بسم الله الرحمن الرحیم

تفسیر روایی سوره رعد

ثواب قرائت

۱

(رعد/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَهًَْ سُورَهًِْ الرَّعْدِ لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ بِصَاعِقَهًٍْ أَبَداً وَ لَوْ کَانَ نَاصِباً وَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً أُدْخِلَ الْجَنَّهًَْ بِلَا حِسَابٍ وَ یُشَفَّعُ فِی جَمِیعِ مَنْ یَعْرِفُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ إِخْوَانِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - هرکس سوره‌ی رعد را زیاد بخواند، هرگز دچار صاعقه‌زدگی نخواهد شد، هرچند که ناصبی باشد و اگر مؤمن باشد خداوند، بدون آنکه وی را محاسبه‎ کند، او را وارد بهشت می‌کند و شفاعت او در حقّ تمامی خویشاوندان و دوستان و کسانی که او را می‌شناسند، پذیرفته می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۰۴

وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۲۵۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(رعد/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّورَهًَْ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بِوَزْنِ کُلِّ سَحَابٍ مَضَی وَ کُلِّ سَحَابٍ یَکُونُ وَ یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ مِنَ الْمُوفِینَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَ مَنْ کَتَبَهَا وَ عَلَّقَهَا فِی لَیْلَهًٍْ مُظْلِمَهًٍْ بَعْدَ صَلَاهًِْ الْعِشَاءِ الْآخِرَهًِْ عَلَی ضَوْءِ نَارٍ، وَ جَعَلَهَا مِنْ سَاعَتِهِ عَلَی بَابِ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَ ظَالِمٍ، هَلَکَ وَ زَالَ مُلْکُهُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس این سوره را بخواند، ده برابر آن پاداش ببیند؛ پاداشی به سنگینی ابرهایی که رفته‌اند و آن‌ها که می‌آیند و در روز قیامت در زمره‌ی مردمانی که به عهدوپیمان الهی وفادار بوده‌اند، محشور خواهد شد. هرکس این سوره را بنویسد و آن را درشبی تاریک بعد از نماز عشاء در زیر تابش نور قرار دهد و بلافاصله آن را به در منزل حاکم ستمگر و جائری بیاویزد، آن حاکم بمیرد و حکومت او از بین رفته و زائل گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۰۴

البرهان/ نورالثقلین

۳

(رعد/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ کَتَبَهَا فِی لَیْلَهًٍْ مُظْلِمَهًٍْ بَعْدَ صَلَاهًِْ الْعَتَمَهًِْ، وَ جَعَلَهَا مِنْ سَاعَتِهِ عَلَی بَابِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ الظَّالِمِ، قَامَ عَلَیْهِ عَسْکَرُهُ وَ رَعِیَّتُهُ، فَلَا یُسْمَعُ کَلَامُهُ، وَ یَقْصُرُ عُمُرُهُ وَ قَوْلُهُ، وَ یَضِیقُ صَدْرُهُ، وَ إِنْ جُعِلَتْ عَلَی بَابِ ظَالِمٍ أَوْ کَافِرٍ أَوْ زِنْدِیقٍ فَهِیَ تُهْلِکُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی.

امام صادق (علیه السلام) - هرکس این سوره را در شبی ظلمانی بعد از نماز عشاء بنویسد و بلافاصله آن را بر در سلطان ستمگر و جائری آویزان کند، سربازان و مردم او علیه او شورش و قیام کنند و کسی سخن او را نمی‌شنود و عمرش کوتاه گردد و سینه‌اش تنگ شود. اگر بر در خانه‌ی ستمگر یا کافری یا زندیقی گذاشته شود، این سوره، با فرمان و اذن الهی، موجب هلاک و مرگش می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۰۴

البرهان/ نورالثقلین

آیه المر تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ وَ الَّذِی أُنزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ وَ لَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یُؤْمِنُونَ [1]

المر، این‌ها آیات کتاب الهی است؛ و آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، حق است؛ هرچند بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند.

المر

۱ -۱

(رعد/ ۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌قَیْسٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال إِنَّ حُیَیَّ‌بْنَ‌أَخْطَبَ وَ أَبَا یَاسِرِ‌بْنَ‌أَخْطَبَ وَ نَفَراً مِنَ الْیَهُودِ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالُوا لَهُ أَ لَیْسَ فِیمَا تَذْکُرُ فِیمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ الم قَالَ بَلَی قَالُوا أَتَاکَ بِهَا جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا لَقَدْ بُعِثَ أَنْبِیَاءُ (قَبْلَکَ مَا نَعْلَمُ نَبِیّاً مِنْهُمْ أَخْبَرَ مَا مُدَّهًُْ مُلْکِهِ وَ مَا أَکَلَ أُمَّتُهُ غَیْرَکَ قَالَ فَأَقْبَلَ حُیَیُّ‌بْنُ‌أَخْطَبَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ الْأَلِفُ وَاحِدٌ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِیمُ أَرْبَعُونَ فَهَذِهِ إِحْدَی وَ سَبْعُونَ سَنَهًًْ فَعَجَبٌ مِمَّنْ یَدْخُلُ فِی دِینٍ مُدَّهًُْ مُلْکِهِ وَ أَکْلِ أُمَّتِهِ إِحْدَی وَ سَبْعُونَ سَنَهًًْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) هَلْ مَعَ هَذَا غَیْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَاتِهِ قَالَ المص قَالَ هَذَا أَثْقَلُ وَ أَطْوَلُ الْأَلِفُ وَاحِدٌ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِیمُ أَرْبَعُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ وَ هَذِهِ مِائَهًٌْ وَ إِحْدَی وَ سِتُّونَ سَنَهًًْ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) هَلْ مَعَ هَذَا غَیْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَاتِ قَالَ الر قَالَ هَذَا أَثْقَلُ وَ أَطْوَلُ الْأَلِفُ وَاحِدٌ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الرَّاءُ مِائَتَانِ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَهَلْ مَعَ هَذَا غَیْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَاتِ قَالَ المر قَالَ هَذَا أَثْقَلُ وَ أَطْوَلُ الْأَلِفُ وَاحِدٌ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِیمُ أَرْبَعُونَ وَ الرَّاءُ مِائَتَانِ ثُمَّ قَالَ فَهَلْ مَعَ هَذَا غَیْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَقَدِ الْتَبَسَ عَلَیْنَا أَمْرُکَ فَمَا نَدْرِی مَا أُعْطِیتَ ثُمَّ قَامُوا عَنْهُ ثُمَّ قَالَ أَبُویَاسِرٍ لِحُیَیٍّ أَخِیهِ وَ مَا یُدْرِیکَ لَعَلَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) قَدْ جَمَعَ هَذَا کُلَّهُ وَ أَکْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) إِنَّ هَذِهِ الْآیَاتِ أُنْزِلَتْ فِیهِمْ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ وَ هِیَ تَجْرِی فِی وُجُوهٍ أُخَرَ عَلَی غَیْرِ مَا تَأَوَّلَ بِهِ حُیَیُّ‌بْنُ‌أَخْطَبَ وَ أَخُوهُ أَبُویَاسِرٍ وَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ خَاطَبَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَقَالَ: اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ غَیْرَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قَلِیلًا ما تَذَکَّرُونَ.

امام باقر (علیه السلام) - محمدبن قیس از امام باقر (علیه السلام) نقی می‌کند: حییّ‌بن‌اخطب و ابویاسربن‌اخطب و چند نفر از یهودیان نجران خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رسیدند و گفتند: «مگر در کتابی که بر شما نازل شده نمی‌گویی، الم»، فرمود: «چرا»، گفتند: «جبرئیل آن را از جانب خدا برایت آورده است»؟ فرمود: «بلی»! گفتند: «در میان انبیاء گذشته (سراغ نداریم کسی مدّت حکومت و قدرت ملّت و امّت خود را بیان کرده باشد جز تو». دراین‌موقع حییّ‌بن‌اخطب رو به جانب یاران خود نموده گفت: «الف، یک است و لام، سی است و میم، چهل و مجموع آن‌ها هفتادویک می‌شود تعجّب می‌کنم از مردمی که این دین را برگزیدند با اینکه تمام مدّت عمرش هفتادویک سال است و رو به جانب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نموده، گفت: «جز این است که من گفتم»؟ . فرمود: «بلی» گفت: «بگو چیست»؟ فرمود: «المص؛ (اعراف/۱)». گفت: «این سنگین‌تر و طولانی‌تر است الف، یک و لام، سی‌و میم، چهل و صاد، نود و مجموع آن صدوشصت‌ویک می‌شود». باز گفت: «دیگر چیزی هست»؟ فرمود: «آری»! گفت: «بگو». فرمود: «المر». گفت: «این سنگین‌تر و طولانی‌تر است الف یک، لام سی، میم چهل، راء دویست». گفت: «آیا چیز دیگری هست». فرمود: «آری»! گفتند: «ما دیگر از کار تو سر در نمی‌آوریم و نمی‌دانیم به تو چه داده‌اند حرکت کردند و رفتند». ابویاسر به برادر خود گفت: «تو نمی‌دانی شاید برای محمّد (صلی الله علیه و آله) تمام این ارقام و بیشتر از آن‌ها جمع شده است». امام باقر (علیه السلام) فرمود: «این آیات درباره‌ی آن‌ها نازل شد: که قسمتی از آن، آیات «محکم» [صریح و روشن] است که اساس این کتاب می‌باشد [و هرگونه پیچیدگی در آیات دیگر، با مراجعه به این‌ها، برطرف می‌گردد]. و قسمتی از آن، «متشابه» است. (آل عمران/۷) این آیات دارای وجوهی دیگر است بر خلاف آنچه حیّ‌بن‌اخطب و برادر و یارانش تفسیر نمودند. بعد خداوند مردم را مخاطب قرار می‌دهد و می‌فرماید: از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل‌شده، پیروی کنید! و از اولیا و معبودهای دیگر جز او، یعنی محمّد (صلی الله علیه و آله) پیروی نکنید! امّا کمتر متذکّر می‌شوید! . (اعراف/۳) ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۰۴

بحارالأنوار؛ ج۸۹، ص۳۷۴/ معانی الأخبار؛ ص۲۳

۱ -۲

(رعد/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّ اللَّه… لَمَّا بَعَث مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ أَظْهَرَهُ بِمَکَّهًَْ ثُمَّ سَیَّرَهُ مِنْهَا إِلَی الْمَدِینَهًْ وَ أَظْهَرَهُ بِهَا ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْکِتَابَ وَ جَعَلَ افْتِتَاحَ سُورَتِهِ الْکُبْرَی {بِ} الم یَعْنِی: الم\* ذلِکَ الْکِتابُ وَ هُوَ ذَلِکَ الْکِتَابُ الَّذِی أَخْبَرْتُ أَنْبِیَائِیَ السَّالِفِینَ أَنِّی سَأُنْزِلُهُ عَلَیْکَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) لارَیْبَ فِیهِ فَقَدْ ظَهَرَ کَمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ أَنْبِیَاؤُهُمْ (أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) یُنْزَلُ عَلَیْهِ کِتَابٌ مُبَارَکٌ لَا یَمْحُوهُ الْبَاطِلُ یَقْرَؤُهُ هُوَ وَ أُمَّتُهُ عَلَی سَائِرِ أَحْوَالِهِمْ ثُمَّ الْیَهُودُ یُحَرِّفُونَهُ عَنْ جِهَتِهِ وَ یَتَأَوَّلُونَهُ عَلَی غَیْرِ وَجْهِهِ وَ یَتَعَاطَوْنَ التَّوَصُّلَ إِلَی عِلْمِ مَا قَدْ طَوَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ حَالِ أَجَلِ {آجَالِ} هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ کَمْ مُدَّهًُْ مُلْکِهِ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْهُمْ جَمَاعَهًٌْ فَوَلَّی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلِیّاً (علیه السلام) مُخَاطَبَتَهُمْ فَقَالَ قَائِلُهُمْ إِنْ کَانَ مَا یَقُولُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) حَقّاً لَقَدْ عَلَّمْنَاکُمْ قَدْرَ مُلْکِ أُمَّتِهِ هُوَ إِحْدَی وَ سَبْعُونَ سَنَهًًْ الْأَلِفُ وَاحِدٌ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِیمُ أَرْبَعُونَ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَمَا تَصْنَعُونَ {ب} المص وَ قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَیْهِ قَالُوا هَذِهِ إِحْدَی وَ سِتُّونَ وَ مِائَهًُْ سَنَهًٍْ قَالَ فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ {ب} الر وَ قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَیْهِ فَقَالُوا هَذِهِ أَکْثَرُ هَذِهِ مِائَتَانِ وَ إِحْدَی وَ ثَلَاثُونَ سَنَهًًْ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ المر قَالُوا هَذِهِ مِائَتَانِ وَ إِحْدَی وَ سَبْعُونَ سَنَهًًْ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَوَاحِدَهًٌْ مِنْ هَذِهِ لَهُ أَوْ جَمِیعُهَا لَهُ فَاخْتَلَطَ کَلَامُهُمْ فَبَعْضُهُمْ قَالَ لَهُ وَاحِدَهًٌْ مِنْهَا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ بَلْ یُجْمَعُ لَهُ کُلُّهَا وَ ذَلِکَ سَبْعُمِائَهًٍْ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَهًًْ ثُمَّ یَرْجِعُ الْمُلْکُ إِلَیْنَا یَعْنِی إِلَی الْیَهُودِ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) أَکِتَابٌ مِنْ کُتُبِ اللَّهِ نَطَقَ بِهَذَا أَمْ آرَاؤُکُمْ دَلَّتْکُمْ عَلَیْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ کِتَابُ اللَّهِ نَطَقَ بِهِ وَ قَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ آرَاؤُنَا دَلَّتْ عَلَیْهِ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَأْتُوا بِالْکِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یَنْطِقُ بِمَا تَقُولُونَ فَعَجَزُوا عَنْ إِیرَادِ ذَلِکَ وَ قَالَ لِلْآخَرِینَ فَدُلُّونَا عَلَی صَوَابِ هَذَا الرَّأْیِ فَقَالُوا صَوَابُ رَأْیِنَا دَلِیلُهُ أَنَّ هَذَا حِسَابُ الْجُمَّلِ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) کَیْفَ دَلَّ عَلَی مَا تَقُولُونَ وَ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْحُرُوفِ مَا اقْتَرَحْتُمْ بِلَا بَیَانٍ أَرَأَیْتُمْ إِنْ قِیلَ لَکُمْ إِنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ لَیْسَتْ دَالَّهًًْ عَلَی هَذِهِ الْمُدَّهًِْ لِمُلْکِ أُمَّهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَکِنَّهَا دَالَّهًٌْ عَلَی أَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ قَدْ لُعِنَ بِعَدَدِ هَذَا الْحِسَابِ أَوْ أَنَّ عِنْدَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ دَیْناً بِعَدَدِ هَذَا الْحِسَابِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِیرَ أَوْ أَنَّ لَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ دَیْناً عَدَدُ مَالِهِ مِثْلُ عَدَدِ هَذَا الْحِسَابِ قَالُوا یَا أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) لَیْسَ شَیْءٌ مِمَّا ذَکَرْتَهُ مَنْصُوصاً عَلَیْهِ فِی الم وَ المص وَ الر وَ المر فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ لَا شَیْءٌ مِمَّا ذَکَرْتُمُوهُ مَنْصُوصٌ عَلَیْهِ فِی الم وَ المص وَ الر وَ المر فَإِنْ بَطَلَ قَوْلُنَا لِمَا قُلْتُمْ بَطَلَ قَوْلُکُمْ لِمَا قُلْنَا فَقَالَ خَطِیبُهُمْ وَ مِنْطِیقُهُمْ لَا تَفْرَحْ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) بِأَنْ عَجَزْنَا عَنْ إِقَامَهًِْ حُجَّهًٍْ فِیمَا نَقُولُهُ عَلَی دَعْوَانَا فَأَیُّ حُجَّهًٍْ لَکَ فِی دَعْوَاکَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ عَجْزَنَا حُجَّتَکَ فَإِذاً مَا لَنَا حُجَّهًٌْ فِیمَا نَقُولُ وَ لَا لَکُمْ حُجَّهًٌْ فِیمَا تَقُولُونَ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَا سَوَاءٌ {سَوَاءَ} إِنَّ لَنَا حُجَّهًًْ هِیَ الْمُعْجِزَهًُْ الْبَاهِرَهًُْ ثُمَّ نَادَی جِمَالَ الْیَهُودِ یَا أَیَّتُهَا الْجِمَالُ اشْهَدِی لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لِوَصِیِّهِ فَتَبَادَرَ الْجِمَالُ صَدَقْتَ صَدَقْتَ یَا وَصِیَّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ کَذَبَ هَؤُلَاءِ الْیَهُود.

امام صادق (علیه السلام) - موقعی که خداوند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) را در مکّه مبعوث نمود و به مدینه رهسپارش کرد و قرآن را بر او نازل نمود در افتتاح سوره‌ی بزرگ آن: الم. ذلِکَ الْکِتابُ (بقره/۲۱) را قرار داد. یعنی این همان کتابی است که پیامبرانم (خبر داده‌اند بر تو نازل خواهم کرد. همان‌طور که گفته‌اند نازل شده است که باطل در آن راه ندارد او و امّتش قرآن را در حالات مختلف خود می‌خوانند سپس یهودیان برخلاف واقع آن را تحریف می‌کنند و برخلاف توجیه می‌نمایند و پیوسته می‌خواهند از مقدار زیست این امّت که خداوند آن‌ها را از چنین اطلاعی محروم نموده، اطّلاع حاصل کنند. یکی از یهودیان گفت: «اگر آنچه محمّد (صلی الله علیه و آله) می‌گوید واقعیّت داشته باشد مقدار حکومت او و زیست

امّتش هفتادویک سال است الف یک، لام سی و میم چهل است». علی (علیه السلام) فرمود: «پس المص را چه می‌کنید که بر پیغمبر (صلی الله علیه و آله) نازل شده»؟ گفتند: «این هم صدوشصت‌ویک سال می‌شود». فرمود: «الر را چه می‌کنید که بر پیغمبر (صلی الله علیه و آله) نازل شده»؟ گفتند: «حالا می‌شود دویست‌وسی‌ویک سال». باز علی (علیه السلام) فرمود: «درباره‌ی المر چه می‌گویید»؟ گفتند: «حالا دویست‌وهفتادویک سال». علی (علیه السلام) فرمود: «یکی از این حروف مقطّعه شاهد مدّت زیست این امّت است یا همه‌ی آن‌ها»؟ به اختلاف جواب دادند. بعضی گفتند: «یکی» و برخی گفتند: «همه‌ی آن‌ها». و بالأخره هفتصدوسی‌وچهار سال می‌شود و بعد قدرت به دست یهودیان خواهد افتاد. علی (علیه السلام) فرمود: «آیا کتاب خدا این مطلب را گفته یا از خود توجیه می‌نمایید»؟! بعضی گفتند: «کتاب خدا ناطق بر این گفته است و برخی مدّعی شدند که این ادّعای خود ما است». فرمود: «آن کتابی را که چنین مطلبی را بیان کرده، بیاورید». نتوانستند بیاورند. به دیگران نیز فرمود: «دلیل بر ادّعای خود بیاورید». گفتند: «دلیل گفتار ما حساب جمل است». فرمود: «به چه دلیل چنین حرفی را می‌زنید در این حروف چیزی نیست که شاهد گفتار شما باشد. اگر کسی مدّعی شود که این حروف شاهد مقدار زیست و عمر امّت حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) نیست ولی این حروف گواه است که هر کدام از شما به تعداد حساب این حروف مورد لعنت خدا هستید یا به مقدار این حروف شما از درهم و دینار به مردم مقروض می‌باشید یا بگوید این حروف گواه است که هرکدام از شما به من مقروض هستید». به مقدار جمع اعداد این حروف. گفتند: «هرگز آنچه تو می‌گویی از الم و المص و الر و المر فهمیده نمی‌شود». فرمود: «آنچه شما نیز ادّعا می‌کنید از الم و المص و الر و المر فهمیده نمی‌شود؛ اگر گفتار من با دلیل شما رد شود گفتار شما نیز با دلیل من رد می‌شود». یکی از سخنوران آن‌ها گفت: «ای علی (علیه السلام)! خوشت نیاید از اینکه گفتار ما را به‌واسطه‌ی نداشتن دلیل رد کردی، ادّعای شما نیز دلیلی ندارد چه دلیلی بر ادّعای خود داری». امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «نه این هر دو مساوی نیست ما دلیل داریم دلیل ما معجزه است بعد رو به شتران یهود نموده فرمود: «ای شتران! گواهی دهید برای محمّد (صلی الله علیه و آله) و وصیّ او (علیه السلام)». شتران با عجله صدا زدند: «راست می‌گویی! راست می‌گویی! ای وصیّ محمّد (صلی الله علیه و آله)! این یهودیان دروغ می‌گویند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۰۶

بحارالأنوار؛ ج۱۰، ص۱۵/ الإمام العسکری؛ ص۶۳

۱ -۳

(رعد/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سُفْیَانَ‌بْنِ‌السَّعِیدِ الثَّوْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ (علیه السلام) یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: الم وَ المص وَ الر وَ المر وَ کهیعص وَ طه وَ طس وَ طسم وَ یس وَ ص وَ حم وَ حم عسق وَ ق وَ ن قَالَ (علیه السلام) أَمَّا… المر مَعْنَاهُ أَنَا اللَّهُ الْمُحْیِی الْمُمِیتُ الرَّازِق.

امام صادق (علیه السلام) - سفیان‌بن‌سعید ثوری گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: »ای پسر رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله)! معنی این کلام خداوند تبارک‌وتعالی: الم (بقره/۱) و المص (اعراف/۱) و الر (یونس/۱) و المر و کهیعص (مریم/۱) و طه. (طه/۱) و طس (نمل/۱) و طسم (شعراء/۱) و یس (یس/۱) و ص (ص/۱) و حم (غافر/۱) و حم عسق (شوری/۲۱) و ق (ق/۱) و ن (قلم/۱) چیست؟ گفت: «[المر یعنی] منم خدای زنده‌کننده و میراننده و بسیار روزی دهنده».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۰۸

نورالثقلین/ البرهان/ بحارالأنوار؛ ج۸۹، ص۳۷۳/ معانی الأخبار؛ ص۲۲

۱ -۴

(رعد/ ۱)

الباقر (علیه السلام) - أَبُو لَبِیدٍ الْمَخْزُومِیُّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَا بَا لَبِیدٍ إِنَّهُ یَمْلِکُ مِنْ وُلْدِ الْعَبَّاسِ اثْنَا عَشَرَ تُقْتَلُ بَعْدَ الثَّامِنِ مِنْهُمْ أَرْبَعَهًٌْ تُصِیبُ أَحَدَهُمُ الذُّبَحَهًُْ فَیَذْبَحُهُ هُمْ فِئَهًٌْ قَصِیرَهًٌْ أَعْمَارُهُمْ قَلِیلَهًٌْ مُدَّتُهُمْ خَبِیثَهًٌْ سِیرَتُهُمْ مِنْهُمُ الْفُوَیْسِقُ الْمُلَقَّبُ بِالْهَادِی وَ النَّاطِقِ وَ الْغَاوِی یَا بَا لَبِیدٍ إِنَّ فِی حُرُوفِ الْقُرْآنِ الْمُقَطَّعَهًِْ لَعِلْماً جَمّاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَنْزَلَ الم ذلِکَ الْکِتابُ فَقَامَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) حَتَّی ظَهَرَ نُورُهُ وَ ثَبَتَتْ کَلِمَتُهُ وَ وُلِدَ یَوْمَ وُلِدَ وَ قَدْ مَضَی مِنَ الْأَلْفِ السَّابِعِ مِائَهًُْ سَنَهًٍْ وَ ثَلَاثُ سِنِینَ ثُمَّ قَالَ وَ تِبْیَانُهُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فِی الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَهًِْ إِذَا عَدَدْتَهَا مِنْ غَیْرِ تَکْرَارٍ وَ لَیْسَ مِنْ حُرُوفٍ مُقَطَّعَهًٍْ حَرْفٌ یَنْقَضِی إِلَّا وَ قِیَامُ قَائِمٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ عِنْدَ انْقِضَائِهِ ثُمَّ قَالَ الْأَلِفُ وَاحِدٌ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِیمُ أَرْبَعُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ فَذَلِکَ مِائَهًٌْ وَ إِحْدَی وَ سِتُّونَ ثُمَّ کَانَ بَدْوُ خُرُوجِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (علیه السلام) الم اللَّهُ فَلَمَّا بَلَغَتْ مُدَّتُهُ قَامَ قَائِمُ وُلْدِ الْعَبَّاسِ عِنْدَ المص وَ یَقُومُ قَائِمُنَا عِنْدَ انْقِضَائِهَا {بِ} الر فَافْهَمْ ذَلِکَ وَ عِهِ وَ اکْتُمْهُ.

امام باقر (علیه السلام) - ابولبید مخزومی گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: «ای ابولبید! در حروف قرآن دانشی بس فراوان هست، خداوند تبارک‌وتعالی آیه: الم. آن کتاب با عظمتی است. (بقره/۲۱). را نازل فرمود. پس محمّد (صلی الله علیه و آله) برخاست و نورش آشکار شد و سخنش ثابت گشت و آن روز که بایستی به دنیا می‌آمد، به دنیا آمد. روز تولّد محمّد (صلی الله علیه و آله) از هزاره هفتم، صدوسه سال گذشته بود». سپس امام (علیه السلام) فرمود: «تبیان و روشنی آن در قرآن در حروف مقطّعه، پدیدار می‌گردد؛ البتّه اگر آن‌ها را بدون درنظرگرفتن حروف تکراری آن شمارش کنی. هر حرفی از آن حروف روزگارش منقضی شود، حتماً به وقت منقضی‌شدن دوران آن حرف، کسی از بنی‌هاشم قیام می‌نماید». سپس فرمود: «الف؛ یعنی یک، لام؛ یعنی سی، میم؛ معادل چهل است و حرف صاد؛ برابر نود است. بنابراین مجموعاً می‌شود صدوشصت‌ویک. سپس، آغاز قیام امام حسین‌بن‌علی (علیه السلام) المر، اللهُ بود و وقتی مدّت آن سپری شد، یکی از فرزندان عبّاس قیام می‌کند و آن آیه: المص (اعراف/۱) است. و قائم ما به وقت انقضای آن، قیام می‌نماید. المر پس آن را خوب بفهم و به یاد داشته باش و آن را کتمان کن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۰

البرهان

آیه أَللهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمّیً یُدَبِّرُ الْأَمْرَ یُفَصِّلُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقَاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ [2]

خدا همان کسی است که آسمان‌ها را، بدون ستون‌هایی که بتوانید آن‌ها را ببینید، برافراشت، سپس بر عرش [قدرت] قرارگرفت؛ [و به تدبیر جهان پرداخت] و خورشید و ماه را مسخّر ساخت، که هرکدام تا زمان معیّنی حرکت دارند. کارها را او تدبیر می‌کند؛ آیات را [براى شما] تشریح می‌نماید؛ شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید.

خدا همان کسی است که آسمان‌ها را، بدون ستون‌هایی که بتوانید آن‌ها را ببینید، برافراشت

۱ -۱

(رعد/ ۲)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌خَالِدٍ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُکِ فَقَالَ هِیَ مَحْبُوکَهًٌْ إِلَی الْأَرْضِ وَ شَبَّکَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ فَقُلْتُ کَیْفَ تَکُونُ مَحْبُوکَهًًْ إِلَی الْأَرْضِ وَ اللَّهُ یَقُولُ: رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَیْسَ یَقُولُ: بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها قُلْتُ بَلَی فَقَالَ فَثَمَّ عَمَدٌ وَ لَکِنْ لَا تَرَوْنَهَا قُلْتُ کَیْفَ ذَلِکَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ فَبَسَطَ کَفَّهُ الْیُسْرَی ثُمَّ وَضَعَ الْیُمْنَی عَلَیْهَا فَقَالَ هَذِهِ أَرْضُ الدُّنْیَا وَ السَّمَاءُ الدُّنْیَا عَلَیْهَا فَوْقَهَا قُبَّهًٌْ وَ الْأَرْضُ الثَّانِیَهًُْ فَوْقَ السَّمَاءِ الدُّنْیَا وَ السَّمَاءُ الثَّانِیَهًُْ فَوْقَهَا قُبَّهًٌْ… وَ الْأَرْضُ السَّابِعَهًُْ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّادِسَهًِْ وَ السَّمَاءُ السَّابِعَهًُْ فَوْقَهَا قُبَّهًٌْ.

امام رضا (علیه السلام) - حسین‌بن‌خالد گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: در مورد این کلام خداوند: قسم به آسمان که دارای چین و شکن‌های زیباست. (ذاریات/۷) توضیح دهید. امام رضا (علیه السلام) فرمود: «ستون‌های آن به‌سوی زمین است و سپس انگشتانش را در یکدیگر فروبرد». پرسیدم: «چطور ممکن است که ستون‌های آسمان به زمین فرورفته باشند، درحالی‌که خداوند می‌فرماید: رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «سبحان الله! مگر خداوند نمی‌فرماید: بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»؟ عرض کردم: «چرا»! فرمود: «معنایش آن است که عمودهایی هست، امّا شما آن‌ها را نمی‌بینید». پرسیدم: «فدایت شوم، چگونه»؟! امام (علیه السلام) دست چپش را باز کرد و سپس دست راستش را روی آن‌ها نهاده و فرمود: «این زمین دنیا است که آسمان بر روی آن چونان گنبدی قرارگرفته است و زمین دوّم بر روی آسمان دنیا واقع‌شده و آسمان دوّم بالای زمین دوّم چونان گنبدی قرار گرفته است… و زمین هفتم بر فراز آسمان ششم و آسمان هفتم مانند گنبدی روی زمین هفتم قراردارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۰

بحارالأنوار؛ ج۵۷، ص۷۹/ القمی؛ ج۲، ص۳۲۸/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(رعد/ ۲)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - فِی تَفْسِیرِ نُورِالثِّقْلَیْنِ: فَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلَا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَدٍ. وَ فِیهِ کَلَامٌ لَهُ (علیه السلام) یَذْکُرُ فِیهِ خَلْقَ السَّمَاواتِ: جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَکْفُوفاً وَ عُلْیَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ سَمْکاً مَرْفُوعاً بِغَیْرِ عَمَدٍ یَدْعَمُهَا وَ لَا دِسَارٍ یَنْتَظِمُهَا.

امام علی (علیه السلام) - در کتاب نورالثقلین آمده است: از نشانه‌های آفرینش او، خلقت آسمان‌ها است که بدون ستون استوار و بدون تکیه‌گاه پابرجا است و در این خطبه کلامی دارد که در آن آفرینش آسمان‌ها را بیان می‌کند؛ پایین‌ترین آن آسمان‌ها را موج مهارشده، و بالاترین آن‌ها را، بدون ستونی که به آن‌ها کمک کند [و آن‌ها را نگه‌دارد] و نه میخ‌هایی که آن‌ها را منظّم سازد، سقفی محافظت‌شده و بلند قرارداد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۲

بحارالأنوار؛ ج۵۲، ص۵۶/ نورالثقلین

۱ -۳

(رعد/ ۲)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - یَعْنِی بِغَیْرِ أُسْطُوَانَهًٍْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - یعنی آسمان‌ها را بدون اسطوانه (ستون) آفرید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۲

البرهان

سپس بر عرش [قدرت] قرار گرفت؛ [و به تدبیر جهان پرداخت]

۲ -۱

(رعد/ ۲)

الرّضا (علیه السلام) - وَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَهًْ.

