده باشی. به خدا قسم! خدا تو را از ارتکاب این گناه بزرگ داشته است»! موسی (علیه السلام) به زمین گفت: «او (قارون) را بگیر» و زمین او را گرفت و فروبرد و او در زمین فرو رفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۱۴

۳

(قصص/ ۸۱)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ الزَّکَاهًَْ عَلَی مُوسَی (علیه السلام) فَلَمّا اَوجَبَ اللهُ سُبحَانَهُ الزَّکَاهًَْ عَلَیهِم أتی قَارُون فَصَالَحَ قَارُونَ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ عَنْ کُلِّ أَلْفِ دِینَارٍ دِینَاراً وَ عَنْ کُلِّ أَلْفِ شَاهًٍْ شَاهًًْ وَ عَنْ کُلِّ أَلْفِ شَیْءً شَیْئاً فَرَجَعَ إِلَی بَیْتِهِ فَحَسِبَهُ فَوَجَدَهُ کَثِیراً فَلَمْ تَسْمَحْ بِذَلِکَ نَفْسُهُ فَجَمَعَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ قَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) قَدْ أَمَرَکُمْ بِکُلِّ شَیْءٍ فَأَطَعْتُمُوهُ وَ هُوَ الْآنَ یُرِیدُ أَنْ یَأْخُذَ أَمْوَالَکُمْ فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ کَبِیرُنَا وَ سَیِّدُنَا فَمُرْنَا بِمَا شِئْتَ فَقَالَ آمُرُکُمْ أَنْ تَجِیئُوا بِفُلَانَهًَْ الْبَغِیَّهًِْ فَنَجْعَلَ لَهَا جُعْلًا عَلَی أَنْ تَقْذِفَهُ بِنَفْسِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ خَرَجَ عَلَیْهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ رَفَضُوهُ فَاسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَأَتَوْا بِهَا فَجَعَلَ لَهَا قَارُونُ أَلْفَ دِرْهَمٍ. و قیل الف دینار وَ قِیلَ طَشْتاً مِنَ الذَّهَبِ وَ قَالَ لَهَا إِنِّی أُمَوِّلُکِ وَ أَخْلِطُکَ بِنِسَائِی عَلَی أَنْ تَقْذِفِی مُوسَی (علیه السلام) بِنَفْسِکَ غَداً إِذَا حَضَرَ بَنُو إِسْرَائِیلَ فَلَمَّا کَانَ الْغَدُ جَمَعَ قَارُونُ بَنِی إِسْرَائِیلَ ثُمَّ اتی مُوسَی (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ ان بَنِی اسْرَائِیلَ قَدِ اجْتَمَعُوا یَنْتَظِرُونَ خُرُوجَکَ لَتَأْمُرُهُم وَ تَنْهَاهُمْ وَ تَبَیَّنَ لَهُمْ اِعْلَامَ دینِهِمْ وَ احْکَامَ شَرِیعَتِهِمْ فَخَرَجَ الَیْهِمْ مُوسَی (علیه السلام) وَ هُم فِی برَاح مِنَ الأرْضِ فَقَامَ فِیهِ خَطِیباً فَوَعَظَهُمْ وَ قَالَ مَنْ سَرَقَ قَطَعْنَا یَدَهُ وَ مَنِ افْتَرَی جَلَدْنَاهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهًًْ وَ مَنْ زَنَی وَ لَیْسَتْ لَهُ امْرَأَهًٌْ جَلَدْنَاهُ مِائَهًًْ وَ مَنْ زَنَی وَ لَهُ امْرَأَهًٌْ رَجَمْنَاهُ حَتَّی یَمُوتَ فَقَالَ لَهُ قَارُونُ وَ إِنْ کُنْتَ أَنْتَ قَالَ وَ إِنْ کُنْتُ أَنَا قَالَ قَارُونُ فَإِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ یَزْعُمُونَ أَنَّکَ فَجَرْتَ بِفُلَانَهًَْ قال انا قال نعم قَالَ دَعُوهَا فَإِنْ قَالَتْ فَهُوَ مَا قَالَتْ فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قَالَ لَهَا مُوسَی (علیه السلام) یَا فُلَانَهًُْ انما انا لک مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ وَ عَظَّمَ عَلَیْهَا وَ سَأَلَهَا بِالَّذِی فَلَقَ الْبَحْرَ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاهًَْ فَلَمَّا نَاشَدَهَا تَدَارَکَهَا اللَّهُ بِالتَّوْفِیقِ وَ قَالَتْ فِی

نَفْسِهَا لَأَنْ أُحْدِثَ الْیَوْمَ تَوْبَهًًْ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ أُؤْذِیَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ لَا وَ لَکِنْ جَعَلَ لِی قَارُونُ جُعْلًا عَلَی أَنْ أَقْذِفَکَ بِنَفْسِی فَلَمَّا تَکَلَّمَتْ بِهَذَا الْکَلَامِ سَقَطَ فِی یَدِهِ قَارُون وَ نَکَسَ رَأسُهُ وَ سَکَتَ المَلَاءُ وَ عَرَفَ أَنَّهُ وَقَعَ فِی مَهْلَکَهًٍْ وَ خَرَّ مُوسَی سَاجِداً یَبْکِی وَ یَقُولُ یَا رَبِ إِنَ عَدُوَّکَ قَدْ آذَانِی وَ أَرَادَ فَضِیحَتِی اللَّهُمَّ فَإِنْ کُنْتُ رَسُولَکَ فَاغْضَبْ لِی وَ سَلِّطْنِی عَلَیْهِ فَأَوْحَی اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَیْهِ ارْفَعْ رَأْسَکَ وَ مُرِ الْأَرْضَ بِمَا شِئْتَ تُطِعْکَ فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَنِی إِلَی قَارُونَ کَمَا بَعَثَنِی إِلَی فِرْعَوْنَ وَ مَنْ کَانَ مَعَهُ فَلْیَثْبُتْ مَعَهُ وَ مَنْ کَانَ مَعِی فَلْیَعْتَزِلْ فَاعْتَزَلُوا قَارُونَ وَ لَمْ یَبْقَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَانِ ثُمَّ قَالَ یَا أَرْضُ خُذِیهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ إِلَی کِعَابِهِمْ ثُمَّ قَالَ یَا أَرْضُ خُذِیهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ إِلَی رُکَبِهِمْ ثُمَّ قَالَ یَا أَرْضُ خُذِیهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ إِلَی حِقْوَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ یَا أَرْضُ خُذِیهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ إِلَی أَعْنَاقِهِمْ وَ قَارُونُ وَ أَصْحَابُهُ فِی کُلِّ ذَلِکَ یَتَضَرَّعُونَ إِلَی مُوسَی (علیه السلام) وَ یُنَاشِدُ قَارُونُ اللَّهَ وَ الرَّحِمَ حتی روی فی بعض الاخبار حَتَّی نَاشَدَهُ سَبْعِینَ مَرَّهًًْ وَ مُوسَی (علیه السلام) فِی جَمِیعِ ذَلِکَ لَا یَلْتَفِتُ إِلَیْهِ لِشِدَّهًِْ غَضَبِهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَرْضُ خُذِیهِمْ فَأُطْبِقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ. فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی (علیه السلام) مَا أَظُنُّکَ اسْتَغَاثُوا بِکَ سَبْعِینَ مَرَّهًًْ فَلَمْ تَرْحَمْهُمْ وَ لَمْ تُغِثْهُمْ أَمَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَوْ إِیَّایَ دَعَوْنِی مَرَّهًًْ وَاحِدَهًًْ لَوَجَدُونِی قَرِیباً مُجِیباً.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - هنگامی که خداوند، حکم زکات را بر موسی (علیه السلام) نازل فرمود، قارون با دانستن حکم زکات، راضی شد که در برابر هر هزار دینار یک دینار و در برابر هر هزار گوسفند یک گوسفند و در برابر هر هزار مال و دارایی خود یک عدد از آن را زکات دهد؛ امّا وقتی به خانه برگشت و مقدار آن‌ها را حساب کرد به نظرش بسیار زیاد آمد لذا در دل ناراضی شد آن وقت بنی‌اسرائیل را جمع کرد و به آن‌ها گفت: «ای بنی‌اسرائیل تاکنون موسی هرچه از شما خواسته انجام داده‌اید، اکنون می‌خواهد اموالتان را از شما بگیرد». بنی‌اسرائیل گفتند: «تو سرور و بزرگتر ما هستی، هرچه می‌خواهی فرمان بده تا ما انجام دهیم»، قارون گفت: «من می‌گویم شما به نزد فلان زن فاحشه بروید و مالی به او بدهید تا شهادت دهد موسی با او زناکرده آن وقت می‌توانیم موسی (علیه السلام) را از میان خود بیرون و طرد کنیم و از شرّ او راحت شویم» سپس هزار درهم آورد تا به آن زن بدهند بعضی نیز گفته‌اند هزار دینار بوده و عده‌ای نیز گفته‌اند طشتی از طلا به آن زن داد و گفت: «من به تو پناه می‌دهم و تو را در میان زنان خود داخل می‌کنم تا با آن‌ها مجالست داشته باشی به شرط آنکه فردا در حضور مردم شهادت بدهی که موسی (علیه السلام) با تو زناکرده». وقتی که فردا رسید قارون بنی‌اسرائیل را جمع کرد و موسی (علیه السلام) را فراخواند و به موسی (علیه السلام) گفت: مردم جمع شده‌اند و انتظار تو را می‌کشند تا آن‌ها را امر و نهی کنی و احکام و دستورات دین را برایشان تبیین کنی. موسی (علیه السلام) هم به سمت آنان رفت، آن‌ها در میدان شهر جمع شده بودند، موسی (علیه السلام) شروع به خطبه کرد و مردم را موعظه‌نمود و سخنرانی کرد و فرمود: «هرکس سرقت کند دست او را باید قطع‌کرد و هرکس تهمت بزند باید هشتاد تازیانه به او زد و هرکس زنا کند اگر همسری نداشته باشد باید صد تازیانه بخورد و اگر همسر داشته باشد باید او را سنگسار کرد تا کشته شود». قارون گفت: «حتی اگر آن فرد تو باشی»؟! موسی (علیه السلام) فرمود: «حتی اگر آن گناهکار من باشم» قارون گفت: «بنی‌اسرائیل می‌پندارند تو با فلان زن زنا کرده‌ای»! موسی (علیه السلام) گفت: «من»؟! قارون گفت: «آری»! موسی (علیه السلام) فرمود: «آن زن را بیاورید تا از او شهادت بطلبیم و هرچه او گفت درست است». وقتی آن زن آمد موسی (علیه السلام) از او پرسید: «ای زن! آیا من مرتکب عملی که این قوم می‌گویند شده‌ام»؟ پاسخ این سؤال بر او دشوار بود [و پاسخی نداد]، موسی (علیه السلام) او را به خدای گشاینده‌ی دریا برای بنی‌اسرائیل و نازل‌کننده‌ی تورات بر موسی (علیه السلام) سوگند داد که حقیقت را بگوید؛ وقتی آن زن این مطلب را شنید خداوند به او توفیق توبه داد و با خود گفت: «توبه‌کردن و اعتراف، آسان‌تر از اذیّت و آزار رسول‌خدا است»، گفت: «نه! هرگز! آن‌ها دروغ می‌گویند، قارون به من مبلغی‌داده تا به تو تهمت زنا بزنم»، وقتی آن زن این سخنان را به زبان آورد قارون سر به زیر انداخت و مردم خاموش شدند و فهمید که در معرض هلاکت واقع‌شده، موسی (علیه السلام) به سجده افتاد و گریست و عرضه داشت: «پروردگارا! دشمن تو قصد آزار و رسواکردن مرا داشت، خدایا! اگر من پیامبر تو هستم، به خاطر من غضب فرما و مرا بر او مسلّط ساز»! خدای سبحان به او وحی‌کرد: «سر بلند کن، هر فرمانی می‌خواهی بران که زمین من از تو اطاعت می‌کند». موسی (علیه السلام) گفت: «ای بنی‌اسرائیل خداوند مرا برای انذار قارون فرستاده همان‌طور که برای انذار فرعون فرستاده بود. حال هرکس پیرو اوست همراه او باشد و هرکس پیرو من است از او کناره بگیرد»! همگی از قارون فاصله گرفتند و به جز دو نفر هیچ‌کس در کنار او نماند موسی (علیه السلام) فرمان داد: «ای زمین! آن‌ها را فروببر»! آن‌ها تا پاشنه‌ی پا در زمین فرورفتند، دوباره فرمود: «ای زمین! آن‌ها را فروببر»! این بار تا زانو در زمین فرورفتند، موسی (علیه السلام) فرمان داد «ای زمین! آن‌ها را فرو ببر» و این بار تا شکم فرورفتند موسی (علیه السلام) فرمود: «ای زمین آن‌ها را فرو ببر»! و تا گردن فرو رفتند، در طول این مدت قارون و آن دو تن به موسی (علیه السلام) عجز و لابه می‌کردند و از او رحمت و شفقت می‌طلبیدند و هفتاد بار به او استغاثه کردند و او را به خدا سوگند دادند که به ایشان رحم کند امّا موسی (علیه السلام) از شدّت غضب و ناراحتی به آن‌ها توجّهی نکرد. در نهایت دستور داد: «ای زمین، آن‌ها را فرو ببر»! و زمین آن‌ها را کاملاً در خود فروبرد. همان دم خدای سبحان به موسی (علیه السلام) وحی‌کرد: «هرگز تو را چنین نمی‌دیدم که هفتاد بار به تو استغاثه کنند و به آن‌ها رحم نکنی و توجّهی ننمایی امّا به عزّت و جلالم اگر فقط یک بار به درگاه من استغاثه کرده‌بودند حتماً مرا نزدیک و اجابت‌کننده می‌یافتند و آن‌ها را نجات می‌دادم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۲

قصص الأنبیاء للجزایری، ص۲۸۲

۴

(قصص/ ۸۱)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ إنَّ یُونُسَ (علیه السلام) لَمَّا آذُاهُ قَومُهُ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلاً وَ فِیهِ: … فَأَلْقَی نَفْسَهُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَطَافَ بِهِ الْبِحَارَ سَبْعَهًًْ حَتَّی صَارَ إِلَی الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَ بِهِ یُعَذَّبُ قَارُونُ فَسَمِعَ قَارُونُ دَوِیّاً فَسَأَلَ الْمَلَکَ عَنْ ذَلِکَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ یُونُسُ (علیه السلام) وَ أَنَّ اللَّهَ حَبَسَهُ فِی بَطْنِ الْحُوتِ فَقَالَ لَهُ قَارُونُ أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أُکَلِّمَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مُوسَی (علیه السلام) فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَاتَ فَبَکَی ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ هَارُونَ (علیه السلام) فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَاتَ فَبَکَی وَ جَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً وَ سَأَلَهُ عَنْ أُخْتِهِ کُلْثُمَ وَ کَانَتْ مُسَمَّاهًًْ لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا مَاتَتْ فَبَکَی وَ جَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی الْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ أَنِ ارْفَعْ عَنْهُ الْعَذَابَ بَقِیَّهًَْ الدُّنْیَا لِرِقَّتِهِ عَلَی قَرَابَتِه.

امام باقر (علیه السلام) - وقتی قوم یونس (علیه السلام) او را اذّیت کردند [او برای آن‌ها تقاضای عذاب کرده و با آشکارشدن نشانه‌های عذاب از شهر خارج شد و بر کشتی سوار شد. ناگاه کشتی متزلزل شد و تصمیم بر این گرفته شد که یکی از مسافران را به قرعه، به دریا بیندازند] امام (علیه السلام) حدیثی طولانی را ذکر کرد و در آن این‌گونه است: «[یونس (علیه السلام)] خود را به دریا انداخت و نهنگ او را گرفت و در دریاهای هفت‌گانه گرداند تا اینکه به دریای مسجور رسید که قارون در آن عذاب می‌شد، قارون صدایی مانند صدای رعد و برق شنید و از فرشته درباره‌ی آن صدا پرسید. به او خبر دادند که یونس (علیه السلام) است و خداوند او را در دل نهنگ حبس کرده‌است قارون به او گفت: «آیا اجازه می‌دهی با او صحبت کنم»؟ به او اجازه داد. قارون از یونس درباره موسی (علیه السلام) پرسید، خبر داد که از دنیا رفته. قارون گریه کرد. آنگاه از او درباره‌ی هارون (علیه السلام) پرسید. خبر داد که از دنیا رفت. قارون گریه کرد و بی‌تابی زیادی کرد. از او درباره‌ی خواهرش کلثوم پرسید که نامزد قارون بود، خبر داد که او از دنیا رفت. گریه و بی‌تابی فراوانی کرد. خداوند به فرشته‌ای که مأمور عذاب او بود وحی‌کرد که به خاطر دلسوزی او نسبت به خویشاوندانش عذاب را در بقیه روزهای دنیا از او بردارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۴

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۴۰۰/ نورالثقلین

۵

(قصص/ ۸۱)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ قَدْ سَأَلَ بَعْضُ الْیَهُودِ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَنْ سِجْنٍ طَافَ أَقْطَارَ الْأَرْضِ بِصَاحِبِهِ؟ فَقَالَ: یَا یَهُودِیُّ أَمَّا السِّجْنُ الَّذِی طَافَ أَقْطَارَ الْأَرْضِ بِصَاحِبِهِ فَإِنَّهُ الْحُوتُ الَّذِی حُبِسَ یُونُسُ فِی بَطْنِهِ فَدَخَلَ فِی بَحْرِ الْقُلْزُمِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی بَحْرِ مِصْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِی بَحْرِ طَبَرِسْتَانَ ثُمَّ خَرَجَ فِی دِجْلَهًَْ الْغَوْرَاءِ. قَالَ: ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ تَحْتَ الْأَرْضِ حَتَّی لَحِقَتْ بِقَارُونَ، وَ کَانَ قَارُونُ هَلَکَ فِی أَیَّامِ مُوسَی (علیه السلام) وَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً یُدْخِلُهُ فِی الْأَرْضِ کُلَّ یَوْمٍ قَامَهًَْ رَجُلٍ وَ کَانَ یُونُسُ فِی بَطْنِ الْحُوتِ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یَسْتَغْفِرُهُ فَسَمِعَ قَارُونُ صَوْتَهُ فَقَالَ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ: أَنْظِرْنِی فَإِنِّی أَسْمَعُ کَلَامَ آدَمِیٍّ. فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی الْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ أَنْظِرْهُ. فَأَنْظَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَارُونُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ یُونُسُ (علیه السلام): أَنَا الْمُذْنِبُ الْخَاطِئُ یُونُسُ بْنُ مَتَّی (علیه السلام). قَالَ: فَمَا فَعَلَ الشَّدِیدُ الْغَضَبُ لِلَّهِ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ (علیه السلام)؟ قَالَ: هَیْهَاتَ هَلَکَ قَالَ: فَمَا فَعَلَ الرَّءُوفُ الرَّحِیمُ عَلَی قَوْمِهِ هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ (علیه السلام)؟ قَالَ: هَلَکَ. قَالَ: فَمَا فَعَلَتْ کُلْثُمُ بِنْتُ عِمْرَانَ الَّتِی کَانَتْ سُمِّیَتْ لِی؟ قَالَ: هَیْهَاتَ مَا بَقِیَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ أَحَدٌ، فَقَالَ قَارُونُ: وَا أَسَفَی عَلَی آلِ عِمْرَانَ! فَشَکَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْمَلَکَ الْمُوَکَّلَ بِهِ أَنْ یَرْفَعَ عَنْهُ الْعَذَابَ أَیَّامَ الدُّنْیَا، فَرَفَعَ عَنْهُ.

امام علی (علیه السلام) - یکی از یهودیان از امیرالمؤمنین (علیه السلام) سؤال‌کرد: «کدام زندان است که همراه زندانی خود در اطراف زمین می‌گشت»؟ امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «ای یهودی! آن زندان نهنگ حامل یونس (علیه السلام) بود که همراه او وارد دریای قلزم شد و از آنجا به دریای مصر رفت و سپس وارد دریای طبرستان گردید و از آنجا به دجله‌ی غور رفته و سپس به زیر زمین رفت تا وقتی که به قارون رسید قارون در زمان حضرت موسی (علیه السلام) به زیر زمین فرورفته‌بود و خداوند فرشته‌ای را موکّل بر او کرده‌بود تا هر روز او را به اندازه‌ی قامت یک مرد به زمین فروببرد و آن وقت یونس (علیه السلام) در شکم نهنگ مشغول تسبیح و استغفار بود. قارون صدای او را شنید و از فرشته موکّل خود پرسید: «به من اندکی مهلت بده، گویا صدای یکی از آدمیان را می‌شنوم» آنگاه خداوند به آن فرشته فرمان‌داد به او مهلت دهد و فرشته به قارون مهلت داد، قارون پرسید: «تو کیستی»؟ یونس (علیه السلام) گفت: «من گنهکار خاطی یونس (علیه السلام) پسر متی هستم» قارون گفت: «خداوند شدید الغضب با موسی‌بن‌عمران چه کرد»؟ یونس (علیه السلام) گفت: «افسوس، از دنیا رفت» قارون گفت: «هارون (علیه السلام) که نسبت به قوم خود بسیار مهربان و دلسوز بود چه شد»؟ یونس (علیه السلام) گفت: «افسوس، هلاک شد» قارون گفت: «کلثوم دختر عمران که نامزد من بود چه شد»؟ یونس (علیه السلام) گفت: «هیچ یک از آل‌عمران زنده نمانده است» قارون گفت: «افسوس بر آل‌عمران». از آن پس خداوند به ملک موکّل او فرمان داد تا عذاب را در ایّام دنیا از او بردارد و از آن پس عذاب دنیوی او برطرف شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۴

نورالثقلین

۶

(قصص/ ۸۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ: نَهَی {رسول الله (صلی الله علیه و آله)} أَنْ یَخْتَالَ الرَّجُلُ فِی مَشْیِهِ وَ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَاخْتَالَ فِیهِ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ مِنْ شَفِیرِجَهَنَّمَ وَ کَانَ قَرِینَ قَارُونَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنِ اخْتَالَ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ وَ مَنِ اخْتَالَ فَقَدْ نَازَعَ اللَّهَ فِی جَبَرُوتِه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام صادق (علیه السلام) از پدرانش از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل فرمود: [رسول خدا (صلی الله علیه و آله)] از اینکه کسی متکبّرانه راه برود نهی می‌کرد و می‌فرمود: «هرکه جامه‌ای پوشد و در آن به خود ببالد، خداوند او را در پرتگاه جهنّم فرو می‌برد و همراه قارون می‌شود که نخستین کسی بود که بخود بالید و خدا او را با هرچه داشت به زمین فروبرد. هرکه به دیگران فخر بفروشد گویا با خداوند در جبروتش ستیزه کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۶

بحار الأنوار، ج۷۳، ص۳۳۲

۷

(قصص/ ۸۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فِی کِتَابِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) حَدِیثٌ طَوِیلٌ یَذْکُرُ فِیهِ خُرُوجَهُ لِلْمُبَاهَلَهًِْ وَ فِیهِ: فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) بِأَهْلِهِ وَ صَارَ إِلَی مَسْجِدِهِ هَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) وَ قَالَ: یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللَّهَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ: إِنَّ عَبْدِی مُوسَی (علیه السلام) بَاهَلَ عَدُوَّهَ قَارُونَ بِأَخِیهِ هَارُونَ (علیه السلام) وَ بَنِیهِ فَخَسَفْتُ بِقَارُونَ وَ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ بِمَنْ آزَرَهُ مِنْ قَوْمِهِ وَ بِعِزَّتِی أُقْسِمُ وَ بِجَلَالِی یَا أَحْمَدُ لَوْ بَاهَلْتَ بِکَ وَ بِمَنْ تَحْتَ الْکِسَاءِ مِنْ أَهْلِکَ أَهْلَ الْأَرْضِ وَ الْخَلَائِقَ جَمِیعاً لَتَقَطَّعَتِ السَّمَاءُ کِسَفاً وَ الْجِبَالُ زُبُراً وَ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ فَلَمْ تَسْتَقِرَّ أَبَداً إِلَّا أَنْ أَشَاءَ ذَلِکَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در کتاب جعفربن‌محمد دوریستی با سندش از پیامبر (صلی الله علیه و آله)، حدیثی طولانی در خصوص مباهله ذکر شده است، در آن آمده: هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) از مباهله برگشت و به مسجدش وارد شد، جبرئیل (علیه السلام) فرود آمد و گفت: «ای محمّد! خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: «بنده‌ی من موسی (علیه السلام) به همراه برادرش هارون (علیه السلام) و پسر او با دشمنش قارون مباهله کرد که در اثر آن قارون و خانواده و مالش و هرکس از قومش که او را کمک می‌کرد به زمین فرورفتند؛ قسم به عزّت و جلالم‌ای احمد! اگر اهل زمین و همه‌ی مخلوقات با تو و کسانی که زیر آن عبا هستند مباهله می‌کردند آسمان را قطعه‌قطعه می‌کردم و کوه‌ها پاره پاره و زمین فرو می‌رفت و همه چیز را در خود می‌بلعید جز آن دم که من اراده می¬کردم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۶

نورالثقلین

آیه وَ أَصْبَحَ الَّذینَ تَمَنَّوْا مَکانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ [82]

و آن‌ها که دیروز آرزو می‌کردند به جای او باشند بامدادان [هنگامى كه اين صحنه را ديدند] گفتند: «وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هرکس از بندگانش بخواهد وسعت می‌بخشد یا تنگ می‌گیرد. اگر خدا بر ما منّت ننهاده بود، ما را نیز در زمین فرو می‌برد. ای وای! گویی کافران هرگز رستگار نمی‌شوند.»