امام رضا (علیه السلام) - عرش پروردگار رحمان بر روی آسمان هفتم است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۲

بحارالأنوار؛ ج۵۷، ص۷۹/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۳؛ «بتفاوتٍ» / نورالثقلین/ البرهان

و خورشید و ماه را مسخّر ساخت، که هرکدام تا زمان معیّنی حرکت دارند

۳ -۱

(رعد/ ۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ‌عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) مِمَّا اسْتَفَادَ عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی: کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی إِنَّ لِلشَّمْسِ مِائَهًًْ وَ ثَمَانِینَ مَنْزِلًا فِی مِائَهًٍْ وَ ثَمَانِینَ یَوْماً ثُمَّ إِنَّهَا تَعُودُ مَرَّهًًْ أُخْرَی إِلَی وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهَا فِی أَمْثَالِ تِلْکَ الْأَیَّامِ وَ مَجْمُوعُ تِلْکَ الْأَیَّامِ سَنَهًٌْ.

امام علی (علیه السلام) - از ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) روایت است: آنچه از امیرالمؤمنین (علیه السلام) در تفسیر کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی استفاده می‌شود این است که فرمود: «خورشید را صدوهشتاد منزل است در صدوهشتاد روز که می‌رود و باز می‌گردد به هرکدام در روزهایی مانند آن‌ها و روی هم یک سال می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۲

بحارالأنوار؛ ج۵۵، ص۱۴۴

آیه وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ وَ أَنْهَاراً وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِی ذالِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ [3]

و او کسی است که زمین را گسترد؛ و در آن کوه‌های استوار و نهرهایی قرارداد؛ و در آن از انواع میوه‌ها یک جفت آفرید؛ [پرده‌ی سیاه] شب را بر روز می‌پوشاند؛ در این‌ها نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکّر می‌کنند.

۱

(رعد/ ۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ أَیْ وَ جَعَلَ فِی الْأَرْضِ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ وَ مطعومهم صِنْفَیْنِ: أَسْوَدَ وَ أَبْیَضَ وَ حُلْواً وَ حَامِضاً وَ صَیْفِیّاً وَ شَتْوِیّاً وَ رَطْباً وَ یَابِساً.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فی‌ها زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ؛ یعنی در زمین از تمام میوه‌ها قرارداد و خوردنی‌های آن‌ها دو گروه هستند: سیاه‌وسفید، شیرین‌وترش، تابستانی و زمستانی و‌تر و خشک.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۲

بحرالعرفان؛ ج۹، ص۸۲

آیه وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَ غَیْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَی بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ إِنَّ فِی ذالِکَ لَأَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ [4]

و در روی زمین، قطعات متفاوتی در کنار هم وجود دارد؛ و باغ‌هایی از انگور و زراعت و نخل‌ها، [و درختان میوه‌ی گوناگون] که گاه بر یک پایه می‌رویند و گاه بر دو پایه؛ [و عجب آنکه] همه‌ی آن‌ها از یک آب سیراب می‌شوند! و با این حال، بعضی از آن‌ها را از جهت میوه بر دیگری برتری می‎دهیم؛ در این‌ها نشانه‌هایی است برای گروهی که می‌اندیشند.

و در روی زمین، قطعات متفاوتی در کنار هم وجود دارد

۱ -۱

(رعد/ ۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ أَیْ مُتَّصِلَهًٌْ بَعْضُهَا إِلَی بَعْضٍ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ أَیْ بَسَاتِینُ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ الصِّنْوَانُ الْفَتَالَهًُْ الَّتِی نَبَتَ مِنْ أَصْلِ الشَّجَرَهًِْ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ فَمِنْهُ حُلْوٌ وَ مِنْهُ حَامِضٌ وَ مِنْهُ مُرٌّ یُسْقَی بِماءٍ وَاحِدٍ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ فِی الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ؛ یعنی به همدیگر وصل هستند. و منظور از وَ جَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ؛ یعنی باغ‌ها. وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوَانٌ؛ مقصود از صِنْوَانٌ؛ نهال درخت خرما و درختان کوچک خرما می‌باشند که از ریشه درخت خرما سر برمی‌آورند و می‌رویند. وَ غَیْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَی بِمَاء وَاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ فِی الأُکُلِ؛ برخی از این میوه‌ها شیرین هستند و برخی ترش و برخی تلخ که همگی با یک آب سیراب شده و آبیاری می‌شود. در این‌ها نشانه‌هایی است برای گروهی که می‌اندیشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۴

القمی؛ ج۱، ص۳۵۹/ البرهان

۱ -۲

(رعد/ ۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - جَنَّاتٌ أَیْ بَسَاتِینُ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ أَیْ نَخَلَاتٌ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ أَیْ نَخَلَاتٌ مِنْ أُصُولٍ شَتَّی.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - جَنَّاتٌ؛ یعنی بوستان‌هایی از انگور و زراعت [در روی زمین قراردارد]. وَ نَخِیلٌ صِنْوَانٌ؛ یعنی نخل‌های خرما که از یک ریشه هستند. وَ غَیْرُ صِنْوَانٍ؛ یعنی نخل‌های خرما که ریشه‌های مختلف دارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۴

بحرالعرفان؛ ج۹، ص۸۳

۱ -۳

(رعد/ ۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَن صَفْوَانَ قَال اسْتَأْذَنْتُ الصَّادِقَ (علیه السلام) لِزِیَارَهًِْ مَوْلَایَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ سَأَلْتُهُ أَنْ یُعَرِّفَنِی مَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا صَفْوَان… فَإِذَا اغْتَسَلْتَ فَقُلْ فِی غُسْلِکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ نُوراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ آفَهًٍْ وَ سُقْمٍ وَ عَاهَهًٍْ اللَّهُمَّ طَهِّرْ بِهِ قَلْبِی وَ اشْرَحْ بِهِ صَدْرِی وَ سَهِّلْ بِهِ أَمْرِی فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِکَ فَالْبَسْ ثَوْبَیْنِ طَاهِرَیْنِ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ خَارِجَ الْمَشْرَعَهًِْ وَ هُوَ الْمَکَانُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْحَائِرِ.

امام صادق (علیه السلام) - صفوان گوید: از امام صادق (علیه السلام) برای زیارت مولایم امام حسین (علیه السلام) اجازه خواستم و از او خواستم که اعمال [زیارت] را به من بشناساند. فرمود: «ای صفوان! وقتی غسل می‌کنی، موقع غسل‌کردن بگو: به نام خدا و به یاری او. خدایا آن را نور، پاکی، نگهداری‌کننده و شفای از هر بیماری، آسیب و آفتی قرار بده. خدایا! به‌وسیله‌ی آن قلب مرا پاک و به‌وسیله‌ی آن سینه‌ام را گشاده و به‌وسیله‎ی آن کارم را آسان‌گردان. و وقتی از غسل فارغ شدی، دو لباس پاکیزه بپوش و دو رکعت نماز بخوان و آن مکانی است که خدای تعالی [درباره‌ی آن] فرموده: وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ؛ و وقتی از نماز فارغ‌شدی، به طرف قتلگاه حرکت کن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۴

بحارالأنوار؛ ج۹۸، ص۱۹۷/ بحارالأنوار؛ ج۹۸، ص۲۵۷/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۰، ص۳۳۶

۱ -۴

(رعد/ ۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَوْلُهُ تَعَالَی: وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ عَنْ جَابِرِبْنِ‌عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتَّی وَ أَنَا وَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) مِنْ شَجَرَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ ثُمَّ قَرَأَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الْآیَهًَْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در کتاب کشف‌الغمه آمده است: وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ، از جابربن‌عبداللَّه (رحمة الله علیه) روایت شده که از پیامبر (صلی الله علیه و آله) شنیده است که فرمود: «مردم از درختان گوناگونند و من و تو‌ای علی! از یک درختیم». و سپس این آیه را تلاوت فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۴

بحارالأنوار؛ ج۳۶، ص۱۸۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۳۵/ کشف الیقین؛ ص۳۶۹/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۵

(رعد/ ۴)

الصّادق (علیه السلام) - التَّقْوَی عَلَی ثَلَاثَهًِْ أَوْجُهٍ تَقْوَی بِاللَّهِ فِی اللَّهِ وَ هُوَ تَرْکُ الْحَلَالِ فَضْلًا عَنِ الشُّبْهَهًِْ وَ هُوَ تَقْوَی خَاصِّ الْخَاصِّ وَ تَقْوَی مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ تَرْکُ الشُّبُهَاتِ فَضْلًا عَنْ حَرَامٍ وَ هُوَ تَقْوَی الْخَاصِّ وَ تَقْوَی مِنْ خَوْفِ النَّارِ وَ الْعِقَابِ وَ هُوَ تَرْکُ الْحَرَامِ وَ هُوَ تَقْوَی الْعَامِّ وَ مَثَلُ التَّقْوَی کَمَاءٍ یَجْرِی فِی نَهَرٍ وَ مَثَلُ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ فِی مَعْنَی التَّقْوَی کَأَشْجَارٍ مَغْرُوسَهًٍْ عَلَی حَافَّهًِْ ذَلِکَ النَّهَرِ مِنْ کُلِّ لَوْنٍ وَ جِنْسٍ وَ کُلُّ شَجَرَهًٍْ مِنْهَا یَسْتَمِصُّ الْمَاءَ مِنْ ذَلِکَ النَّهَرِ عَلَی قَدْرِ جَوْهَرِهِ وَ طَعْمِهِ وَ لَطَافَتِهِ وَ کَثَافَتِهِ ثُمَّ مَنَافِعُ الْخَلْقِ مِنْ ذَلِکَ الْأَشْجَارِ وَ الثِّمَارِ عَلَی قَدْرِهَا وَ قِیمَتِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ… فَالتَّقْوَی لِلطَّاعَاتِ کَالْمَاءِ لِلْأَشْجَارِ وَ مَثَلُ طَبَائِعِ الْأَشْجَارِ وَ الثِّمَارِ فِی لَوْنِهَا وَ طَعْمِهَا مَثَلُ مَقَادِیرِ الْإِیمَانِ.

امام صادق (علیه السلام) - تقوی بر سه قسم است، تقوی به خاطر خدا و در راه خدا و آن ترک حلال است چه رسد به اینکه انسان دست از شبهه بردارد و این را تقوای ویژگان یا خاص‌الخاص گویند. دوّم، تقوی از خداوند و آن خودداری از شبهات می‌باشد چه رسد به دوری از حرام، این را تقوی خاص گویند، سوّم، تقوی از ترس دوزخ و عقاب که آن خودداری از حرام است و آن را تقوی عام و همگانی گویند. تقوی مانند آبی است که در نهر جاری می‌شود، و این سه طبقات که در معنی تقوی ذکر شد مانند درختانی هستند که در کنار آن نهر کاشته شده‌اند، آن درختان هر کدام رنگی و جنسی دارند و همه‌ی آن‌ها از آن آب استفاده می‌کنند. آن درختان هرکدام به اندازه‌ی جوهر و طعم و لطافت خود از آن بهره‌مند می‌گردند، و به‌اندازه‌ی جثه و بزرگی و کوچکی خود از آن آب بر می‌دارند، و بعد مردم به‌اندازه‌ی قدرت و توانایی خود از میوه‌ی آن درختان می‌خورند. خداوند متعال می‌فرماید: صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ؛ . . پس تقوی برای طاعات مانند آب برای درختان است، و طبیعت میوه‌های درختان در رنگ و طعم آن‌ها مانند اندازه‌ی ایمان در مردم می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۴

بحارالأنوار؛ ج۶۷، ص۲۹۵/ مصباح الشریعهًْ؛ ص۳۸

آیه وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا کُنَّا تُرَاباً أَئِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ أُوْلَئِکَ الْأَغْلالُ فِی أَعْنَاقِهِمْ وَ أُوَلئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ [5]

و اگر [از چیزى] در شگفتی فرو می‌روی، عجیب گفتار آن‌هاست که می‌گویند: «آیا هنگامی‌که ما خاک شدیم، [بار دیگر زنده مى‌شویم و] به خلقت جدیدی باز می‌گردیم»؟! آن‌ها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده‌اند؛ و غل و زنجیرها در گردنشان است؛ و آن‌ها اهل دوزخند، و جاودانه در آن خواهند ماند.

۱

(رعد/ ۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ فَمِنْهُ حُلْوٌ وَ مِنْهُ حَامِضٌ وَ مِنْهُ مُرٌّ یُسْقَی بِماءٍ وَاحِدٍ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ثُمَّ حَکَی عَزَّوَجَلَّ قَوْلَ الدَّهْرِیَّهًِْ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَالَ وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذا کُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ فِی الأُکُلِ؛ برخی از این میوه‌ها شیرین هستند و برخی ترش و برخی تلخ که همگی با یک آب سیراب‌شده و آبیاری می‌شود. إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ؛ سپس پروردگار متعال سخنان قریشیان دهری را نقل کرده و فرموده است: وَ إِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا کُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۶

القمی؛ ج۱، ص۳۵۹/ البرهان

آیه وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَی ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَشَدِیدُ الْعِقَابِ [6]

آن‌ها پیش از تقاضای حسنه [و رحمت]، از تو تقاضای شتاب در سیّئه [و عذاب] می‌کنند؛ با اینکه پیش از آن‌ها بلاهای عبرت‌انگیز نازل شده است. و پروردگار تو نسبت به مردم، با اینکه ظلم می‌کنند، دارای آمرزش است؛ و [درعین حال] پروردگارت سخت کیفر است.

آن‌ها پیش از تقاضای حسنه [و رحمت]، از تو تقاضای شتاب در سیّئه [و عذاب] می‌کنند

۱ -۱

(رعد/ ۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ أَیْ بِالْعَذابِ قَبْلَ الرَّحْمَهًِْ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الحَسَنَةِ؛ یعنی به عذاب قبل از رحمت شتاب دارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۶

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۱۰۶

۱ -۲

(رعد/ ۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الْحَسَنَهًُْ مَوَدَّتُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ السَّیِّئَهًُْ عَدَاوَتُنَا أَهْلَ الْبَیْت.

امام علی (علیه السلام) - الحَسَنَةِ، دوستی ما و السَّیِّئَةِ، دشمنی ما اهل‌بیت (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۶

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۰۳

با اینکه پیش از آن‌ها بلاهای عبرت‌انگیز نازل شده است

۲ -۱

(رعد/ ۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ الْمَثُلَاتُ الْعُقُوبَاتُ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - منظور از الْمَثُلَاتُ؛ عقوبت‌هاست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۶

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۱۰۶

۲ -۲

(رعد/ ۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ احْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأُمَمِ قَبْلَکُمْ مِنَ الْمَثُلَاتِ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ وَ ذَمِیمِ الْأَعْمَالِ فَتَذَکَّرُوا فِی الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ وَ احْذَرُوا أَنْ تَکُونُوا أَمْثَالَهُم.

امام علی (علیه السلام) - بنگرید که بر اقوام گذشته در اثر کارهای زشت چه گذشت و بر سر آن‌ها چه آمد. در زندگی آن‌ها مطالعه کنید و بدی‌ها و خوبی‌های آن‌ها را مورد دقّت قراردهید، و بترسید از اینکه مانند آن‌ها باشید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۶

بحارالأنوار؛ ج۱۴، ص۴۷۲/ نورالثقلین

و پروردگار تو نسبت به مردم، با اینکه ظلم می‌کنند، دارای آمرزش است؛ و [درعین حال] پروردگارت سخت کیفر است

۳ -۱

(رعد/ ۶)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: کُنْتُ فِی مَجْلِسِ الرِّضَا (علیه السلام) فَتَذَاکَرْنَا الْکَبَائِرَ وَ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَهًِْ فِیهَا إِنَّهَا لَا تُغْفَرُ فَقَالَ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِخِلَافِ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَهًِْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِم.

امام رضا (علیه السلام) - ابراهیم‌بن‌عباس گوید: در محضر امام رضا (علیه السلام) بودم که سخن از گناهان کبیره به میان کشیده شد و عقیده‌ی معتزله مطرح شد که آنان می‌گویند: «گناه کبیره بخشودنی نیست». امام رضا (علیه السلام) فرمود: «امام صادق (علیه السلام) فرموده است: «قرآن کریم برخلاف باور معتزله نازل شده است؛ زیرا خداوند فرموده است: وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَی ظُلْمِهِمْ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۸

التوحید؛ ص۴۰۶/ متشابه القرآن؛ ج۲، ص۸۵/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۵، ص۳۳۶؛ / نورالثقلین/ البرهان

۳ -۲

(رعد/ ۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَوْلَا عَفْوُ اللَّهِ وَ تَجَاوُزُهُ، مَا هُنَا أَحَدٌ بِعَیْشٍ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - اگر عفو خدا و گذشت او نبود، کسی اینجا زنده نبود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۸

نورالثقلین

آیه وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ [7]

کسانی که کافر شدند می‌گویند: «چرا آیه [و معجزه‌اى] از پروردگارش بر او نازل نشده»؟! تو فقط بیم‌دهنده‌ای؛ و برای هرگروهی هدایت‌کننده‌ای است؛ [و این‌ها همه بهانه است].

برای هر گروهی

۱

(رعد/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً أَکْرَمَ مِنْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَا خَلَقَ اللَّهُ قَبْلَهُ أَحَداً وَ لَا أَنْذَرَ اللَّهُ خَلْقَهُ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی: هذا نَذِیرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولی وَ قَالَ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَلَمْ یَکُنْ قَبْلَهُ مُطَاعٌ فِی الْخَلْقِ وَ لَا یَکُونُ بَعْدَهُ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَهًُْ فِی کُلِّ قَرْنٍ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند، هیچ پیامبری را گرامی‌تر از محمّد (صلی الله علیه و آله) مبعوث نکرده است و پیش از او کسی را نیافریده و نیز پیش از محمّد (صلی الله علیه و آله)، هیچ‌کس، خلق خدا را بیم نداده است. از همین روست که خداوند، فرموده است: «این [پیامبر] بیم‌دهنده‌ای از بیم‌دهندگان پیشین است! . (نجم/۵۶)». و فرمود: إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، پیش از محمّد (صلی الله علیه و آله) و پس از او تا قیام قیامت و نیز در هر دوره و زمانی، هیچ‌کس مورد پیروی و اطاعت قرارنگرفته است تا آنکه خداوند، وارث زمین و آنان که بر آن قرار دارند، گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۸

بحارالأنوار؛ ج۱۶، ص۳۷۱/ الأمالی للطوسی؛ ص۶۶۹/ البرهان

۲

(رعد/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: عَاشَ نُوحٌ (علیه السلام) بَعْدَ الطُّوفَانِ خَمْسَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَقَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ قَدِ انْقَضَتْ نُبُوَّتُکَ وَ اسْتَکْمَلْتَ أَیَّامَکَ فَانْظُرْ إِلَی الِاسْمِ الْأَکْبَرِ وَ مِیرَاثِ الْعِلْمِ وَ آثَارِ عِلْمِ النُّبُوَّهًِْ الَّتِی مَعَکَ فَادْفَعْهَا إِلَی ابْنِکَ سَامٍ فَإِنِّی لَا أَتْرُکُ الْأَرْضَ إِلَّا وَ فِیهَا عَالِمٌ تُعْرَفُ بِهِ طَاعَتِی وَ یُعْرَفُ بِهِ هُدَایَ وَ یَکُونُ نَجَاهًًْ فِیمَا بَیْنَ مَقْبِضِ النَّبِیِّ وَ مَبْعَثِ النَّبِیِّ الْآخَرِ وَ لَمْ أَکُنْ أَتْرُکُ النَّاسَ بِغَیْرِ حُجَّهًٍْ لِی وَ دَاعٍ إِلَیَّ وَ هَادٍ إِلَی سَبِیلِی وَ عَارِفٍ بِأَمْرِی فَإِنِّی قَدْ قَضَیْتُ أَنْ أَجْعَلَ لِکُلِّ قَوْمٍ هَادِیاً أَهْدِی بِهِ السُّعَدَاءَ وَ یَکُونُ حُجَّهًًْ لِی عَلَی الْأَشْقِیَاءِ قَالَ فَدَفَعَ نُوحٌ (علیه السلام) الِاسْمَ الْأَکْبَرَ وَ مِیرَاثَ الْعِلْمِ وَ آثَارَ عِلْمِ النُّبُوَّهًِْ إِلَی سَام.

امام صادق (علیه السلام) - اسماعیل‌بن جابر و عبدالکریم‌بن عمرو و عبدالحمیدبن‌ابی‌دیلم از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کنند: پس از آنکه نوح (علیه السلام) از کشتی فرود آمد پنجاه‌سال زندگی کرد سپس جبرئیل (علیه السلام) بر آن حضرت نازل شد و عرض کرد: «ای نوح (علیه السلام)! نبوّت تو گذشت و روزگارت به سر رسید؛ اسم اکبر و میراث نبوّت و آثار علم نبوّتی که با تو است در نظر بگیر و به پسرت سام تحویل بده زیرا من زمین را وانگذارم جز آنکه عالمی در آن باشد که تا بعثت پیغمبر دیگر وسیله‌ی طاعت من و نجات مردم گردد و مردم را بدون حجّت و دعوت‌کننده به‌سوی خود و راهنمای راه من و عارف به امر من، رها نمی‌کنم. من حکم کرده‌ام که برای هر قومی رهبری باشد تا سعادتمندان به‌وسیله‌ی او رهبری شوند و حجّت بر اشقیاء تمام شود». حضرت نوح (علیه السلام) اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوّت را به فرزندش سام داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۱۸

الکافی؛ ج۸، ص۲۸۵/ نورالثقلین

۳

(رعد/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَن الفُضِیل قال: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَقَالَ کُلُّ إِمَامٍ هَادٍ لِلْقَرْنِ الَّذِی هُوَ فِیهِمْ.

امام صادق (علیه السلام) - فضیل گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی مفهوم آیه: لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ پرسیدم. ایشان فرمود: «یعنی هر امام، هدایتگر مردمان دوره‌ای است که او در آن است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۰

الکافی؛ ج۱، ص۱۹۱/ البرهان/ بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۴/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۴/ نورالثقلین

۴

(رعد/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - إِمَامٌ هَادٍ لِکُلِّ قَوْمٍ فِی زَمَانِهِمْ.

امام باقر (علیه السلام) - امام، همان هادی و راهنمای مردم در زمان خودشان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۰

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۵/ کمال الدین؛ ج۲، ص۶۶۷/ نورالثقلین

۵

(رعد/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله): أَنَا الْمُنْذِرُ وَ فِی کُلِّ زَمَانٍ إِمَامٌ مِنَّا یَهْدِیهِمْ إِلَی مَا جَاءَ بِهِ نَبِیُّ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الْهُدَاهًُْ مِنْ بَعْدِهِ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ الْأَوْصِیَاءُ مِنْ بَعْدِهِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ أَمَا وَ اللَّهِ مَا ذَهَبَتْ مِنَّا وَ لَا زَالَتْ فِینَا إِلَی السَّاعَهًِْ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْمُنْذِرُ وَ بِعَلِیٍّ (علیه السلام) یَهْتَدِی الْمُهْتَدُونَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از امام باقر (علیه السلام) روایت است: درباره‌ی آیه: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «من آن بیم‌دهنده‌ام و در هر دورانی امامی از ما در بین مردم حضور دارد که آنان را به‌سوی آنچه که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) آورده، راهنمایی می‌کند و هادیان بعد از حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) اوّلاً علی (علیه السلام) است و سپس جانشینان او یکی پس از دیگری خواهند بود. قسم به خداوند که امر هدایت از میان ما بیرون‌نرفته و تا روز قیامت در میان ما خواهد بود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) همان بیم‌دهنده و علی (علیه السلام) کسی است که اهل هدایت به وی اقتدا می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۰

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۴/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۴/ البرهان

۶

(رعد/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْمُنْذِرُ وَ لِکُلِّ زَمَانٍ مِنَّا هَادٍ یَهْدِیهِمْ إِلَی مَا جَاءَ بِهِ نَبِیُّ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ الْهُدَاهًُْ مِنْ بَعْدِهِ عَلِیٌّ (علیه السلام) ثُمَّ الْأَوْصِیَاءُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ.

امام باقر (علیه السلام) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، انذاردهنده است و در هر زمانی، هدایتگری از ما هست که به آنچه پیامبر (صلی الله علیه و آله) آورده است، هدایت می‌کند. بعد از حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله)، علی (علیه السلام) هدایتگر امّت است و بعد از علی (علیه السلام) جانشینان او یکی پس از دیگری، این مسئولیّت را بر عهده خواهند گرفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۰

الکافی؛ ج۱، ص۱۹۱/ بحارالأنوار؛ ج۱۶، ص۳۵۸/ نورالثقلین/ البرهان

۷

(رعد/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فقال رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْمُنْذِرُ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) الْهَادِی یَا أَبَامُحَمَّدٍ هَلْ مِنْ هَادٍ الْیَوْمَ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا زَالَ مِنْکُمْ هَادٍ بَعْدَ هَادٍ حَتَّی دُفِعَتْ إِلَیْکَ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ کَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ آیَهًٌْ عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِکَ الرَّجُلُ مَاتَتِ الْآیَهًُْ مَاتَ الْکِتَابُ وَ لَکِنَّهُ حَیٌّ یَجْرِی فِیمَنْ بَقِیَ کَمَا جَرَی فِیمَنْ مَضَی.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «منظور از آیه: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ چیست»؟ فرمود: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله) انذاردهنده و علی (علیه السلام) هدایتگر است. امّا‌ای ابومحمّد! به من بگو آیا هم اکنون هدایتگری هست»؟ عرض کردم: «فدایت شوم، آری! همیشه از میان شما اهل‌بیت (هدایتگری و نوری وجود داشته تا به شما [امام صادق (علیه السلام)] رسیده است». امام (علیه السلام) فرمود: «ای ابومحمّد! خداوند تو را رحمت کند، اگر چنین بود که چون آیه‌ای بر مردی نازل می‌شود، با رخت بربستن آن مرد، آن آیه نیز از میان برود، کتاب [خدا]، از میان می‌رفت. امّا اینک کتاب، زنده است و در میان آنان که پس از این خواهند آمد، جاری خواهد بود، همان‌طور که در میان کسانی که تاکنون بوده‌اند، جاری و نافذ بوده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۰

الکافی؛ ج۱، ص۱۹۱/ بحارالأنوار؛ ج۲، ص۲۷۹/ بصایرالدرجات؛ ص۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۳۶/ نورالثقلین/ البرهان

۸

(رعد/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِالرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ کُنْتُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ عِنْدَ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقَالَ یَا عَبْدَ الرَّحِیمِ قُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَا الْمُنْذِرُ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) الْهَادِی مَنِ الْهَادِی الْیَوْمَ قَالَ فَسَکَتُّ طَوِیلًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هِیَ فِیکُمْ تَوَارَثُونَهَا رَجُلٌ فَرَجُلٌ حَتَّی انْتَهَتْ إِلَیْکَ فَأَنْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الْهَادِی قَالَ صَدَقْتَ یَا عَبْدَالرَّحِیمِ إِنَّ الْقُرْآنَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ وَ الْآیَهًَْ حَیَّهًٌْ لَا تَمُوتُ فَلَوْ کَانَتِ الْآیَهًُْ إِذَا نَزَلَتْ فِی الْأَقْوَامِ مَاتُوا مَاتَتِ الْآیَهًُْ لَمَاتَ الْقُرْآنُ وَ لَکِنْ هِیَ جَارِیَهًٌْ فِی الْبَاقِینَ کَمَا جَرَتْ فِی الْمَاضِینَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحِیمِ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ الْقُرْآنَ حَیٌّ لَمْ یَمُتْ وَ إِنَّهُ یَجْرِی کَمَا یَجْرِی اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ کَمَا یَجْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ یَجْرِی عَلَی آخِرِنَا کَمَا یَجْرِی عَلَی أَوَّلِنَا.

امام باقر (علیه السلام) - عبدالرّحیم‌قصیر گوید: روزی نزد امام باقر (علیه السلام) بودم و به من فرمود: «ای عبدالرّحیم»! عرض کردم: «در خدمت شما هستم». فرمود: «آیه: إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ را رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چنین توضیح داده‌اند که بیم‌دهنده خود رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و هدایت‌کننده علی (علیه السلام) است. امّا [ای عبدالرّحیم]! اکنون چه کسی هدایت مردم را عهده‌دار است»؟ مدّت مدیدی سکوت کرده و سپس سرم را بلندکرده و عرض کردم: «فدایت شوم! امر هدایت به عهده‌ی شماست که از همدیگر به ارث برده‌اید تا به شما رسیده است و شما، فدایتان گردم، اکنون هادی امّت هستید». امام (علیه السلام) فرمود: «راست گفتی [ای عبدالرّحیم]! قرآن زنده است و نمی‌میرد و آیات قرآن زنده‌اند و نمی‌میرند و اگر می‌خواست آیه‌ای که درباره‌ی اقوامی نازل شده است، با مرگ آن‌ها، آیه نیز بمیرد، قرآن تاکنون مرده بود، امّا قرآن در میان آیندگان، جاری و نافذ است، همچنان

که در میان امّت‌های گذشته که رخت بربسته‌اند، جاری بوده است». عبدالرّحیم گفت: «امام صادق (علیه السلام) فرمود: «قرآن، زنده‌ای است که نمرده است و تا آنگاه که شب و روز از پی‌هم می‌آیند و تا آن زمان که خورشید و ماه، پیوسته در گردشند، جاری است و بر واپسین مردمان، جریان دارد و نافذ است، همان‌گونه که در پیش‌ترین مردمان، جاری بوده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۰

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۳/ نورالثقلین/ البرهان

۹

(رعد/ ۷)

الحسن (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) … قَالَ یَا حَسَنُ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَأَنَا الْمُنْذِرُ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) الْهَادِی قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَوْلُکَ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهًٍْ. قَالَ: نَعَمْ. عَلِیٌّ (علیه السلام) هُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّهًُْ بَعْدِی وَ أَنْتَ الْحُجَّهًُْ وَ الْإِمَامُ بَعْدَهُ وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) هُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّهًُْ بَعْدَکَ وَ لَقَدْ نَبَّأَنِی اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ أَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَلَدٌ یُقَالُ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) سَمِیُّ جَدِّهِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَإِذَا مَضَی الْحُسَیْنُ (علیه السلام) قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) ابْنُهُ وَ هُوَ الْحُجَّهًُْ وَ الْإِمَامُ وَ یُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ صُلْبِ عَلِیٍّ وَلَداً سَمِیِّی وَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِی عِلْمُهُ عِلْمِی وَ حُکْمُهُ حُکْمِی وَ هُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّهًُْ بَعْدَ أَبِیهِ وَ یُخْرِج اللَّهُ مِنْ صُلْبِهِ مَوْلُوداً یُقَالُ لَهُ جَعْفَرٌ (علیه السلام) أَصْدَقُ النَّاسِ قَوْلًا وَ فِعْلًا وَ هُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّهًُْ بَعْدَ أَبِیهِ وَ یُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ صُلْبِ جَعْفَرٍ مَوْلُوداً سَمِیُّ مُوسَی‌بْنِ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) أَشَدُّ النَّاسِ تَعَبُّداً فَهُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّهًُْ بَعْدَ أَبِیهِ وَ یُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ صُلْبِ مُوسَی (علیه السلام) وَلَداً یُقَالُ عَلِیٌّ (علیه السلام) مَعْدِنُ عِلْمِ اللَّهِ وَ مَوْضِعُ حُکْمِهِ فَهُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّهًُْ بَعْدَ أَبِیهِ وَ یُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ صُلْبِ عَلِیٍّ (علیه السلام) مَوْلُوداً یُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ (علیه السلام) فَهُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّهًُْ بَعْدَ أَبِیهِ وَ یُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ صُلْبِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) مَوْلُوداً یُقَالُ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَهُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّهًُْ بَعْدَ أَبِیهِ وَ یُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ صُلْبِ عَلِیٍّ (علیه السلام) مَوْلُوداً یُقَالُ لَهُ الْحَسَنُ فَهُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّهًُْ بَعْدَ أَبِیهِ وَ یُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ صُلْبِ الْحَسَنِ (علیه السلام) الْحُجَّهًَْ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) إِمَامَ زَمَانِهِ وَ مُنْقِذَ أَوْلِیَائِهِ یَغِیبُ حَتَّی لَا یُرَی یَرْجِعُ عَنْ أَمْرِهِ قَوْمٌ وَ یَثْبُتُ عَلَیْهِ آخَرُونَ وَ یَقُولُونَ مَتی هذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ وَ لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا یَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ذَلِکَ الْیَوْمَ حَتَّی یَخْرُجَ قَائِمُنَا فَیَمْلَؤُهَا قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً فَلَا یَخْلُو الْأَرْضُ مِنْکُمْ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ عِلْمِی وَ فَهْمِی وَ لَقَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْ یَجْعَلَ الْعِلْمَ وَ الْفِقْهَ فِی عَقِبِی وَ عَقِبِ عَقِبِی وَ مِنْ زَرْعِی وَ زَرْع زَرْعِی.

امام باقر (علیه السلام) - از امام حسن (علیه السلام) روایت است: روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای ما خطبه خواند… فرمود: پروردگار متعال فرموده است: «إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ من انذارکننده هستم و علی (علیه السلام) هادی است». عرض کردم: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! شما فرمودید: «زمین از حجّت خدا خالی نمی‌شود»؟ فرمود: «بله. علی (علیه السلام) بعد از من، امام و حجّت مردم است، و بعد از وی امام و حجّت تو هستی، و حسین (علیه السلام) بعد از تو امام و حجّت و جانشین تو خواهد بود. پروردگار لطیف و خبیر به من خبر داد که از نسل حسین (علیه السلام) پسری به دنیا می‌آید که علی (علیه السلام) نامیده می‌شود که همنام جدّش علی (علیه السلام) است. وقتی حسین (علیه السلام) دعوت حق را لبّیک گوید، امامت به پسرش که علی (علیه السلام) نام دارد، می‌رسد و وی امام و حجّت بعد از حسین (علیه السلام) است. آنگاه، خداوند از نسل علی (علیه السلام) [امام سجّاد (علیه السلام)] پسری را برون می‌آورد که همنام من است و شبیه‌ترین مردمان به من است. علم او علم من و حکم او حکم من است و او پس از پدرش (علیه السلام)، امام و حجّت است. خداوند از نسل محمّد (صلی الله علیه و آله) (امام باقر (علیه السلام) ) فرزندی به وجود آورد که جعفر (علیه السلام) نام دارد و در گفتار و کردار، صادق‌ترین مردمان است. او پس از پدرش (علیه السلام)، امام و حجّت است. خداوند متعال از صلب جعفر (علیه السلام)، فرزندی به وجود آورد که موسی (علیه السلام) نامیده می‌شود که همنام موسی‌بن‌عمران (علیه السلام) است. او زاهدترین مردمان است و پس از پدرش، امام و حجّت مردم است. از صلب موسی (علیه السلام) فرزندی پای به عرصه‌ی حیات می‌نهد که علی (علیه السلام) نامیده می‌شود. وی‌کان دانش و انبان حکمت است. وی بعد از پدرش (علیه السلام)، امام و حجّت است. خداوند از صلب علی (علیه السلام)، مولودی به دنیا می‌آورد که محمّد (علیه السلام) نامیده می‌شود و وی بعد از پدرش امام و حجّت است. از نسل محمّد (علیه السلام)، پسری به دنیا می‌آید که او را علی (علیه السلام) می‌گویند و او پس از پدرش، امام و حجّت است. خداوند از صلب علی (علیه السلام)، پسری به وجود می‌آورد که حسن (علیه السلام) نام دارد. او پس از پدرش، امام و حجّت است. خداوند از صلب حسن (علیه السلام) [عسکری (علیه السلام)] حجّت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، امام شیعیان را به وجود می‌آورد که نجات‌دهنده‌ی دوستان خداست. او به محاق غیبت می‌افتد، به‌طوری که دیده نمی‌شود و از همین روی، گروهی از صف او جدا می‌شوند و گروهی نیز بر دین او ثابت قدم می‌مانند. و می‌گویند: «اگر راست می‌گویی، این وعده [مجازات] کی خواهد بود»؟ . (یونس/۴۸) اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقیمانده باشد، خداوند، آن روز را آن‌قدر طولانی می‌کند که قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قیام می‌کند و زمین را بعد از آنکه پر از ظلم و بیداد شده باشد، سرشار از عدالت و انصاف می‌کند. بنابراین زمین از وجود شما خالی نخواهد بود و خداوند، دانش و درک مرا به شما عطا خواهد فرمود. من از خداوند درخواست کرده‌ام که دانش و فقاهت را در نسل من و نسلِ نسلِ من و ذرّیّه‌ی من و ذرّیّه‌ی ذرّیّه‌ی من قرار دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۲

بحارالأنوار؛ ج۳۶، ص۳۳۸/ کفایهًْ الأثر؛ ص۱۶۲/ البرهان

۱۰

(رعد/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - الْمُنْذِرُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الْهَادِی أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) بَعْدَهُ وَ الْأَئِمَّهًُْ (وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فِی کُلِّ زَمَانٍ إِمَامٌ هَادٍ مُبَیِّنٌ وَ هُوَ رَدٌّ عَلَی مَنْ یُنْکِرُ أَنَّ فِی کُلِّ عَصْرٍ وَ زَمَانٍ إِمَاماً وَ أَنَّهُ لَا یَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ حُجَّهًٍْ کَمَا قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) لَا یَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ بِحُجَّهًِْ اللَّهِ إِمَّا ظَاهِرٍ مَشْهُورٍ وَ إِمَّا خَائِفٍ مَغْمُورٍ لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَیِّنَاتُه.

امام صادق (علیه السلام) - مقصود از مُنذِرٌ، رسول خدا (علیه السلام) و منظور از هَادٍ، امیرمؤمنان (علیه السلام) و امامان بعد از او (هستند و خداوند نیز فرموده است: «وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ؛ یعنی در هر زمانی امام هدایت و آشکارکننده وجود دارد». این پاسخی است به آنان که وجود امام (علیه السلام) در هر دوره و زمان را انکار می‌کنند. و بدانکه هیچ‌گاه زمین از حجّت خدا، تهی نخواهد شد، چنان‌که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرموده است: «زمین از امامی که حجّت خداوند را در زمین برپا دارد، خالی نخواهد بود. حال، این حجّت، یا ظاهر و مشهور است و یا ترسان و مجال نیافته؛ چرا که اگر چنین نباشد، حجّت‌های خداوند و دلایل روشن او باطل خواهد شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۴

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۲۰/ نورالثقلین/ البرهان

علی

۱

(رعد/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَا الْمُنْذِرُ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) الْهَادِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - من بیم‌دهنده‌ام و علی (علیه السلام) هدایت‌کننده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۴

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۴/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۴؛ «الهاد» بدل «الهادی» / نورالثقلین

۲

(رعد/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - الْمُنْذِرُ رسول الله (صلی الله علیه و آله) و الْهَادِی أمیرالمؤمنین (علیه السلام).

امام صادق (علیه السلام) - بیم‌دهنده پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) است و هدایت‌کننده امیرالمؤمنین (علیه السلام).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۴

القمی؛ ج۱، ص۳۵۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۳۶

۳

(رعد/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْمُنْذِرُ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) الْهَادِی أَمَا وَ اللَّهِ مَا ذَهَبَتْ مِنَّا وَ مَا زَالَتْ فِینَا إِلَی السَّاعَهًِْ.

امام باقر (علیه السلام) - بیم‌دهنده رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است و هدایت‌کننده علی (علیه السلام) است، بدانید به خدا قسم این سمت از ما بیرون نرفته، و تا روز رستاخیز همواره در میان ما خواهد بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۴

الکافی؛ ج۱، ص۱۹۲/ بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۱/ بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۳/ نورالثقلین

۴

(رعد/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِطَهُورٍ فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ بِیَدِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَأَلْزَمَهَا یَدَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ ثُمَّ ضَمَّ یَدَهُ إِلَی صَدْرِهِ وَ قَالَ: وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) أَنْتَ أَصْلُ الدِّینِ وَ مَنَارُ الْإِیمَانِ وَ غَایَهًُْ الْهُدَی وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ أَشْهَدُ بِذَلِکَ.

امام باقر (علیه السلام) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) امر کرد تا طهور (آب برای آلایش) بیاورند و چون از آن فارغ شد، دست علی (علیه السلام) را گرفت و در دست خود نهاد. سپس فرمود: إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ، سپس دست خود را بر سینه‌ی علی (علیه السلام) نهاد و فرمود: وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. سپس فرمود: «ای علی (علیه السلام)! تو اصل دین و مناره‌ی ایمانی و غایت هدایت و سرکرده‌ی سپیدرویان تابناک الغُرُّ المُحَجَّلین هستی. من گواه تو بر این مقام هستم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۴

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۳/ الصراط المستقیم؛ ج۱، ص۲۷۲/ المناقب؛ ج۳، ص۸۳/ البرهان

۵

(رعد/ ۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أَلَا یَا أَیُّهَا النَّاسُ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی إِنِّی بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنَ الْعَالِمِ بِطُرُقِ الْأَرْضِ أَنَا یَعْسُوبُ الدِّینِ وَ غَایَهًُْ السَّابِقِینَ وَ لِسَانُ الْمُتَّقِینَ وَ خَاتَمُ الْوَصِیِّینَ وَ وَارِثُ النَّبِیِّینَ وَ خَلِیفَهًُْ رَبِّ الْعَالَمِینَ أَنَا قَسِیمُ النَّارِ وَ خَازِنُ الْجِنَانِ وَ صَاحِبُ الْحَوْضِ وَ صَاحِبُ الْأَعْرَافِ وَ لَیْسَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ إِمَامٌ إِلَّا عَارِفٌ بِجَمِیعِ أَهْلِ وَلَایَتِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ.

امام علی (علیه السلام) -‌ای مردم! قبل از آنکه مرا از دست بدهید، از من بپرسید؛ چون من به راه‌های آسمان بیش از عالم به راه‌های زمین آگاهم. من امیر دین، نهایت پیشینیان، زبان پرهیزگاران، آخرین اوصیاء پیغمبران (وارث انبیاء (و جانشین پروردگار عالمیان هستم. من تقسیم‌کننده‌ی آتش جهنّم، خزانه‌دار بهشت، مالک حوض [کوثر] و صاحب اعراف هستم. و از ما اهل‌بیت (امامی نیست، مگر آنکه به همه‌ی اهل ولایت خود آگاه است و این است که خدای تبارک‌وتعالی فرمود: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۴

بحارالأنوار؛ ج۵۳، ص۸۱/ کتاب سلیم بن قیس؛ ص۷۱۵؛ بتفاوتٍ

۶

(رعد/ ۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ عَبَّادِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) مَا نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ آیَهًٌْ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَیْنَ نَزَلَتْ وَ فِیمَنْ نَزَلَتْ وَ فِی أَیِّ شَیْءٍ نَزَلَتْ وَ فِی سَهْلٍ نَزَلَتْ أَمْ فِی جَبَلٍ نَزَلَتْ قِیلَ فَمَا نَزَلَ فِیکَ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّکُمْ سَأَلْتُمُونِی مَا أَخْبَرْتُکُمْ نَزَلَتْ فِیَّ الْآیَهًُْ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَرَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْمُنْذِرُ وَ أَنَا الْهَادِی إِلَی مَا جَاءَ بِهِ.

امام علی (علیه السلام) - عبادبن‌عبدالله گوید: امام علی (علیه السلام) فرمود: «هر آیه‌ای که از قرآن نازل شده است، من می‌دانم که کجا فروفرستاده شده و درباره‌ی چه کسی بوده، و در چه موضوعی نازل شده است، و نیز می‌دانم در دشت نازل شده است یا در کوه». کسی به علی (علیه السلام) عرض کرد: «کدام آیه درباره‌ی خودت نازل شده است»؟ فرمود: «اگر شما از من نمی‌خواستید، چنین سخنی را مطرح نمی‌کردم. آیه: إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ درباره‌ی من نازل شده است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) انذاردهنده است و من هدایتگرم به‌سوی آنچه او آورده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۴

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۳۹۵/ بحارالأنوار؛ ج۸۹، ص۷۹/ الأمالی للصدوق؛ ص۲۷۶/ نورالثقلین/ البرهان

۷

(رعد/ ۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌صَدَقَهًَْ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ أَبُوذَرٍّ الْغِفَارِیُّ (رحمة الله علیه) سَلْمَانَ الْفَارِسِیَّ (رحمة الله علیه) یَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) مَا مَعْرِفَهًُْ الْإِمَامِ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) بِالنُّورَانِیَّهًِْ قَالَ یَا جُنْدَبُ فَامْضِ بِنَا حَتَّی نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَأَتَیْنَاهُ فقَالَا جِئْنَاکَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) نَسْأَلُکَ عَنْ مَعْرِفَتِکَ بِالنُّورَانِیَّهًِْ قَالَ (علیه السلام) … یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) وَ یَا جُنْدَبُ فَأَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کُنَّا نُوراً وَاحِداً صَارَ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَی وَ صِرْتُ أَنَا وَصِیَّهُ الْمُرْتَضَی (علیه السلام) وَ صَارَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) النَّاطِقَ وَ صِرْتُ أَنَا الصَّامِتَ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ فِی کُلِّ عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ أَنْ یَکُونَ فِیهِ نَاطِقٌ وَ صَامِتٌ یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) صَارَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) الْمُنْذِرَ وَ صِرْتُ أَنَا الْهَادِیَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَرَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْمُنْذِرُ وَ أَنَا الْهَادِی.

امام علی (علیه السلام) - محمدبن‌صدقه گوید: اباذرغفّاری (رحمة الله علیه) از سلمان فارسی (رحمة الله علیه) پرسید: «معرفت امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) به نورانیّت چگونه است»؟ سلمان (رحمة الله علیه) گفت: «با هم برویم از خود مولا (علیه السلام) سؤال کنیم». خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمدیم؛ ایشان را نیافتیم. مدّتی منتظر شدیم تا آمد. فرمود: «برای چه آمده‌اید»؟ گفتیم: «آمده‌ایم بپرسیم شما را چگونه با نورانیّت می‌توان شناخت»؟ فرمود: … «سلمان، اباذر! من و پیامبر یک نور بودیم او محمّد مصطفی (صلی الله علیه و آله) گردید و من وصیّ او علیّ مرتضی شدم. محمّد (صلی الله علیه و آله) ناطق شد و من صامت. باید در هر زمان ناطق و صامتی باشد. سلمان! محمّد (صلی الله علیه و آله) منذر است و من هادی. این است معنی آیه: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) منذر است و من هادی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۶

بحارالأنوار؛ ج۲۶، ص۳

۸

(رعد/ ۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِینَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَا الْمُنْذِرُ وَ أَنْتَ الْهَادِی یَا عَلِیُّ (علیه السلام).

امام علی (علیه السلام) - إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ در شأن ما نازل شده است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «من بیم دهنده هستم. و تو‌ای علی (علیه السلام)! هدایت‌کننده‌ای».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۶

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۳/ العیاشی، ج۲، ص۲۰۳/ نورالثقلین/ البرهان

۹

(رعد/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ لَمْ یَکُنْ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ مَا سَأَلْتُ رَبِّی حَاجَهًًْ إِلَّا أَعْطَانِی خَیْراً مِنْهَا فَوَقَعَ فِی مَسَامِعِی إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَقُلْتُ إِلَهِی أَنَا الْمُنْذِرُ فَمَنِ الْهَادِی. فَقَالَ اللَّهُ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) ذَاکَ علی‌بن‌أبیطالب (علیه السلام) غَایَهًُْ الْمُهْتَدِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ مِنْ أُمَّتِکَ بِرَحْمَتِی إِلَی الْجَنَّهًِْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی مرا شبانگاه به آسمان بردند، بین من و پرورگارم نه فرشته‌ی مقرّبی بود و نه پیامبر مرسلی. حاجتی از پرورگارم نخواستم مگر آنکه بهتر از آن را به من عطا فرمود و آیه: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ را شنیدم. عرض کردم: «خدایا! بیم‌دهنده منم؛ پس هدایت‌کننده کیست»؟ خداوند فرمود: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! این علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است که هدایت‌شوندگان، پیشوای متّقیان و رهبر سفیدرویان از امّت تو به‌سوی بهشت، در زیر سایه‌ی رحمت من، است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۶

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۰/ فرات الکوفی؛ ص۲۰۶

۱۰

(رعد/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِی أُنْذِرْتُمْ وَ بِعلی‌بن‌أبیطالب (علیه السلام) اهْتَدَیْتُمْ وَ قَرَأَ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هاد.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالله‌بن‌عمر گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «توسّط من، بیم داده خواهید شد و با علیّ‌بن ابی‌طالب (علیه السلام) به هدایت خواهید رسید». و آیه: إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ را قرائت فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۶

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۵/ میهًْ منقبهًْ؛ ص۲۲/ البرهان

۱۱

(رعد/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌هُرَیْرَهًَْ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فَقَرَأَهَا عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ قَالَ أَنَا الْمُنْذِرُ أَ تَعْرِفُونَ الْهَادِیَ قُلْنَا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله). قَالَ: هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ فَطُوِّلَتِ الْأَعْنَاقُ إِذْ خَرَجَ عَلَیْنَا عَلِیٌّ (علیه السلام) مِنْ بَعْضِ الْحُجَرِ وَ بِیَدِهِ نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابوهریره گوید: نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمدم درحالی‌که این آیه نازل شده بود: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن را برای ما خواند؛ سپس فرمود: «مُنذِرٌ من هستم. آیا هَادٍ را می‌شناسید»؟ عرض کردیم: «نه، ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)»! فرمود: «او کسی است که کفش می‌دوزد». گردن‌ها دراز شد [تا ببینند این شخص کیست]. ناگهان علی (علیه السلام) از بعضی از اتاق‌ها به طرف ما آمد، درحالی در دستش کفش رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۶

بحارالأنوار؛ ج۳۶، ص۳۱۵/ کفایهًْ الأثر؛ ص۸۷

۱۲

(رعد/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ‌إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِعَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَا الْمُنْذِرُ وَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) الْهَادِی إِلَی أَمْرِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: «من مُنذِرٌ هستم و تو‌ای علی (علیه السلام) هدایت‌کننده‌ی به‌سوی امر من هستی»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۶

فرات الکوفی؛ ص۲۰۶/ نورالثقلین

۱۳

(رعد/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌الْأَسْلَمِیِّ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ قَالَ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی مَنْکِبِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَقَالَ هَذَا الْهَادِی مِنْ بَعْدِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابواسلمی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند: [وقتی این آیه:] إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ [نازل‍ شد]، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دستش را بر شانه‌ی علی (علیه السلام) گذاشت و فرمود: «این شخص بعد از من هدایت‌کننده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۸

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۵/ البرهان

۱۴

(رعد/ ۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ {هُوَ} عَلِیٌّ (علیه السلام).

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ؛ منظور امام، امیرالمؤمنین (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۸

شواهدالتنزیل؛ ج۱، ص۳۸۶/ بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۰۵/ البرهان

۱۵

(رعد/ ۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَا الْمُنْذِرُ وَ الْهَادِی رَجُلٌ مِنْ بَنِی‌هَاشِمٍ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - مُنْذِرٌ من هستم و هادٍ مردی از بنی‌هاشم است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۸

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۳۹۹

هدایت‌کننده

۱

(رعد/ ۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ، فَالْهَادِی مِنْ بَعْدِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) هَادٍ لِأُمَّتِهِ عَلَی مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)، فَمَنْ عَسَی أَنْ یَکُونَ الْهَادِیَ إِلَّا الَّذِی دَعَاکُمْ إِلَی الْحَقِّ وَ قَادَکُمْ إِلَی الْهُدَی.

امام علی (علیه السلام) - خداوند متعال به پیغمبر (صلی الله علیه و آله) خود فرموده است: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هاد؛ پس هادی و راهنما بعد از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) کسی است که امّت وی را به آنچه آن حضرت آورده است هدایت نماید، پس کیست که امید هدایت‌کردن امّت در او باشد غیر از آنکه شما را به حق دعوت نماید، و شما را به‌سوی هدایت و سعادت بکشاند؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۸

بحارالأنوار؛ ج۳۰، ص۲۳/ نورالثقلین

۲

(رعد/ ۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا الضَّلَالُ الْمَنْسُوبُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الَّذِی هُوَ ضِدُّ الْهُدَی وَ الْهُدَی هُوَ الْبَیَانُ وَ هُوَ مَعْنَی قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: أَوَ لَمْ یَهْدِ لَهُمْ مَعْنَاهُ أَ وَ لَمْ أُبَیِّنْ لَهُمْ مِثْلُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: فَهَدَیْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمی عَلَی الْهُدی أَیْ بَیَّنَّا لَهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی: وَ ما کانَ اللهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ وَ أَمَّا مَعْنَی الْهُدَی فَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ وَ مَعْنَی الْهَادِی الْمُبَیِّنُ لِمَا جَاءَ بِهِ الْمُنْذِرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ قَدِ احْتَجَّ قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِینَ عَلَی اللَّهِ إِنَّ اللهَ لا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمَّا أَنْزَلَ عَلَی نَبِیِّهِ: وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ قَالَ طَائِفَهًٌْ مِنَ الْمُنَافِقِینَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ تَعَالَی بِقَوْلِهِ: إِنَّ اللهَ لا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها إِلَی قَوْلِهِ یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیراً وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِینَ فَهَذَا مَعْنَی الضَّلَالِ الْمَنْسُوبِ إِلَیْهِ تَعَالَی لِأَنَّهُ أَقَامَ لَهُمُ الْإِمَامَ الْهَادِیَ لِمَا جَاءَ بِهِ الْمُنْذِرُ فَخَالَفُوهُ وَ صَرَفُوا عَنْهُ بَعْدَ أَنْ أَقَرُّوا بِفَرْضِ طَاعَتِهِ وَ لَمَّا بَیَّنَ لَهُمْ مَا یَأْخُذُونَ وَ مَا یَذَرُونَ فَخَالَفُوه.

امام علی (علیه السلام) - اما ضلالی که به خداوند متعال منسوب است، متضاد هدایت است و هدایت نیز به معنای بیان [و روشن-گری] است، که به همین معنا در این سخن خداوند سبحان: آیا برای هدایت آن‌ها همین کافی نیست. (سجده/۲۶) به کار رفته است و معنایش این است که مگر من برای آن¬ها تبیین ننمودم!؟ و مانند این سخن خداوند سبحان: امّا ثمود را هدایت کردیم، ولی آن‌ها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند. (فصّلت/۱۷) یعنی برایشان بیان کردیم، و [مثال] این [معنای ضلال] همان سخن خداوند متعال [است که فرمود]: چنان نبود که خداوند قومی را، پس از آنکه آن‌ها را هدایت کرد [و ایمان آوردند] گمراه [و مجازات] کند مگر آنکه اموری را که باید از آن بپرهیزند، برای آنان بیان نماید. (توبه/۱۱۵). اما معنای هدایت، مانند این سخن خداوند عزّوجلّ: تو فقط بیم دهنده‌ای! و برای هر گروهی هدایت کننده‌ای است (رعد/۷) که هادی در آن به معنای کسی است که آن¬چه را [از جانب پروردگار] آورده را تبیین می¬کند و از جانب خداوند بیم می¬دهد. گروهی از منافقین این¬چنین بر خداوند احتجاج کرده¬اند که: خداوند از اینکه [به موجودات ظاهرا کوچکی مانند] پشه، و حتی کمتر از آن، مثال بزند شرم نمی‌کند. (بقره/۲۶)، و این هنگامی بود که وقتی خداوند آیه وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ را بر پیامبرش نازل نمود، گروهی از منافقین گفتند: «ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً». خداوند متعال جواب آنان را با این سخنش داد: خداوند از اینکه [به موجودات ظاهرا کوچکی مانند] پشه، و حتی کمتر از آن، مثال بزند شرم نمی‌کند. … [آری] خدا جمع زیادی را با آن گمراه، و گروه بسیاری را هدایت می‌کند ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می‌سازد! . (بقره/۲۶). این است معنای ضلالی که به خداوند متعال نسبت داده شده است؛ زیرا خداوند برای آنان پیشوایی نصب کرد که هدایت¬گر بود و بیم‌دهنده بر آنچه که از جانب پروردگار آورده بود، امّا آنان با او مخالفت ورزیدند و با اینکه به واجب بودن اطاعت از او اقرار کردند، از او روی برتافتند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۲۸

بحارالأنوار؛ ج۵، ص۲۰۸/ بحارالأنوار؛ ج۹۰، ص۱۲

آیه أَللهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ أُنثَی وَ مَا تَغِیضُ الْأَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ [8]

خدا از جنین‌هایی که هر [انسان یا حیوان] مادّه‌ای حمل می‌کند آگاه است؛ و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند [و پیش از موعد مقرّر به دنیا مى‌آورند]، و هم از آنچه افزون می‌کنند [و بعد از موقع به دنیا مى‌آورند]؛ و هر چیز نزد او مقدار معیّنی دارد.

۱

(رعد/ ۸)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - الْغَیْضُ کُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَهًِْ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ کُلُّ شَیْءٍ یَزْدَادُ عَلَی تِسْعَهًِْ أَشْهُرٍ فَکُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَهًُْ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی حَمْلِهَا فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَیَّامِ الَّتِی رَأَتْ فِی حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ.

امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - الْغَیْضُ؛ هر جنینی است که به نه ماهگی نرسیده باشد. و وَمَا تَزْدَادُ؛ یعنی آنچه بیش از نه ماهگی باشد و اگر زن در دوران بارداری، خون حیض ببیند، به تعداد روزهایی که به هنگام بارداری خون دیده، به آن زمان افزوده می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۰

الکافی؛ ج۶، ص۱۲/ بحارالأنوار؛ ج۵۷، ص۳۴۳/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۱، ص۳۸۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(رعد/ ۸)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - الْغَیْضُ مَا کَانَ أَقَلَّ مِنَ الْحَمْلِ وَ ما تَزْدادُ مَا زَادَ عَلَی الْحَمْلِ فَهُوَ مَکَانَ مَا رَأَتْ مِنَ الدَّمِ فِی حَمْلِهَا.

امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - الْغَیْضُ؛ یعنی مدّتی که از وقت حاملگی کمتر باشد. وَمَا تَزْدَاد آن زمانی‌که از وقت حمل بگذرد؛ یعنی جایگزین روزهایی می‌شود که در دوران حاملگی خون دیده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۰

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۹۱/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۴/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۱۲۵/ البرهان/ نورالثقلین

۳

(رعد/ ۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فی قَوْلِ اللَّهِ: اللهُ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی قَالَ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ قَالَ مَا کَانَ دُونَ التِّسْعَهًِْ وَ هُوَ غَیْضٌ وَ ما تَزْدادُ قَالَ مَا رَأَتِ الدَّمَ فِی حَالِ حَمْلِهَا ازْدَادَ بِهِ عَلَی التِّسْعَهًِْ الْأَشْهُرِ إِنْ کَانَ رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَهًَْ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ زَادَ ذَلِکَ عَلَی التِّسْعَهًِْ الْأَشْهُرِ.

امام صادق (علیه السلام) - زراره نقل می‌کند: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «اللهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ أُنثَی یعنی: مذّکر یا مؤنث‌بودن آن وَ مَا تَغِیضُ الأَرْحَامُ؛ جنینی که کمتر از نه ماه باشد، الْغَیْضُ است. وَ مَا تَزْدَاد؛ هر وقت زن به هنگام حامله‌بودن، خون ببیند، آن مدّت بر نه ماه افزوده می‌شود. پس اگر پنج روز یا بیشتر یا کمتر خون ببیند، به نه ماه افزوده می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۰

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۹۱/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۵/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۱۲۵/ البرهان

۴

(رعد/ ۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - اللهُ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ ما تَغِیضُ أَیْ مَا تَسْقُطُ قَبْلَ التَّمَامِ وَ ما تَزْدادُ یَعْنِی عَلَی تِسْعَهًِْ أَشْهُرٍ کُلَّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَهًُْ مِنْ حَیْضٍ فِی أَیَّامِ حَمْلِهَا زَادَ ذَلِکَ عَلَی حَمْلِهَا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - اللهُ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍما تَغِیضُ؛ یعنی آنچه قبل از کامل‌شدن می‌افتد. وَ ماتَزْدادُ؛ یعنی آنچه بر نه ماه افزوده می‌شود. هرچه زن در مدّت بارداری خون حیض ببیند، همان مدّت به بارداریش افزوده می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۰

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۸۱/ القمی؛ ج۱، ص۳۵۹

۵

(رعد/ ۸)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی أُنْثَی أَوْ ذَکَرٍ وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ الَّتِی لَا تَحْمِلُ وَ ما تَزْدادُ مِنْ أُنْثَی أَوْ ذَکَرٍ.

امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - مَا تَحْمِلُ کُلُّ أُنثَی؛ مذّکر یا مؤنث‌بودن آن وَ مَا تَغِیضُ الأَرْحَامُ؛ آنچه هنوز بار نگرفته باشد. وَ مَا تَزْدَاد از مؤنث یا مذّکر.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۰

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۹۱/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۴/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(رعد/ ۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ حَمْلًا وَ ما تَزْدادُ قَالَ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی جَمِیعاً.

امام صادق (علیه السلام) - محمدبن‌مسلم گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی آیه: مَا تَحْمِلُ کُلُّ أُنثَی وَ مَا تَغِیضُ الأَرْحَامُ پرسیدم. فرمود: «مقصود آن است که حامله نباشد و مقصود از، وَ مَا تَزْدَادُ؛ یعنی مذّکر و مؤنث‌بودن آن با همدیگر».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۰

بحارالأنوار، ج۴؛ ص۹۱/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۵/ نورالثقلین/ البرهان

آیه عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْکَبِیرُ الْمُتَعَالِ [9]

او دانای پنهان و آشکار، و بزرگ و متعالی است.

۱

(رعد/ ۹)

الصّادق (علیه السلام) - الْغَیْبُ مَا لَمْ یَکُنْ وَ الشَّهَادَهًُْ مَا قَدْ کَان.

امام صادق (علیه السلام) - الْغَیْبِ، آن چیزی است که نبوده است. و الشَّهَادَةِ آن چیزی است که وجود داشته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۰

بحارالأنوار، ج۴؛ ص۸۰/ البرهان

آیه سَوَاءٌ مِنْکُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّیْلِ وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ [10]

کسانی از شما که به‌طور پنهان سخن بگویند، یا آشکار، برای او یکسان است؛ و [نیز] کسانی که شبانگاه به‌طور مخفیانه حرکت می‌کنند، یا در روشنایی روز.

۱

(رعد/ ۱۰)

الباقر (علیه السلام) - السِّرُّ وَ الْعَلَانِیَهًُْ عِنْدَهُ سَوَاءٌ.

امام باقر (علیه السلام) - مخفی و آشکار نزد خداوند یکسان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۲

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۸۲/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(رعد/ ۱۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلُهُ: وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ أَیْ مُسْتَخْفٍ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ وَ قَوْلِهِ: وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ یَعْنِی تَحْتَ الْأَرْضِ فَذَلِکَ کُلُّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاحِدٌ یَعْلَمُهُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ؛ در دل خانه‌ی خود پنهان شده است. وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ؛ یعنی زیر زمین، و همه‌ی این‌ها نزد خداوند متعال یکسان است و همه را می‌داند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۲

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۸۲/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۰/ البرهان

آیه له مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ [11]

برای هرکس، مأمورانی است که پی‌درپی، از پیش‌رو، و از پشت سر او را از فرمان خدا [حوادث غیر حتمى] حفظ می‌کنند؛ و خداوند سرنوشت هیچ قومی [وملّتى] را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در [وجود] خودشان است تغییر دهند. و هنگامی‌که خدا برای قومی [به‌خاطر اعمالشان] بدی [و عذاب] بخواهد، هیچ‌چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، [نجات‌دهنده و] سرپرستی نخواهند داشت.