۱

(قصص/ ۸۲)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلِهِ… وَ أَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَکانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللهَ قَالَ هِیَ لُغَهًٌْ سُرْیَانِیَّهًٌْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ. وَ کَانَ سَبَبُ هَلَاکِ قَارُونَ أَنَّهُ لَمَّا أَخْرَجَ مُوسَی (علیه السلام) بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ مِصْرَ وَ أَنْزَلَهُمُ الْبَادِیَهًَْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَی وَ انْفَجَرَ لَهُمْ مِنَ الْحَجَرِ اثْنَتَا عَشْرَهًَْ عَیْناً بَطِرُوا وَ قَالُوا لَنْ نَصْبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّکَ یُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها قالَ لَهُمْ مُوسَی (علیه السلام) أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِی هُوَ أَدْنی بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَکُمْ ما سَأَلْتُمْ فَقَالُوا کَمَا حَکَی اللَّهُ إِنَّ فِی‌ها قَوْماً جَبَّارِینَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّی یَخْرُجُوا مِنْها ثُمَّ قَالُوا لِمُوسَی (علیه السلام) فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّکَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ دُخُولَهَا وَ حَرَّمَهَا عَلَیْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِی الْأَرْضِ فَکَانُوا یَقُومُونَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ یَأْخُذُونَ فِی قِرَاءَهًِْ التَّوْرَاهًِْ وَ الدُّعَاءِ وَ الْبُکَاءِ وَ کَانَ قَارُونُ مِنْهُمْ وَ کَانَ یَقْرَأُ التَّوْرَاهًَْ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنْهُ وَ کَانَ یُسَمَّی الْمَنُونَ لِحُسْنِ قِرَاءَتِهِ وَ قَدْ کَانَ یَعْمَلُ الْکِیمِیَاءَ فَلَمَّا طَالَ الْأَمْرُ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی التِّیهِ وَ التَّوْبَهًِْ وَ کَانَ قَارُونُ قَدِ امْتَنَعَ أَنْ یَدْخُلَ مَعَهُمْ فِی التَّوْبَهًِْ وَ کَانَ مُوسَی (علیه السلام) یُحِبُّهُ فَدَخَلَ إِلَیْهِ مُوسَی (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ یَا قَارُونُ قَوْمُکَ فِی التَّوْبَهًِْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ هَاهُنَا ادْخُلْ مَعَهُمْ وَ إِلَّا نَزَلَ بِکَ الْعَذَابُ فَاسْتَهَانَ بِهِ وَ اسْتَهَزَأَ بِقَوْلِهِ فَخَرَجَ مُوسَی (علیه السلام) مِنْ عِنْدِهِ مُغْتَمّاً فَجَلَسَ فِی فَنَاءِ قَصْرِهِ وَ عَلَیْهِ جُبَّهًُْ شَعْرٍ وَ نَعْلَانِ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ شِرَاکُهُمَا مِنْ خُیُوطِ شَعْرٍ بِیَدِهِ الْعَصَا فَأَمَرَ قَارُونُ أَنْ یُصَبَّ عَلَیْهِ رَمَادٌ قَدْ خُلِطَ بِالْمَاءِ فَصُبَّ عَلَیْهِ فَغَضِبَ مُوسَی (علیه السلام) غَضَباً شَدِیداً وَ کَانَ فِی کَتِفِهِ شَعَرَاتٌ کَانَ إِذَا غَضِبَ خَرَجَتْ مِنْ ثِیَابِهِ وَ قَطَرَ مِنْهَا الدَّمُ فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) یَا رَبِّ إِنْ لَمْ تَغْضَبْ لِی فَلَسْتُ لَکَ بِنَبِیٍّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ قَدْ أَمَرْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تطعک{تُطِیعَکَ} فَمُرْهُمَا بِمَا شِئْتَ وَ قَدْ کَانَ قَارُونُ أَمَرَ أَنْ یُغْلَقَ بَابُ الْقَصْرِ فَأَقْبَلَ مُوسَی (علیه السلام) فَأَوْمَأَ إِلَی الْأَبْوَابِ فَانْفَرَجَتْ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهِ قَارُونُ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أُوتِیَ بِالْعَذَابِ فَقَالَ یَا مُوسَی (علیه السلام) أَسْأَلُکَ بِالرَّحِمِ الَّتِی بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) یَا ابْنَ لَاوَی لَا تَرُدَّنِی مِنْ کَلَامِکَ یَا أَرْضُ خُذِیهِ فَدَخَلَ الْقَصْرُ بِمَا فِیهِ فِی الْأَرْضِ وَ دَخَلَ قَارُونُ فِی الْأَرْضِ إِلَی الرُّکْبَهًِْ فَبَکَی وَ حَلَّفَهُ بِالرَّحِمِ فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) یَا ابْنَ لَاوَی لَا تَرُدَّنِی مِنْ کَلَامِکَ یَا أَرْضُ خُذِیهِ فَابْتَلَعَتْهُ بِقَصْرِهِ وَ خَزَائِنِهِ وَ هَذَا مَا قَالَ مُوسَی (علیه السلام) لِقَارُونَ یَوْمَ أَهْلَکَهُ اللَّه فَعَیَّرَهُ اللَّهُ بِمَا قَالَهُ لِقَارُونَ فَعَلِمَ مُوسَی أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَیَّرَهُ بِذَلِکَ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّ قَارُونَ دَعَانِی بِغَیْرِکَ وَ لَوْ دَعَانِی بِکَ لَأَجَبْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ یَا ابْنِ لَاوَی لَا تَرُدَّنِی مِنْ کَلَامِکَ فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) یَا رَبِّ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِکَ لَکَ رِضًا لَأَجَبْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی یَا مُوسَی (علیه السلام) وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ جُودِی وَ مَجْدِی وَ عُلُوِّ مَکَانِی لَوْ أَنَّ قَارُونَ کَمَا دَعَاکَ دَعَانِی لَأَجَبْتُهُ وَ لَکِنَّهُ لَمَّا دَعَاکَ وَکَلْتُهُ إِلَیْکَ یَا ابْنَ عِمْرَانَ لَا تَجْزَعْ مِنَ الْمَوْتِ فَإِنِّی کَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَی کُلِّ نَفْسٍ وَ قَدْ مَهَّدْتُ لَکَ مِهَاداً لَوْ قَدْ وَرَدْتَ عَلَیْهِ لَقَرَّتْ عَیْنَاکَ فَخَرَجَ مُوسَی (علیه السلام) إِلَی جَبَلِ طُورِ سَیْنَاءَ مَعَ وَصِیِّهِ فَصَعِدَ مُوسَی (علیه السلام) الْجَبَلَ فَنَظَرَ إِلَی رَجُلٍ قَدْ أَقْبَلَ وَ مَعَهُ مِکْتَلٌ وَ مِسْحَاهًٌْ فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) مَا تُرِیدُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ قَدْ تُوُفِّیَ فَأَنَا أَحْفِرُ لَهُ قَبْراً فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) أَ فَلَا أَعِینُکَ عَلَیْهِ قَالَ بَلَی قَالَ فَحَفَرَا الْقَبْرَ فَلَمَّا فَرَغَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَنْزِلَ إِلَی الْقَبْرِ فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) مَا تُرِیدُ قَالَ أَدْخُلُ الْقَبْرَ فَأَنْظُرُ کَیْفَ مَضْجَعُهُ فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) أَنَا أَکْفِیکَ فَدَخَلَهُ مُوسَی (علیه السلام) فَاضْطَجَعَ فِیهِ فَقَبَضَ مَلَکُ الْمَوْتِ رُوحَهُ وَ انْضَمَّ عَلَیْهِ الْجَبَلَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - در آیه: وَ أَصْبَحَ الَّذینَ تَمَنَّوْا مَکانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللهَ، عبارت «وَیْکَأَنَّ» به زبان سریانی است، یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ، علت هلاکت قارون این بود که وقتی موسی (علیه السلام)، بنی‌اسرائیل را از مصر خارج کرد و به بیابان رسیدند، خداوند [برای غذای آن‌ها] مرغ بریان و بلدرچین نازل کرد و از سنگ [برای آب آنها] دوازده چشمه جوشاند امّا آن‌ها کفران کردند و گفتند: «ای موسی! هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفاء کنیم! از خدای خود بخواه که از آنچه زمین می‌رویاند، از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش، برای ما فراهم سازد.» موسی (علیه السلام) به آن‌ها گفت: «آیا غذای پست‌تر را به جای غذای بهتر انتخاب می‌کنید؟! [اکنون که چنین است، بکوشید از این بیابان] در شهری فرود آیید زیرا هر چه خواستید، در آنجا برای شما هست.» (بقره/۶۱) و آن‌ها همان‌طور که قرآن بیان کرده است: گفتند: «ای موسی! در آن [سرزمین]، جمعیّتی [نیرومند و] ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمی‌شویم تا آن‌ها از آن خارج شوند. و به موسی (علیه السلام) گفتند: «تو و پروردگارت بروید و (با آنان) بجنگید، ما همین جا نشسته‌ایم» (مائده/۲۴۲۲) لذا خداوند ورود به آنجا را به آن‌ها واجب کرد لیکن تا چهل سال ورود به آنجا را به آنان حرام نمود و آن‌ها در بیابان سرگردان بودند [آن‌ها برای ابراز پشیمانی و اظهار ندامت] از ابتدای شب به عبادت برمی‌خاستند و شروع به خواندن تورات و دعا می‌کردند و گریه می‌کردند، قارون نیز جزء آنان بود و در میان آن‌ها از همه خوش‌صداتر بود و همواره تورات قرائت می‌کرد و به علّت حسن قرائتش «منون» نامیده می‌شد و دستی نیز در علم کیمیا داشت. وقتی مدّت سرگردانی بنی‌اسرائیل در بیابان به درازا کشید و مدّت‌ها بود که توبه می‌کردند، قارون از توبه خودداری کرد. و چون موسی (علیه السلام) از خویشاوندان او بود و به وی علاقه داشت و به نزد او رفت و به او فرمود: «ای قارون! قوم توبه می‌کنند و تو امتناع می‌کنی؟ اگر تو نیز همراه آن‌ها توبه نکنی عذاب الهی بر تو نازل خواهد شد». امّا قارون به گفته‌ی موسی (علیه السلام) توجّهی نکرد و او را مسخره کرد موسی (علیه السلام) هم با ناراحتی از نزد او بیرون رفت و قارون در قصر خود نشست درحالی‌که ردایی از خز و کفش‌هایی از پوست الاغ در بر داشت که بندهای آن کفش از جنس مو بودند و عصایی نیز به دست داشت، فرمان داد که قدری خاکستر که با آب مخلوط شده بر سر موسی (علیه السلام) بریزند، وقتی خدمتکاران چنین کردند موسی (علیه السلام) بسیار عصبانی شد و در کتف او موهایی بود که هر وقت عصبانی می‌شد آن موها از لباس او بیرون‌زده و از آن خون می‌چکید، موسی (علیه السلام) اظهار داشت: «پروردگارا! اگر به خاطر من غضبناک نشوی من پیامبر تو نیستم». در این وقت خداوند به او وحی‌کرد: «من به آسمان‌ها و زمین فرمان دادم که از تو اطاعت کنند پس هرکار می‌خواهی با او بکن»، قارون بعد از انجام این عمل دستور بستنِ در قصر را داده بود. امّا موسی (علیه السلام) با اشاره‌ای در را شکافت و وارد شد، وقتی قارون به او نگاه کرد متوجّه شد که موسی (علیه السلام) با خود عذاب را آورده است، لذا گفت: «ای موسی! (علیه السلام) از تو می‌خواهم که به خاطر رابطه‌ی خانوادگی‌ای که بین من و توست به من رحم کنی». امّا موسی (علیه السلام) به او گفت: «ای پسر لاوی! ساکت باش من کلام تو را نمی‌پذیرم». و آن وقت به زمین فرمان داد که او را فروببرد پس زمین قصر و همه متعلّقات آن را فروبرد و این بود مکالمه‌ی موسی (علیه السلام) با قارون، وقتی که خدا او را کشت. خداوند به خاطر این نحوه‌ی حرف زدن موسی (علیه السلام) با قارون، به او ایراد گرفت و موسی (علیه السلام) نیز فهمید که خداوند به این خاطر به او ایراد گرفته لذا گفت: «پروردگارا! قارون مرا به غیر نام تو قسم می‌داد و اگر از من به نام تو تقاضا می‌کرد حتماً او را اجابت می‌کردم»، خداوند فرمود: «ای پسر لاوی! ساکت باش من کلام تو را نمی‌پذیرم»! موسی (علیه السلام) گفت: «پروردگارا! اگر می‌دانستم رضای تو در نجات اوست حتماً درخواست او را اجابت می‌کردم»، آن وقت خدای تعالی فرمود: «به عزّت و جلالم سوگند اگر قارون همان‌طور که از تو درخواست نجات کرد از من تقاضا می‌کرد حتماً او را اجابت می‌کردم امّا چون از تو درخواست کرد امر او را به تو واگذارکردم‌ای پسر عمران (علیه السلام)! از مرگ شکایت نداشته‌باش چون مرگ حکمی است که آن را بر همه‌ی نفوس رانده‌ام و برای آخرت تو جایگاهی آماده‌کرده‌ام که اگر به آنجا واردشوی باعث روشنی چشم توست». موسی (علیه السلام) همراه وصیّ خود به جانب طور سینا حرکت کرد و از کوه بالا رفت در این وقت چشم او به مردی افتاد که پیش می‌آمد و همراه خود بیل و کلنگ دارد، موسی (علیه السلام) گفت: «چه می‌خواهی» او گفت: «مردی از اولیای خدا می‌میرد و من مسئول حفر قبر او هستم». موسی (علیه السلام) فرمود: «آیا می‌خواهی در حفر قبر به تو کمک کنم»؟ او گفت: «آری» پس موسی (علیه السلام) به او کمک کرد و قبری حفر کردند وقتی قبر کامل شد آن مرد اراده کرد که وارد قبر شود موسی (علیه السلام) گفت: «چه می‌کنی»؟ او گفت: «می‌خواهم ببینم اندازه و قالب آن مناسب است یا نه»؟ موسی (علیه السلام) گفت: «من این کار را می‌کنم پس وارد قبر شد و در آن دراز کشید در همان دم ملک‌الموت نازل شد و روح او را قبض فرمود و کوه قبر او را در خود مخفی کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۴۹/ القمی، ج۲، ص۱۴۴/ نورالثقلین

آیه تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ [83]

[آرى،] این سرای آخرت را[تنها] برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری جویی و فساد در زمین را ندارند؛ و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.