برای هرکس، مأمورانی است که پی‌درپی، از پیش‌رو، و از پشت سر او را از فرمان خدا [حوادث غیر حتمی] حفظ می‌کنند

۱ -۱

(رعد/ ۱۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - بحارالانوار: سَعْدُ السُّعُودِ، رَوَاهُ مِنْ کِتَابِ قِصَصِ الْقُرْآنِ لِلْهَیْصَمِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ النَّیْسَابُورِیِّ قَال: دَخَلَ عُثْمَانُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الْعَبْدِ کَمْ مَعَهُ مِنْ مَلَکٍ قَالَ مَلَکٌ عَلَی یَمِینِکَ عَلَی حَسَنَاتِکَ وَ وَاحِدٌ عَلَی الشِّمَالِ فَإِذَا عَمِلْتَ حَسَنَهًًْ کَتَبَ عَشْراً وَ إِذَا عَمِلْتَ سَیِّئَهًًْ قَالَ الَّذِی عَلَی الشِّمَالِ لِلَّذِی عَلَی الْیَمِینِ أَکْتُبُ قَالَ لَعَلَّهُ یَسْتَغْفِرُ وَ یَتُوبُ فَإِذَا قَالَ ثَلَاثاً قَالَ نَعَمْ اکْتُبْ أَرَاحَنَا اللَّهُ مِنْهُ فَبِئْسَ الْقَرِینُ مَا أَقَلَّ مُرَاقَبَتَهُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ مَا أَقَلَّ اسْتِحْیَاءَهُ مِنْهُ یَقُولُ اللَّهُ: ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ وَ مَلَکَانِ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ مِنْ خَلْفِکَ یَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در روایت است: عثمان پیش رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: «در مورد بندگان خدا به من خبر بده که چند ملک همراه اوست»؟ فرمود: «ملکی در سمت راست تو است و نیکی‌های تو را می‌نویسد و ملکی در سمت چپ است. وقتی کار نیکویی انجام دهی، ده برابر می‌نویسد و وقتی کار بدی انجام‌دهی، ملکی که در سمت چپ است به آنکه در سمت راست است. می‌گوید: «بنویس». در جواب می‌گوید: «شاید استغفار و توبه کند». وقتی سه‌بار این سخن را گفت، می‌گوید: «بله، بنویس. خدا ما را از دست او راحت کند که همنشین بدی است؛ مراقبت او در مورد خدای عزّوجلّ چقدر کم است و حیای او از خدا چقدر اندک است». خداوند می‌فرماید: انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌آورد مگر اینکه همان دم، فرشته‌ای مراقب و آماده برای انجام مأموریّت [و ضبط آن] است! . (ق/۱۸). و دو ملک روبرو و پشت سرت هستند. خدای سبحان می‌فرماید: لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِه».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۲

بحارالأنوار؛ ج۵، ص۳۲۴

۱ -۲

(رعد/ ۱۱)

الصّادق (علیه السلام) - مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مَلَکَانِ یَحْفَظَانِهِ فَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَلَّیَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَمْرِ اللَّهِ.

امام صادق (علیه السلام) - هربنده‌ای را دو فرشته نگهبانی می‌کنند و همین که فرمان (تقدیر) از جانب خدا بیاید، نگهبانان، بنده‌ی خدا را به امر و مشیّت او می‌سپارند و وا می‌گذارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۲

بحارالأنوار؛ ج۵۶، ص۱۸۶/ العیاشی؛ ج۱۳، ص۲۰۵؛ البرهان

۱ -۳

(رعد/ ۱۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - رُوِیَ عَنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) یَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ.

امام علی (علیه السلام) - امام (علیه السلام) فرمود: او را به فرمان خدا حفظ می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۲

نورالثقلین

۱ -۴

(رعد/ ۱۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الْمُعَقِّبَاتُ… إِنَّهُمْ مَلَائِکَهًٌْ یَحْفَظُونَهُ مِنَ الْمَهَالِکِ حَتَّی یَنْتَهُوا بِهِ إِلَی الْمَقَادِیرِ فَیُخَلُّونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَقَادِیرِ.

امام علی (علیه السلام) - المُعَقِّباتُ؛ فرشتگانی هستند که او را از نابودی‌ها حفظ می‌کنند تا به تقدیراتش برسد؛ [وقتی تقدیر حتمی رسید] او را به دست تقدیرات سپرده و رها می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۴

نورالثقلین

۱ -۵

(رعد/ ۱۱)

الباقر (علیه السلام) - فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ: لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ یَقُولُ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ أَنْ یَقَعَ فِی رَکِیٍّ أَوْ یَقَعَ عَلَیْهِ حَائِطٌ أَوْ یُصِیبُهُ شَیْءٌ حَتَّی إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّوْا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ یَدْفَعُونَهُ إِلَی الْمَقَادِیرِ وَ هُمَا مَلَکَانِ یَحْفَظَانِهِ بِاللَّیْلِ وَ مَلَکَانِ یَحْفَظَانِهِ بِالنَّهَارِ یَتَعَاقَبَانِ.

امام باقر (علیه السلام) - در روایت ابوالجارود آمده است امام باقر (علیه السلام) در مورد آیه: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ؛ فرمود: «به خواست و فرمان الهی از انسان مواظبت می‌کنند که مبادا در چاه بیفتد یا دیواری بر روی او سقوط کند و یا دچار بلایی شود، مگر آن زمان که تقدیر او باشد؛ دراین‌صورت، او را در اختیار تقدیر قرارمی‌دهند و به دست سرنوشت می‌سپارند. آنان دو فرشته‌ای هستند که به هنگام شب از او محافظت می‌کنند و دو فرشته‌ای که به هنگام روز به‌دنبال او هستند و از او مراقبت می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۴

بحارالأنوار؛ ج۵۶، ص۱۷۹/ القمی؛ ج۱۳، ص۳۶۰

۱ -۶

(رعد/ ۱۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ فُضَیْلِ‌بْنِ‌عُثْمَانَ سُکَّرَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ: لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ. قَالَ: هُنَّ الْمُقَدِّمَاتُ الْمُؤَخِّرَاتُ الْمُعَقِّبَاتُ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ.

امام صادق (علیه السلام) - فضیل‌بن‌عثمان گوید: امام صادق (علیه السلام) درباره آیه: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ فرمود: «آنان پیش‌فرستنده، پس‌فرستنده، تعقیب‌کننده و حفظ‌کنندگان صالح هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۴

بحارالأنوارج۹۰، ص۱۴۴/ العیاشی/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۷

(رعد/ ۱۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَمَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ کَمَا أَمَرَکُمْ أَنْ تَحْتَاطُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ أَدْیَانِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمْ بِاسْتِشْهَادِ الشُّهُودِ الْعُدُولِ عَلَیْکُمْ فَکَذَلِکَ قَدِ احْتَاطَ عَلَی عِبَادِهِ وَ لَکُمْ فِی اسْتِشْهَادِ الشُّهُودِ عَلَیْهِمْ فَلِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَی کُلِّ عَبْدٍ رُقَبَاءُ مِنْ کُلِّ خَلْقِهِ وَ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَ یَحْفَظُونَ عَلَیْهِ مَا یَکُونُ مِنْهُ مِنْ أَعْمَالِهِ وَ أَقْوَالِهِ وَ أَلْفَاظِهِ وَ أَلْحَاظِه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خدای عزّوجلّ همچنان که به شما امر فرموده که با گرفتن گواه عادل بر جان و دین و اموالتان احتیاط کنید، همین‌طور در شاهدگرفتن بر بندگان و برای شما احتیاط کرده است؛ پس برای خدای عزّوجلّ بر هر بنده‌ای از تمام مخلوقاتش محافظ‌هایی است و مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ و آنچه از او صادر می‌شود [از اعمال، سخنان، الفاظ و لحظه‌هایش] بر او حفظ می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۴

بحارالأنوار؛ ج۷، ص۳۱۵

خداوند سرنوشت هیچ قومی [و ملّتی] راتغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در [وجود] خودشان است تغییر دهند

۲ -۱

(رعد/ ۱۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَن سُدَیرقال: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَیْنَ أَسْفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ… فَقَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ کَانَتْ لَهُمْ قُرًی مُتَّصِلَهًٌْ یَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ أَنْهَارٌ جَارِیَهًٌْ وَ أَمْوَالٌ ظَاهِرَهًٌْ فَکَفَرُوا نِعَمَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ غَیَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ عَافِیَهًِْ اللَّهِ فَغَیَّرَ اللَّهُ مَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَهًٍْ وَ إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ فَغَرَّقَ قُرَاهُمْ وَ خَرَّبَ دِیَارَهُمْ وَ أَذْهَبَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَبْدَلَهُمْ مَکَانَ جَنَّاتِهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَیْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ.

امام صادق (علیه السلام) - سدیر نقل می‌کند: مردی از امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه: فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَیْنَ أَسْفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم؛ ولی [این ناسپاس مردم] گفتند: «پروردگارا! میان سفرهای ما دوری بیفکن» [تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند! و به این طریق] آن‌ها به خویشتن ستم کردند! . (سبأ/۱۹) پرسید. فرمود: «اینان مردمی بودند که ده‌های پیوسته داشتند، هرکدام به دیگری چشم‌رس بود، دارای جوی‌های روان و اموال فراوان و نمایان بودند و به نعمت‌های خدای عزّوجلّ ناسپاسی کردند و آن عافیتی که خداوند بدان‌ها داده بود دیگرگون ساختند و خدا هم آن نعمتی که داشتند دیگرگون ساخت. إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ، خدا سیلاب عَرِم را بر آن‌ها روانه کرد و دِه‌های آن‌ها را غرقه نمود و خانمان آن‌ها را ویران کرد و اموال آن‌ها را برد و دو باغ [پربرکت]شان را به دو باغ [بی‌ارزش] با میوه‌های تلخ و درختان شوره گز و اندکی درخت سدر مبدّل ساختیم! . (سبأ/۱۶)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۴

الکافی؛ ج۲، ص۲۷۴/ بحارالأنوار؛ ج۷۰، ص۳۳۴/ وسایل الشیعه؛ ج۴۴، ص۳۱۴

۲ -۲

(رعد/ ۱۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - بِاللَّهِ إِنَّهُ مَا عَاشَ قَوْمٌ قَطُّ فِی غَضَارَهًٍْ مِنْ کَرَامَهًِْ نِعَمِ اللَّهِ فِی مَعَاشِ دُنْیَا وَ لَا دَائِمِ تَقْوَی فِی طَاعَهًِْ اللَّهِ وَ الشُّکْرِ لِنِعَمِهِ فَأَزَالَ ذَلِکَ عَنْهُمْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ تَغْیِیرٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ تَحْوِیلٍ عَنْ طَاعَهًِْ اللَّهِ وَ الْحَادِثِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَ قِلَّهًِْ مُحَافَظَهًٍْ وَ تَرْکِ مُرَاقَبَهًِْ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ تَهَاوُنٍ بِشُکْرِ نِعْمَهًِْ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ: إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْمَعَاصِی وَ کَسَبَهًَْ الذُّنُوبِ إِذَا هُمْ حَذِرُوا زَوَالَ نِعَمِ اللَّهِ وَ حُلُولَ نَقِمَتِهِ وَ تَحْوِیلَ عَافِیَتِهِ أَیْقَنُوا أَنَّ ذَلِکَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیهِمْ فَأَقْلَعُوا وَ تَابُوا وَ فَزِعُوا إِلَی اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ بِصِدْقٍ مِنْ نِیَّاتِهِمْ وَ إِقْرَارٍ مِنْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ إِسَاءَتِهِمْ لَصَفَحَ لَهُمْ عَنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ إِذاً لَأَقَالَهُمْ کُلَّ عَثْرَهًٍْ وَ لَرَدَّ عَلَیْهِمْ کُلَّ کَرَامَهًِْ نِعْمَهًٍْ ثُمَّ أَعَادَ لَهُمْ مِنْ صَلَاحِ أَمْرِهِمْ وَ مِمَّا کَانَ أَنْعَمَ بِهِ عَلَیْهِمْ کُلَّ مَا زَالَ عَنْهُمْ وَ أُفْسِدَ عَلَیْهِم.

امام علی (علیه السلام) - و به خدا قسم! براستی که هیچ گاه مردمی در خرّمی نعمت‌های خدا در زندگی دنیا عمر خویش را به سر نبردند و نه در پرهیزگاری پیوسته‌ای که در انجام طاعت خدا و شکر نعمتهای او باشد و خداوند آن نعمت را از ایشان گرفته باشد؛ جز پس از اینکه خود را واژگونه کرده‌اند و از طاعت خداوند به دیگر سوی شدند و گناهانی پدید آوردند و دست از نگه‌داری خود برداشته و خدا را نادیده گرفته و شکر نعمت حضرت او را زیر پا گذاردند زیرا خدای عزّوجلّ در آیات محکم کتابش می¬فرماید: إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ و اگر که نافرمان‌ها و گنه‌پیشه‌ها در صورتی که از زوال نعمت خداوند و فرود آمدن نقمت او و دگرگونی عافیتش برحذر می¬شدند یقین می¬کردند که این از طرف خداوند است؛ به‌واسطه‌ی آنچه با دست خود فراآوردند پس باز می¬گشتند و به درگاه خدا از صدق دل و اعترافشان به گناهان و بدکرداریهای خود، پناه می¬بردند. و هر آینه خداوند از همه گناهان آن‌ها درمی¬گذشت و در این صورت از هر لغزشی که کرده‌اند صرف نظر می‌کرد و محقّقا کرامت نعمت خود را بدان‌ها باز پس می‌داد؛ سپس هرچه از بهبودی امور و نعمت آن‌ها تباه و نابود شده به آن‌ها باز می¬گردانید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۴

الکافی؛ ج۸، ص۲۵۶/ بحارالأنوار؛ ج۳۲، ص۲۳۳

۲ -۳

(رعد/ ۱۱)

السّجّاد (علیه السلام) - الذُّنُوبُ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ الْبَغْیُ عَلَی النَّاسِ وَ الزَّوَالُ عَنِ الْعَادَهًِْ فِی الْخَیْرِ وَ اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ وَ کُفْرَانُ النِّعَمِ وَ تَرْکُ الشُّکْرِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ.

امام سجّاد (علیه السلام) - گناهانی که نعمت‌ها را تغییر می‌دهند، عبارتند از: ستم و بغی به مردم، از دست‌دادن عادت خوب، کفران نعمت، ترک‌کردن شکر و سپاس؛ خداوند متعال فرموده است: إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۶

بحارالأنوار؛ ج۷۰، ص۳۷۵/ معانی الأخبار؛ ص۲۷۰/ وسایل الشیعه؛ ج۴۱، ص۲۸۱؛ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۴

(رعد/ ۱۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ قَضَی قَضَاءً حَتْماً لَا یُنْعِمُ عَلَی عَبْدِهِ بِنِعْمَهًٍْ فَیَسْلُبَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ الْعَبْدُ مَا یَسْتَوْجِبُ بِذَلِکَ الذَّنْبِ سَلْبَ تِلْکَ النِّعْمَهًِْ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ: إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ.

امام صادق (علیه السلام) - پروردگار به قضای قطعی، چنین مقدّر فرموده که اگر به بنده‌ای نعمتی اعطا فرماید، قبل از آنکه بنده مرتکب گناهی گردد که مستوجب محرومیّت خود از آن نعمت شود، وی را از آن نعمت محروم نخواهد کرد. از همین روست که خداوند فرموده است: إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۶

بحارالأنوار؛ ج۶، ص۵۶/ العیاشی؛ ج۱۳، ص۲۰۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۵

(رعد/ ۱۱)

الرّضا (علیه السلام) - تفسیر العیاشی: عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌سَعِیدٍ الْمَکْفُوفِ کَتَبَ إِلَیْهِ {أبی‌الحسن ألرضا (علیه السلام)}فِی کِتَابٍ لَه جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا سَیِّدِی عَلِّمْ مَوْلَاک… وَ مَا مَعْنَی قَوْلِه: وَ إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ کَیْفَ تَغْیِیرُ الْقَوْمِ مَا بِأَنْفُسِهِمْ حَتَّی یُغَیِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ فَکَتَبَ (علیه السلام) … وَ أَمَّا التَّغَیُّرُ إِنَّهُ لَا یُسِیءُ إِلَیْهِمْ حَتَّی یَتَوَلَّوْا ذَلِکَ بِأَنْفُسِهِمْ بِخَطَایَاهُمْ وَ ارْتِکَابِهِمْ مَا نُهِیَ عَنْهُ وَ کَتَبَ بِخَطِّهِ.

امام رضا (علیه السلام) - در کتاب تفسیر عیاشی آمده است: حسین‌بن‌سعید مکفوف نامه‌ای به امام رضا (علیه السلام) نوشت. در آن چنین آمده است: «فدایت شوم مولای من! … و إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ به چه معناست؟ و چگونه گروهی حال کنونی خود را تغییر می‌دهند»؟ امام (علیه السلام) به او پاسخ داد: «… امّا مقصود از تغییر حال کنونی افراد، آن است که خداوند برای هیچ‌کس بدی نمی‌آورد، مگر آنگاه که خود با گناهان خویش و مرتکب‌شدن به آنچه خداوند نهی‌کرده و بازداشته است، وضعیت و حال خود را تغییر دهند». امام (علیه السلام) این جمله‌ها را با دستخط خود نوشتند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۶

بحارالأنوار؛ ج۶، ص۵۷/ العیاشی؛ ج۱۳، ص۲۰۶

۲ -۶

(رعد/ ۱۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَ اللَّهَ لَمْ یُعْطِ لِیَأْخُذَ وَ لَوْ أَنْعَمَ عَلَی قَوْمٍ مَا أَنْعَمَ وَ بَقُوا مَا بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ مَا سَلَبَهُمْ تِلْکَ النِّعَمَ وَ هُمْ لَهُ شَاکِرُونَ إِلَّا أَنْ یَتَحَوَّلُوا مِنْ شُکْرٍ إِلَی کُفْرٍ وَ مِنْ طَاعَهًٍْ إِلَی مَعْصِیَهًٍْ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند نعمتی به مردم نداده که از آنان پس بگیرد؛ پس نعمت‌های داده‌اش باقی می‌ماند، تا زمانی‌که شب و روز باقی است، مگر اینکه کفران نعمت کنند و از اطاعت خدا رویگردان شوند. و آیه‌ی شریفه به همین معنا اشاره دارد: إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۶

ارشادالقلوب؛ ج۱، ص۳۱

۲ -۷

(رعد/ ۱۱)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - مَا مِنْ سُلْطَانٍ آتَاهُ اللَّهُ قُوَّهًًْ وَ نِعْمَهًًْ فَاسْتَعَانَ بِهَا عَلَی ظُلْمِ عِبَادِهِ إِلَّا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ أَ لَمْ تَرَ إِلَی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم.

امام علی (علیه السلام) - سلطانی نیست که خداوند متعال به او قوّتی و نعمتی عطا کند؛ پس با آن نعمت و قوّت خدایی بر بندگان خدا ظلم و ستم روا دارد و آن را وسیله‌ی اذیّت آن‌ها قراردهد، مگر اینکه خدا آن نعمت و مقام را از او می‌گیرد. آیا فرمایش حق تعالی را ندیدی که می‌فرماید: إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۸

ارشادالقلوب؛ ج۱، ص۶۸

۲ -۸

(رعد/ ۱۱)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ ایْمُ اللَّهِ مَا کَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِی غَضِ نِعْمَهًٍْ مِنْ عَیْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّا بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ حِینَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَی رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِیَّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَیْهِمْ کُلَّ شَارِدٍ وَ أَصْلَحَ لَهُمْ کُلَّ فَاسِد.

امام علی (علیه السلام) - به خدا سوگند هرگز ملّتی از ناز و نعمت زندگی گرفته نشدند؛ مگر به کیفر گناهانی که انجام داده‌اند، زیرا خداوند به بندگان خود ستم نمی‌کند، (آل عمران/۱۸۲) اگر مردم به هنگام نزول بلاها، و گرفته‌شدن نعمت‌ها، با درستی نیّت در پیشگاه خدا زاری کنند، و با قلب‌های پر از محبّت از خداوند درخواست عفو نمایند، آنچه از دستشان‌رفته بازخواهد گشت، و هرگونه فسادی اصلاح خواهد شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۸

بحارالأنوار؛ ج۶، ص۵۷

۲ -۹

(رعد/ ۱۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِذَا وَصَلَتْ إِلَیْکُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّهًِْ الشُّکْر.

امام علی (علیه السلام) - وقتی گوشه و کنار نعمت‌ها به شما روی آورد، با شکر اندک، بالاترین حدّ آن را گریزان نکنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۸

بحارالأنوار؛ ج۶۸، ص۵۳

و هنگامی‌که خدا برای قومی [به خاطر اعمالشان] بدی [و عذاب] بخواهد، هیچ‌چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، [نجات‌دهنده و] سرپرستی نخواهند داشت

۳ -۱

(رعد/ ۱۱)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ البَزَنطی سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْقَدَرِیَّهًَْ یَحْتَجُّونَ بِأَوَّلِهَا وَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ أَلَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ: وَ إِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ قَالَ نُوحٌ (علیه السلام) عَلَی نَبِیِّنَا وَ آلِهِ (وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ قَالَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ.

امام رضا (علیه السلام) - بزنطی گوید: از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که در مورد آیه: إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ فرمود: «قَدَریّه به بخش اوّل آیه استدلال می‌کنند؛ امّا آنچه آنان می‌گویند صحیح نیست، مگر نمی‌بینی که خداوند می‌فرماید: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ و نوح (علیه السلام) هم گفته است: [امّا چه سود که] هر گاه خدا بخواهد شما را [به خاطر گناهانتان] گمراه سازد، و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودی به حالتان نخواهد داشت! . (هود/۳۴)». فرمود: «امور در دست خداوند متعال است و هرکه را بخواهد، هدایت می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۸

بحارالأنوار؛ ج۵، ص۵/ قرب الاسناد؛ ص۱۵۷؛ «علی بیننا و آله و علیه السلام» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۲

(رعد/ ۱۱)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ: إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ فَصَارَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی.

امام رضا (علیه السلام) - إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ؛ پس امر، دست خداوند متعال است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۸

بحارالأنوار؛ ج۶، ص۵۶/ العیاشی؛ ج۱۳، ص۲۰۶/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۳

(رعد/ ۱۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ إِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ أیْ مِنْ دَافِعٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ؛ یعنی بازدارنده‌ای ندارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۳۸

القمی؛ ج۱۳، ص۳۶۰/ البرهان

آیه هُوَ الَّذِی یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَیُنْشِیءُ السَّحَابَ الثِّقَالَ [12]

او کسی است که برق [و صاعقه] را به شما نشان می‌دهد، که هم مایه‌ی بیم است و هم مایه‌ی امید؛ و ابرهای سنگین بار ایجاد می‌کند.

۱

(رعد/ ۱۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - هُوَ الَّذِی یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً یَعْنِی یَخَافُهُ قَوْمٌ وَ یَطْمَعُ فِیهِ قَوْمٌ أَنْ یُمْطَرُوا وَ یُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ یَعْنِی یَرْفَعُهَا مِنَ الْأَرْض.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - هٌوَ الَّذِی یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً؛ یعنی با دیدن برق بعضی می‌ترسند و بعضی نیز به طمع می‌افتند که باران ببارد وَ یُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ؛ یعنی ابرهای سنگین را از زمین بلند می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۰

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۰

۲

(رعد/ ۱۲)

الرّضا (علیه السلام) - هُوَ الَّذِی یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً قَالَ خَوْفٌ لِلْمُسَافِرِ وَ طَمَعٌ لِلْمُقِیمِ.

امام رضا (علیه السلام) - هُوَ الَّذِی یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا؛ بیم و هراس برای مسافر و امید برای آن کسی است که مُقیم است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۰

بحارالأنوار؛ ج۵۶، ص۳۷۷/ الامالی للصدوق؛ ص۷۳/ عیون اخبارالرضا؛ ج۱، ص۲۹۴/ معانی الاخبار؛ ص۳۷۴/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(رعد/ ۱۲)

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

امام علی (علیه السلام) - مسعده‌بن‌صدقه گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: امام علی (علیه السلام) وقتی‌که باران شروع به باریدن می‌کرد، زیر آن می‌رفت، به‌طوری‌که سر و ریش و لباس ایشان خیس می‌شد. به ایشان گفته می‌شد: «ای امیرالمؤمنین (علیه السلام)! به سرپناه تشریف ببرید، به سرپناه». امام (علیه السلام) می‌فرمود: «این آب باران به عرش و تخت خدایی نزدیک‌بوده و فرود آمده است». سپس می‌فرمود: «در زیر عرش الهی دریایی وجود دارد که روزی حیوانات را می‌رویاند و هر وقت خداوند عزّوجلّ از روی لطف و رحمت، اراده فرماید که با آن آب چیزی برای آنان بروید، به آن دریا وحی می‌کند و هرچقدر بخواهد باران را از آسمانی به آسمان دیگر نازل‌می‌کند تا به آسمان دنیا می‌رسد و [به گمان من] آن آب را در آسمان دنیا در ابری قرارداده و ابر به‌منزله‌ی غربال است. پس خداوند به باد وحی می‌نماید که آن ابر را خردکرده و ذوب نماید و به‌صورت آب درآورد. سپس به فلان مکان ببرد و بر سر آنان ببارد. مقداری از باران آن ابر به تگرگ و غیر تگرگ تبدیل می‌شود و همان‌گونه که خداوند به آن فرمان‌داده، بر سر آنان می‌ریزد. همراه با هر قطره‌ای از باران، فرشته‌ای است که مواظب است آن قطره در همان جایی که باید، فرود آید. هر قطره بارانی که از آسمان می‌بارد، شماره و وزن معلومی دارد، مگر در طوفانی که در روزگار نوح (علیه السلام) وجود داشت. در آن طوفان، باران، بی‌حساب و بی‌اندازه فرود آمد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۰

الکافی، ج۱۵، ص۵۴۴/ البرهان

۴

(رعد/ ۱۲)

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

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - پروردگار متعال ابرها را به‌عنوان غربال باران قرارداده و تگرگ را ذوب می‌کند تا به آب تبدیل شود، برای آنکه مبادا به چیزی که برخورد می‌کند، ضرری وارد سازد. آن تگرگ‌ها و صاعقه‌هایی را که می‌بینید درحقیقت، نعمت و خشم خداوندند که هرکدام از بندگان را که بخواهد، دچار می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۰

بحارالأنوار؛ ج۵۶، ص۳۸۱/ البرهان

آیه وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلاَئِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَ یُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ وَ هُمْ یُجَادِلُونَ فِی اللهِ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ [13]

و رعد، تسبیح و حمد او می‌گوید؛ و [همچنین] فرشتگان از خوف او! و [اوست که] صاعقه‌ها را می‌فرستد؛ و هرکس را بخواهد گرفتار آن می‌سازد، با این حال آن‌ها [همچنان] درباره‌ی خدا به مجادله مشغولند؛ با اینکه قدرت او بی‌انتهاست.

سبب نزول

۱

(رعد/ ۱۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَنَسِ‌بْنِ‌مَالِکٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بَعَثَ رَجُلًا إِلَی فِرْعَوْنٍ مِنْ فَرَاعِنَهًِْ الْعَرَبِ یَدْعُوهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ لِرَسُولِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَخْبِرْنِی عَنْ هَذَا الَّذِی یَدْعُونِی إِلَیْهِ أَ مِنْ فِضَّهًٍْ هُوَ أَمْ مِنْ ذَهَبٍ أَمْ مِنْ حَدِیدٍ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِ فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) ارْجِعْ إِلَیْهِ فَادْعُهُ فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّهُ أَعْتَی مِنْ ذَلِکَ قَالَ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَقَالَ کَقَوْلِهِ فَبَیْنَا هُوَ یُکَلِّمُهُ إِذْ رَعَدَتْ سَحَابَهًٌْ رَعْدَهًًْ فَأَلْقَتْ عَلَی رَأْسِهِ صَاعِقَهًًْ ذَهَبَتْ بِقِحْفِ رَأْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ یُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَیُصِیبُ بِها مَنْ یَشاءُ وَ هُمْ یُجادِلُونَ فِی اللهِ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحالِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - انس‌بن مالک گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) کسی را نزد فرعونی از فرعون‌های عرب فرستاد و از او خواست که به خدای یگانه ایمان بیاورد. فرعون به فرستاده‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گفت: «این خدایی که مرا به‌سوی آن دعوت می‌کنید، به من معرفی کنید؛ آیا از جنس نقره است یا از طلا یا از جنس آهن»؟ فرستاده‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نزد ایشان برگشت و آنچه را فرعون گفته بود، به ایشان عرض کرد. حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) فرمود: «نزد او برگرد و او را به توحید دعوت کن». فرستاده عرض کرد: «ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله)! وی عصیانگرتر از این است که به این شیوه هدایت شود». حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) فرمود: «نزد او بازگرد». وی نزد فرعون برگشت و باز همان سخنان را با وی در میان گذاشت. درحالی‌که داشت با فرعون سخن می‌گفت، ناگهان ابر غرش کرد و بر سر فرعون صاعقه‌ای زد و کاسه‌ی سر او را جدا کرد. از همین روی، خداوند این آیه را نازل فرمود: وَ یُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ وَ هُمْ یُجَادِلُونَ فِی اللهِ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۲

بحارالأنوار؛ ج۱۷، ص۳۵۳/ الأمالی للطوسی؛ ص۴۸۵/ نورالثقلین؛ «النبی» محذوف و «فابقت» بدل «فالقت» / البرهان

و رعد، تسبیح و حمد او می‌گوید؛ و [همچنین] فرشتگان از خوف او! و [اوست که] صاعقه‌ها را می‎فرستد؛ و هرکس را بخواهد گرفتار آن می‌سازد، با این حال آن‌ها [همچنان] درباره‌ی خدا به مجادله مشغولند؛ با اینکه قدرت او بی‌انتهاست

۱ -۱

(رعد/ ۱۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ (علیه السلام) فِی الصَّلَاهًِْ عَلَی حَمَلَهًِْ الْعَرْشِ… وَ الَّذِی بِصَوْتِ زَجْرِهِ یُسْمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ، وَ إِذَا سَبَحَتْ بِهِ حَفِیفَهًُْ السَّحَابِ الْتَمَعَتْ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از دعاهای امام سجّاد (علیه السلام) در درود بر نگهداران عرش: آواز تندرها به گوش می‌رسد و چون ابرها از آن نهیب به راه می‌افتند، و آذرخش‌ها از درونشان می‌درخشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۲

صحیفهًْ السجادیهًْ، ص۳۶/ نورالثقلین

۱ -۲

(رعد/ ۱۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ أَیِ الْمَلَکُ الَّذِی یَسُوقُ السَّحَابَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ؛ یعنی فرشته‌ای که ابرها را سوق می‌دهد، تسبیح می‌گوید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۲

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۰

۱ -۳

(رعد/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ یُونُسَ‌بْنِ‌عَبْدِ‌الرَّحْمَنِ أَنَّ دَاوُدَ قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ فَارْتَعَدَتِ السَّمَاءُ فَقَالَ هُوَ سُبْحَانَ مَنْ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. فَقَالَ لَهُ أَبُوبَصِیرٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِلرَّعْدِ کَلَاماً فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَلْ عَمَّا یَعْنِیکَ وَ دَعْ مَا لَا یَعْنِیکَ.

امام صادق (علیه السلام) - یونس‌بن‌عبدالرّحمن نقل می‌کند، داود گوید: نزد امام صادق (علیه السلام) بودیم که آسمان غرّید. امام (علیه السلام) فرمود: «یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ المَلائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ». ابوبصیر از او پرسید: «فدایتان شوم! آیا رعد هم سخن می‌گوید»؟ فرمود: «ای ابومحمّد! درباره‌ی آنچه که به تو مربوط می‌شود، سؤال کن و آنچه را که به تو ربطی ندارد، رها کن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۲

بحارالأنوار؛ ج۱، ص۲۱۸/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(رعد/ ۱۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَبَّکُمْ سُبْحَانَهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ عِبَادِی أَطَاعُونِی لَأَسْقَیْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّیْلِ وَ أَطْلَعْتُ عَلَیْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَ لَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ وَ کَانَ (صلی الله علیه و آله) إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ قَالَ سُبْحَانَ مَنْ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از پیامبر (صلی الله علیه و آله) روایت شده که فرمود: پروردگارتان می‌فرماید: «اگر بندگانم از من اطاعت کنند، قطعاً شبانه با باران سیرابشان می‌کنم و در روز آفتاب را برایشان طولانی می‌کنم و صدای رعدوبرق را به گوش آن‌ها نمی‌رسانم». رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وقتی صدای رعدوبرق می‌شنید، می‌فرمود: «مَنْ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۲

بحارالأنوار؛ ج۵۶، ص۳۵۶/ نورالثقلین؛ «ان ربکم… و کان» محذوف

۱ -۵

(رعد/ ۱۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ رَوَی سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَ الصَّوَاعِقَ قَالَ اللَّهُمَ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِکَ وَ لَا تُهْلِکْنَا بِعَذَابِکَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَلِک.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - سالم‌بن عبدالله از پدرش نقل می‌کند: پیامبر (صلی الله علیه و آله) چون غرّش رعد و صاعقه می‌شنید، می‌فرمود: «بار خدایا! ما را به خشم خود نکش، و به عذابت نابود نکن، و از این بابت ما را معاف دار».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۲

بحارالأنوار؛ ج۵۶، ص۳۵۷/ نورالثقلین

۱ -۶

(رعد/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّعْدِ أَیَّ شَیْءٍ یَقُولُ قَالَ إِنَّهُ بِمَنْزِلَهًِْ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الْإِبِلِ فَیَزْجُرُهَا هَایْ هَایْ کَهَیْئَهًِْ ذَلِکَ قُلْتُ فَمَا الْبَرْقُ قَالَ لِی تِلْکَ مَخَارِیقُ الْمَلَائِکَهًِْ تَضْرِبُ السَّحَابَ فَتَسُوقُهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی قَضَی اللَّهُ فِیهِ الْمَطَرَ.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی رعد پرسیدم: «رعد چه می‌گوید»؟ فرمود: «رعد، چونان مردی است که گلّه‌ی شتران را ساربانی می‌کند و آن‌ها را به جلو می‌راند و چیزی شبیه این صدا را از خود بیرون می‌آورد: های، های». گفتم: «پس برق چه می‌گوید»؟ فرمود: «برق، چونان دستمال یا پارچه‌ای است که به دست فرشتگان است و با آن، ابرها را می‌زنند و به آن سمت‌وسویی که خداوند، بارش باران را در آنجا مقدّر فرموده می‌رانند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۴

بحارالأنوار؛ ج۵۶، ص۳۷۹/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۷

(رعد/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَمَاعَهًَْ‌بْنِ‌مِهْرَانَ قَال: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فَأَرْعَدَتِ السَّمَاءُ وَ أَبْرَقَتْ فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) أَمَا إِنَّهُ مَا کَانَ مِنْ هَذَا الرَّعْدِ وَ مِنْ هَذَا الْبَرْقِ فَإِنَّهُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِکُمْ قُلْتُ مَنْ صَاحِبُنَا قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

امام صادق (علیه السلام) - سماعهًْ‌بن‌مهران گوید: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که آسمان رعدوبرق زد: پس امام صادق (علیه السلام) فرمود: «آنچه از این رعدوبرق بود، به امر صاحبتان است». عرض کردم: «صاحب ما کیست»؟ فرمود: «امیرالمؤمنین (علیه السلام) است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۴

بحارالأنوار؛ ج۲۷، ص۳۳

۱ -۸

(رعد/ ۱۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ الْمَلَائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ أَیْ وَ تُسَبِّحُ الْمَلَائِکَهًُْ مِنْ خِیفَهًِْ اللَّهِ تَعَالَی وَ خَشْیَتِهِ، إِنَّهُمْ خَائِفُونَ مِنَ اللَّهِ لَیْسَ کَخَوْفِ ابْنِ آدَمَ (علیه السلام)، لَا یَعْرِفُ أَحَدُهُمْ مَنْ عَلَی یَمِینِهِ وَ مَنْ عَلَی یَسَارِهِ، لَا یَشْغَلُهُ عَنْ عِبَادَهًِْ اللَّهِ طَعَامٌ وَ لَا شَرَابٌ وَ لَا شَیْءٌ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ المَلائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ؛ یعنی فرشته‌ها از ترس خدا تسبیح می‌گویند، ترس آن‌ها از خدا مانند ترس آدمیزاده نیست، چنان است که هیچ‌کدام نمی‌فهمند که چه چیزی در راست‌وچپ آن‌ها است و خوراک و پوشاک و هیچ‌چیز آن‌ها را از عبادت خدا باز نمی‌دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۴

بحارالأنوار؛ ج۵۶، ص۳۵۷

۱ -۹

(رعد/ ۱۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه): مَنْ سَمِعَ الرَّعْدَ فَقَال: سَبْحَانَ الَّذِی یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر، فَإِنْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَهًٌْ فَعَلَیَّ ذَنْبُهُ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - هرکه غرّش رعد بشنود و بگوید: «پاک و منزه است خداوندی که یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ و او بر هر چیزی توانا است»، اگر برق¬گیر شد گناهش بر من است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۴

بحارالأنوار؛ ج۵۶، ص۳۵۷

۱ -۱۰

(رعد/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهًَْ الْعِجْلِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَ الصَّوَاعِقَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الذَّاکِرُ قَالَ مَنْ قَرَأَ مِائَهًَْ آیَهًٍْ.

امام صادق (علیه السلام) - بریدبن‌معاویه عجلی گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «آن‌کس که خداوند را همیشه ذکر کند، دچار صاعقه نمی‌شود». پرسیدم: «مقصودتان از ذاکر و یادکننده‌ی خدا چیست»؟ فرمود: «آن‌کس که صد آیه از قرآن را بخواند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۴

الکافی، ج۲، ص۵۰۰/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۱

(رعد/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ مِیتَهًِْ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ یَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِکُلِّ مِیتَهًٍْ یَمُوتُ غَرَقاً وَ یَمُوتُ بِالْهَدْمِ وَ یُبْتَلَی بِالسَّبُعِ وَ یَمُوتُ بِالصَّاعِقَهًِْ وَ لَا تُصِیبُ ذَاکِرَ اللَّهِ تَعَالَی.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «مرگ مؤمن چگونه است»؟ فرمود: «مؤمن ممکن است که به اشکال گوناگون بمیرد: در آب غرق شود یا دیوار بر او خراب گردد یا به چنگال حیوانات وحشی بیفتد و کشته شود یا بر اثر اصابت به صاعقه بمیرد. امّا آن‌کس که خداوند تبارک‌وتعالی را یاد می‌کند، به صاعقه نمی‌میرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۴

الکافی، ج۳، ص۱۱۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۲

(رعد/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - لَا تَمَلُّوا مِنْ قِرَاءَهًِْ إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها؛ فَإِنَّهُ مَنْ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ بِهَا فِی نَوَافِلِهِ، لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِزَلْزَلَهًٍْ أَبَداً، وَ لَمْ یَمُتْ بِهَا، وَ لَابِصَاعِقَهًٍْ، وَ لَابِآفَهًٍْ مِنْ آفَاتِ الدُّنْیَا حَتّی یَمُوت.

امام صادق (علیه السلام) - از خواندن سوره‌ی [زلزال]؛ إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (زلزله/۱). خسته نشوید زیرا هرکس در نمازهای نافله‌ی خود آن سوره را بخواند هرگز خدای عزّوجلّ او را به زمین‌لرزه گرفتار نمی‌کند و به‌وسیله‌ی آن نمی‌میرد و [نیز] به‌وسیله‌ی صائقه و آفت‌های دیگر دنیا دچار نمی‌گردد تا بمیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۴

الکافی (دارالحدیث)، ج۴، ص۶۵۷/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۳

(رعد/ ۱۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الصَّوَاعِقِ نَقِمَهًٌْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُصِیبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - صاعقه‌ها عذابی از سوی خداوند متعال هستند که هرکس از بندگانش را بخواهد، گرفتار می‌سازد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۴

الکافی، ج۸، ص۲۴۰

۱ -۱۴

(رعد/ ۱۳)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًَْ قَال: سَمِعْتُ عَلِیّاً (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّ بَیْنَ یَدَیِ الْقَائِمِ سِنِینَ خَدَّاعَهًًْ یُکَذَّبُ فِیهَا الصَّادِقُ وَ یُصَدَّقُ فِیهَا الْکَاذِبُ وَ یُقَرَّبُ فِیهَا الْمَاحِلُ وَ فِی حَدِیثٍ وَ یَنْطِقُ فِیهَا الرُّوَیْبِضَهًُْ قُلْتُ وَ مَا الرُّوَیْبِضَهًُْ وَ مَا الْمَاحِلُ قَالَ أَمَا تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ قَوْلَهُ: وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحالِ قَالَ یُرِیدُ الْمَکْرَ فَقُلْتُ وَ مَا الْمَاحِلُ قَالَ یُرِیدُ الْمَکَّارَ.

امام علی (علیه السلام) - اصبغ‌بن‌نباته گوید: شنیدم امام علی (علیه السلام) فرمود: «پیش از قیام قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چند سال، قحطی و خشکسالی خواهد بود که در آن راستگو را دروغگو و دروغگو را راستگو می‌پندارند. در آن وقت افراد حیله‌گر (ماحل) مقرّب گردند و «رویبضه» به آن دل بندند». عرض کردم: رویبضه چیست؟ ماحل و حیله‌گر کدام است»؟ فرمود: «آیا قرآن نمی‌خوانید که خداوند می‌فرماید: وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحالِ». عرض کردم: «محال و ماحل چیست»؟ فرمود: «مقصود نیرنگ است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۶

بحارالأنوار؛ ج۵۲، ص۲۴۵/ الغیبهًْ للنعمانی؛ ص۲۷۸/ البرهان

۱ -۱۵

(رعد/ ۱۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحالِ أَیْ شَدِیدُ الْأَخْذِ.

امام علی (علیه السلام) - وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحالِ؛ یعنی به شدّت گرفتار می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۶

نورالثقلین

۱ -۱۶

(رعد/ ۱۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحالِ أَیْ شَدِیدُ الْغَضَبِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحالِ؛ یعنی او عذاب شدید دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۶

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۰

آیه لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا یَسْتَجِیبُونَ لَهُمْ بِشَیْءٍ إِلَّا کَباسِطِ کَفَّیْهِ إِلَی الْمَاءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَ مَا دُعَاءُ الْکَافِرِینَ إِلَّا فِی ضَلالٍ [14]

دعوت حق [و دعاى مستجاب] از آن اوست؛ و کسانی را که [مشرکان] غیر از او می‌خوانند، [هرگز] به دعوت آن‌ها پاسخ نمی‌گویند. آن‌ها همچون کسی هستند که کف‌های [دست] خود را به‌سوی آب می‌گشاید تا آب به دهانش برسد، و هرگز نخواهد رسید. و دعای کافران، جز در ضلال [و گمراهى] نیست.

۱

(رعد/ ۱۴)

الباقر (علیه السلام) - جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) رَأَیْتُ أَمْراً عَظِیماً فَقَالَ وَ مَا رَأَیْتَ قَالَ کَانَ لِی مَرِیضٌ وَ نَعَتُّ لَهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِ الْأَحْقَافِ یُسْتَشْفَی بِهِ فِی بَرَهُوتَ قَالَ فَتَهَیَّأْتُ وَ مَعِی قِرْبَهًٌْ وَ قَدَحٌ لِآخُذَ مِنْ مَائِهَا وَ أَصُبَّ فِی الْقِرْبَهًِْ إِذَا شَیْءٌ قَدْ هَبَطَ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ کَهَیْئَهًِْ السِّلْسِلَهًِْ وَ هُوَ یَقُولُ یَا هَذَا اسْقِنِی السَّاعَهًَْ أَمُوتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِی وَ رَفَعْتُ إِلَیْهِ الْقَدَحَ لِأَسْقِیَهُ فَإِذَا رَجُلٌ فِی عُنُقِهِ سِلْسِلَهًٌْ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُنَاوِلُهُ الْقَدَحَ اجْتُذِبَ حَتَّی عُلِّقَ بِالشَّمْسِ ثُمَّ أَقْبَلْتُ عَلَی الْمَاءِ أَغْتَرِفُ إِذْ أَقْبَلَ الثَّانِیَهًَْ وَ هُوَ یَقُولُ الْعَطَشَ الْعَطَشَ یَا هَذَا اسْقِنِی السَّاعَهًَْ أَمُوتُ فَرَفَعْتُ الْقَدَحَ لِأَسْقِیَهُ فَاجْتُذِبَ حَتَّی عُلِّقَ بِعَیْنِ الشَّمْسِ حَتَّی فُعِلَ ذَلِکَ الثَّالِثَهًَْ وَ شَدَدْتُ قِرْبَتِی وَلَمْ أَسْقِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ذَاکَ قَابِیلُ بْنُ آدَمَ قَتَلَ أَخَاهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: وَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا یَسْتَجِیبُونَ لَهُمْ بِشَیْءٍ إِلَّا کَباسِطِ کَفَّیْهِ إِلَی الْماءِ لِیَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ وَ ما دُعاءُ الْکافِرِینَ إِلَّا فِی ضَلالٍ.

امام باقر (علیه السلام) - مردی نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده و به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! امری عظیم را دیده‌ام». حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمود: «چه دیده‌ای»؟ عرض کرد: «بیماری داشتم که وصف آب چاهی در احقاف (شنزار) را برای او به میان آوردند که در منطقه‌ی برهوت وجود دارد و موجب شفای مریض می‌شود». آن مرد گفت: «من با خود مشک و قدحی برداشتم و به آن سوی رفتم تا از آب آن چاه بیرون بکشم و در مشک بریزم. ناگهان دیدم چیزی همانند زنجیر از آسمان فرود آمد و می‌گفت: «ای آنکه نامت را نمی‌دانم! به من آب بده، چیزی نمانده که هلاک شوم. سرم را بلند کردم و قدح را به سمت او بردم تا به او آب بدهم. ناگهان مردی را دیدم که بر گردنش زنجیری بود. چون خواستم تا قدح آب را به او برسانم، چنان از من گرفته شد و به بالا رفت که گویی به خورشید آویخت. سپس به سمت آب آمدم که مشکم را پر کنم، ناگهان آن فرد دوباره به سمت من پیش آمد و می‌گفت: «عطش، عطش مرا کشت، ای مرد به من مقداری آب بده. اکنون هلاک می‌شوم. کاسه را برداشتم که به او آب دهم، امّا چنان برگرفته شد و به فراز رفت که گویی به خورشید آویخت. برای بار سوّم، این موضوع تکرار شد. من برخاستم و مشک را پرکرده و محکم بستم و به او آب ندادم». رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «آن مرد، قابیل پسر آدم (علیه السلام) بود. همان که برادرش را کشت». خداوند دراین‌باره فرمود: وَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ یَسْتَجِیبُونَ لَهُم بِشَیْءٍ إِلاَّ کَبَاسِطِ کَفَّیْهِ إِلَی الْماء لِیَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَ مَا دُعَاء الْکَافِرِینَ إِلاَّ فِی ضَلاَلٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۶

بحارالأنوار؛ ج۶، ص۲۹۱/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(رعد/ ۱۴)

الباقر (علیه السلام) - هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلَّذِینَ یَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَ الَّذِینَ یَعْبُدُونَ الْآلِهَهًَْ مِنْ دُونِ اللَّهِ: {فَ} لا یَسْتَجِیبُونَ لَهُمْ بِشَیْءٍ وَ لَا یَنْفَعُهُمْ إِلَّا کَباسِطِ کَفَّیْهِ إِلَی الْماءِ لِیَتَنَاوَلَهُ مِنْ بَعِیدٍ وَ لَا یَنَالُهُ.

امام باقر (علیه السلام) - علی‌بن‌ابراهیم از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: این ضرب المثل است و خداوند این مَثَل را برای بت‌پرستان و آن کسانی که خدایانی جز خدا می‌پرستند آورده است که هیچگونه قدرت اجابت آن‌ها را ندارند و کوچک‌ترین نفع و سودی برای بت‌پرستان ندارند، مانند کسی که کف دستش را باز کرده که آب را از دور به دست آورد که نخواهد شد و این دعای کفار باطل و بیهوده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۸

بحارالأنوار؛ ج۶۸، ص۱۱۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(رعد/ ۱۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ مَا دُعاءُ الْکافِرِینَ إِلاَّ فِی ضَلالٍ أَیْ فِی بُطْلَانٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَمَا دُعَاء الْکَافِرِینَ إِلاَّ فِی ضَلاَلٍ؛ یعنی در بطلان.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۸

القمی؛ ج۱، ص۳۶۱/ البرهان

آیه وَ لِلّهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاصَالِ [15]

کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند از روی اختیار یا اجبار، و همچنین سایه‌هایشان، هر صبح و شام برای خدا سجده می‌کنند.

۱

(رعد/ ۱۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ غَالِبِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّه عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی سورهًُْ الرّعد: وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ قَالَ هُوَ الدُّعَاءُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ هِیَ سَاعَهًُْ إِجَابَهًٍْ.

امام صادق (علیه السلام) - غالب‌بن‌عبدالله گوید: امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه: وَ ظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَ الآصَالِ؛ فرمود: «مقصود، دعاکردن قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب است که زمان استجابت دعا است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۸

الکافی؛ ج۲، ص۵۲۲/ بحارالأنوار؛ ج۸۰، ص۱۲۵/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۷، ص۷۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(رعد/ ۱۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ (رحمة الله علیه) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَوْلُهُ: وَ للهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ قَالَ: بِالْعَشِیَّهًِْ قَالَ ظِلُّ الْمُؤْمِنِ یَسْجُدُ طَوْعاً وَ ظِلُّ الْکَافِرِ یَسْجُدُ کَرْهاً وَ هُوَ نُمُوُّهُمْ وَ حَرَکَتُهُمْ وَ زِیَادَتُهُمْ وَ نُقْصَانُهُمْ.

امام باقر (علیه السلام) - جابر (رحمة الله علیه) گوید: امام باقر (علیه السلام) در مورد آیه: وَ لِلهِ یَسْجُدُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ طَوْعًا وَ کَرْهًا وَ ظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَ الآصَالِ؛ فرمود: «یعنی شامگاهان» و فرمود: «سایه‌ی انسان مؤمن با میل و اطاعت سجده می‌کند و سایه‌ی کافر از روی اجبار سجده می‌کند. مقصود از سجده‌کردن، رشد، جنبش، افزایش و کاهش انسان‌ها است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۸

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(رعد/ ۱۵)

الباقر (علیه السلام) - أَمَّا مَنْ یَسْجُدُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ طَوْعاً فَالْمَلَائِکَهًُْ یَسْجُدُونَ طَوْعاً وَ مَنْ یَسْجُدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ فَهُوَ یَسْجُدُ لَهُ طَوْعاً وَ أَمَّا مَنْ یَسْجُدُ لَهُ کَرْهاً فَمَنْ جُبِرَ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ أَمَّا مَنْ لَمْ یَسْجُدْ فَظِلُّهُ یَسْجُدُ لَهُ بِالْغَدَاهًِْ وَ الْعَشِی.

امام باقر (علیه السلام) - امّا آن دسته از کسانی که در آسمان‌ها با میل خود خداوند را اطاعت می‌کنند، فرشتگان هستند که از روی میل‌ورغبت، مطیع خداوند هستند. امّا آنان که بر روی زمین از روی رغبت، مطیع خداوند هستند، مسلمانان و کسانی که در اسلام به دنیا آمده‌اند، هستند که از روی میل و رغبت، برای خداوند سجده می‌کنند. امّا کسانی که از روی اجبار، سجده می‌آورند، کسانی هستند که اسلام را با زور و تحمیل قبول کرده‌اند. امّا آنان که سجده نمی‌کنند و ایمان ندارند، به هنگام صبح‌وشب، سایه‌هایشان برای خداوند سجده می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۸

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۶/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۲/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(رعد/ ۱۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَتَبَارَکَ الَّذِی یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ یُعَفِّرُ لَهُ خَدّاً وَ وَجْهاً وَ یُلْقِی بِالطَّاعَهًِْ إِلَیْهِ سِلْماً وَ ضَعْفاً وَ یُعْطِی لَهُ الْقِیَادَ رَهْبَهًًْ وَ خَوْفا. و قال (علیه السلام): وَ سَجَدَتْ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَ الآْصَالِ الْأَشْجَارُ

امام علی (علیه السلام) - در کتاب نهج‌البلاغه آمده است: زوال‌ناپذیر و پر برکت است کسی‌که، آنچه در آسمان‌ها و زمین هستند از روی اختیار یا اجبار، برای او سجده می‌کند و گونه و صورت برای او بر خاک می‌گذارد و از روی ضعف و تسلیم از او اطاعت می‌کند و از بیم‌وترس فرمانبردار او می‌شود. همچنین فرمود: «درختان، صبحگاهان و شامگاهان برای او سجده می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۴۸

نورالثقلین

آیه قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ لاَ یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرّاً قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمَی وَ الْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمَاتُ وَ النُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَکَاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ [216]

بگو: «چه کسی پروردگار آسمان‌ها و زمین است؟» بگو: «خداوند یگانه»! [سپس] بگو: «آیا خدایانی غیر از او برای خود برگزیده‌اید که [حتى] مالک سود و زیان خود نیستند [تا چه رسد به شما]»؟! بگو: «آیانابینا و بینا یکسانند؟ یا ظلمت‌ها و نور برابرند؟! آیا آن‌ها همتایانی برای خدا قرار دادند به خاطر اینکه آنان همچون خدا آفرینشی داشتند، و این آفرینش‌ها بر آن‌ها مشتبه شده است»؟! بگو: «خدا آفریننده‎ی همه چیز است؛ و اوست یکتا و حاکم بر همه چیز».

۱

(رعد/ ۲۱۶)

الباقر (علیه السلام) - هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ یَعْنِی الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَ النُّورُ أَمَّا الظُّلُمَاتُ فَالْکُفْرُ وَ أَمَّا النُّورُ فَهُوَ الْإِیمَانُ.

امام باقر (علیه السلام) - هَلْ یَسْتَوِی الأَعْمَی وَالْبَصِیرُ؛ یعنی مؤمن و کافر. أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؛ مقصود از تاریکی‌ها، همان کفر است و منظور از نور، همان ایمان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۰

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۶/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۲/ البرهان

۲

(رعد/ ۲۱۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ ما یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ قَالَ الْأَعْمَی أَبُوجَهْلٍ وَ الْبَصِیرُ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ لَا الظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ فَالظُّلُمَاتُ أَبُوجَهْلٍ وَ النُّورُ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَلَاالظِّلُّ وَ لَاالْحَرُورُ فَالظِّلُّ ظِلُّ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی الْجَنَّهًِْ وَ الْحَرُورُ یَعْنِی جَهَنَّمَ لِأَبِی‌جَهْلٍ ثُمَّ جَمَعَهُمْ جَمِیعاً. فَقَالَ: وَما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَ لَا الْأَمْواتُ فَالْأَحْیَاءُ عَلِیٌّ وَ حَمْزَهًُْ وَ جَعْفَرٌ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ فَاطِمَهًُْ وَ خَدِیجَهًُْ (وَ الْأَمْوَاتُ کُفَّارُ مَکَّهًَْ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ ما یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ؛ الْأَعْمَی؛ أبوجهل و الْبَصِیرُ؛ امیرالمؤمنین (علیه السلام) است. وَ لَا الظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ؛ پس الظُّلُمَاتُ؛ أبوجهل و النُّورُ؛ امیرالمؤمنین (علیه السلام) است. وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ؛ الظِّلُّ؛ سایه‌ی امیرالمؤمنین (علیه السلام) در بهشت است و منظور از الْحَرُورُ؛ جهنّم برای ابوجهل است. سپس همه را جمع کرد و فرمود: «وَ ما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَ لَا الْأَمْواتُ؛ پس زنده‌ها علیّ و حمزه و جعفر و حسن و حسین و فاطمه و خدیجه (هستند و مرده‌ها کفّار مکّه‌اند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۰

بحارالأنوار؛ ج۲۴، ص۳۷۲

۳

(رعد/ ۲۱۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَن زُرَارَه أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِلصَّادِقِ (علیه السلام) إِنَّ رَجُلًا مِنْ وُلْدِ عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌سَبَإٍ یَقُولُ بِالتَّفْوِیضِ. فَقَالَ: وَمَا التَّفْوِیضُ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِیّاً (علی‌ها السلام) فَفَوَّضَ إِلَیْهِمَا فَخَلَقَا وَ رَزَقَا وَ أَمَاتَا وَ أَحْیَیَا فَقَالَ (علیه السلام) کَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ إِذَا انْصَرَفْتَ إِلَیْهِ فَاتْلُ عَلَیْهِ هَذِهِ الْآیَهًَْ الَّتِی فِی سُورَهًِْ الرَّعْدِ: أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَکاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ.

امام صادق (علیه السلام) - زراره گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: «یک نفر از اولاد عبداللَّه‌بن‌سبا قائل به تفویض است». پس فرمود: «تفویض چیست»؟ گفتم: «خداوند تبارک‌وتعالی محمّد (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) را آفرید مسأله خلق و روزی و مرگ و زندگی را به آن‌ها واگذار نمود». فرمود: «به خدا، دشمن خدا، دروغ می‌گوید وقتی او را دیدی این آیه را برایش بخوان که در سوره‌ی رعد است: أَمْ جَعَلُوا اللهَ شُرَکاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللهَ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّار».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۰

بحارالأنوار؛ ج۲۵، ص۳۴۳/ نورالثقلین

۴

(رعد/ ۲۱۶)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا (علیه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ أَ مَخْلُوقَهًٌْ أَمْ غَیْرُ مَخْلُوقَهًٍْ فَکَتَبَ (علیه السلام) أَفْعَالُ الْعِبَادِ مُقَدَّرَهًٌْ فِی عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ خَلْقِ الْعِبَادِ بِأَلْفَیْ عَامٍ.

امام رضا (علیه السلام) - حمدان‌بن‌سلیمان نقل می‌کند: به حضرت رضا (علیه السلام) نامه‌ای نوشتم و درباره‌ی افعال مردم، که آیا مخلوق خداوند است یا نه سؤال نمودم. حضرت مرقوم فرمود: «افعال مردم، دو هزار سال قبل از خلقت مردم، در علم خداوند مقدّر بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۰

بحارالأنوار؛ ج۵، ص۲۹

۵

(رعد/ ۲۱۶)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فِیمَا کَتَبَ لِلْمَأْمُونِ مِنْ مَحْضِ الْإِسْلَامِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا یُکَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَهًٌْ لِلَّهِ خَلْقَ تَقْدِیرٍ لَا خَلْقَ تَکْوِینٍ وَ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ لَا نَقُولُ بِالْجَبْرِ وَ التَّفْوِیضِ.

امام رضا (علیه السلام) - فضل روایت می‌کند: از جمله چیزهایی که امام رضا (علیه السلام) به‌عنوان اسلام ناب برای مأمون نوشت، این است که: خدای تبارک‌وتعالی هیچ‌کس را، جز به‌اندازه‌ی توانایی‌اش، تکلیف نمی‌کند و عمل بندگان را خدا خلق کرده است و منظور از خلق، تقدیر خداوند است نه به وجودآوردن او. خداوند آفریننده‌ی همه چیز است و معتقد به جبر و تفویض نیستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۰

بحارالأنوار؛ ج۵، ص۳۰

۶

(رعد/ ۲۱۶)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - الْأَعْمَالُ عَلَی ثَلَاثَهًِْ أَحْوَالٍ فَرَائِضُ وَ فَضَائِلُ وَ مَعَاصِی فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَبِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی وَ بِرِضَی اللَّهِ وَ بِقَضَائِهِ وَ تَقْدِیرِهِ وَ مَشِیَّتِهِ وَ عِلْمِهِ وَ أَمَّا الْفَضَائِلُ فَلَیْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ لَکِنْ بِرِضَی اللَّهِ وَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ بِمَشِیَّهًِْ اللَّهِ وَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَ أَمَّا الْمَعَاصِی فَلَیْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ لَکِنْ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ بِمَشِیَّهًِْ اللَّهِ وَ بِعِلْمِهِ ثُمَّ یُعَاقِبُ عَلَیْهَا.

امام علی (علیه السلام) - اعمال سه حالت دارند: فرایض یعنی اعمالی که از جانب خدا به‌طور حتم معین شده، فضایل یعنی کارهای خوب که انجام آن‌ها نیک است ولی حتمی نیست، گناهان که غدقن است و نباید انجام داد. امّا اعمال واجبه مطابق فرمان خدا است و مورد پسند اوست و به حکم الهی و تقدیر و خواست اوست و خدا آن‌ها را دانسته امّا فضایل به فرمان خدا نیست وگرنه ترک آن‌ها روا نبود ولی پسند خداست و به حکم الهی و خواست اوست و آن‌ها را دانسته و امّا گناهان به دستور خدا نیست و پسند خدا هم نیست ولی در اثر حکم خدا و به تقدیر و خواست اوست و خدا آن‌ها را دانسته و سپس بر آن‌ها گناهکاران را عقوبت می‌کند و کیفر آن‌ها را می‌دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۰

بحارالأنوار؛ ج۵، ص۲۹

۷

(رعد/ ۲۱۶)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَیْهِ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَیْءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی الْأَخْذِ بِهِ وَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی تَرْکِهِ وَ لَا یَکُونُونَ فِیهِ آخِذِینَ وَ لَا تَارِکِینَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند عزّوجلّ خلایق را آفرید و می¬دانست که سرانجامِ [هر یک از] آن¬ها چه می¬شود و آنان را امر و نهی نمود؛ هر آنچه که به آنان امر کرد، راه انجامش را برایشان باز نگه داشت و هر آنچه که ایشان را از آن نهی کرد، راه ترک آن را برایشان باز نمود. آنان نیز جز با اذن خداوند عزّوجلّ انجام نمی¬دهند و [جز به اذن او] ترک نمی¬کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۲

بحارالأنوار؛ ج۵، ص۳۷

آیه اَنزَلَ مِنَّ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رَابِیاً وَ مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ کَذالِکَ یَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ کَذالِکَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ [17]

[خداوند] از آسمان آبی فرو فرستاد؛ و از هر درّه و رودخانه‌ای به اندازه‌ی آن‌ها سیلابی جاری شد؛ سپس سیلاب بر روی خود کفی حمل کرد؛ [همچنین] و از آنچه [در کوره‌ها]، برای به دست آوردن زینت آلات یا وسایل زندگی، آتش بر آن می‌افروزند، کف‌هایی مانند آن به وجود می‌آید، خداوند برای، حق و باطل چنین مثالی می‌زند، سرانجام کف‌ها به بیرون پرتاب می‌شوند، ولی آنچه به مردم سود می‌رساند [آب یا فلزّ خالص] در زمین می‌ماند؛ خداوند اینچنین مثال می‌زند.