[آری،] این سرای آخرت را [تنها] برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری جویی و فساد در زمین را ندارند؛ و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است

۱ -۱

(قصص/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): یَا حَفْصُ مَا مَنْزِلَهًُْ الدُّنْیَا مِنْ نَفْسِی إِلَّا بِمَنْزِلَهًِْ الْمَیْتَهًِْ إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَیْهَا أَکَلْتُ مِنْهَا، یَا حَفْصُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلِمَ مَا الْعِبَادُ عَامِلُونَ وَ إِلَی مَا هُمْ صَائِرُونَ فَحَلُمَ عَنْهُمْ عِنْدَ أَعْمَالِهِمُ السَّیِّئَهًِْ لِعِلْمِهِ السَّابِقِ فِیهِمْ فَلَا یَغُرَّنَّکَ حُسْنُ الطَّلَبِ مِمَّنْ لَا یَخَافُ الْفَوْتَ. ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ الْآیَهًَْ وَ جَعَلَ یَبْکِی وَ یَقُولُ ذَهَبَتْ وَ اللَّهِ الْأَمَانِیُّ عِنْدَ هَذِهِ الْآیَهًِْ.

امام صادق (علیه السلام) - حفص‌بن‌غیاث گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: ای حفص! با دنیا مثل یک مردار برخورد کردم [چنانچه اگر فردی از گرسنگی در حال مرگ باشد و غذایی جز یک مردار نداشته باشد، مجاز است به قدر رفع اضطرارش از آن مردار بخورد] من نیز به قدر اضطرارم از دنیا استفاده کردم، ای حفص! خداوند متعال می‌دانست که بندگان چه می‌کنند و به سوی چه سرنوشتی حرکت می‌کنند امّا به هنگام ارتکاب اعمال ناشایست توسّط آن‌ها، بردباری به خرج داد زیرا از پیش به آن‌ها آگاه بود. پس زندگی خوب کسی که از مرگ واهمه ندارد، تو را فریب ندهد. سپس آیه: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ را تلاوت کرده و درحالی‌که می‌گریست فرمود: «به خدا سوگند! با این آیه، همه‌ی آرزوها بر باد رفت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۰

بحار الأنوار، ج۲، ص۲۷/ إرشادالقلوب، ج۱، ص۱۰۵/ القمی، ج۲، ص۱۴۶/ سعدالسعود، ص۸۷/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۲

(قصص/ ۸۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ أَوْصَی اللَّهُ بِکُمْ إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَی اللَّهِ فِی عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لِی وَ لَکُمْ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - به شما وصیّت می‌کنم که تقوا داشته باشید و خداوند به شما وصیّت کرده [و فرموده] که من برای شما بیم‌دهنده‌ای آشکارم! و درباره‌ی بندگان خدا و سرزمین‌های خدا بر خدا برتری نجویید که خداوند متعال به من و شما فرموده است: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۲

بحار الأنوار، ج۲۲، ص۴۵۵/ الأمالی للطوسی، ص۲۰۶/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۳، ص۲۹/ نورالثقلین

۱ -۳

(قصص/ ۸۳)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - زَاذَان إِنَّه (عَلِیٌّ (علیه السلام) ) کَانَ یَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ وَحْدَهُ وَ هُوَ ذَاکَ یُرْشِدُ الضَّالَّ وَ یُعِینُ الضَّعِیفَ وَ یَمُرُّ بِالْبَیَّاعِ وَ الْبَقَّالِ فَیَفْتَحُ عَلَیْهِ الْقُرْآنَ وَ یَقْرَأُ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها الْآیَهًَْ.

امام علی (علیه السلام) - زاذان گوید: او در بازار تنها راه می¬رفت و کسی بود که راه گم کرده را راهنمایی می¬کرد و به ضعیف یاری می¬رساند و به فروشندگان و بقّال¬ها گذر می¬کرد و قرآن را بر او باز می¬کرد و می¬خواند: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۲

بحار الأنوار، ج۴۱، ص۵۴/ العمدهًْ، ص۳۰۸/ المناقب، ج۲، ص۱۰۴/ نورالثقلین

۱ -۴

(قصص/ ۸۳)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - فَلَمَّا جَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَهًَْ وَ أَبْلَغَهُ ذَلِکَ قَالَ (علیه السلام) اذْهَبْ إِلَیْهِمَا (إلی طلحه و زبیر) فَقُلْ لَهُمَا فَمَا الَّذِی یُرْضِیکُمَا فَذَهَبَ وَ جَاءَ وَ قَالَ إِنَّهُمَا یَقُولَانِ وَلِّ أَحَدَنَا الْبَصْرَهًَْ وَ الْآخَرَ الْکُوفَهًَْ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَا آمَنُهُمَا وَ هُمَا عِنْدِی بِالْمَدِینَهًِْ فَکَیْفَ آمَنُهُمَا وَ قَدْ وَلَّیْتُهُمَا الْعِرَاقَیْنِ اذْهَبْ إِلَیْهِمَا فَقُلْ أَیُّهَا الشَّیْخَانِ احْذَرَا مِنَ اللَّهِ وَ نَبِیِّهِ عَلَی أُمَّتِهِ وَ لَا تَبْغِیَا الْمُسْلِمِینَ{لِلْمُسْلِمِینَ} غَائِلَهًًْ وَ کَیْداً وَ قَدْ سَمِعْتُمَا قَوْلَ اللَّهِ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.

امام علی (علیه السلام) - امام (علیه السلام) پس از شنیدن این پیام (نامه‌ی اعتراض‌آمیز طلحه و زبیر) توسّط محمدبن‌طلحه فرمود: «به نزد آن دو برو و بگو: چه چیزی شما را راضی می‌کند»؟ . وی رفت و آمد و گفت: «آنان می‌گویند یکی از ما را به عنوان والی بصره و دیگری را به عنوان والی کوفه منصوب کن». امام (علیه السلام) فرمود: «به خدا سوگند! من از آن دو که در نزد من در مدینه هستند احساس امنیّت نمی‌کنم حال چگونه آنان را والی بصره و کوفه قرار دهم و احساس امنیّت کنم. به نزد آنان برو و بگو: از خدا و پیامبرش به خاطر امّتش بیم داشته باشید و در آفریدن غائله‌ای برای مسلمانان طغیان نکنید این سخن خداوند را شنیده‌اید که تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»؟ .

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۲

بحار الأنوار، ج۳۲، ص۲۴/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۱، ص۱۶؛ «من الله و نبیه علی أمته» محذوف

۱ -۵

(قصص/ ۸۳)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالَ ذَکَرْتُ الْخِلَافَهًَْ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَال: … فَمَا رَاعَنِی إِلَّا وَ النَّاسُ کَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَیَّ یَنْثَالُونَ عَلَیَّ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ حَتَّی لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَایَ مُجْتَمِعِینَ حَوْلِی کَرَبِیضَهًِْ الْغَنَمِ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَکَثَتْ طَائِفَهًٌْ وَ مَرَقَتْ أُخْرَی وَ قَسَطَ آخَرُونَ کَأَنَّهُمْ لَمْ یَسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ بَلَی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَکِنَّهُمْ حَلِیَتِ الدُّنْیَا فِی أَعْیُنِهِمْ وَ رَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا.

امام علی (علیه السلام) - ابن‌عباس (رحمة الله علیه) گوید: نزد امیرالمؤمنین (علیه السلام) از خلافت [و ماجراهای آن] صحبت کردم؛ امام (علیه السلام) فرمود: … [پس از مرگ آن‌ها] مردم همچون یالهای کفتار که به هم فشرده است، برای بیعت با من ازدحام کردند و مرا به قبول خلافت واداشتند. چنان ازدحام بود که نزدیک بود دو نور چشمم، حسن و حسین (علی‌ها السلام) زیر دست و پا له شوند؛ مردم، همچون گوسفندانی که گرگ به گله‌شان زده و دور چوپان جمع شده‌اند، دور من جمع شده بودند امّا هنگامی که [پذیرفتم و] به پا خاستم [و زمام خلافت را به دست گرفتم]، گروهی پیمان شکستند و گروهی دیگر سرکشی کردند و گروهی نیز از دین خارج شدند [و سه گروه ناکثین و مارقین و قاسطین را به وجود آوردند]؛ گویا اصلاً این کلام خداوند را نشنیده بودند که فرمود: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ. ولی به خدا قسم آن‌ها این آیات را شنیده بودند و به خوبی در حافظه داشتند امّا زینت‌های دنیا در چشمان آن‌ها جای گرفته بود و جواهرات [دل‌فریب] دنیا، آن‌ها را فریفته بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۲

نهج البلاغهًْ، ص۴۹/ بحار الأنوار، ج۲۹، ص۴۹۷/ الاحتجاج، ج۱، ص۱۹۲/ الطرایف، ج۲، ص۴۲۱/ المناقب، ج۲، ص۲۰۵/ نهج الحق، ص۳۲۶/ نورالثقلین

ولایت

۱

(قصص/ ۸۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال مَنْ کَبَّرَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَامِ وَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ الْأَکْبَرَ وَ مَنْ یَکْتُبِ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ الْأَکْبَرَ یَجْمَعْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ الْمُرْسَلِینَ فِی دَارِ الْجَلَالِ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا دَارُ الْجَلَالِ فَقَالَ نَحْنُ الدَّارُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ فَنَحْنُ الْعَاقِبَهًُْ یَا سَعْدُ وَ أَمَّا مَوَدَّتُنَا لِلْمُتَّقِین.

امام باقر (علیه السلام) - سعدبن‌طریف گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس در مقابل امام تکبیر بگوید و بگوید: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، خداوند رضوان اکبرش را برای او لازم می‌شمارد و هرکس مشمول رضوان اکبر خدا شود در قیامت، در حضور ابراهیم (علیه السلام) و محمّد (صلی الله علیه و آله) و پیامبران در دارالجلال خواهد بود. عرض‌کردم: «دارالجلال چیست»؟ فرمود: «ما هستیم و این آیه همان است: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ؛ منظور از عاقبت در این آیه، ما هستیم. ای سعد! مودّت و دوستی ما متعلّق به متّقین است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۹۶/ بصایرالدرجات، ص۳۱۱/ البرهان

۲

(قصص/ ۸۳)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - کتاب الروضهًْ مِمَّا رُوِیَ عَنْ جَمَاعَهًٍْ ثِقَاتٍ مَوْلَانَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ (علیه السلام) قَالَ طَلَّقْتُکِ یَا دُنْیَا ثَلَاثاً لَا حَاجَهًَْ لِی فِیکِ فَعِنْدَ ذَلِکَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی فِیهِ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً.

امام علی (علیه السلام) - درکتاب «الرّوضه» [مناظره‌ای بین حرّه، دختر حلیمه سعدیه و حجاج‌بن‌یوسف] آمده است: مولای ما امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «دنیا، من تو را سه طلاقه کرده‌ام مرا حاجتی به تو نیست در این موقع خداوند این آیه را نازل نمود: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۴

بحار الأنوار، ج۴۶، ص۱۳۴/ الفضایل، ص۱۳۸

شرف

۲ -۱

(قصص/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - عن عنوان بصری: لَیْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِی قَلْبِ مَنْ یُرِیدُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْ یَهْدِیَهُ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِی نَفْسِکَ حَقِیقَهًَْ الْعُبُودِیَّهًِْ وَ اطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اسْتَفْهِمِ اللَّهَ یُفْهِمْکَ قُلْتُ یَا شَرِیفُ فَقَالَ قُلْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. قُلْتُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا حَقِیقَهًُْ الْعُبُودِیَّهًِْ قَالَ ثَلَاثَهًُْ أَشْیَاءَ أَنْ لَا یَرَی الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ مِلْکاً لِأَنَّ الْعَبِیدَ لَا یَکُونُ لَهُمْ مِلْکٌ یَرَوْنَ الْمَالَ مَالَ اللَّهِ یَضَعُونَهُ حَیْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَ لَا یُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِیراً وَ جُمْلَهًُْ اشْتِغَالِهِ فِیمَا أَمَرَهُ تَعَالَی بِهِ وَ نَهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا لَمْ یَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِلْکاً هَانَ عَلَیْهِ الْإِنْفَاقُ فِیمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یُنْفِقَ فِیهِ وَ إِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِیرَ نَفْسِهِ عَلَی مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَیْهِ مَصَائِبُ الدُّنْیَا وَ إِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ نَهَاهُ لَا یَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَی الْمِرَاءِ وَ الْمُبَاهَاهًِْ مَعَ النَّاسِ فَإِذَا أَکْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَهًِْ هَانَ عَلَیْهِ الدُّنْیَا وَ إِبْلِیسُ وَ الْخَلْقُ وَ لَا یَطْلُبُ الدُّنْیَا تَکَاثُراً وَ تَفَاخُراً وَ لَا یَطْلُبُ مَا عِنْدَ النَّاسِ عِزّاً وَ عُلُوّاً وَ لَا یَدَعُ أَیَّامَهُ بَاطِلًا فَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَهًِْ التُّقَی قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - عنوان‌بصری گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «علم [الهی] با آموختن به دست نمی‌آید بلکه نوری است که از طرف خداوند بر دل‌ها می‌تابد تا آن‌ها را هدایت کند؛ اینک اگر طالب علم هستی ابتدا از درون خود، حقیقت عبودیّت را بخواه، علم را برای عمل طلب کن و از خداوند بخواه تا فهم تو را زیاد کند تا بفهمی». عرض کردم: «ای بزرگوار»! امام صادق (علیه السلام) فرمود: «بگو‌ای اباعبداللَّه»! . عرض کردم: «ای اباعبداللَّه (علیه السلام) حقیقت عبودیّت چیست»؟ فرمود: «به سه چیز می‌توان این حقیقت را دریافت: یکی اینکه بندگان آنچه را که خداوند به آن‌ها بخشیده است ملک خود ندانند زیرا بندگان خدا مالک نیستند و هرچه دارند از خدا می‌باشد و هرجا خدا امر کند باید خرج کنند. دوّم اینکه بنده‌ای هرگز قدرت ندارد با فکر و اندیشه خود کارهای خود را اداره کند سوّم اینکه هرچه خداوند به او امرکرده و یا از آن نهی نموده است به کار گیرد و از اوامر و نواهی خدا سر باز نزند. هرگاه بنده‌ای چیزی را ملک خود نداند مال را انفاق می‌کند. هرگاه بنده‌ای امور خود را به خداوند واگذارد و بفهمد که با عقل و تدبیرش نمی‌تواند امور خود را آن‌طور که هست اداره کند گرفتاری‌های دنیا و مصائب آن بر او گوارا می‌گردد هرگاه بنده‌ای به اوامر و نواحی خداوند گردن گذارد دیگر با مردم جدال و مناقشه و تفاخر نمی‌کند و آن‌ها را آزار نمی‌دهد. هر وقت خداوند این سه خصلت را به انسان عطا کند و مورد دنیا و شیطان و مردم در نظر آن‌ها کوچک می‌شود و دنبال جمع‌کردن مال و تکاثر و تفاخر نمی‌روند و قصد ریاست بر مردم و طلب عزّت ندارند و اوقات خود را به هدر نمی‌دهند. این اوصاف نخستین درجه‌ی پرهیزکاران است خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۴

بحار الأنوار، ج۱، ص۲۲۶/ مشکاهًْ الأنوار، ص۳۲۵؛ «یبدیه» بدل «یهدیه»

۲ -۲

(قصص/ ۸۳)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - رَوَیَ سَلَامُ الأعْرَجِ عَنْ أمِیرِ المُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إنَّ الرَّجُلَ لَیَعْجَبَهُ شرَاکَ نَعْلِهِ فَیَدْخُلُ فِی هَذِهِ الآیَهًِْ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ الایَهًْ.

امام علی (علیه السلام) - سلام اعرج از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: اگر فردی حتی نسبت به بند کفشش بگوید که [بند کفش من از فلانی بهتر است و] احساس خوشحالی و تفاخر کند [مصداق مقام پرستی و بزرگی طلبی در دنیا شده و] مصداق این آیه است که می‌فرماید: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۴

نورالثقلین

۲ -۳

(قصص/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - الْعُلُوُّ الشَّرَف.

امام صادق (علیه السلام) - مراد از عُلُوّ؛ شرف است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۴

القمی، ج۲، ص۱۴۷/ نورالثقلین

فساد

۳ -۱

(قصص/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - أَیضاً فِی قَولِهِ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً قَالَ: الْعُلُوُّ الشَّرَفُ وَ الْفَسَادُ النِّسَاء.

امام صادق (علیه السلام) - عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا؛ مراد از عُلُوّ؛ شرف است و فساد؛ دل‌بستن به زنان [و شهوت‌های جنسی] است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۶

القمی، ج۲، ص۱۴۷

آیه مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلایُجْزَی الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئاتِ إِلّا ما کانُوا یَعْمَلُونَ [84]

کسی که کار نیکی انجام دهد، برای او پاداشی بهتر از آن است؛ و کسی که کار بدی انجام دهد، مجازات بدکاران جز [به مقدار] اعمالشان نخواهد بود.

آیه إِنَّ الَّذی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدی وَ مَنْ هُوَ فی ضَلالٍ مُبینٍ [85]

آن کس که قرآن را بر تو لازم کرد، تو را به جایگاهت (زادگاهت) باز می‌گرداند. بگو: «پروردگار من از همه بهتر می‌داند چه کسی [برنامه] هدایت آورده، وچه کسی در گمراهی آشکار است.»

آن کس که قرآن را بر تو لازم کرد، تو را به جایگاهت [زادگاهت] باز می‌گرداند. بگو: «پروردگار من از همه بهتر می‌داند چه کسی [برنامه] هدایت آورده، وچه کسی در گمراهی آشکار است.»

۱ -۱

(قصص/ ۸۵)

الحسن (علیه السلام) - لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) بِمَکَّهًَْ وَ أَظْهَرَ بِهَا دَعْوَتَهُ وَ نَشَرَ بِهَا کَلِمَتَهُ وَ عَابَ أَعْیَانَهُمْ فِی عِبَادَتِهِمُ الْأَصْنَامَ وَ أَخَذُوهُ وَ أَسَاءُوا مُعَاشَرَتَهُ وَ سَعَوْا فِی خَرَابِ الْمَسَاجِدِ الْمَبْنِیَّهًِْ کَانَتْ لِلْقَوْمِ مِنْ خِیَارِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ شِیعَهًِْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) کَانَ بِفِنَاءِالْکَعْبَهًِْ مَسَاجِدُ یُحْیُونَ فِیهَا مَا أَمَاتَهُ الْمُبْطِلُونَ فَسَعَی هَؤُلَاءِ الْمُشْرِکُونَ فِی خَرَابِهَا وَ أَذَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ أَصْحَابِهِ وَ إِلْجَائِهِ إِلَی الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّهًَْ نَحْوَ الْمَدِینَهًِْ الْتَفَتَ خَلْفَهُ إِلَیْهَا وَ قَالَ اللَّهُ یَعْلَمُ أَنَّنِی أُحِبُّکِ وَ لَوْ لَا أَنَّ أَهْلَکِ أَخْرَجُونِی عَنْکِ لَمَا آثَرْتُ عَلَیْکِ بَلَداً وَ لَا ابْتَغَیْتُ عَلَیْکِ بَدَلًا وَ إِنِّی لَمُغْتَمٌّ عَلَی مُفَارَقَتِکِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) الْعَلِیُّ الْأَعْلَی یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ سَنَرُدُّکَ إِلَی هَذَا الْبَلَدِ ظَافِراً غَانِماً سَالِماً قَادِراً قَاهِراً وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ یَعْنِی إِلَی مَکَّهًَْ غَانِماً ظَافِرا.

امام حسن (علیه السلام) - هنگامی که خداوند حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) را در مکّه مبعوث داشت و او در آنجا دعوت خود را آشکار ساخت و کلمه و سخن خود را در آنجا نشر داد و بر بزرگان آن‌ها به خاطر پرستش بت‌ها خرده گرفت، بر او تنگ گرفتند و با او به بدی رفتار نمودند و کوشیدند تا مساجد ساخته شده برای گروهی از برگزیدگان اصحاب محمد (صلی الله علیه و آله) و شیعیان علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) را ویران سازند. در جوار کعبه مساجدی بود که در آن، آنچه را اهل باطل تباه ساخته بودند، آنان به پا می‌داشتند. این مشرکان در ویرانی آن‌ها و آزار محمّد (صلی الله علیه و آله) و اصحاب او کوشیدند و او را وادار به خروج از مکه به سوی مدینه نمودند. پیامبر (صلی الله علیه و آله) به پشت سرش به سوی مکه برگشت و فرمود: «خدا می‌داند که من تو را دوست دارم و اگر اهل تو مرا از تو اخراج نمی‌ساختند، به یقین هیچ شهری را بر تو ترجیح نمی‌دادم و جایگزینی برای تو نمی‌جستم و من به خاطر جداگشتن از تو غمگین و اندوهگینم.» و خداوند نیز به وی وحی فرمود: «ای محمّد! خداوند والا مرتبه بر تو سلام می‌فرستد و می‌فرماید: به زودی تو را به این شهر درحالی‌که پیروز و با غنایم و سالم و قدرتمند و قاهر باشی، باز خواهیم گرداند». و این همان سخن حق تعالی است که می‌فرماید: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ؛ یعنی تو را پیروز و با غنایم به مکّه باز می‌گرداند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۶

بحار الأنوار، ج۲۱، ص۱۲۱/ الإمام العسکری، ص۵۵۴؛ «ادیانهم» بدل «اعیانهم» / مستدرک الوسایل، ج۹، ص۳۴۵؛ «غانما ظافرا» محذوف

۱ -۲

(قصص/ ۸۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَیْمَانَ إِنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) هَاجَرَ إِلَی الْمَدِینَهًِْ فَلَمَّا نَزَلَ الْجُحْفَهًَْ بَیْنَ مَکَّهًَْ وَ الْمَدِینَهًِْ وَ عَرَفَ الطَّرِیقَ إِلَی مَکَّهًَْ فَاشْتَاقَ إِلَی مَکَّهًَْ وَ ذَکَرَ مَوْلِدَهُ وَ مَوْلِدَ آبَائِهِ فَأَتَاهُ

جَبْرَئِیلُ فَقَالَ أَ تَشْتَاقُ إِلَی بَلَدِکَ وَ مَوْلِدِکَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ یَعْنِی لَرَادُّکَ إِلَی مَکَّهًَْ ظَاهِراً عَلَیْهَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به مدینه هجرت فرمود، همین که در جحفه که میان مکّه و مدینه است، رسید و راه مکّه را دید مشتاق مکّه شد و از محل تولّد خویش و نیاکانش که آنجا بود یادآورد. جبرئیل (علیه السلام) به حضورش آمد و گفت: «آیا به شهر و محل تولّد خود مشتاقی»؟ فرمود: «آری»! جبرئیل (علیه السلام) گفت: «خداوند عزّوجّل می‌فرماید: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ؛ یعنی تو را به مکّه برمی‌گرداند درحالی‌که بر آن پیروز شده باشی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۶

روضهًْ الواعظین، ج۲، ص۴۰۶

۱ -۳

(قصص/ ۸۵)

إبن‌عباس (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ تَعَالَی لَرَادُّکَ إِلی مَعادٍ رُوِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) وَ غَیْرِهِ: أَنَّهُ وَعْدٌ بِفَتْحِ مَکَّهًَْ وَ عَوْدِهِ (صلی الله علیه و آله) إِلَیْهَا.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ؛ از ابن‌عباس (رحمة الله علیه) و غیر او روایت‌شده: این کلام خداوند وعده‌ای برای فتح مکّه و بازگشت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به آن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۲۱، ص۹۲

رجعت

۱

(قصص/ ۸۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنْ جَابِرٍ (رحمة الله علیه) فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ جَابِراً (رحمة الله علیه) بَلَغَ مِنْ فِقْهِهِ أَنَّهُ کَانَ یَعْرِفُ تَأْوِیلَ هَذِهِ الْآیَهًِْ إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ یَعْنِی الرَّجْعَهًَْ.

امام باقر (علیه السلام) - عمروبن‌شمر گوید: در محضر امام باقر (علیه السلام) ذکر نام جابر (رحمة الله علیه) شد. حضرت فرمود: «خدا جابر را رحمت فرماید. او از نظر علمی به آنجا رسید که تأویل این آیه را می‌دانست: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَی مَعَادٍ؛ یعنی رجعت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۲۲، ص۹۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۶/ القمی، ج۱، ص۲۵/ القمی، ج۲، ص۱۴۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(قصص/ ۸۵)

السّجاد (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ قَالَ یَرْجِعُ إِلَیْکُمْ نَبِیُّکُمْ (صلی الله علیه و آله).

امام سجاد (علیه السلام) - إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَی مَعَادٍ؛ یعنی پیامبرتان (صلی الله علیه و آله) به سوی شما بازمی‌گردد [و رجعت خواهد کرد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۵۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۶/ القمی، ج۲، ص۱۴۷/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(قصص/ ۸۵)

الباقر (علیه السلام) - مَا أَحْسَبُ نَبِیَّکُمْ (صلی الله علیه و آله) إِلَّا سَیَطَّلِعُ عَلَیْکُمْ اطِّلَاعَهًْ.

امام باقر (علیه السلام) - پیامبر شما حتماً به سوی شما رجوع می‌کند و بر شما طالع می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۱۳

۴

(قصص/ ۸۵)

الصّادق (علیه السلام) - أَوَّلُ مَنْ یَرْجِعُ إِلَی الدُّنْیَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَیَمْلِکُ حَتَّی یَسْقُطَ حَاجِبَاهُ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الْکِبَرِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ قَالَ نَبِیُّکُمْ (صلی الله علیه و آله) رَاجِعٌ إِلَیْکُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - اوّلین کسی که به دنیا رجعت می‌کند حسین‌بن‌علی (علیه السلام) است. آن حضرت (علیه السلام) آن قدر حکومت می‌کند که از شدّت پیری ابروهایش جلوی دیدش را می‌گیرد. معنای إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَی مَعَادٍ؛ این است که پیامبرتان نزد شما رجعت می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۴۶/ البرهان

۵

(قصص/ ۸۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی مَرْوَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ قَالَ فَقَالَ لِی لَا وَ اللَّهِ لَا تَنْقَضِی الدُّنْیَا وَ لَا تَذْهَبُ حَتَّی یَجْتَمِعُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٌّ بِالثُّوَیَّهًِْ فَیَلْتَقِیَانِ وَ یَبْنِیَانِ بِالثُّوَیَّهًِْ مَسْجِداً لَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ بَابٍ یَعْنِی مَوْضِعاً بِالْکُوفَهًِْ.

امام صادق (علیه السلام) - ابومروان گوید: از امام صادق (علیه السلام) در مورد کلام خداوند: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَی مَعَادٍ؛ پرسیدم. فرمود: «نه به خدا! دنیا به پایان نمی‌رسد و از بین نمی‌رود تا اینکه رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) در منطقه‌ی ثویّه دیدار کنند و در آنجا مسجدی بسازند که دوازده هزار در داشته باشد» [و مقصود وی از ثَوِیَّة؛] موضعی در کوفه است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۱۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۶/ البرهان

۶

(قصص/ ۸۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ… قَالَ قُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِی قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمِعْتَ أَبَاکَ قُلْتُ هَلَکَ أَبِی وَ أَنَا صَبِیٌّ قَالَ قُلْتُ فَأَقُولُ فَإِنْ أَصَبْتُ سَکَتَّ وَ إِنْ أَخْطَأْتُ رَدَدْتَنِی عَنِ الْخَطَاءِ قَالَ هَذَا أَهْوَنُ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّی أَزْعُمُ أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) دَابَّهًُْ الْأَرْضِ قَالَ وَ سَکَتَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ أَرَاکَ وَ اللَّهِ سَتَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) رَاجِعٌ إِلَیْنَا وَ قَرَأَ إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ قَالَ قُلْتُ وَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتَهَا فِیمَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَنَسِیتُهَا.