۱

(رعد/ ۱۷)

الباقر (علیه السلام) - أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها یَقُولُ الْکَبِیرُ عَلَی قَدْرِ کِبَرِهِ وَ الصَّغِیرُ عَلَی قَدْرِ صِغَرِه وِ قَوْلُهُ اللَّهُ: أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً. یَقُولُ: أَنْزَلَ الْحَقَّ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَمَلَتْهُ الْقُلُوبُ بِأَهْوَائِهَا ذُو الْیَقِینِ عَلَی قَدْرِ یَقِینِهِ وَ ذُو الشَّکِّ عَلَی قَدْرِ شَکِّهِ فَاحْتَمَلَ الْهَوَی بَاطِلًا کَثِیراً وَ جَفَاءً فَالْمَاءُ هُوَ الْحَقُّ وَ الْأَوْدِیَةُ هِیَ الْقُلُوبُ وَ السَّیْلُ هُوَ الْهَوَی وَ الزَّبَدُ هُوَ الْبَاطِلُ وَ الْحِلْیَةُ وَ الْمَتَاعُ هُوَ الْحَقُّ قَالَ اللَّهُ: کَذلِکَ یَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ {فَ}الزَّبَدُ وَ خُبْثُ الْحِلْیَهًِْ هُوَ الْبَاطِلُ وَ الْمَتَاعُ وَ الْحِلْیَةُ هُوَ الْحَقُّ مَنْ أَصَابَ الزَّبَدَ وَ خُبْثَ الْحِلْیَهًِْ فِی الدُّنْیَا لَمْ یَنْتَفِعْ بِهِ وَ کَذَلِکَ صَاحِبُ الْبَاطِلِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ لَا یَنْتَفِعُ بِهِ وَ أَمَّا الْحِلْیَةُ وَ الْمَتَاعُ فَهُوَ الْحَقُّ مَنْ أَصَابَ الْحِلْیَهًَْ وَ الْمَتَاعَ فِی الدُّنْیَا انْتَفَعَ بِهِ وَ کَذَلِکَ صَاحِبُ الْحَقِّ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ یَنْفَعُهُ کَذلِکَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ قَوْلُهُ زَبَداً رابِیاً أَیْ مُرْتَفِعاً وَ مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْیَةٍ یَعْنِی مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَ هُوَ مَثَلٌ أَیْ یَثْبُتُ الْحَقُّ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ وَ فِی قُلُوبِ الْکُفَّارِ لَا یَثْبُتُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً یَعْنِی یَبْطُلُ وَ أَمَّا ما یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ وَ هَذَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُشْرِکِینَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: کَذلِکَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثال.

امام باقر (علیه السلام) - أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا؛ خداوند متعال می‌فرماید: رودخانه‌های بزرگ به اندازه‌ی بزرگی آن‌ها و رودخانه‌های کوچک به اندازه‌ی کوچکی آن‌ها… اینکه خداوند متعال می‌فرماید: أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء؛ فرمود: «خداوند حق را از آسمان فرومی‌فرستد و دل‌ها براساس هوای درونی خود، آن را در خود جای می‌دهند. معتقدان به‌اندازه‌ی یقین خود، حق را دریافت می‌کنند و دل‌هایی که شک دارند نیز به‌اندازه‌ی شکّ خود. هوی مقدار زیادی باطل و جفا را دربرمی‌گیرد. بنابراین مقصود از آب در این آیه، همان حق است و وادی‌ها همان دل‌ها هستند. سیل، همان هوی است و زبد (کف) باطل است و حلیه و متاع، همان حق است؛ خداوند فرموده است: کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللهُ الحَقَّ وَ الْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاء وَ أَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الأَرْضِ؛ پس کف و جرم آهن، باطل است و کالا و زینت، حق است هرکس که در این دنیا بهره‌اش کف و جرم آهن باشد، سودی نمی‌برد و طرفی نمی‌بندد. هم چنان که آنکه باطل می‌آورد، در روز قیامت، سودی نمی‌برد. امّا متاع و زینت، همان حق است و آن که صاحب این دو باشد، در دنیا بهره‌مند است و آن که با حق باشد، در قیامت نیز سود خواهد برد. کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ. زَبَدًا رَّابِیًا؛ یعنی بلند و مرتفع وَ مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغَاء حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ؛ مقصود، گوهرهایی است که از آب بیرون‌آورید که این امثال است؛ یعنی حق در دل انسان‌های با ایمان، ثابت می‌شود و در دل کافران، ثابت و استوار نمی‌گردد. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاء؛ یعنی باطل می‌کند، وَ أَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الأَرْضِ و این مثالی است برای مؤمنان و مشرکان. خداوند متعال فرموده است: کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۲

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۶/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۲

۲

(رعد/ ۱۷)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ تَعَالَی قِصَصَ الْمُغَیِّرِینَ بِقَوْلِهِ… یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَی اللهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ یَعْنِی أَنَّهُمْ أَثْبَتُوا فِی الْکُتُبِ مَا لَمْ یَقُلْهُ اللَّهُ لِیَلْبِسُوا عَلَی الْخَلِیقَهًِْ فَأَعْمَی اللَّهُ قُلُوبَهُمْ حَتَّی تَرَکُوا فِیهِ مَا دَلَّ عَلَی مَا أَحْدَثُوهُ فِیهِ وَ حَرَّفُوا مِنْهُ وَ بَیَّنَ عَنْ إِفْکِهِمْ وَ تَلْبِیسِهِمْ وَ کِتْمَانِ مَا عَلِمُوهُ مِنْهُ وَ لِذَلِکَ قَالَ لَهُمْ: لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ ضَرَبَ مَثَلَهُمْ بِقَوْلِهِ: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ فَالزَّبَدُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ کَلَامُ الْمُلْحِدِینَ الَّذِینَ أَثْبَتُوهُ فِی الْقُرْآنِ فَهُوَ یَضْمَحِلُّ وَ یَبْطُلُ وَ یَتَلَاشَی عِنْدَ التَّحْصِیلِ وَ الَّذِی یَنْفَعُ النَّاسَ مِنْهُ فَالتَّنْزِیلُ الْحَقِیقِیُّ الَّذِی لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ وَ الْقُلُوبُ تَقْبَلُهُ وَ الْأَرْضُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ هِیَ مَحَلُّ الْعِلْمِ وَ قَرَارُهُ وَ لَیْسَ یَسُوغُ مَعَ عُمُومِ التَّقِیَّهًِْ التَّصْرِیحُ بِأَسْمَاءِ الْمُبَدِّلِینَ وَ لَا الزِّیَادَهًُْ فِی آیَاتِهِ عَلَی مَا أَثْبَتُوهُ مِنْ تِلْقَائِهِمْ فِی الْکِتَابِ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنْ تَقْوِیَهًِْ حُجَجِ أَهْلِ التَّعْطِیلِ وَ الْکُفْرِ وَ الْمِلَلِ الْمُنْحَرِفَهًِْ عَنْ قِبْلَتِنَا وَ إِبْطَالِ هَذَا الْعِلْمِ الظَّاهِرِ الَّذِی قَدِ اسْتَکَانَ لَهُ الْمُوَافِقُ وَ الْمُخَالِفُ بِوُقُوعِ الِاصْطِلَاحِ عَلَی الِایتِمَارِ لَهُمْ وَ الرِّضَا بِهِمْ.

امام علی (علیه السلام) - خداوند متعال در بیان قصّه¬های تغییر دهندگان فرمود: … آنان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند. (توبه/۳۲) یعنی برای آن که امر را بر مردم مبهم کنند، در کتاب خدا چیزی را ثبت کردند که کلام خدا نبود، پس خداوند نیز دل¬هایشان را کور کرد تا آنان آنچه را که در کتاب او بر اموری دلالت دارد که آنان در آن بدعت می¬گذارند و آن را تحریف می¬کنند، رها کنند و از دروغگویی و دغل‌کاری و پنهانکاری آنان در آنچه خود از کتاب او می‌دانند، پرده برداشت. از این رو به آنان فرمود: چرا حق را با باطل [می‌آمیزید و] مشتبه می‌کنید [تا دیگران نفهمند و گمراه شوند]. (آل عمران/۷۱) و درباره آنان مثالی زد و فرمود: فَامّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَامّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الأَرْضِ؛ کف در این جا همان کلامی است که ملحدان در قرآن ثبت کردند و این کلام، به هنگام برداشت، نابود و باطل و متلاشی می¬شود. امّا آنچه که مردم را سود می¬رساند، تنزیل راستین است که هیچ‌گونه باطلی، نه از پیش‌رو و نه از پشت‌سر، به سراغ آن نمی‌آید. (فصّلت/۴۲) و دل¬ها آن را می¬پذیرند و زمین نیز در این جا همان محل و جایگاه علم است. پس بسته به امر فراگیر تقیّه، آشکار کردن نام‌های تبدیل کنندگان روا نیست، همان گونه که افزودن بر آیات درباره آنچه آنان از جانب خود در کتاب خدا ثبت کردند نیز روا نیست؛ چرا که این کار، سبب نیرومند شدن دلایل اهل تعطیل و کفرپیشگان و ملّت¬های منحرف از قبله ما می¬شود و به باطل شدن این علم آشکار می¬انجامد. علمی که موافق و مخالف به آن گردن نهاده¬اند؛ چرا که برای آنان سودمند می¬افتد و خشنودی آنان را فراهم می¬آورد و از این رو آن را می¬پذیرند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۴

بحارالأنوار؛ ج۸۹، ص۴۳/ بحارالأنوار؛ ج۹۰، ص۱۱۲/ الاحتجاج؛ ج۱، ص۲۴۹/ نورالثقلین

۳

(رعد/ ۱۷)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قوله: أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رابِیاً أَیْ مُرْتَفِعاً وَ مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْیَةٍ یَعْنِی مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَ هُوَ مَثَلٌ أَیْ یَثْبُتُ الْحَقُّ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ وَ فِی قُلُوبِ الْکُفَّارِ لَا یَثْبُتُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً یَعْنِی یَبْطُلُ وَ أَمَّا ما یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ وَ هَذَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُشْرِکِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رابِیاً یعنی بلند و مرتفع. وَ مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْیَةٍ؛ یعنی جواهری که آب به دست می‌آید و این مثل است؛ یعنی حق در دل مؤمنین ثابت می‌ماند ولی در دلهای کافران ثابت نمی‌ماند. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً؛ امّا کف از بین می‌رود. وَ أَمَّا ما یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ. این مثلی است برای مؤمنین و مشرکین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۴

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۶

آیه لِلَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَی وَ الَّذِینَ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُوْلَئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ [18]

برای آن‌ها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند، پاداش نیکو است؛ و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند، [آنچنان در وحشت عذاب الهى فرو مى‌روند، که] اگر تمام آنچه در روی زمین است، و همانندش، از آن آن‌ها باشد، همه را برای رهایی از عذاب فدیه می‌دهند. [ولى از آن‌ها پذیرفته نخواهد شد]. برای آن‌ها حساب بدی است؛ و جایگاهشان جهنّم، وچه بد جایگاهی است.

۱

(رعد/ ۱۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِه لِلَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنی إِلَی قَوْلِهِ وَ بِئْسَ الْمِهادُ فَالْمُؤْمِنُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِیثَ ثَبَتَ فِی قَلْبِهِ رَجَاءَ رَبِّهِ وَ آمَنَ بِهِ وَ هُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الَّذِی یَبْقَی فِی الْأَرْضِ فَیَنْبُتُ النَّبَاتُ وَ الَّذِی لَا یُنْتَفَعُ بِهِ یَکُونُ مِثْلَ الزَّبَدِ الَّذِی تَضْرِبُهُ الرِّیَاحُ فَیَبْطُلُ قَوْلُهُ: وَ بِئْسَ الْمِهادُ قَالَ: یَتَمَهَّدُونَ فِی النَّارِ.

امام باقر (علیه السلام) - امام باقر (علیه السلام) در مورد آیه: لِلَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الحُسْنَی… وَ بِئْسَ الْمِهَادُ فرمود: بنابراین انسان مؤمن، زمانی‌که این حدیث را می‌شنود، در دلش ثابت و استوار گشته و آن را به جان می‌خرد و به آن ایمان می‌آورد. پس چونان آبی است که در زمین، استوار می‌گردد و به جان زمین فرومی‌رود و گیاهان را می‌رویاند و آنکه از این حدیث سودی نمی‌برد، چونان کفی می‌ماند که بادها آن را می‌رانند و نیست و نابود می‌شود. وَ بِئْسَ الْمِهَادُ؛ یعنی در آتش، بستر گسترانیده‌اند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۴

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۶/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(رعد/ ۱۸)

الباقر (علیه السلام) - تفسیر العیاشی عَنْ أَبِی‌إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: فِی سُوءُ الْحِسابِ لَا یُقْبَلُ حَسَنَاتُهُمْ وَ یُؤَاخَذُونَ بِسَیِّئَاتِهِمْ.

امام باقر (علیه السلام) - در کتاب تفسیر عیاشی آمده است: ابواسحاق گوید: از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که در مورد سُوءُ الْحِساب؛ فرمود: «نیکی‌هایشان پذیرفته نمی‌شود و به خاطر بدی‌هایشان مؤاخذه می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۶

بحارالأنوار؛ ج۷، ص۲۶۶

۳

(رعد/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - أُولئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ فِی الْحَدِیثِ: مَنْ نُوقِشَ فِی الْحِسَابِ عُذِّبَ.

امام صادق (علیه السلام) - اولئک لهم سُوءُ الْحِسابِ؛ هرکس [در قیامت] در حسابرسی او دقّت شود عذاب می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۶

نورالثقلین

۴

(رعد/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - هُوَ أَنْ لَا یُقْبَلَ لَهُمْ حَسَنَهًٌْ وَ لَا تُغْفَرَ لَهُمْ سَیِّئَهًٌْ.

امام صادق (علیه السلام) - [سُوءُ الْحِساب]؛ آن است که هیچ نیکی از آن‌ها پذیرفته نمی‌شود و هیچ بدی از آن‌ها آمرزیده نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۶

نورالثقلین

۵

(رعد/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - هُوَ أَنْ لَا یُقْبَلَ مِنْهُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - مقصود آن است که خداوند کارهای نیک را از آنان قبول نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۶

البرهان

آیه أَفَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمَی إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ [19]

آیا کسی که می‌داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند کسی است که نابیناست؟! تنها خردمندان متذکّر می‌شوند.

۱

(رعد/ ۱۹)

الباقر (علیه السلام) - قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: أَفَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ الْأَعْمَی هُنَا هُوَ عَدُوُّهُ وَ أُولُو الْأَلْبَابِ شِیعَتُهُ الْمَوْصُوفُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَی: الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لا یَنْقُضُونَ الْمِیثاقَ الْمَأْخُوذَ عَلَیْهِمْ فِی الذَّرِّ بِوَلَایَتِهِ وَ یَوْمِ الْغَدِیرِ.

امام باقر (علیه السلام) - أَفَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الحَقُّ؛ یعنی امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) و اعمی و کور در آیه دشمن اوست. و الوالألباب شیعیان علی (علیه السلام) هستند. که چنین توصیف شده‌اند: آن‌ها که به عهد الهی وفا می‌کنند، و پیمان را که در عالم ذر از آن‌ها در مورد ولایت اامام علی (علیه السلام) و روز غدیر گرفته‌شده نمی‌شکنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۶

بحارالأنوار؛ ج۲۴، ص۴۰۱/ بحارالأنوار؛ ج۳۶، ص۱۲۴/ بحارالأنوار؛ ج۳۸، ص۲۷/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۳۸

۲

(رعد/ ۱۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَی: أَ فَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام).

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَ فَمَن یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ الحَقُّ؛ مقصود، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۶

بحارالأنوار؛ ج۳۶، ص۱۸۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۳۸/ البرهان

۳

(رعد/ ۱۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُقْبَهًَْ‌بْنِ‌خَالِدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فَأَذِنَ لِی وَ لَیْسَ هُوَ فِی مَجْلِسِهِ فَخَرَجَ عَلَیْنَا مِنْ جَانِبِ الْبَیْتِ مِنْ عِنْدِ نِسَائِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ جِلْبَابٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْنَا رَحَّبَ بِنَا ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ فِی کِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ: إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ.

امام صادق (علیه السلام) - عقبه‌بن‌خالد گوید: خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم. به من اجازه حضور داد، امّا امام (علیه السلام) در اتاق پذیرایی نبود. پس از نزد همسران و از خانه‌ی خود بدون آنکه جلباب (لباس رسمی) بر تن داشته باشد، سوی ما آمد. وقتی ما را دید، فرمود: «ملاقات و دیدار با شما را دوست دارم». سپس نشست و فرمود: «شما در قرآن به صاحبان خرد و عقل معرّفی شده‌اید؛ خداوند متعال فرموده است: إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۶

بحارالأنوار؛ ج۶۵، ص۳۵/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۷/ دعایم الإسلام؛ ج۱، ص۷۳/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(رعد/ ۱۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌أُمَامَهًَْ {الْبَاهِلِیِ} قَال: کُنَّا ذَاتَ یَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) جُلُوساً فَجَاءَنَا أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ علی‌بن‌أبیطالب (علیه السلام) وَ اتَّفَقَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قِیَامٌ فَلَمَّا رَأَی عَلِیّاً (علیه السلام) جَلَسَ فَقَالَ یَا ابْنَ أَبِیطَالِب… لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقِی وَ مِیثَاقَکَ وَ أَهْلَ مَوَدَّتِکَ وَ شِیعَتَکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فِیکُمْ شَفَاعَتِی ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ هُمْ شِیعَتُکَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابی‌امامه باهلی گوید: روزی محضر رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) نشسته بودیم که امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) آمد و رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) برخاست [تا برود] و وقتی علی (علیه السلام) را دید، نشست و فرمود: «ای فرزند ابی‌طالب! خدا از من و تو و دوستدارانت و شیعیانت تا روز قیامت پیمان‌گرفته [که جز راه او راه دیگری را نپیماییم]. شفاعت من در مورد شما است». سپس این آیه را خواند: إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ [و فرمود]: «ای علی (علیه السلام)! آنان شیعیان تو هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۶

بحارالأنوار؛ ج۳۸، ص۳۱۰

۵

(رعد/ ۱۹)

الصّادق (علیه السلام) - تَفَکُّرُ سَاعَهًٍْ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَهًِْ سَنَهًٍْ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ.

امام صادق (علیه السلام) - یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک سال عبادت‌کردن است؛ زیرا خداوند فرموده است: إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۸

بحارالأنوار؛ ج۶۸، ص۳۲۷/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۸/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۱، ص۱۸۳/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(رعد/ ۱۹)

الباقر (علیه السلام) - أُولُوا الْأَلْبابِ أَیْ أُولُو الْعُقُولِ.

امام باقر (علیه السلام) - أُولُوا الْأَلْبابِ؛ یعنی صاحبان عقل.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۸

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۶/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۲

۷

(رعد/ ۱۹)

الحسن (علیه السلام) - إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا مِنْ أَهْلِهَا قِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ مَنْ أَهْلُهَا قَالَ الَّذِینَ قَصَّ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ ذَکَرَهُمْ فَقَالَ: إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ قَالَ هُمْ أُولُو الْعُقُول.

امام حسن (علیه السلام) - اگر حاجتی می‌خواهید از اهلش بخواهید، عرض شد: «ای فرزند رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله)! اهلش کیست»؟ فرمود: «آن‌ها که خدا در کتابش بیان کرده و ذکر نموده و فرمود: إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ و فرمود: «آن‌ها خردمندانند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۸

بحارالأنوار؛ ج۷۵، ص۳۰۲/ تحف العقول؛ ص۳۸۷/ البرهان

۸

(رعد/ ۱۹)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ هِشَامِ‌بْنِ‌الْحَکَمِ، قَالَ: قَالَ لِی أبُوالْحَسَنُ‌مُوسَی‌بْن‌جَعفَرٍ (علیه السلام) ثم ذَکَرَ أُولِی الْأَلْبَابِ بِأَحْسَنِ الذِّکْرِ وَ حَلَّاهُمْ بِأَحْسَنِ الْحِلْیَهًِْ فَقَال: أَ فَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمی إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ.

امام کاظم (علیه السلام) - هشام‌بن‌حکم گوید: امام کاظم (علیه السلام) فرمود: سپس پروردگار متعال خردمندان و اوصاف آن‌ها را به بهترین القاب بیان فرمود و به بهترین زیور آراست و فرمود: أَفَمَن یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمَی إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۸

بحارالأنوار؛ ج۱، ص۱۳۵/ البرهان

۹

(رعد/ ۱۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَا قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَیْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ فَنَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهَرِ الْجَاهِلِ وَ إِفْطَارُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ الْجَاهِلِ وَ إِقَامَهًُْ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الْجَاهِلِ وَ لَا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا وَ لَا نَبِیّاً حَتَّی یَسْتَکْمِلَ الْعَقْلَ وَ یَکُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ عُقُولِ جَمِیعِ أُمَّتِهِ وَ مَا یُضْمِرُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) فِی نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنِ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِینَ وَ مَا أَدَّی الْعَاقِلُ فَرَائِضَ اللَّهِ حَتَّی عَقَلَ مِنْهُ وَ لَا بَلَغَ جَمِیعُ الْعَابِدِینَ فِی فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ إِنَّ الْعُقَلَاءَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خدا چیزی برتر از عقل را برای بندگانش تقسیم نکرده است. پس خواب عاقل از شب‌زنده‌داری جاهل برتر است؛ افطار خردمند از روزه‌داری نادان بهتر است؛ و اقامت عاقل در منزلش، از مسافرت جاهل برتر است. خدا رسول و پیامبری را مبعوث نکرد مگر برای استکمال عقل. و عقل پیامبر، از عقل‌های تمام پیروانش برتر است و آنچه که پیامبر در نهان دارد، از اجتهاد مجتهدان بالاتر است. و عاقل واجبات خدا را ادا نمی‌کند، مگر با عقل از جانب خدا دریابد، و همه عبادت‌کنندگان از نظر برتری عبادتشان، به عبادت عاقل نمی‌رسند. همانا عاقلان الوالألباب هستند که خداوند در قرآن فرموده است: إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْباب.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۸

بحارالأنوار؛ ج۱، ص۹۱

آیه أَلَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لا یَنقُضُونَ الْمِیثَاقَ [20]

همان کسانی که به عهد الهی وفا می‌کنند، و پیمان را نمی‌شکنند.

۱

(رعد/ ۲۰)

الکاظم (علیه السلام) - نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِی آلِ مُحَمَّدٍ (وَ مَا عَاهَدَهُمْ عَلَیْهِ وَ مَا أَخَذَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْمِیثَاقَ فِی الذَّرِّ مِنْ وَلَایَهًِْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًِْ (بَعْدَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لا یَنْقُضُونَ الْمِیثاقَ….

امام کاظم (علیه السلام) - این آیه در مورد آل‌محمّد (و آنچه در عالم ذر بر آن از آن‌ها عهدوپیمان گرفته است، می‌باشد و آن عهدوپیمان عبارت است از ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و ائمّه (بعد از او. و این مطلب اشاره به همین سخن خدا است: الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لا یَنْقُضُونَ الْمِیثاقَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۵۸

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۲۶۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۲/ نورالثقلین

آیه وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ [21]

و کسانی که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده، برقرارمی‌دارند؛ و از پروردگارشان می‎ترسند؛ و از بدی حساب [روز قیامت] بیم دارند.

و کسانی که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده، برقرار می‌دارند؛ و از پروردگارشان می‌ترسند

۱ -۱

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ حُقُوقاً غَیْرَ الزَّکَاهًِْ… وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَیْضاً فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاهًِْ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ مَنْ أَدَّی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ وَ أَدَّی شُکْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَی‌مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِیهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَهًِْ عَلَی غَیْرِهِ وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَیْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَیْهِ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند متعال از مال ثروتمندان برای بینوایان و فقیران حقّی غیر از زکات قائل شده… پروردگار در مال مسلمان حقوق دیگری غیر از زکات را قرارداده که در این آیه به آن اشاره شده است: الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ و هرکس آنچه را که خداوند بر او فرض کرده باشد، ادا نماید، در حقیقت واجبات الهی را ادانموده و شکر نعمت خداوند را در مال خود بجا آورده است و آن در صورتی است که خدا را به خاطر نعمت‌هایی‌که به او ارزانی‌داشته، بستاید و نیز اینکه به خاطر فراخی روزی‌که به وی عنایت‌کرده و بر دیگرانش تفضیل و ترجیح‌داده و توفیق ادای واجبات و کمک در انجام‌دادن آن‌ها را به او ارزانی‌داشته، سپاسگزار پروردگار باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۰

الکافی؛ ج۳، ص۴۹۸/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۹/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۰ / نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(رعد/ ۲۱)

الرّضا (علیه السلام) - رَوَی الْوَلِیدُ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَی الرَّجُلِ فِی مَالِهِ شَیْءٌ سِوَی الزَّکَاهًِْ قَالَ نَعَمْ أَیْنَ مَا قَالَ اللَّهُ: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ…

امام رضا (علیه السلام) - ولید از امام رضا (علیه السلام) گوید: به امام رضا (علیه السلام) گفتم: «آیا در مال مرد چیزی جز زکات بر عهده‌اش می‌باشد»؟ فرمود: «آری، کجا است آنکه خدا فرموده است: وَ الَّذِینَ یَصِلُون مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۰

بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۱۲۷/ نورالثقلین

۱ -۳

(رعد/ ۲۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ صِلَهًُْ الرَّحِمِ تُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ: الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ لَوْ بِسَلَامٍ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - نیکی به پدر و مادر و صله‌ی رحم، حساب را آسان می‌نماید. سپس این آیه را تلاوت فرمود: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ. صله‌ی رحم کنید گرچه با سلامی باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۰

بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۸۵/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۸/ الدعوات؛ ص۱۲۶/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۱۷۷/ مشکاهًْ الأنوار؛ ص۱۶۵/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ صِلَهًَْ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ ثُمَّ قَرَأَ: یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ.

امام صادق (علیه السلام) - به‌جا آوردن صله‌ی رحم، حساب روز قیامت را آسان می‌کند. سپس این آیه را قرائت فرمود: یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۰

بحارالأنوار؛ ج۷، ص۲۷۳/ بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۱۰۲/ أعلام الدین؛ ص۳۰۴/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۲۳۹/ الزهد؛ ص۳۷/ البرهان

۱ -۵

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَ صِلَهًَْ الرَّحِمِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تُیَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی وَ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ.

امام صادق (علیه السلام) - صله‌ی رحم، اعمال را تزکیه و پاک‌کرده و بر اموال می‌افزاید و حساب را آسان می‌کند و بلا را دور می‌گرداند و عمر را زیاد می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۰

بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۱۰۰/ البرهان

۱ -۶

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُمَرَ‌بْنِ‌یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ فَقَالَ قَرَابَتُکَ.

امام صادق (علیه السلام) - عمربن‌یزید گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی آیه: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ پرسیدم. حضرت فرمود: «مقصود، خویشاوندان تو هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۰

الکافی؛ ج۲، ص۱۵۶/ بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۱۲۹/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۷

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَالِمَهًَْ مَوْلَاهًِْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَت: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهًُْ فَأُغْمِیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ‌بْنَ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِینَ دِینَاراً وَ أَعْطُوا فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا وَ فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا فَقُلْتُ أَ تُعْطِی رَجُلًا حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَهًِْ فَقَالَ وَیْحَکِ أَ مَا تَقْرَءِینَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ فِی حَدِیثِهِ فَقُلْت أَتُعْطِی رَجُلا حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَهًِْ یُرِیدُ أَنْ یَقْتُلَکَ فَقَالَ أَتُرِیدِینَ عَلَی أَنْ لَا أَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ نَعَمْ یَا سَالِمَهًُْ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّهًَْ وَ طَیَّبَهَا وَ طَیَّبَ رِیحَهَا وَ إِنَّ رِیحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِیرَهًِْ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ.

امام صادق (علیه السلام) - سالمه کنیز امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: امام (علیه السلام) درحال احتضار بود و من نزد ایشان بودم. ناگهان امام (علیه السلام) از حال رفت و وقتی به هوش آمد فرمود: «به حسن‌بن‌علیّ‌بن‌حسین که همان اَفطَس (کسی که بینی پهن و فرورفته دارد) است، هفتاد دینار بدهید». من عرض کردم: «به کسی می‌خواهی پول بدهی که با چاقو به تو حمله کرده است»؟! فرمود: «وای بر تو باد! آیا قرآن را نخوانده‌ای»؟ عرض‎ کردم: «چرا». فرمود: «آیا این سخن خداوند را نشنیده‌ای که فرمود: الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ». ابن‌محبوب در حدیثی گفت: «گفتم به مردی پول می‌دهی که با تیغ بر تو یورش برد و می‌خواست تو را بکشد»؟ فرمود: «تو می‌خواهی من از کسانی نباشم که خدا عزّوجلّ درباره‌ی آن‌ها فرموده: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِساب؟ آری‌ای سالمه! راستش خدا بهشت را آفریده و بویش را خوش نموده که از مسافت دو هزار سال به مشام رسد، و عاق [والدین] و قاطع رحم آن بو را نخواهد یافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۰

الکافی؛ ج۷، ص۵۵/ من لایحضره الفقیه؛ ج۴، ص۲۳۱/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۹/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۲۵۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۸

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: وَقَعَ بَیْنَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) وَ بَیْنَ عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌الْحَسَنِ کَلَامٌ حَتَّی وَقَعَتِ الضَّوْضَاءُ بَیْنَهُمْ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَافْتَرَقَا عَشِیَّتَهُمَا بِذَلِکَ وَ غَدَوْتُ فِی حَاجَهًٍْ فَإِذَا أَنَا بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَلَی بَابِ عَبْدِ اللَّهِ‌بْنِ‌الْحَسَنِ وَ هُوَ یَقُولُ یَا جَارِیَهًُْ قُولِی لِأَبِی‌مُحَمَّدٍ یَخْرُجُ قَالَ فَخَرَجَ فَقَالَ یَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) مَا بَکَّرَ بِکَ فَقَالَ إِنِّی تَلَوْتُ آیَهًًْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الْبَارِحَهًَْ فَأَقْلَقَتْنِی قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ ذِکْرُهُ: الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ فَقَالَ صَدَقْتَ لَکَأَنِّی لَمْ أَقْرَأْ هَذِهِ الْآیَهًَْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ قَطُّ فَاعْتَنَقَا وَ بَکَیَا.

امام صادق (علیه السلام) - صفوان جمال گوید: میان امام صادق (علیه السلام) و عبدالله‌بن‌حسن مناقشه‌ای پیش آمد. کار، بالا گرفت و هیاهویی به پا شد و مردم دور آنان جمع شدند، اینکه سرانجام، به وقت غروب از هم جداگشته و هرکس به‌دنبال کار خود رفت. من صبح روز بعد برای انجام کاری از منزل بیرون آمدم. ناگهان دیدم که امام صادق (علیه السلام) در مقابل منزل عبدالله‌بن‌حسن ایستاده و می‌فرمود: «ای کنیز! به ابومحمّد بگو که بیرون بیاید». وی بیرون آمد و گفت: «ای ابوعبدالله! چه شده که چنین زود هنگام شما را به اینجا کشانده است»؟ امام فرمود: «دیشب آیه‌ای از کتاب خداوند متعال را تلاوت می‌کردم که پریشانم کرده است». پرسید: «کدام آیه»؟ فرمود: «این سخن خداوند عزّوجلّ که می‌فرماید: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ». عبدالله گفت: «راست گفتی، گویی که من نیز این آیه را به هیچ روی نخوانده بودم. سپس همدیگر را در آغوش گرفته و گریستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۲

الکافی؛ ج۲، ص۱۵۵/ بحارالأنوار؛ ج۴۷، ص۲۷۴/ نورالثقلین/ البرهان؛ «بتفاوتٍ»

۱ -۹

(رعد/ ۲۱)

الکاظم (علیه السلام) - الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ هِیَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

امام کاظم (علیه السلام) - وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ؛ همانا رحم آل‌محمّد (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۲

المناقب؛ ج۲، ص۱۶۸/ البرهان

۱ -۱۰

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُمَرَ‌بْنِ‌مَرْیَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ قَالَ مِنْ ذَلِکَ صِلَهًُْ الرَّحِمِ وَ غَایَهًُْ تَأْوِیلِهَا صِلَتُکَ إِیَّانَا.