امام باقر (علیه السلام) - صالح‌بن‌میثم گوید: … به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «حدیثی برای من نقل کنید». فرمود: «مگر از پدرت حدیث را نشنیده¬ای»؟ عرض کردم: «کودک بودم که پدرم از دنیا رفت». فرمود: «همان چه شنیده‌ای بگو». عرض‌کردم: «چیزی شنیده‌ام که آن را عرض می‌کنم امّا اگر اشتباه بود اشتباه مرا اصلاح فرمایید». فرمود: «این بهتر است». عرض‌کردم: «من بر این باورم که دابّهًْ الأرض؛ علی (علیه السلام) است». امام (علیه السلام) ساکت شد. سپس فرمود: «به خدا سوگند! گمان می‌کردم که خواهی‌گفت: «علی (علیه السلام) نزد ما رجعت می‌کند» و سپس آیه: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَی مَعَادٍ را تلاوت فرمود. عرض‌کردم: «به خدا سوگند! می‌خواستم درباره‌ی آن از شما پرسش کنم امّا فراموش کردم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۱۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۵/ البرهان؛ «بتفاوت»

۷

(قصص/ ۸۵)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ الرَّجْعَهًْ… قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ أَیْ رَجْعَهًِْ الدُّنْیَا.

امام علی (علیه السلام) - کسی که رجعت را انکار کند این کلام خدا آن را رد می‌کند: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَی مَعَادٍ؛ یعنی رجعت به دنیا (بازگشت به دنیا).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۰

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۱۸/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۸۷

۸

(قصص/ ۸۵)

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه) - أمَّا قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ فَإنَّ الْعَامَّهًَْ رَؤَوْا أنَّهُ إلَی مَعَادٍ الْقِیَامَهًِْ وَ أمَّا الْخَّاصَّهًَْ فَإنَّهُم رَؤَوْا أنَّهُ فِی الرَّجْعَهًِْ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَی مَعَادٍ؛ از نظر مفسّران اهل سنّت، روز قیامت و از نظر مفسّران شیعه، رجعت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۰

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۶/ البرهان

آیه وَ ما کُنْتَ تَرْجُوا أَنْ یُلْقی إِلَیْکَ الْکِتابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُونَنَّ ظَهیراً لِلْکافِرینَ [86]

و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا شود؛ ولی رحمت پروردگارت چنین اقتضا کرد؛ اکنون که چنین است، هیچگاه پشتیبان کافران مباش.

آیه وَ لَا یَصُدُّنَّکَ عَنْ ءَایَاتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَیْکَ وَ ادْعُ إِلیَ رَبِّکَ وَ لَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِین [87]

و مبادا [آن‌ها] تو را از آیات خداوند، بعد از آن که بر تو نازل گشت، باز دارند؛ به سوی پروردگارت دعوت کن، و هرگز از مشرکان مباش.

۱

(قصص/ ۸۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - مُخَاطَبَهًٌْ لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ الْمَعْنَی لِلنَّاسِ وَ هُوَ قَوْلُ الصَّادِقِ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِیَّهُ بِإِیَّاکِ أَعْنِی وَ اسْمَعِی یَا جَارَهًُْ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مخاطب این آیه پیامبر (صلی الله علیه و آله) است امّا مقصود و مخاطب اصلی مردم‌اند مثل آن کلام امام صادق (علیه السلام) که فرمود: فرستادن پیامبر (صلی الله علیه و آله) در میان مردم [و مخاطب قراردادن او] داستان همان مثلی است که می‌گویند: با توام و‌ای همسایه! تو بشنو (به در می‌گویم که دیوار بشنود).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۰

بحار الأنوار، ج۹، ص۲۲۲/ القمی، ج۲، ص۱۴۷/ البرهان

۲

(قصص/ ۸۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ عَنْهُ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ جَمِیعُهُ عَلَی مَعْنَی إِیَّاکِ أَعْنِی وَ اسْمَعِی یَا جَارَهًْ. .

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - [داستان خطاب‌های قرآن، در] تمام قرآن، مصداق آن ضرب‌المثل است که می‌گوید: با تو ام، امّا‌ای همسایه، تو بشنو (به در می‌گویم دیوار بشنود، خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) است امّا مقصود اصلی مردم هستند).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۰

عوالی اللیالی، ج۴، ص۱۱۵

آیه وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ [88]

معبود دیگری را با خدا مخوان، که هیچ معبودی جز او نیست؛ همه چیز جز ذات [پاك] او فانی می‌شود؛ حاکمیّت تنها از آنِ اوست؛ و همه به سوی او باز گردانده می‌شوید.

همه چیز جز ذات [پاک] او فانی می‌شود

۱ -۱

(قصص/ ۸۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی حَمْزَهًْ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ قَالَ فَیَهْلِکُ کُلُّ شَیْءٍ وَ یَبْقَی الْوَجْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ بِالْوَجْهِ وَ لَکِنَّ مَعْنَاهُ کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا دِینَهُ وَ الْوَجْهُ الَّذِی یُؤْتَی مِنْهُ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوحمزه گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «وجه، در فرموده‌ی خدای تعالی: کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ، چه معنایی دارد»؟ فرمود: «هر چیزی زوال‌پذیر است و تنها وجه آن باقی می‌ماند و خداوند بزرگتر از آن است که بگوییم وجه دارد ولی مقصود از آن این است که هر چیزی نابود می‌شود مگر دین خدا و وجه خدا، که همان راهی است که از آن طریق به سوی خدا می‌روند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۰

بحار الأنوار، ج۴، ص۵/ بصایرالدرجات، ص۶۶؛ «بالوجه» محذوف/ التوحید، ص۱۴۹

۱ -۲

(قصص/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهًِْ النَّصْرِیِّ قَالَ: سئل أبوعبدالله (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ فَقَالَ مَا یَقُولُونَ فِیهِ قُلْتُ یَقُولُونَ یَهْلِکُ کُلُّ شَیْءٍ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قَالُوا قَوْلًا عَظِیماً إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ الَّذِی یُؤْتَی مِنْهُ.

امام صادق (علیه السلام) - حارث‌بن‌مغیره گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره کلام خدای تبارک‎وتعالی کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ، پرسش شد. ایشان فرمود: «عوام در این باره چه می‌گویند»؟ عرض کردم: «می‌گویند همه چیز جز وجه خدا هلاک شود». فرمود: «منزّه است خدا! سخن درشتی گفتند، مقصود از وجه، راهی است که از آن طریق به سوی خدا می‌روند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۲

الکافی، ج۱، ص۱۴۳/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۰۰/ بصایرالدرجات، ص۶۴/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(قصص/ ۸۸)

الباقر (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ قَالَ فَیَفْنَی کُلُّ شَیْءٍ وَ یَبْقَی الْوَجْهُ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ لَا وَ لَکِنَّ مَعْنَاهُ کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا دِینَهُ.

امام باقر (علیه السلام) - کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ؛ همه چیز از بین می‌رود فقط وجه باقی می‌ماند؟! خدا منزّه است از این‌که به داشتن صورت توصیف شود. نه به خدا قسم معنای آن این نیست، معنای آن این است که همه چیز جز دین خدا نابود می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۹۳/ القمی، ج۲، ص۱۴۷/ بصایرالدرجات، ص۶۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۸

۱ -۴

(قصص/ ۸۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ الدُّنْیَا مَلْعُونَهًٌْ مَلْعُونٌ مَنْ فِیهَا مَلْعُونٌ مَنْ طَلَبَهَا وَ أَحَبَّهَا وَ نَصَبَ لَهَا وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ وَ قَوْلُهُ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) -‌ای پسر مسعود! دنیا لعنت‌شده و کسی که در طلب آن است لعنت‌شده و کسی که آن را دوست دارد و تمام تلاشش آن باشد ملعون است و تصدیق این حرف، گفته‌ی خدای تعالی است: همه کسانی که روی آن [زمین] هستند فانی می‌شوند، و تنها ذات ذو الجلال و گرامی پروردگارت باقی می‌ماند! (الرحمن/۲۷۲۶) و گفته‌ی خداست: کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۲

بحار الأنوار، ج۷۴، ص۱۰۵/ مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۳۸/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۳

۱ -۵

(قصص/ ۸۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنْ رَبِّکَ مَتَی کَانَ فَقَالَ وَیْلَکَ إِنَّمَا یُقَالُ لِشَیْءٍ لَمْ یَکُنْ فَکَانَ مَتَی کَانَ إِنَّ رَبِّی تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَانَ لَمْ یَزَلْ حَیّاً بِلَا کَیْفٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کَانَ وَ لَا کَانَ لِکَوْنِهِ کَیْفٌ وَ لَا کَانَ لَهُ أَیْنٌ وَ لَا کَانَ فِی شَیْءٍ وَ لَا کَانَ عَلَی شَیْءٍ وَ لَا ابْتَدَعَ لِکَانِهِ مَکَاناً وَ لَا قَوِیَ بَعْدَ مَا کَوَّنَ شَیْئاً وَ لَا کَانَ ضَعِیفاً قَبْلَ أَنْ یُکَوِّنَ شَیْئاً وَ لَا کَانَ مُسْتَوْحِشاً قَبْلَ أَنْ یُبْدِعَ شَیْئاً وَ لَا یُشْبِهُ شَیْئاً مُکَوَّناً وَ لَا کَانَ خِلْواً مِنَ الْقُدْرَهًِْ عَلَی الْمُلْکِ قَبْلَ إِنْشَائِهِ وَ{لَا} یَکُونُ مِنْهُ خِلْواً بَعْدَ ذَهَابِهِ لَمْ یَزَلْ حَیّاً بِلَا حَیَاهًٍْ وَ مَلِکاً قَادِراً قَبْلَ أَنْ یُنْشِئَ شَیْئاً وَ مَلِکاً جَبَّاراً بَعْدَ إِنْشَائِهِ لِلْکَوْنِ فَلَیْسَ لِکَوْنِهِ کَیْفٌ وَ لَا لَهُ أَیْنٌ وَ لَا لَهُ حَدٌّ وَ لَا یُعْرَفُ بِشَیْءٍ یُشْبِهُهُ وَ لَا یَهْرَمُ لِطُولِ الْبَقَاءِ وَ لَا یَصْعَقُ لِشَیْءٍ وَ لَا یُخَوِّفُهُ شَیْءٌ تَصْعَقُ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا مِنْ خِیفَتِهِ کَانَ حَیّاً بِلَا حَیَاهًٍْ حَادِثَهًٍْ وَ لَا کَوْنٍ مَوْصُوفٍ وَ لَا کَیْفٍ مَحْدُودٍ وَ لَا أَثَرٍ مَقْفُوٍّ وَ لَا مَکَانٍ جَاوَرَ شَیْئاً بَلْ حَیٌّ یُعْرَفُ وَ مَلِکٌ لَمْ یَزَلْ لَهُ الْقُدْرَهًُْ وَ الْمُلْکُ أَنْشَأَ مَا شَاءَ بِمَشِیئَتِهِ لَا یُحَدُّ وَ لَا یُبَعَّضُ وَ لَا یَفْنَی کَانَ أَوَّلًا بِلَا کَیْفٍ وَ یَکُونُ آخِراً بِلَا أَیْنٍ وَ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِینَ وَیْلَکَ أَیُّهَا السَّائِلُ إِنَّ رَبِّی لَا تَغْشَاهُ

الْأَوْهَامُ وَ لَا تَنْزِلُ بِهِ الشُّبُهَاتُ وَ لَا یُجَارُ مِنْ شَیْءٍ وَ لَا یُجَاوِرُهُ شَیْءٌ وَ لَا تَنْزِلُ بِهِ الْأَحْدَاثُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ شَیْءٍ یَفْعَلُهُ وَ لَا یَقَعُ عَلَی‌شَیْءٍ وَ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری.