امام صادق (علیه السلام) - عمربن مریم گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی این کلام پروردگار: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ؛ پرسیدم. فرمود: «از جمله آن صله‌ی رحم پیوند با خویشاوند است و نهایت تفسیر آن، پیوند با ما اهل‌بیت (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۲

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۲۶۸/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۸/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۲۳۶/ البرهان

۱ -۱۱

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌مُوسَی قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّه سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی: الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ قَالَ: هُوَ صِلَهًُْ الْإِمَامِ فِی کُلِّ سَنَهًٍْ مِمَّا قَلَّ أَوْ کَثُرَ ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) وَ مَا أُرِیدُ بِذَلِکَ إِلَّا تَزْکِیَتَکُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - حسن‌بن‌موسی گوید: یاران ما از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی آیه: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ؛ پرسیدند و ایشان فرمود: «مقصود، پرداخت مالی به امام (علیه السلام) در طول سال است، خواه کم باشد یا زیاد». سپس امام (علیه السلام) فرمود: «من از این پرداخت، فقط تزکیه‌ی شما را خواهانم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۲

بحارالأنوار؛ ج۹۳، ص۲۱۶/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۹/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۲

(رعد/ ۲۱)

الکاظم (علیه السلام) - إِنَّ رَحِمَ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) مُعَلَّقَهًٌْ بِالْعَرْشِ یَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی وَ هِیَ تَجْرِی فِی کُلِّ رَحِمٍ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِی آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

امام کاظم (علیه السلام) - رَحِم آل‌محمّد (آویخته به عرش است. و می‌گوید: «پروردگارا! با آن کس که با من پیوند کند، پیوند کن و با آن کس که پیوند مرا بگسلد، پیوندت را بگسل». این در هر رحمی جاری است. و این آیه در شأن آل‌محمّد (نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۲

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۲۶۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۲/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۰۸/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۲۳۶؛ «و نزلت… آل محمد» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۳

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ قَال نَزَلَتْ فِی رَحِمِ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ تَکُونُ فِی قَرَابَتِکَ ثُمَّ قَالَ فَلَا تَکُونَنَّ مِمَّنْ یَقُولُ لِلشَّیْءِ إِنَّهُ فِی شَیْءٍ وَاحِدٍ.

امام صادق (علیه السلام) - عمربن‌یزید گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «منظور از آیه: الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ چیست»؟ فرمود: «این آیه درباره‌ی صله‌ی رحم آل‌محمّد (است و ممکن است درباره‌ی خویشاوندانت نیز باشد». سپس فرمود: «هرگز از کسانی مباش که بر این باور هستند که هر چیزی فقط یک مفهوم دارد و نمی‌تواند معانی متعدّدی داشته باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۴

الکافی؛ ج۲، ص۱۵۶/ بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۱۳۰؛ و نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۴

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَهًٌْ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی وَ هِیَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ رَحِمُ کُلِّ ذِی رَحِمٍ.

امام صادق (علیه السلام) - رَحم آویخته به عرش است و می‌گوید: «خدایا! پیوند نما با کسی که با من پیوند نموده و قطع کن از کسی که مرا قطع نموده». این رَحِم اهل‌بیت محمّد (است و خداوند نیز در این زمینه فرموده است: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن یُوصَلَ؛ رحم هر آنکه دارای رحم است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۴

الکافی؛ ج۲، ص۱۵۱/ بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۱۱۵/ نورالثقلین/ البرهان/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۲، ص۳۸۳

۱ -۱۵

(رعد/ ۲۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ… وَ قَالَ أَیْضاً: قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی قَالَ أَجْرُ النُّبُوَّهًِْ أَنْ لَا تُؤْذُوهُمْ وَ لَا تَقْطَعُوهُمْ وَ لَا تُغْضِبُوهُمْ وَ تَصِلُوهُمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْعَهْدَ فِیهِمْ لِقَوْلِهِ: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَل.

امام باقر (علیه السلام) - محمدبن‌مسلم گوید: از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که در مورد آیه: بگو: «من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست‌داشتن نزدیکانم [اهل بیتم]. (شوری/۲۳). فرمود: «پاداش و اجر رسالت این است که بستگان پیامبر (صلی الله علیه و آله) را آزار ندهند و با ایشان قطع رابطه ننمایند و خشم نگیرند و به ایشان دل ببندند و پیمان خویش را درباره‎ی آن‌ها محترم بشمارند. و اشاره به همین مطلب این آیه است: وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۴

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۲۳۷/ القمی؛ ج۲، ص۲۷۵

۱ -۱۶

(رعد/ ۲۱)

الکاظم (علیه السلام) - إِنَّ رَحِمَ آلِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) مُعَلَّقَهًٌْ بِالْعَرْشِ یَقُولُ اللَّهُمَ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی وَ هِیَ تَجْرِی فِی کُلِّ رَحِمٍ. وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِی آلِ مُحَمَّدٍ (وَ مَا عَاهَدَهُمْ عَلَیْهِ وَ مَا أَخَذَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْمِیثَاقَ فِی الذَّرِّ مِنْ وَلَایَهًِْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًِْ (بَعْدَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لا یَنْقُضُونَ الْمِیثاقَ….

امام کاظم (علیه السلام) - رحم آل محمّد (آویخته به عرش است و می‌گوید: «خدایا! پیوند نما با کسی که با من پیوند نموده و قطع کن از کسی که مرا قطع نموده. این در هر خویشاوندی جاری است، امّا این آیه در مورد آل‌محمّد (و آنچه در عالم ذر بر آن از آن‌ها عهد و پیمان گرفته است، می‌باشد. و آن عهد و پیمان عبارت است از ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و ائمّه بعد از او و این سخن خداست که می‌فرماید: الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لا یَنْقُضُونَ الْمِیثاقَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۴

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۲۶۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۲/ نورالثقلین

۱ -۱۷

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَمْرِوبْنِ‌جُمَیْعٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ رَحِمَ الْأَئِمَّهًِْ (مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) لَیَتَعَلَّقُ بِالْعَرْشِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ تَتَعَلَّقُ بِهَا أَرْحَامُ الْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ: یَا رَبِّ صِلْ مَنْ وَصَلَنَا وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنَا قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَا الرَّحْمَنُ وَ أَنْتَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ اسْمَکَ مِنِ اسْمِی فَمَنْ وَصَلَکَ وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَکَ قَطَعْتُهُ وَ لِذَلِکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الرَّحِمُ شِجْنَهًٌْ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

امام صادق (علیه السلام) - عمروبن‌جمیع گوید: خدمت امام صادق (علیه السلام) با چند نفر از اصحاب بودم. که می‌فرمود: «رحم ائمّه (از آل‌محمّد روز قیامت به عرش چسبیده و ارحام مؤمنین نیز به آن‌ها چسبیده است. می‌گوید: «خدایا! بپیوند با کسی که مرا وصل‌نموده و قطع کن از کسی که مرا قطع‌کرده. خداوند می‌فرماید: من رحمان هستم و تو رحم، نام ترا از نام خود جدا کرده‌ام هرکه با تو به پیوندد با او می‌پیوندم و هرکه ترا قطع کند با او قطع می‌نمایم. به‌همین‌جهت پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «رحم شعبه‌ای از خدا است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۴

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۲۶۵

۱ -۱۸

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَمَّادِ‌بْنِ‌عُثْمَانَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فَشَکَا إِلَیْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْکُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) مَا لِفُلَانٍ یَشْکُوکَ فَقَالَ لَهُ یَشْکُونِی أَنِّی اسْتَقْضَیْتُ مِنْهُ حَقِّی قَالَ فَجَلَسَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ کَأَنَّکَ إِذَا اسْتَقْضَیْتَ حَقَّکَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَیْتَ مَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِی کِتَابِهِ: یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ أَتَرَی أَنَّهُمْ خَافُوا اللَّهَ أَنْ یَجُورَ عَلَیْهِمْ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَی بِهِ فَقَدْ أَسَاءَ.

امام صادق (علیه السلام) - حمّادبن‌عثمان گوید: مردی به خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید و از دست یکی از اصحاب آن حضرت شکایت کرد، هنوز مدّتی نگذشته بود که آن کس که از او شکایت شده بود، وارد شد. امام صادق (علیه السلام) به او فرمود: «چگونه است که فلانی از تو شکایت آورده»؟ او به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: «از این شاکی است که من وامی را که به او داده‌ام، خواسته‌ام». امام صادق (علیه السلام) ناراحت و خشمگین بر زمین نشست. سپس فرمود: «گویا اگر حقّ خویش را درخواست کنی، کاری نابهنجار انجام نداده‌ای؟! آیا دیده‌ای که خدای عزّوجلّ در کتاب خویش در این باره چه فرموده است: یَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ به نظر تو آیا آنان از این هراس داشتند که خداوند به آنان ستم کند؟ نه، به خدا قسم جز پس گرفتن وام و دین، از چیزی دیگر نهراسیدند. خداوند، همین بازپس‌گیری را سوءالحساب (بازخواست سخت) نامیده است. پس چون کسی ادای قرضی را که داده است، طلب کند، کاری سوء انجام داده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۴

الکافی؛ ج۵، ص۱۰۰/ تهذیب الأحکام؛ ج۶، ص۱۹۴؛ «ابوعبدالله» محذوف/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۳، ص۴۰۶ / نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۹

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَن هِشامِ‌بنِ‌سالِم عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی: وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ. قَالَ: یُحْسَبُ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ وَ یُحْسَبُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ وَ هُوَ الِاسْتِقْصَاءُ.

امام صادق (علیه السلام) - هشام‌بن‌سالم گوید: امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه: یَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ؛ فرمود: «بدی‌های آن‌ها محاسبه می‌گردد و خوبی‌های آنان به حساب نمی‌آید که همان بازخواست دقیق است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۶

بحارالأنوار؛ ج۷، ص۲۶۶/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۰/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲۰

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی سُوءِ الْحِسَابِ: لَا یُقْبَلُ حَسَنَاتُهُمْ وَ یُؤْخَذُونَ بِسَیِّئَاتِهِمْ.

امام صادق (علیه السلام) - ابواسحاق گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که درباره‌ی آیه: سُوءَ الحِسَابِ؛ فرمود: «خوبی‌های آنان پذیرفته نمی‌شود و به خاطر زشتی‌هایی که مرتکب شده‌اند، مؤاخذه خواهند شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۶

العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۰/ نورالثقلین

۱ -۲۱

(رعد/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَن هشام‌بن‌سالم عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی: وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ قَالَ الِاسْتِقْصَاءُ وَ الْمُدَاقَّهًُْ وَ قَالَ یُحْسَبُ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ وَ لَا یُحْسَبُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ.

امام صادق (علیه السلام) - هشام‌بن‌سالم گوید: امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه: یَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ؛ فرمود: «مقصود از آن بدحسابی و دقّت بیش از حد در محاسبه است». و فرمود: «بدی‌های آنان حساب می‌شود و خوبی‌های آنان به حساب نمی‌آید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۶

بحارالأنوار؛ ج۷، ص۲۶۶/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۰/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۸، ص۳۵۰/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۲۲

(رعد/ ۲۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ إِیَّاکُمْ وَ الزِّنَا فَإِنَ فِیهِ سِتَّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَهًِْ فَأَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَهًِْ فَإِنَّهُ یُوجِبُ سَخَطَ الرَّبِّ وَ سُوءَ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودَ فِی النَّار.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) -‌ای گروه مسلمانان! خود را از زنا دور نگهدارید که شش نکبت در آن است: سه چیز در دنیا و سه چیز در آخرت؛ امّا آن سه که در دنیا است، این است که: آبرو را می‌برد و تنگدستی می‌آورد و عمر را کوتاه می‌نماید و امّا نکبت‌های آخرت: خشم خدا و سخت‌گیری در حساب و جاویدماندن در آتش است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۶

الخصال، ج۱، ص۳۲۰/ نورالثقلین

آیه وَ الَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَ عَلاَنِیَةً وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُوْلَئِکَ لَهُمْ عُقْبَی الدَّارِ [22]

و کسانی که برای جلب رضای پروردگارشان شکیبایی می‌کنند؛ و نماز را برپا می‌دارند؛ و از آنچه به آن‌ها روزی داده‌ایم، پنهان و آشکار، انفاق می‌کنند؛ و با حسنات، سیّئات را برطرف می‌سازد؛ سرانجام [نیک] سرای آخرت، از آن آن‌هاست.

۱

(رعد/ ۲۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ یَعْنِی یَدْفَعُونَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَدْرَؤُونَ بِالحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ؛ یعنی آن را دفع می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۶

القمی؛ ج۱، ص۳۶۴/ البرهان

۲

(رعد/ ۲۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِعَلِیٍّ یَا عَلِیُّ مَا مِنْ دَارٍ فِیهَا فَرْحَهًٌْ إِلَّا تَبِعَهَا مَرْحَهًٌْ وَ مَا مِنْ هَمٍّ إِلَّا وَ لَهُ فَرَجٌ إِلَّا هَمُّ أَهْلِ النَّارِ إِذَا عَمِلْتَ سَیِّئَهًًْ فَاتَّبِعْهَا بِحَسَنَهًٍْ تَمْحُهَا سَرِیعا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: ای علی (علیه السلام)! هیچ خانه‌ای نیست که در آن شادمانی و سُرور باشد و در پی آن، غم و اندوه نیاید. هیچ اندوهی نیست، مگر آنکه گشایشی در پی دارد، به جز اندوه دوزخیان که آن را پایانی نیست؛ بنابراین هروقت مرتکب کاری زشت شدی، درپی آن، کار خوبی انجام بده که به‌سرعت آن را محو کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۶

بحارالأنوار؛ ج۶۶، ص۳۵۷/ البرهان/ نورالثقلین؛ «ما من دار… هم اهل النار» محذوف

۳

(رعد/ ۲۲)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - یَدْفَعُونَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الشَّرَّ مِنَ الْعَمَلِ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - با عمل صالح، عمل بد را دفع می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۶

نورالثقلین

۴

(رعد/ ۲۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِذَا عَمِلْتَ سَیِّئَهًًْ فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَهًًْ تَمْحُهَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی عمل بدی انجام‌دادی، در کنارش عمل نیکی انجام بده تا عمل بد را نابود کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۸

نورالثقلین

آیه جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ الْمَلاَئِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ [23]

[همان] باغ‌های جاویدان بهشتی که همراه پدران و همسران و فرزندان صالحشان، وارد آن می‌شوند؛ و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می‌گردند.

سبب نزول

۱

(رعد/ ۲۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ الْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ قَالَ نَزَلَتْ فِی الْأَئِمَّهًِْ (وَ شِیعَتِهِمُ الَّذِینَ صَبَرُوا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ الْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ؛ این آیه درباره‌ی ائمّه‌ی اطهار (و شیعیان صابر آن‌ها نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۸

بحارالأنوار؛ ج۶۸، ص۸۴/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۵/ نورالثقلین

باغ‌های جاویدان بهشتی

۱ -۱

(رعد/ ۲۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی احْتِجَاج عَلِیٍّ (علیه السلام) عَلَی النَّاسِ یَوْمَ الشُورَی قَالَ نَشَدْتُکُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِیکُمْ أَحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَحْیَی حَیَاتِی وَ یَمُوتَ مَوْتِی وَ یَسْکُنَ جَنَّتِی الَّتِی وَعَدَنِی رَبِّی جَنَّاتِ عَدَنٍ قَضِیبٍ غَرَسَهُ اللَّهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَکَانَ فَلْیُوَالِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) وَ ذُرِّیَّتَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَهُمُ الْأَئِمَّهًُْ وَ هُمُ الْأَوْصِیَاءُ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عِلْمِی وَ فَهْمِی لَا یُدْخِلُونَکُمْ فِی بَابِ ضَلَالٍ وَ لَا یُخْرِجُونَکُمْ مِنْ بَابِ هُدًی لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْکُمْ یَزُولُ الْحَقُّ مَعَهُمْ أَیْنَمَا زَالُوا غَیْرِی قَالُوا اللَّهُمَّ لَا.

امام علی (علیه السلام) - در استدلال علی (علیه السلام) بر مردم در روز شوری آمده که فرمود: «شما را به خدا سوگند می‌دهم، آیا در بین شما غیر از من کسی هست که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به او گفته باشد: هرکس دوست دارد مثل من زندگی کند و مثل من از دنیا رود و در بهشت من که خدای پرورش‌دهنده‌ام به من وعده‌داده، ساکن شود، پس از علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) و فرزندانش (بعد از او پیروی می‌کند. امامان (علیه السلام) آن‌ها هستند و جانشینان آن‌ها هستند. خداوند علم و فهم مرا به آن‌ها عطا فرموده است. شما را از در گمراهی وارد نمی‌کنند و شما را از در هدایت بیرون نمی‌برند. به آن‌ها چیزی نیاموزید که آن‌ها از شما داناترند. حق به همراه آنان به هرجا که بروند می‌رود». گفتند: «خدایا نه. [رسول خدا (صلی الله علیه و آله) غیر از شما به کسی چنین چیزی نگفته است]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۸

الخصال، ج۲، ص۵۵۸/ نورالثقلین

۱ -۲

(رعد/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ أَرَادَ أَنْ یَحْیَا حَیَاتِی وَ یَمُوتَ مِیتَتِی وَ یَدْخُلَ جَنَّهًَْ عَدْنٍ الَّتِی غَرَسَهَا اللَّهُ رَبِّی بِیَدِهِ فَلْیَتَوَلَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَ لْیَتَوَلَ وَلِیَّهُ وَ لْیُعَادِ عَدُوَّه.

امام صادق (علیه السلام) - هرکس می‌خواهد مثل من زندگی کند و مثل من از دنیا رود و در بهشت جاودانی که خدا با دست خود کاشته وارد شود، پس ولایت علیّ‌بن‌ابیطالب (علیه السلام) را بپذیرد و دوستش را دوست بدارد و با دشمنش دشمن باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۸

الکافی، ج۱، ص۲۰۹/ نورالثقلین

۱ -۳

(رعد/ ۲۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فِی خَبَرِ بَلَالٍ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) اَلَّذِی یَذْکُرُ فِیهِ صِفَهًُْ الْجَنَّهًِْ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: فَقُلتُ لِبَلَالٍ: هَلْ وَسَطُهَا غَیْرُهَا قَالَ نَعَمْ جَنَّهًُْ عَدْنٍ وَ هِیَ فِی وَسَطِ الْجِنَانِ وَ أَمَّا جَنَّهًُْ عَدْنٍ فَسُورُهَا یَاقُوتٌ أَحْمَرُ وَ حَصَاهَا اللُّؤْلُؤُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در کتاب نورالثقلین آمده است: در روایت بلال از پیامبر (صلی الله علیه و آله) که در آن ویژگی‌های بهشت را بیان می‌کند، آمده: «از عبدالله‌بن‌علی روایت است: به بلال گفتم: آیا در وسط جنّهًْ‌المأوی، بهشت دیگری هست»؟ گفت: «آری، بهشت عدن (بهشت جاودانی) و آن در میان همه‌ی بهشت‌ها است. دیوار بهشت عدن یاقوت سرخ رنگ و ریگ‌هایش مروارید است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۶۸

نورالثقلین

۱ -۴

(رعد/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَهًَْ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ جِنَانٍ مَلَکُوتِ السَّمَاءِ الْفِرْدَوْسِ وَ جَنَّهًِْ عَدْنٍ وَ طُوبَی وَ هِیَ شَجَرَهًٌْ مِنْ جَنَّهًِْ عَدْنٍ غَرَسَهَا رَبِّی بِیَدِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - هرکه سه مؤمن را اطعام کند خدا از سه بهشت ملکوت آسمان او را اطعام می‌کند، فردوس و بهشت عدن و طوبی و آن درختی است از بهشت عدن که پروردگارم بدست خودش آن را کاشته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۰

ثواب الأعمال، ص۱۳۶/ نورالثقلین

۱ -۵

(رعد/ ۲۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ مَسَائِلِ الْیَهُودِیِّ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ الْیَهُودِیُّ وَ أَیْنَ یَسْکُنُ نَبِیُّکُمْ مِنَ الْجَنَّهًِْ قَالَ فِی أَعْلَاهَا دَرَجَهًًْ وَ أَشْرَفِهَا مَکَاناً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ قَالَ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَبِخَطِّ هَارُونَ وَ إِمْلَاءِ مُوسَی (علیه السلام).

امام علی (علیه السلام) - از جمله سؤالات شخص یهودی از امام علی (علیه السلام) این بود که گفت: «پیامبر (صلی الله علیه و آله) شما در کجای بهشت مسکن دارد»؟ فرمود: «در عالیترین و بهترین مکان بهشت که جنّت عدن است». گفت: «راست گفتی، به خدا آن به خطّ هارون و املای موسی (علیه السلام) نزد من است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۰

بحارالأنوار؛ ج۸، ص۱۹۵/ نورالثقلین

[همان] باغ‌های جاویدان بهشتی که همراه پدران و همسران و فرزندان صالحشان، وارد آن می‌شوند؛ و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می‌گردند

۲ -۱

(رعد/ ۲۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أبی‌جَعفَر (علیه السلام) قَالَ: قَالَ عَلِیٌ (علیه السلام): یَا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله)، أخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ: غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِیَّةٌ بِمَاذَا بُنِیَتْ یَا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله)؟ … وإِذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ إِلَی مَنَازِلِهِ فِی الْجَنَّهًْ… یَبْعَثُ اللَّهُ إِلَیْهِ أَلْفَ مَلَکٍ یُهَنِّئُونَهُ بِالْجَنَّهًِْ وَ یُزَوِّجُونَهُ بِالْحَوْرَاءِ قَالَ: فَیَنْتَهُونَ إِلَی أَوَّلِ بَابٍ مِنْ جِنَانِهِ فَیَقُولُونَ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِأَبْوَابِ جِنَانِهِ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَی وَلِیِّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنَا إِلَیْهِ نُهَنِّئُهُ فَیَقُولُ لَهُمُ الْمَلَکُ حَتَّی أَقُولَ لِلْحَاجِبِ فَیُعْلِمَهُ بِمَکَانِکُمْ قَالَ فَیَدْخُلُ الْمَلَکُ إِلَی الْحَاجِبِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَاجِبِ ثَلَاثُ جِنَانٍ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی أَوَّلِ بَابٍ فَیَقُولُ لِلْحَاجِبِ إِنَّ عَلَی بَابِ الْعَرْصَهًِْ أَلْفَ مَلَکٍ أَرْسَلَهُمْ رَبُّ الْعَالَمِینَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِیُهَنِّئُوا وَلِیَّ اللَّهِ وَ قَدْ سَأَلُونِی أَنْ آذَنَ لَهُمْ عَلَیْهِ فَیَقُولُ الْحَاجِبُ إِنَّهُ لَیَعْظُمُ عَلَیَّ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لِأَحَدٍ عَلَی وَلِیِّ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَ زَوْجَتِهِ الْحَوْرَاءِ قَالَ وَ بَیْنَ الْحَاجِبِ وَ بَیْنَ وَلِیِّ اللَّهِ جَنَّتَانِ قَالَ فَیَدْخُلُ الْحَاجِبُ إِلَی الْقَیِّمِ فَیَقُولُ لَهُ إِنَّ عَلَی بَابِ الْعَرْصَهًِْ أَلْفَ مَلَکٍ أَرْسَلَهُمْ رَبُّ الْعِزَّهًِْ یُهَنِّئُونَ وَلِیَّ اللَّهِ فَاسْتَأْذِنْ لَهُمْ فَیَتَقَدَّمُ الْقَیِّمُ إِلَی الْخُدَّامِ فَیَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رُسُلَ الْجَبَّارِ عَلَی بَابِ الْعَرْصَهًِْ وَ هُمْ أَلْفُ مَلَکٍ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ یُهَنِّئُونَ وَلِیَّ اللَّهِ فَأَعْلِمُوهُ بِمَکَانِهِمْ قَالَ فَیُعْلِمُونَهُ فَیُؤْذَنُ لِلْمَلَائِکَهًِْ فَیَدْخُلُونَ عَلَی وَلِیِّ اللَّهِ وَ هُوَ فِی الْغُرْفَهًِْ وَ لَهَا أَلْفُ بَابٍ وَ عَلَی کُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَکٌ مُوَکَّلٌ بِهِ فَإِذَا أُذِنَ لِلْمَلَائِکَهًِْ بِالدُّخُولِ عَلَی وَلِیِّ اللَّهِ فَتَحَ کُلُّ مَلَکٍ بَابَهُ الْمُوَکَّلَ بِهِ قَالَ فَیُدْخِلُ الْقَیِّمُ کُلَّ مَلَکٍ مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْغُرْفَهًِْ قَالَ فَیُبَلِّغُونَهُ رِسَالَهًَْ الْجَبَّارِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی: وَالْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ. مِنْ أَبْوَابِ الْغُرْفَهًِْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ… قَالَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّوجَلَّ: وَإِذا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیماً وَ مُلْکاً کَبِیراً یَعْنِی بِذَلِکَ وَلِیَّ اللَّهِ وَ مَا هُوَ فِیهِ مِنَ الْکَرَامَهًِْ وَ النَّعِیمِ وَ الْمُلْکِ الْعَظِیمِ الْکَبِیرِ إِنَّ الْمَلَائِکَهًَْ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ یَسْتَأْذِنُونَ {فِی الدُّخُول} عَلَیْهِ فَلَا یَدْخُلُونَ عَلَیْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَلِذَلِکَ الْمُلْکُ الْعَظِیمُ الْکَبِیرُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام باقر (علیه السلام) فرمود: امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره‌ی آیه: غرفه‌هایی در بهشت دارند که بر فراز آن‌ها غرفه‌های دیگری بنا شده. (زمر/۲۰). از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسید. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: هنگامی‌که مؤمن به منازل خود در بهشت وارد شود… خداوند هزار فرشته می‌فرستد تا آن مرد را به بهشت تهنیت گویند، و او را به همسری حوریه در آورند. آن فرشتگان به نخستین در بهشت او می‌رسند و به فرشته‌ای که به آن درها گماشته است می‌گویند: «از دوست خدا برای ما اذن ملاقات بگیر که خدا ما را فرستاده تا به او تهنیت و تبریک گوییم». فرشته به آن‌ها می‌گوید: «بایستید تا به دربان بگویم و دربان او را از ورود شما آگاه کند»، [آن‌ها می‌ایستند و] فرشته به سراغ دربان که فاصله‌اش با او سه باغ بهشتی است می‌آید و چون به نخستین در ورودی می‌رسد به دربان می‌گوید: «در جلوی در هزار فرشته ایستاده‌اند که آن‌ها را پروردگار جهانیان تبارک‌وتعالی فرستاده تا به این دوست خدا تبریک گویند، و از من درخواست کرده‌اند تا برای ایشان اذن ورود تحصیل کنم»، دربان گوید: «به‌راستی که برای من سخت وگران است در این حال که دوست خدا با همسر حوریه‌اش خلوت‌کرده برای کسی اذن ملاقات بگیرم». و فاصله‌ی دربان تا آن دوست خدا دو باغ است. پس آن دربان به نزد پیشکار مخصوص می‌رود و به او می‌گوید: «در، دم در هزار فرشته‌اند که پروردگار عزت آنان را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند برای ایشان اذن ورود بگیر»، پیشکار مخصوص به نزد خدمتکاران می‌رود و به آن‌ها می‌گوید: «همانا فرستادگان خدای جبّار در، دم در به انتظار اذن ورود ایستاده‌اند و آن‌ها هزار فرشته‌اند که خداوند ایشان را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند، پس دوست خدا را از جایگاه ایشان آگاه کنید»، آنان نیز اطلاع می‌دهند و اجازه ورود برای فرشتگان می‌گیرند و آن‌ها به نزد دوست خدا می‌آیند در آن غرفه‌ای که هزار در دارد و بر هر دری از درها فرشته گماشته‌شده، و چون اذن ورود فرشتگان مزبور صادر می‌گردد هر یک از گماشتگان مزبور دری را که بر آن موکّل هستند می‌گشایند. در این وقت پیشکار مخصوص هریک از آن فرشته را از دری وارد می‌کند و آنان پیغام خدای جبار عزّوجلّ را به دوست خدا می‌رسانند و این است گفتار خدای تعالی [فرماید]: وَ المَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ؛ و همین است گفتار خدای عزّوجلّ: و هنگامی‌که آنجا را ببینی نعمت‌ها و ملک عظیمی را می‌بینی! . (انسان/۲۰). مقصود در این آیه دوست خدا و آن کرامت و نعمت‌ها و سلطنت بزرگ و با شکوهی است که او دارد. که به‌راستی فرشتگان فرستاده خدای عزّ ذکره برای ورود از او تحصیل اجازه می‌گیرند و بدون اذن او وارد نمی‌شوند، و این است سلطنت بزرگ باشکوه».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۰

الکافی؛ ج۸، ص۹۷ / بحارالأنوار؛ ج۸، ص۱۵۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۷۲۳

همراه پدران و همسران و فرزندان صالحشان [وارد می‎شوند]

۳ -۱

(رعد/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَن أَبِی‌بَصِیر: عن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُؤْمِنِ تَکُونُ لَهُ امْرَأَهًٌْ مُؤْمِنَهًٌْ یَدْخُلَانِ الْجَنَّهًَْ یَتَزَوَّجُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ حَکَمٌ عَدْلٌ إِنْ کَانَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا خَیَّرَ هُوَ فَإِنْ اخْتَارَهَا کَانَتْ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَ إِنْ کَانَتْ هِیَ خَیْراً مِنْهَا خَیَّرَهَا فَإِنِ اخْتَارَتْهُ کَانَ زَوْجاً لَهَا.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: به امام (علیه السلام) عرض کردم: «فدایت شوم از مرد مؤمنی به من خبر بده که زن مؤمنی دارد و هر دو وارد بهشت می‌شوند؛ آیا با هم ازدواج می‌کنند»؟ فرمود: «ای ابومحمّد! خداوند حکیم و عادل است؛ اگر مرد برتر از زن باشد، مرد را مخیّر می‌کند؛ پس اگر آن زن را انتخاب کرد، از زنانش خواهد بود. و اگر زن بهتر از مرد باشد، زن را مخیّر می‌کند؛ پس اگر زن، آن مرد را برگزید، آن مرد همسر آن زن خواهد بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۲

بحارالأنوار، ج۸، ص۱۰۵/ نورالثقلین/ نورالثقلین

آیه سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ [24]

[و به آنان مى‌گویند]: سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان! چه نیکوست سرانجام سرای جاویدان.

چه کسانی [به بهشتیان] سلام می‌گویند

۱

(رعد/ ۲۴)

السّجّاد (علیه السلام) - فِی الصَّحِیفَهًِْ السَّجَّادِیَّهًِْ فِی دُعَائِهِ (علیه السلام) فِی الصَّلَاهًِْ عَلَی حَمَلَهًِْ الْعَرْشِ قَالَ (علیه السلام) بَعْدَ أَنْ عَدَّ أَصْنَافاً مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ: وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ.