امام باقر (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: مردی خدمت امام باقر (علیه السلام) رسید و گفت: «ای اباجعفر (علیه السلام)! به من بگو پروردگارت از کی و چه زمانی بود»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «وای بر تو! به موجودی که نبوده و سپس به وجود آمده باشد می‌گویند که از کی و چه زمانی به وجود آمده؛ درحالی‌که پروردگار من همواره و بدون هیچ چون و چرایی از نوع چیستی او، زنده بوده است. فعل ایجادشدن در مورد او نیست و برای بودنش هم بحثی از چگونگی بودن مطرح نیست، مکانی ندارد و در چیزی قرار ندارد و بر روی چیزی واقع نشده و برای خود مکانی ایجاد نکرده و نه بعد از آنکه چیزی را آفرید قوی شد و نه پیش از آنکه چیزی را ایجاد کند ضعیف بود و نه پیش از ایجاد چیزها در وحشت بود. و شباهت به چیزی که ساخته شده ندارد و پیش از ایجاد مُلک از قدرت بر آن خالی نبود و بعد از رفتن آن از آن خالی نخواهد بود. درحالی‌که هیچ کس زنده نبوده او زنده بود، پادشاه صاحب قدرتی بوده پیش از آنکه چیزی را ایجاد کند و پادشاه بزرگوار عظیم‌الشأنی بوده بعد از آنکه بودن را ایجاد فرموده است؛ پس بودنش را چگونگی نیست و او را حد و اندازه و جا و مکان نیست و او را به چیزی که به او شباهت داشته باشد نمی‌توان شناخت، زیرا او را شبیهی نیست و به جهت طول بقاء و ماندن پیر نمی‌شود و از ترس چیزی بیهوش نمی¬گردد و چیزی او را نمی‌ترساند بلکه همه چیزها از ترس او بی‌هوش می‌شوند، زنده بوده، بدون آنکه در یک زمانی زنده شدن بر او اتّفاق افتاده باشد، بوده، اما نه چنان که به وصف درآید و چگونگی‌ای که محدود و معلوم باشد ندارد و اثر و ردّی که بتوان آن را پیگیری کند ندارد، مکانی که با چیزی مجاورت داشته باشد ندارد بلکه زنده‌ایست که شناخته می‌شود و پادشاهی است که همیشه قدرت و پادشاهی داشته و آنچه را که خواسته به هر وضع که خواسته، ایجاد فرموده و او را اندازه نمی‌توان کرد و تجزیه نمی‌شود و نیست و نابود نخواهد شد، اوّلی بود بی‌چگونگی و آخری می‌باشد بی‌آنکه مکانی داشته باشد [که از آن سؤال شود که در کجا است] کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ. آفرینش و تدبیر [جهان]، از آن او [و به فرمان او] ست! پر برکت [و زوال‌ناپذیر] است خداوندی که پروردگار جهانیان است! (اعراف/۵۴). وای بر تو‌ای سائل! پندارها پروردگار من را احاطه نمی‌کند و شبهه‌ها بر او فرود نمی‌آید و چیزی مجاور او نمی¬شود. حوادث بر او فرود نمی‌آید و او را به خاطر کاری که می‌کند بازخواست نمی‌کنند و بر روی چیزی قرار ندارد و هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرانمی‌گیرد (بقره/۲۵۵). از آن اوست آنچه در آسمان‌ها، و آنچه در زمین، و آنچه میان آن دو، و آنچه در زیر خاک (پنهان) است! (طه/۶)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۲

بحار الأنوار، ج۴، ص۲۹۹/ بحار الأنوار، ج۴، ص۲۹۸؛ «بتفاوت»

۱ -۶

(قصص/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - رَوَی خَالِدُ بْنُ نَجِیحٍ قَال دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ مَرْحَباً بِکُمْ وَ أَهْلًا وَ سَهْلًا وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَأْنِسُ بِرُؤْیَتِکُمْ إِنَّکُمْ مَا أَحْبَبْتُمُونَا لِقَرَابَهًٍْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ وَ لَکِنْ لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَالْحُبُّ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَی غَیْرِ دُنْیَا أَصَبْتُمُوهَا مِنَّا وَ لَا مَالٍ أُعْطِیتُمْ عَلَیْهِ أَجَبْتُمُونَا فِی تَوْحِیدِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَضَی عَلَی أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ وَ لَیْسَ یَبْقَی إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَه.

امام صادق (علیه السلام) - خالدبن‌نجیح روایت می‌کند: برامام صادق (علیه السلام) وارد شدیم. فرمود: «خوش آمدید شاد باشید و موفق! به خدا قسم ما به دیدار شما انس داریم شما ما را به واسطه‌ی خویشاوندی که بینمان باشد دوست نمی‌دارید. ولی برای خویشاوندی ما با پیامبر (صلی الله علیه و آله) است، این علاقه‌ی شما به واسطه‌ی پیامبر است نه برای بهره‌ای دنیوی که از ما ببرید. و نه مالی بر این محبّت به شما پرداخت شده شما دعوت ما را در راه یکتایی خدا که شریک ندارد پذیرفتید خداوند درباره‌ی ساکنین آسمان‌ها و زمین حکمی مقرر نموده فرموده: کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ؛ همه چیز از بین می‌رود جز وجه پروردگار چیزی باقی نمی‌ماند مگر خدای یکتا که شریک ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۴

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۱۲۶/ أعلام الدین، ص۴۵۸

۱ -۷

(قصص/ ۸۸)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - بِحَذْفِ الْإِسْنَادِ مَرْفُوعاً إِلَی سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ (رحمة الله علیه) قَال… {قَالَ النَّصرَانِیّ}… فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: وَ ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ فَإِذَا طُوِیَتِ السَّمَاوَاتُ وَ قُبِضَتِ الْأَرْضُ، فَأَیْنَ تَکُونُ الْجَنَّهًُْ وَ النَّارُ وَ هُمَا فِیهِمَا؟ . قَالَ: فَدَعَا بِدَوَاهًٍْ وَ قِرْطَاسٍ ثُمَّ کَتَبَ فِیهِ: الْجَنَّهًَْ وَ النَّارَ، ثُمَّ دَرَجَ الْقِرْطَاسَ وَ دَفَعَهُ إِلَی النَّصْرَانِیِّ، وَ قَالَ لَهُ: أَ لَیْسَ قَدْ طَوَیْتُ هَذَا الْقِرْطَاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَافْتَحْهُ فَفَتَحْتُهُ قَالَ: هَلْ تَرَی آیَهًَْ النَّارِ وَ آیَهًَْ الْجَنَّهًِْ أَ مَحَاهُمَا الْقِرْطَاسُ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَکَذَا فِی قُدْرَهًِْ اللَّهِ تَعَالَی إِذَا طُوِیَتِ السَّمَاوَاتُ وَ قُبِضَتِ الْأَرْضُ لَمْ تَبْطُلِ الْجَنَّهًُْ وَ النَّارُ کَمَا لَمْ تُبْطِلْ طَیُّ هَذَا الْکِتَابِ آیَهًَْ الْجَنَّهًِْ وَ آیَهًَْ النَّار فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ مَا هَذَا الْوَجْهُ، وَ کَیْفَ هُوَ، وَ أَیْنَ یُؤْتَی، وَ مَا دَلِیلُنَا عَلَیْهِ. قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِحَطَبٍ وَ نَارٍ، فَأَتَی بِحَطَبٍ وَ نَارٍ وَ أَمَرَ أَنْ تُضْرَمَ، فَلَمَّا اسْتَوْقَدَتْ وَ اشْتَعَلَتْ، قَالَ لَهُ یَا نَصْرَانِیُّ هَلْ تَجِدُ لِهَذِهِ النَّارِ وَجْهاً دُونَ وَجْهٍ. قَالَ لَا، حَیْثُمَا أَتَیْتُهَا فَهُوَ وَجْهٌ. قَالَ (علیه السلام) فَإِذَا کَانَتْ هَذِهِ النَّارُ الْمَخْلُوقَهًُْ الْمُدَبَّرَهًُْ فِی ضَعْفِهَا وَ سُرْعَهًِْ زَوَالِهَا لَا تَجِدُ لَهَا وَجْهاً فَکَیْفَ مَنْ خَلَقَ هَذِهِ النَّارَ وَ جَمِیعُ مَا فِی مَلَکُوتِهِ مِنْ شَیْءٍ أَجَابَهُ کَیْفَ یُوصَفُ بِوَجْهٍ أَوْ یُحَدُّ بِحَدٍّ، أَوْ یُدْرَکُ بِبَصَرٍ، أَوْ یُحِیطُ بِهِ عَقْلٌ، أَوْ یَضْبِطُهُ وَهْمٌ، وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیر.

امام علی (علیه السلام) - در حدیثی مرفوع از سلمان (رحمة الله علیه) نقل شده است: … مرد نصرانی به امام علی (علیه السلام) عرض کرد: «مرا از این فرموده‌ی خداوند با خبر کن: آن‌ها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند، درحالی‌که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمان‌ها پیچیده در دست او خداوند منزّه و بلندمقام است از شریک‌هایی که برای او می‌پندارند. (زمر/۶۷) [جاثلیق پرسید:] هنگامی که آسمان‌ها بپیچد و زمین قبض شود، بهشت و جهنّم که داخل آسمان و زمین است کجا قرار می‌گیرد»؟ سلمان (رحمة الله علیه) گوید: «امام (علیه السلام) قلم و کاغذی خواست و در کاغذ نوشت: بهشت و جهنّم، پس از آن، کاغذ را پیچید و آن را به مسیحی داد و فرمود: «آیا این کاغذ را نپیچیدم»؟ جاثلیق گفت: «آری»، امام (علیه السلام) فرمود: «کاغذ را باز کن». جاثلیق کاغذ را باز کرد. امام (علیه السلام) فرمود: «آیا بهشت و جهنّم را می‌بینی؟ و آیا پیچاندن آن کاغذ، آن‌ها را از بین برده است»؟ جاثلیق گفت: «نه». امام فرمود: «قدرت خداوند هم، این‌گونه است. هنگامی که آسمان‌ها بپیچند و زمین گرفته شود، همانطور که پیچیدن این کاغذ بهشت و جهنّم را از بین نبرد، بهشت و جهنّم هم محو نمی‌شوند». جاثلیق گفت: «منظور از وجه در این سخن خداوند چیست: کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ؛ چگونه است؟ کجا نزد او می¬توان رفت؟ و دلیل ما بر او چیست»؟ حضرت علی (علیه السلام) فرمود: «ای غلام، برای من هیزم و آتش بیاور». و دستو داد هیزم‌ها را روشن کنند، هنگامی که آتش شعله¬ور شد، امام (علیه السلام) به جاثلیق فرمود: «ای نصرانی، آیا می‌توانی وجهی خاص را برای این آتش پیدا کنی که با وجوه دیگر آن متفاوت باشد»؟ جاثلیق گفت: «نه، از هر طرف نگاه می‌کنم، تنها یک وجه است». امام فرمود: «اگر برای این آتش کوچک که شعله‌ور گردیده و به سرعت از بین می‌رود، وجهی نمی‌یابی، پس چگونه می‌باشد کسی که این آتش و همه موجودات را خلق کرده، با یک وجه توصیف شود و یا با یک حدّ و اندازه مشخص شود؟ یا با چشم دیده شود و یا با عقل درک شده و یا با هم تصوّر شود؟! خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست! . (شوری/۱۱)»

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۴

بحار الأنوار، ج۳۰، ص۷۲/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۳۱۰؛ «حیث ما لقیتها» بدل «حیثما أتیتها»

چهره خدا؛ ولیّ

۱

(قصص/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ قَالَ نَحْنُ.

امام صادق (علیه السلام) - کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ؛ ما وجه خداییم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۶

بحار الأنوار، ج۴، ص۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۷/ التوحید، ص۱۵۰/ کمال الدین، ج۱، ص۲۳۱

۲

(قصص/ ۸۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًْ قَالَ قَالَ أبوجَعفَر (علیه السلام) نَحْنُ الْوَجْهُ الَّذِی یُؤْتَی اللَّهُ مِنْهُ لَمْ نَزَلْ فِی عِبَادِهِ مَا دَامَ اللَّهُ لَهُ فِیهِمْ رَوِیَّهًٌْ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِمْ رَوِیَّهًٌْ رَفَعَنَا إِلَیْهِ فَفَعَلَ بِنَا مَا أَحَبَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الرَّوِیَّهًُْ قَالَ الْحَاجَهًُْ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوحمزه گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: ما وجه خداییم که خدا از طریق ما به بندگان خود رزق می‌دهد، ما همواره در میان بندگان خواهیم بود و هرگاه «رویّه» و صلاحی در بودنشان ندید ما را به جانب خود می‌برد و آنچه مایل باشد درباره ما انجام خواهد داد». گفتم: «فدایت شوم «رویّه» چیست»؟ فرمود: «حاجت و نیاز [یعنی تا خدا صلاح در بقای مردم بداند]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۶

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۹۳/ القمی، ج۲، ص۱۴۷؛ «روته» بدل «رویهًْ» / بصایرالدرجات، ص۶۵؛ «بتفاوت یسیر»

۳

(قصص/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ أَتَی اللَّهَ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ طَاعَهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِی لَا یَهْلِک.

امام صادق (علیه السلام) - هرکه از راه اطاعت محمّد (صلی الله علیه و آله) که توسّط خدا به آن مأمور شده است به سوی خدا رود، همان وجهی است که نابود نمی‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۶

الکافی، ج۱، ص۱۴۳/ بحار الأنوار، ج۴، ص۵/ التوحید، ص۱۴۹/ المحاسن، ج۱، ص۲۱۹

۴

(قصص/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ خثیمهًْ قَال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ قَالَ دِینَهُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) دِینَ اللَّهِ وَ وَجْهَهُ وَ عَیْنَهُ فِی عِبَادِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ عَلَی خَلْقِهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِی یُؤْتَی مِنْهُ لَنْ نَزَالَ فِی عِبَادِهِ مَا دَامَتْ لِلَّهِ فِیهِمْ رَوِیَّهًٌْ قُلْتُ وَ مَا الرَّوِیَّهًُْ قَالَ الْحَاجَهًُْ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِیهِمْ حَاجَهًٌْ رَفَعَنَا إِلَیْهِ فَصَنَعَ مَا أَحَبَّ.

امام صادق (علیه السلام) - خثیمه گوید: از امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه: کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ پرسیدم. فرمود: «یعنی دینش [نابود نمی‌شود]. پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) دین خدا و وجه او و چشم خدا در میان مردم بودند و زبانی که با آن سخن می‌گوید و دست خدا در میان مردم بودند؛ ما وجه‌اللهِ هستیم که باید از جانب ما به خدا نزدیک شد. ما پیوسته در میان بندگان او هستیم تا زمانی که خداوند را به‌وجود مردم نظری است و صلاحی در وجود آن‌ها می‌بینند ولی وقتی چشم از وجود آن‌ها برداشت ما را به جانب خود می‌برد و آنچه بخواهد انجام می‌دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۶

بحار الأنوار، ج۴، ص۷/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۹۷/ التوحید، ص۱۵۱

۵

(قصص/ ۸۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ قَال سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ قَالَ نَحْنُ وَ اللَّهِ وَجْهُهُ الَّذِی قَالَ وَ لَنْ نَهْلِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ طَاعَتِنَا وَ مُوَالَاتِنَا فَذَلِکَ وَ اللَّهِ الْوَجْهُ الَّذِی هُوَ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ وَ لَیْسَ مِنَّا مَیِّتٌ یَمُوتُ إِلَّا وَ خَلَفُهُ عَاقِبَهًٌْ مِنْهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ.

امام باقر (علیه السلام) - سلّام‌بن‌مستنیر گوید: از امام باقر (علیه السلام) در مورد این آیه: کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ پرسیدم. فرمود: «به خدا قسم ما وجه‌اللهِ هستیم که تا روز قیامت پایدار است. امری که خداوند در مورد ولایت و فرمانبرداری از ما نموده است معنی وجه‌اللّهی است که فرمود: کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ؛ هرکدام از ما ائمّه بمیرد تا روز قیامت یک نفر از فرزندان او جانشینش می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۶

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۹۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۷؛ «یهلک» بدل «نهلک»

۶

(قصص/ ۸۸)

الرّضا (علیه السلام) - أَبَا الصَّلْتِ قَالَ قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا (علیه السلام) … یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) فَمَا مَعْنَی الْخَبَرِ الَّذِی رَوَوْهُ أَنَّ ثَوَابَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ النَّظَرُ إِلَی وَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ (علیه السلام) یَا أَبَا الصَّلْتِ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهٍ کَالْوُجُوهِ فَقَدْ کَفَرَ وَ لَکِنَّ وَجْهَ اللَّهِ أَنْبِیَاؤُهُ وَ رُسُلُهُ وَ حُجَجُهُ (علیهم السلام) هُمُ الَّذِینَ بِهِمْ یُتَوَجَّهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ إِلَی دِینِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ وَ قَالَ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ فَالنَّظَرُ إِلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ (علیهم السلام) فِی دَرَجَاتِهِمْ ثَوَابٌ عَظِیمٌ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ قَدْ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) مَنْ أَبْغَضَ أَهْلَ بَیْتِی وَ عِتْرَتِی لَمْ یَرَنِی وَ لَمْ أَرَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ قَالَ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ فِیکُمْ مَنْ لَا یَرَانِی بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَنِی یَا أَبَا الصَّلْتِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا یُوصَفُ بِمَکَانٍ وَ لَا یُدْرَکُ بِالْأَبْصَارِ وَ الْأَوْهَام.

امام رضا (علیه السلام) - اباصلت گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: «ای پسر رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) معنی خبری که نقل می‌کنند: ثواب لا إِلهَ إِلَّا اللهُ؛ نگاه‌کردن به وجه خداست چیست»؟ فرمود: «اباصلت! هرکه خدا را به یکی از صورت‌ها تشبیه کند کافر است؛ وجه خدا، انبیا و پیامبران و حجّتهای خدایند، کسانی که به وسیله‌ی آن‌ها متوجّه به جانب خدا و دین و معرفت او می‌شوند خداوند در این آیه می‌فرماید: همه کسانی که روی آن [زمین] هستند فانی می‌شوند، و تنها ذات ذو الجلال و گرامی پروردگارت باقی می‌ماند! (الرحمن/۲۷۲۶)؛ و خداوند فرمود: کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ. نگاه‌کردن به انبیا و پیامبران و حجج الهی در درجاتی که دارند [و با فهم و درک مقام آنان]، برای مؤمنین در روز قیامت ثواب بزرگی دارد. پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «هرکه با اهل‌بیت (علیهم السلام) و عترت من به دشمنی برخیزد نه مرا خواهد دید و نه در روز قیامت من او را می‌بینم [تا شفاعتش کنم]». و فرمود: «در میان شما کسانی هستند که پس از جدایی من [و مرگ من] دیگر مرا [در آن دنیا] نمی‌بینند. ای اباصلت! خدای تبارک‌وتعالی در هیچ مکانی وصف نمی‌شود و به دیده و وهم درک نمی‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۶

بحار الأنوار، ج۴، ص۳/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۰۸؛ «یوم القیامهًْ «محذوف/ الأمالی للصدوق، ص۴۶۰/ التوحید، ص۱۱۷

۷

(قصص/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ وَجْهُ اللَّهِ عَلِیٌّ (علیه السلام).

امام صادق (علیه السلام) - کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ؛ هر چیزی نابود می‌شود مگر آنچه که از آن وجه‌الله قصد شده باشد و وجه‌الله همان علی (علیه السلام) است (ولایت علی (علیه السلام) شرط جاودانگی است).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۸

بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۵۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۱۷

۸

(قصص/ ۸۸)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ: نَحْنُ الْمَثَانِی الَّذِی أَعْطَاهُ اللَّهُ نَبِیَّنَا مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ نَتَقَلَّبُ فِی الْأَرْضِ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ وَ نَحْنُ عَیْنُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ یَدُهُ الْمَبْسُوطَهًُْ بِالرَّحْمَهًِْ عَلَی عِبَادِهِ عَرَفَنَا مَنْ عَرَفَنَا وَ جَهِلَنَا مَنْ جَهِلَنَا وَ إِمَامَهًَْ الْمُتَّقِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - وجه اللّهی که در جلو دیدگان شما روی زمین حرکت می‌کند ما (اهل بیت) هستیم، چشمان خداوند در میان مخلوقاتش هستیم، ما دستان گشاده خداوند برای بذل محبت بین بندگانش هستیم، هرکس ما را بشناسد، [حقیقت] ما را خواهد شناخت و هرکس [حقیقت] ما را نشناسد، ما را نشناخته و امامت از آن متّقین است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۸

الکافی، ج۱، ص۱۴۳/ البرهان

۹

(قصص/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَحْسَنَ خَلْقَنَا وَ صَوَّرَنَا فَأَحْسَنَ صُوَرَنَا وَ جَعَلَنَا عَیْنَهُ فِی عِبَادِهِ وَ لِسَانَهُ النَّاطِقَ فِی خَلْقِهِ وَ یَدَهُ الْمَبْسُوطَهًَْ عَلَی عِبَادِهِ بِالرَّأْفَهًِْ وَ الرَّحْمَهًِْ وَ وَجْهَهُ الَّذِی یُؤْتَی مِنْهُ وَ بَابَهُ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ خُزَّانَهُ فِی سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ بِنَا أَثْمَرَتِ الْأَشْجَارُ وَ أَیْنَعَتِ الثِّمَارُ وَ جَرَتِ الْأَنْهَارُ وَ بِنَا یَنْزِلُ غَیْثُ السَّمَاءِ وَ یَنْبُتُ عُشْبُ الْأَرْضِ وَ بِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهُ وَ لَوْ لَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّه.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند ما را به بهترین وجه آفرید و بهترین صورت را بخشید، ما را چشمان خود میان مردم و زبان‌گویا میان خلق و دست‌گشاده به رأفت و رحمت و وجهی که از آن جانب به خدا نزدیک شوند و دربی که به سوی خدا است و گنجینه‌ها در آسمان و زمین قرار داد؛ به برکت ما درخت میوه می‌دهد و میوه‌ها قابل استفاده می‌شود و جوی‌ها جاری می‌گردد و به برکت ما باران از آسمان می‌بارد و روئیدنی‌ها می‌روید؛ به وسیله‌ی اطاعت از ما، مردم خداپرست شدند که اگر ما نبودیم مردم خداپرست نمی‌شدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۸

الکافی، ج۱، ص۱۴۴/ البرهان

۱۰

(قصص/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - نَحْنُ حُجَّهًُْ اللَّهِ وَ نَحْنُ بَابُ اللَّهِ وَ نَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ وَ نَحْنُ عَیْنُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ نَحْنُ وُلَاهًُْ أَمْرِ اللَّهِ فِی عِبَادِه.

امام صادق (علیه السلام) - حجّت خدا در رسیدن به خدا و زبان خداوند و وجه خدا و چشم خدا در میان خلق او ما هستیم و ما عهده‌دار ولایت امر او در میان بندگانش هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۸

البرهان

۱۱

(قصص/ ۸۸)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فِی زیارهًْ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف): السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَجْهَ اللَّهِ الَّذِی لَا یَهْلِکُ وَ لَا یَبْلَی إِلَی یَوْمِ الدِّین.

امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - در زیارت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) آمده: سلام بر تو‌ای وجه خدا! که نابود نمی‌شود و تا روز قیامت از بین نمی‌رود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۸

البرهان

۱۲

(قصص/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهًِْ النَّضْرِیِّ قَال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الطَّرِیقَ الَّذِی أَنْتُمْ عَلَیْهِ.

امام صادق (علیه السلام) - حارث‌بن‌مغیره نصری گوید: از امام صادق (علیه السلام) در مورد: کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ سؤال‌کردم. فرمود: «همه هلاک می‌شوند مگر کسانی که راه حق را انتخاب کنند که شما بر آن هستید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۸

بحار الأنوار، ج۶۵، ص۹۵/ المحاسن، ج۱، ص۱۹۹/ البرهان

تعویذ

۱

(قصص/ ۸۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رَوَی الْبَیْهَقِیُّ فِی دَلَائِلِ النُّبُوَّهًِْ عَنْ أَبِی دُجَانَهًَْ وَ اسْمُهُ سِمَاکُ بْنُ خَرَشَهًَْ قَالَ شَکَوْتُ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنِّی نِمْتُ فِی فِرَاشِی فَسَمِعْتُ صَرِیراً کَصَرِیرِ الرَّحَی وَ دَوِیّاً کَدَوِیِّ النَّحْلِ وَ لَمَعَاناً کَلَمْعِ الْبَرْقِ فَرَفَعْتُ رَأْسِی فَإِذَا أَنَا بِظِلٍّ أَسْوَدَ یَعْلُو وَ یَطُولُ بِصَحْنِ دَارِی فَمَسِسْتُ جِلْدَهُ فَإِذَا هُوَ کَجِلْدِ الْقُنْفُذِ فَرَمَی فِی وَجْهِی مِثْلَ شَرَرِ النَّارِ فَقَالَ (صلی الله علیه و آله) عَامِرْ دَارَکَ یَا أَبَا دُجَانَهًَْ ثُمَّ طَلَبَ دَوَاهًًْ وَ قِرْطَاساً وَ أَمَرَ عَلِیّاً (علیه السلام) أَنْ یَکْتُبَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ هَذَا کِتَابٌ مِنْ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (صلی الله علیه و آله) إِلَی مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَ الزُّوَّارِ إِلَّا طَارِقاً یَطْرُقُ بِخَیْرٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَنَا وَ لَکُمْ فِی الْحَقِّ سَعَهًًْ فَإِنْ یَکُنْ عَاشِقاً مُولَعاً أَوْ فَاجِراً مُقْتَحِماً فَهَذَا کِتَابُ اللَّهِ یَنْطِقُ عَلَیْنَا وَ عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا کُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ رُسُلَنا یَکْتُبُونَ ما تَمْکُرُونَ اتْرُکُوا صَاحِبَ کِتَابِی هَذَا وَ انْطَلِقُوا إِلَی عَبَدَهًِْ الْأَصْنَامِ وَ إِلَی مَنْ یَزْعُمُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ. حم لَا یُبْصِرُونَ حم عسق تَفَرَّقَ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ بَلَغَتْ حُجَّهًُْ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ. فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - بیهقی در «دلائل‌النّبوهًْ» از ابودجانه که نامش سماک‌بن‌خرشه است روایت می‌کند که گفت: «من به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شکایت کردم از این‌که وقتی در بستر می‌خوابم، سوتی مانند سوت آسیاب و صدایی مانند صدای زنبور عسل می‌شنوم و درخشش نوری مانند نور رعد و برق می‌بینم [و از هول آن] از خواب بلند می‌شوم و یک چیز سیاه که بلند و دراز می‌شود و تمام محوطه خانه‌ام را می‌گیرد، می‌بینم، وقتی دست به پوستش می‌کشم گویا دست به پوست‌خارپشت می‌کشم و او چیزی مثل شعله‌های آتش به صورتم پرت می‌کند. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: ای ابادجانه! خانه‌ات را تعمیر و بازسازی کن»؛ پس پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد تا قلم و کاغذ بیاورند و به علی (علیه السلام) فرمود که بنویسد: «به نام خداوند بخشنده مهربان؛ این نامه‌ای است از فرستاده پروردگار جهانیان به کسانی که وارد این خانه شده و آسایش آن را از سازندگان آن می‌گیرند و نه آن کسانی که برای امر خیری وارد آن خانه می‌شوند. پس از حمد خداوند؛ ما و شما در انتخاب حق، دستمان باز است [و اختیار داریم] حتّی اگر آن شخص عاشقی شیفته یا ستمگری مهاجم باشد، این کتاب خدا است که به حق با ما و شما سخن می‌گوید [و اعمال شما را بازگو می‌کند] ما آنچه را انجام می‌دادید می‌نوشتیم! (جاثیه/۲۹). رسولان [فرشتگان] ما، آنچه نیرنگ می‌کنید [و نقشه می‌کشید]، می‌نویسند!» (یونس/۲۱) صاحب این نامه‌ام را رها کنید و به دنبال بت‌پرستان و آنان که می‌پندارند با خدا معبود دیگری است بروید؛ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ به حق آیه حم\* عسق (شوری/۲۱) پراکنده شوید‌ای دشمنان خدا! من حجّت خدا را به شما رساندم و لا حول و لا قوهًْ الا باللَّه العلی العظیم. خداوند، شر آن‌ها را از تو دفع می‌کند و او شنونده و داناست. (بقره/۱۳۷) ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۸

بحار الأنوار، ج۶۰، ص۱۲۵