امام سجّاد (علیه السلام) - در درود امام سجّاد (علیه السلام) بر حاملان عرش، در دعایی که در صحیفه‌ی سجّادیه آمده، بعد از شمارش گروه‌هایی از ملائکه فرمود: و آنان که می‌گویند: سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّار.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۲

نورالثقلین

ائمّه

۱

(رعد/ ۲۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - نَزَلَتْ فِی الْأَئِمَّهًِْ (علیه السلام) وَ شِیعَتِهِمُ الَّذِینَ صَبَرُوا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - این آیه درباره‌ی ائمّه‌ی اطهار (و شیعیانی که شکیبایی ورزیده‌اند، نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۲

بحارالأنوار، ج۶۸، ص۸۴/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۵/ البرهان

۲

(رعد/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّا صُبُرٌ وَ شِیعَتُنَا أَصْبَرُ مِنَّا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ شِیعَتُکُمْ أَصْبَرَ مِنْکُمْ قَالَ لِأَنَّا نَصْبِرُ عَلَی مَا نَعْلَمُ وَ شِیعَتُنَا یَصْبِرُونَ عَلَی مَا لَا یَعْلَمُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - وشّاء از برخی یارانش نقل می‌کند که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ما شکیبایانیم؛ امّا شیعیان ما از ما صبورترند». عرض کردم: «فدایت گردم! چطور ممکن است که شیعیان شما از شما صبورتر باشند»؟ فرمود: «زیرا ما بر آنچه که می‌دانیم صبر می‌کنیم و آنان بر آنچه که به آن آگاهی و علم ندارند، صبر می‌نمایند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۲

الکافی، ج۲، ص۹۳/ البرهان

۳

(رعد/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - نَحْنُ صَبَرْنَا وَ شِیعَتُنَا أَصْبَرُ مِنَّا لِأَنَّا صَبَرْنَا بِعِلْمٍ وَ صَبَرُوا عَلَی مَا لَا یَعْلَمُون.

امام صادق (علیه السلام) - ما امامان صابر و شکیبا هستیم و شیعیان ما از ما صابرترند. زیرا ما بر چیزهایی که می‌دانیم صبرکردیم و آنان بر چیزهایی که کاملاً و دقیقاً نمی‌دانند صبر نموده‌اند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۲

القمی، ج۱، ص۳۶۵

صبر بر فقر دنیا

۱

(رعد/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ عَلَی الْفَقْرِ فِی الدُّنْیَا.

امام صادق (علیه السلام) - سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ؛ شکیبایی آنان بر فقر و تنگدستی در دنیا است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۴

بحارالأنوار؛ ج۸، ص۱۴۲/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۱/ البرهان

۲

(رعد/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَرِعاً مُسْلِماً کَثِیرَ الصَّلَاهًِْ قَدِ ابْتُلِیَ بِحُبِّ اللَّهْوِ وَ هُوَ یَسْمَعُ الْغِنَاءَ فَقَالَ أَیَمْنَعُهُ ذَلِکَ مِنَ الصَّلَاهًِْ لِوَقْتِهَا أَوْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ مِنْ عِیَادَهًِْ مَرِیضٍ أَوْ حُضُورِ جِنَازَهًٍْ أَوْ زِیَارَهًِْ أَخٍ قَالَ قُلْتُ لَا لَیْسَ یَمْنَعُهُ ذَلِکَ مِنْ شَیْءٍ مِنَ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ مَغْفُورٌ لَهُ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ طَائِفَهًًْ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ عَابُوا وُلْدَ آدَمَ (علیه السلام) فِی اللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ أَعْنِی لَکُمُ الْحَلَالَ لَیْسَ الْحَرَامَ قَالَ فَأَنِفَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِینَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ (علیه السلام) مِنْ تَعْیِیرِ الْمَلَائِکَهًِْ لَهُمْ قَالَ فَأَلْقَی اللَّهُ فِی هِمَّهًِْ أُولَئِکَ الْمَلَائِکَهًِْ اللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ کَیْ لَا یَعِیبُوا الْمُؤْمِنِینَ قَالَ فَلَمَّا أَحَسُّوا ذَلِکَ مِنْ هِمَمِهِمْ عَجُّوا إِلَی اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ فَقَالُوا رَبَّنَا عَفْوَکَ عَفْوَکَ رُدَّنَا إِلَی مَا خُلِقْنَا لَهُ وَ أَجْبَرْتَنَا عَلَیْهِ فَإِنَّا نَخَافُ أَنْ نَصِیرَ فِی أَمْرٍ مَرِیجٍ قَالَ فَنَزَعَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنْ هِمَمِهِمْ قَالَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ وَ صَارَ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ فِی الْجَنَّهًِْ اسْتَأْذَنَ أُولَئِکَ الْمَلَائِکَهًُْ عَلَی أَهْلِ الْجَنَّهًِْ فَیُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِمْ وَ یَقُولُونَ لَهُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فِی الدُّنْیَا عَنِ اللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ الْحَلَالِ.

امام صادق (علیه السلام) - ابی‌ولّاد گوید: خدمت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «فدایت گردم! یکی از شیعیان که پارسا و مؤمن و بسیار نمازخوان است، دوستدار لهو و لعب گشته و به غنا گوش می‌سپارد». امام پرسید: «آیا این کار او، وی را از اقامه‌ی نماز به هنگام و یا روزه‌داری و ملاقات بیمار و تشییع جنازه و دیدار با دوستان باز نمی‌دارد»؟ گفت: «عرض کردم: خیر، این موضوع مانع از این نمی‌شود که او در انجام امور خیرونیک کوتاهی کند». حضرت فرمود: «این از گام‌های شیطان است. ان‌شاءالله این کار او بخشوده است». سپس فرمود: «دسته‌ای از فرشتگان، فرزندان آدم (علیه السلام) را به خاطر مشغول‌گشتن آنان به انواع لذّت‌ها و امیال و شهوات نکوهش کرده‌اند. مقصودم لذّت‌های حلال است نه حرام». [فرمود]: «پروردگار متعال، ایرادگرفتن فرشتگان از فرزندان با ایمان آدم (علیه السلام) را برنتابید، بنابراین در وجود آن فرشتگان، لذّت‌ها و شهوت‌ها را قرارداد تا دیگر، بندگان مؤمن را ملامت نکنند». [حضرت فرمود]: «چون این امیال و لذّت‌ها در دل و جان آن‌ها استوار شد. به درگاه خداوند تضرّع‌کرده و شکایت آوردند و گفتند: «پروردگارا! از ما درگذر، از ما درگذر و ما را به همان فطرت و سرشتی که ما را بر آن آفریده بودی، بازگردان. همه‌ی ترس ما از آن است که در وادی حیرت و شبهه بیفتیم». پروردگار آن حالت را از دل‌وجان ایشان برداشت. امام (علیه السلام) فرمود: «وقتی روز قیامت فرامی‌رسد و بهشتیان وارد بهشت می‌شوند، همین فرشته‌ها اجازه‌ی ورود بر بهشتیان را می‌خواهند و خداوند به آنان اجازه ورود به بهشت را می‌دهند. آنان بر بهشتیان وارد می‌شوند و بر آنان سلام می‌دهند و می‌گویند: سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان در دنیا در مقابل لذّت‌ها و شهوت‌های حلال».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۴

بحارالأنوار؛ ج۶۵، ص۱۱۰/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۱/ البرهان

۳

(رعد/ ۲۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الصَّبْرُ ثَلَاثَهًٌْ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِیبَهًِْ وَ صَبْرٌ عَلَی الطَّاعَهًِْ وَ صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِیَهًِْ فَمَنْ صَبَرَ عَلَی الْمُصِیبَهًِْ حَتَّی یَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَمِائَهًِْ دَرَجَهًٍْ مَا بَیْنَ الدَّرَجَهًِْ إِلَی الدَّرَجَهًِْ کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ وَ مَنْ صَبَرَ عَلَی الطَّاعَهًِْ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّمِائَهًِْ دَرَجَهًٍْ مَا بَیْنَ الدَّرَجَهًِْ إِلَی الدَّرَجَهًِْ کَمَا بَیْنَ تُخُومِ الْأَرْضِ إِلَی الْعَرْشِ وَ مَنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعْصِیَهًِْ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَمِائَهًِْ دَرَجَهًٍْ مَا بَیْنَ الدَّرَجَهًِْ إِلَی الدَّرَجَهًِْ کَمَا بَیْنَ تُخُومِ الْأَرْضِ إِلَی مُنْتَهَی الْعَرْش.

امام علی (علیه السلام) - صبر بر سه نوع است: صبر به وقت مصیبت و صبر بر طاعت خداوند و صبر بر معصیت؛ بنابراین هرکس بر مصیبت صبر کند تا با نیک تحمّل‌کردنش آن را برطرف کند و از سر بگذراند، خداوند، سیصد درجه به او عطا فرماید که فاصله‌ی میان هر درجه تا درجه‌ی دیگر مسافت میان آسمان و زمین است. امّا آن کس که بر طاعت الهی صبر کند، خداوند به او ششصد درجه، اجر می‌دهد که فاصله‌ی میان درجات آن مثل مسافت آن از زمین تا عرش خداوند است. امّا هرکس که بر گناه و معصیت شکیبایی ورزد، خداوند به اندازه‌ی نهصد درجه به او اجر دهد که فاصله‌ی میان درجات آن، چونان فاصله‌ی میان زمین تا منتهای عرش خواهد بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۴

الکافی، ج۲، ص۹۱/ البرهان

۴

(رعد/ ۲۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِیبَهًِْ حَسَنٌ جَمِیلٌ وَ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِکَ الصَّبْرُ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ وَ الذِّکْرُ ذِکْرَانِ ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الْمُصِیبَهًِْ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ ذِکْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَیْکَ فَیَکُونُ حَاجِزاً.

امام علی (علیه السلام) - صبر بر دو نوع است: صبر به وقت مصیبت، که نیکو و زیباست؛ امّا بهتر از آن، صبر بر آن چیزی است که خداوند متعال بر تو حرام کرده است. ذکر نیز بر دو نوع است: یکی ذکر و یاد خداست به هنگام مصیبت و برتر از آن، ذکر دوّم است که یاد خداست به هنگام رویارویی با آنچه بر تو حرام شده است. چنان‌که این ذکر، دیواری در برابر گناه می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۴

الکافی، ج۲، ص۹۰/ البرهان

۵

(رعد/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - مَنِ ابْتُلِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ عَلَیْهِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَلْفِ شَهِیدٍ.

امام صادق (علیه السلام) - هر مؤمنی که به گرفتاری و بلایی دچار شود و بر آن صبر نماید، اجر و مزد او برابر با هزار شهید خواهد بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۶

الکافی، ج۲، ص۹۲/ البرهان

چه نیکوست سرانجام سرای جاویدان

۱ -۱

(رعد/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْهَیْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ قَالَ یَعْنِی الشُّهَدَاءَ.

امام صادق (علیه السلام) - محمدبن‌هیثم از شخصی از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ؛ منظور، شهیدان هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۶

بحارالأنوار؛ ج۸، ص۱۴۲/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۱/ البرهان

۱ -۲

(رعد/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) کَانَ إِذَا أَتَی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّار.

امام صادق (علیه السلام) - و به ما خبر رسیده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگاه کنار قبرستان شهیدان می‌رفت، می‌فرمود: سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۶

بحارالأنوار؛ ج۹۷، ص۲۱۴

۱ -۳

(رعد/ ۲۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فقال النبی (صلی الله علیه و آله) لعبدالله‌بن‌سلام سَلْ عَمَّا شِئْتَ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ عَمَّا تَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِی یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) … فَهَلْ فِی الْجَنَّهًِْ رِیحٌ قَالَ نَعَمْ یَا ابْنَ سَلَامٍ فِیهَا رِیحٌ وَاحِدَهًٌْ خُلِقَتْ مِنْ نُورٍ مَکْتُوبٌ عَلَیْهَا الْحَیَاهًُْ وَ اللَّذَّاتُ یُقَالُ لَهَا الْبَهَاءُ فَإِذَا اشْتَاقَ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ أَنْ یَزُورُوا رَبَّهُمْ هَبَّتْ تِلْکَ الرِّیحُ عَلَیْهِمُ الَّتِی لَمْ تُخْلَقْ مِنْ حَرٍّ وَ لَا مِنْ بَرْدٍ بَلْ خُلِقَتْ مِنْ نُورِ الْعَرْشِ تَنْفُخُ فِی وُجُوهِهِمْ فَتُبْهِی وُجُوهُهُمْ وَ تَطَیَّبُ قُلُوبُهُمْ وَ یَزْدَادُوا نُوراً عَلَی نُورِهِمْ وَ تَضْرِبُ أَبْوَابَ الْجِنَانِ وَ تُجْرِی الْأَنْهَارُ وَ تُسَبِّحُ الْأَشْجَارُ وَ تُغَرِّدُ الْأَطْیَارُ فَلَوْ أَنَّ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قِیَامٌ یَسْمَعُونَ مَا فِی الْجَنَّهًِْ مِنْ سُرُورٍ وَ طَرَبٍ لَمَاتَ الْخَلَائِقُ شَوْقاً إِلَی الْجَنَّهًِْ وَ الْمَلَائِکَهًُْ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ فَیَقُولُونَ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ الْعَزِیزِ سَلامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ. سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ قَالَ: صَدَقْتَ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به ابن‌سلام گفت: «هرچه می‌خواهی بپرس و اگر خواهی گزارش دهم که چه خواهی پرسید». گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! به من گزارش ده… در بهشت باد هست»؟ حضرت (صلی الله علیه و آله) فرمود: «آری، در آنجا بادی هست که از نور آفریده شده است و زندگی و لذّت‌ها بر آن نوشته شده است و بهاء نام دارد و چون مردم بهشت شوق زیارت پروردگار خود کنند، بوزد. از گرما و سرما نیست، بلکه از نور عرش است. در چهره‌هایشان می‌دمد و خرّم می‌شوند و دل خوش می‌گردند، نوری به نورشان می‌افزاید و به درهای بهشت می‌زند و نهرها روان می‌گردند و درخت‌ها تسبیح‌خوان، پرنده‌ها نغمه‌ساز می‌کنند و اگر هرکه در آسمان‌ها و زمین است بر پا باشند و بشنوند آوای شادی و خوشی که در بهشت است از شوق آن همه جان می‌دهند و فرشته‌ها بر آن‌ها وارد می‌شوند و چنانچه خدای عزّوجلّ در آیات محکم کتابش فرموده: سلام بر شما! گوارایتان باد این نعمت‌ها! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. (زمر/۷). سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ. سلام می‌گویند». [ابن‌سلام] گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! راست گفتی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۶

بحارالأنوار؛ ج۵۷، ص۲۵۵

۱ -۴

(رعد/ ۲۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ مَا نَالَ الْفَوزُ فِی الْقِیَامَهًِْ إلَّا الصَّابِرُونَ، انَّ اللهَ یَقُولُ: إِنَّما یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِساب. قَالَ: وَ الْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّار.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در روز قیامت جز صبرکنندگان رستگار نمی‌شوند؛ خداوند می‌فرماید: صابران اجر و پاداش خود را بی‌حساب دریافت می‌دارند! . (زمر/۱۰). فرمود: وَ الْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّار.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۶

نورالثقلین

۱ -۵

(رعد/ ۲۴)

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 در قبر گذاشته می‌شود، نماز او در سمت راستش قرار می‌گیرد، زکات در سمت چپ او و خوبی‌ها مشرف بر او می‌ایستد. صبر به‌گوشه‌ای می‌رود و از آنان فاصله می‌گیرد به محض اینکه دو فرشته‌ای که مسئول پرسش و پاسخ از مرده‌اند، نزد او حضور می‌یابند، صبر به نماز و زکات و نیکی می‌گوید: «صاحب خویش را دریابید؛ اگر از این کار ناتوان بودید و از عهده برنیامدید، من او را کفایت می‌کنم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۶

بحارالأنوار؛ ج۶، ص۲۳۰/ البرهان

آیه وَ الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُوْلَئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [25]

آن‌ها که عهد الهی را پس از محکم‌کردن می‌شکنند، و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده قطع می‌کنند، و در روی زمین فساد می‌نمایند، برای آن‌هاست لعنت [و دورى از رحمت الهى]؛ و مجازات سرای آخرت.

۱

(رعد/ ۲۵)

ألکاظم (علیه السلام) - دَخَلَ عَمْرُوبْنُ‌عُبَیْدٍ عَلَی أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ نَعَم أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الْإِشْرَاکُ بِاللَّهِ… وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِیعَهًُْ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ: أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّار.

امام کاظم (علیه السلام) - عمروبن‌عبید خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید، و چون سلام کرد گفت: «من می‌خواهم گناهان کبیره را از روی قرآنِ خداوند عزّوجلّ بشناسم». امام (علیه السلام) فرمود: «آری، ای عمرو بزرگ‌ترین گناهان کبیره: شرک به خدا است… و عهدشکنی و قطع‌رحم، زیرا خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّار».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۸

الکافی؛ ج۲، ص۲۸۵/ من لایحضره الفقیه؛ ج۳، ص۵۶۳/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۸۵؛ «الکبر الکبایر الاشرک بالله» محذوف / وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۳۱۸/ نورالثقلین

۲

(رعد/ ۲۵)

السّجّاد (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام)، عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام)، قَالَ: قَالَ لِی عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَا بُنَیَّ انْظُرْ خَمْسَهًًْ فَلَا تُصَاحِبْهُمْ وَ لَاتُحَادِثْهُمْ وَ لَاتُرَافِقْهُمْ فِی طَرِیقٍ فَقُلْتُ یَا أَبَتِ مَنْ هُمْ عَرِّفْنِیهِمْ. قَالَ: … إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَهًَْ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ فَإِنِّی وَجَدْتُهُ مَلْعُوناً فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی ثَلَاثَهًِْ مَوَاضِعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ أُولئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمی أَبْصارَهُمْ. وَ قَالَ عَزَّوَجَلَّ: الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَ قَالَ: فِی الْبَقَرَهًِْ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ.

امام سجّاد (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: پدرم امام سجّاد (علیه السلام) به من فرمود: «پسرم با پنج‌کس یار مشو و با ایشان صحبت نکن و رفیق سفر نشو». گفتم: «پدر جان آنان چه کسانی هستند؟ آنان را به من بشناسان». فرمود: «بپرهیز از هم‌صحبتی با قاطع رحم خود که او را در سه جای قرآن ملعون یافتم، خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: اگر [از این دستورها] روی‌گردان شوید، جز این انتظار می‌رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید؟! آن‌ها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته، گوش‌هایشان را کر و چشم‌هایشان را کور کرده است! . (محمّد/۲۳۲۲) و می‌فرماید: وَ الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّار و در سوره‌ی بقره می‌فرماید: فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را، پس از محکم ساختن آن، می‌شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند، قطع نموده، و در روی زمین فساد می‌کنند این‌ها زیانکارانند. (بقره/۲۷)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۸

الکافی؛ ج۲، ص۶۴۱/ بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۱۹۶/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۲، ص۳۲/ مستدرک الوسایل؛ ج۸، ص۳۳۵/ نورالثقلین

۳

(رعد/ ۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ سَیَأْتِی مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ… یُظْهِرُونَ الْحِرْصَ الْفَاحِشَ وَ الْحَسَدَ الظَّاهِرَ وَ یَقْطَعُونَ الْأَرْحَامَ وَ یَزْهَدُونَ فِی الْخَیْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّار.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) -‌ای پسر مسعود! گروهی پس از من می‌آیند… آنان حرص فراوان و حسد آشکار نشان می‌دهند، قطع رحم می‌کنند و به کارهای خوب بی‌میلند و خداوند درباره‌ی آنان می‌فرماید: الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۸

بحارالأنوار؛ ج۷۴، ص۹۹/ مکارم الأخلاق؛ ص۴۵۰/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۲، ص۳۲۷

۴

(رعد/ ۲۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ ذَکَرَ أَعْدَاءَهُمْ فَقَالَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ یَعْنِی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی الذَّرَّ وَ أَخَذَ عَلَیْهِمْ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) بِغَدِیرِ خُمٍّ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ؛ منظور از عَهْدَ اللهِ امیرالمؤمنین (علیه السلام) است. و او کسی است که خدا در عالم ذر و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در غدیرخم از مردم [برای یاری او] پیمان گرفته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۷۸

القمی؛ ج۱، ص۳۶۳/ نورالثقلین؛ «ثم قال… سوء الدار» محذوف

آیه أَللهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَ یَقْدِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ ما الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ [26]

خدا روزی را برای هرکس بخواهد گسترده می‌سازد، یا تنگ می‌گیرد ولی آن‌ها [کافران] به زندگی دنیا، شاد [و خوشحال] شدند؛ درحالی‌که زندگی دنیا در برابر آخرت، جز متاع ناچیزی نیست.

۱

(رعد/ ۲۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَا یَنْفَعُ مَنْ یَتَنَعَّمُ فِی الدُّنْیَا إِذَا أُخْلِدَ فِی النَّارِ یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ یَبْنُونَ الدُّورَ وَ یُشَیِّدُونَ الْقُصُورَ وَ یُزَخْرِفُونَ الْمَسَاجِدَ لَیْسَتْ هِمَّتُهُمْ إِلَّا الدُّنْیَا عَاکِفُونَ عَلَیْهَا مُعْتَمِدُونَ فِیهَا آلِهَتُهُمْ بُطُونُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُونَ وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِینَ فَاتَّقُوا اللهَ وَ أَطِیعُونِ. و قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلی عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ إِلَی قَوْلِهِ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ وَ مَا هُوَ إِلَّا مُنَافِقٌ جَعَلَ دِینَهُ هَوَاهُ وَ إِلَهَهُ بَطْنَهُ کُلَّمَا اشْتَهَی مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَمْ یَمْتَنِعْ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: وَ فَرِحُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَحَارِیبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ وَ شَرَفُهُمُ الدَّرَاهِمُ وَ الدَّنَانِیرُ وَ هِمَّتُهُمْ بُطُونُهُمْ أُولَئِکَ هُمْ شَرُّ الْأَشْرَارِ الْفِتْنَهًُْ مَعَهُمْ وَ إِلَیْهِمْ یَعُود.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) -‌ای پسر مسعود! اگر قرار باشد که فردی در روز قیامت برای همیشه در دوزخ به سر برد، در ناز و نعمت‌بودن و برخورداری او در دنیا چه فایده‌ای به حال او دارد؟! آن‌ها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند، و از آخرت [و پایان کار] غافلند! . (روم/۷) در این دنیا، خانه‌ها ساخته و قصرها برافراشته و مساجد را آراسته‌اند، امّا با این وصف، مقصودی جز دنیا نداشته‌اند؛ با تمام وجود به دنیا روی‌آورده و به آن تکیه‌کرده‌اند و شکم، خدایشان است: در همین زمینه، خداوند فرموده است: و قصرها و قلعه‌های زیبا و محکم بنا می‌کنید شاید در دنیا جاودانه بمانید؟! و هنگامی‌که کسی را مجازات می‌کنید همچون جبّاران کیفر می‌دهید! پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید! . (شعراء/۱۳۱۱۲۹). و نیز پروردگار متعال فرموده است: آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی [بر اینکه شایسته هدایت نیست] گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پرده‌ای افکنده است؟! با این حال چه کسی می‌تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکّر نمی‌شوید؟! . (جاثیه/۲۳). و این کسی نیست جز منافق. اوست که هوی‌وهوس خود را دیانت خویش قرارداده و شکم، خدای اوست. هرچه بخواهد، چه حرام و چه حلال، مانعی در رسیدن و استفاده از آن نخواهد دید. خداوند فرموده است: فَرِحُواْ بِالحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَا الحَیَاةُ الدُّنْیَا فِی الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ. ای پسر مسعود! محرابشان زنانشان می‌باشد، شرفشان درهم و دینارشان، همّتشان شکم‌هایشان اینان بدترین بدانند که فتنه با ایشان و به‌سوی ایشان بازمی‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۰

مکارم الأخلاق؛ ص۴۴۹/ بحارالأنوار؛ ج۷۴، ص۹۹/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۲، ص۳۲۷/ البرهان؛ «یابن مسعود… یعود» محذوف

آیه أَلَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللهِ أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [27]

همان کسانی که ایمان آورده‌اند، و دل‌هایشان به یاد خدا مطمئن [و آرام] است؛ آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل‌ها آرام می‌گیرد.

۱

(رعد/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ وَ قَسَّمَهُ عَلَیْهَا وَ فَرَّقَهُ فِیهَا فَلَیْسَ مِنْ جَوَارِحِهِ جَارِحَهًٌْ إِلَّا وَ قَدْ وُکِّلَتْ مِنَ الْإِیمَانِ بِغَیْرِ مَا وُکِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا… فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَی الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَ الْمَعْرِفَهًُْ وَ الْعَقْدُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِیمُ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَهًًْ وَ لَا وَلَداً وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ (صلی الله علیه و آله) وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبِیٍّ أَوْ کِتَابٍ فَذَلِکَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَ الْمَعْرِفَهًِْ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً وَ قَالَ: أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند متعال ایمان را بر جوارح فرزندان آدم (علیه السلام) واجب گردانید و آن را بر اعضاء تقسیم فرمود و برای هریک سهمی معیّن‌کرد. هر یک از وظایف آدمیان را به یکی از جوارح اختصاص‌داده، و هر عضوی تکلیف مخصوصی دارد که عضو دیگرش به آن مکلّف نیست… امّا آنچه از ایمان بر دل واجب گشته، اقرار و شناسایی و تصمیم و رضایت و تسلیم است به اینکه شایسته پرستشی جز خدای یگانه بی‌شریک نیست، او معبودیست یکتا که همسر و فرزند نگرفته و اینکه محمّد (صلی الله علیه و آله) بنده و فرستاده‌ی اوست و اقرار نمودن به آنچه از جانب خدا آمده، از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) یا کتاب. این است آنچه خدا از اقرار و معرفت بر دل واجب ساخته و این عمل دل است و همین است کلام خدای عزّوجلّ: به‌جز آن‌ها که تحت فشار واقع شده‌اند درحالی‌که قلبشان آرام و با ایمان است آری، آن‌ها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده‌اند. (نحل/۱۰۶). و فرمود: أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۰

الکافی؛ ج۲، ص۳۵/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۵، ص۱۶۴؛ «ولکن من شرح بالکفر صدرا» محذوف

۲

(رعد/ ۲۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَن أَنَسِ‌بنِ‌مَالِکِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللهِ أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أَتَدْرِی مَنْ هُمْ یَا ابْنَ أُمِّ‌سُلَیْمٍ قُلْتُ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ (وَ شِیعَتُنَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - انس‌بن‌مالک گوید: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: الَّذِینَ آمَنُواْ وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللهِ أَلاَ بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ سپس به من فرمود: «ای فرزند امّ‌سلیم! می‌دانی این‌ها چه کسانی هستند»؟ پرسیدم: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! چه کسانی هستند»؟ فرمود: «مقصود، ما اهل‌بیت (و شیعیان ما هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۰

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۱۸۴/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۳۹/ البرهان/ مشکاهًْ الأنوار؛ ص۹۱

۳

(رعد/ ۲۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی: الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللهِ أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِعَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِیطَالِبٍ (علیه السلام) تَدْرِی فِیمَنْ نَزَلَتْ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ (صلی الله علیه و آله) أَعْلَمُ. قَالَ: فِیمَنْ صَدَّقَ بِی وَ آمَنَ بِی وَ أَحَبَّکَ وَ عِتْرَتَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ سَلَّمَ لَکَ الْأَمْرَ وَ الْأَئِمَّهًِْ (مِنْ بَعْدِکَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه: الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللهِ أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ فرمود: «پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از علیّ‌بن‌ابیطالب (علیه السلام) پرسید: «می‌دانی این آیه درباره‌ی چه کسی نازل شده است»؟ عرض کرد: «خدا و پیغمبرش (صلی الله علیه و آله) داناترند». فرمود: «درباره‌ی کسی که مرا تصدیق کند و به من ایمان بیاورد و تو و عترتت را بعد از تو دوست بدارد و تسلیم تو و ائمّه (بعد از تو باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۲

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۳۶۷/ فرات الکوفی؛ ص۲۰۷

۴

(رعد/ ۲۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - الَّذِینَ آمَنُوا الشِّیعَهًُْ وَ ذِکْرُ اللَّهِ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًُْ (ثُمَّ قَالَ: أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مقصود از الَّذِینَ آمَنُواْ؛ شیعیان هستند و مقصود از، ذِکْرِ اللهِ؛ امیرمؤمنان (علیه السلام) و امامان (هستند. أَلاَ بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۲

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۱۸۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۵/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(رعد/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - بِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَ هُوَ ذِکْرُ اللهِ وَ حِجَابُهُ.

امام صادق (علیه السلام) - به یاد محمّد (صلی الله علیه و آله)، دل آرام می‌گیرد و این همان ذکر خداوند و حجاب اوست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۲

بحارالأنوار؛ ج۲۳، ص۱۸۷/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۱/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(رعد/ ۲۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ذَاکِرُ اللَّهِ أَحَبَ اللَّهَ تَعَالَی وَ رَسُولَهُ وَ أَحَبَّ أَهْلَ بَیْتِی صَادِقاً غَیْرَ کَاذِبٍ وَ أَحَبَّ الْمُؤْمِنِینَ شَاهِداً وَ غَائِباً.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام علی (علیه السلام) فرمود: هنگامی‌که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آیه: أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ نازل شد، [فرمود]: «یادکننده‌ی خدا، خدای تعالی و رسولش (صلی الله علیه و آله) را دوست می‌دارد و صادقانه، نه از روی دروغ، اهل‌بیتم (را دوست می‌دارد و حاضر و غایب مؤمنین را دوست می‌دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۲

الجعفریات؛ ص۲۲۴

آیه الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللهِ أَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [28]

آن‌ها کسانی هستند که ایمان آورده‌اند، و دل‌هایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام) است؛ آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد!

آیه أَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ [29]

کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، برای آن‌ها پاکیزه‌ترین [زندگى] و سرانجام نیک است.

برای آن‌ها پاکیزه‌ترین [زندگی] است

۱ -۱

(رعد/ ۲۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ لِأَهْلِ الدِّینِ عَلَامَاتٍ یُعْرَفُونَ بِهَا صِدْقُ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَهًِْ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَ صِلَهًُْ الرَّحِمِ وَ رَحْمَهًُْ الضُّعَفَاءِ وَ قِلَّهًُْ الْمُؤَاتَاهًِْ لِلنِّسَاءِ وَ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ سَعَهًُْ الْخُلُقِ وَ اتِّبَاعُ الْعِلْمِ وَ مَا یُقَرِّبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ.

امام علی (علیه السلام) - مردم دیندار نشانه‌هایی دارند که با آن‌ها شناخته می‌شوند که عبارتند از: راست‌گویی، امانتداری، وفای به عهد، پیوند با خویشاوندان، مهربانی در حقّ بینوایان، معاشرت اندک با زنان، نیکی‌کردن، خوش‌اخلاقی، بردباری و فرّاخی خلق، جست‌وجوی علم و هرآنچه که موجب نزدیک‌ترشدن به خداوند متعال شود: برای آن‌ها پاکیزه‌ترین [زندگی] و سرانجام نیک است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۲

بحارالأنوار؛ ج۶۴، ص۲۸۹/ مشکاهًْ الأنوار؛ ص۸۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(رعد/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِیَ أَخَاهُ وَ تَصَافَحَا لَمْ تَزَلِ الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْهُمَا مَا دَامَا مُتَصَافِحَیْنِ کَتَحَاتِّ الْوَرَقِ عَنِ الشَّجَرِ فَإِذَا افْتَرَقَا قَالَ مَلَکَاهُمَا جَزَاکُمَا اللَّهُ خَیْراً عَنْ أَنْفُسِکُمَا فَإِنِ الْتَزَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ نَادَاهُمَا مُنَادٍ طُوبَی لَکُمَا وَ حُسْنُ مَآبٍ.

امام صادق (علیه السلام) - مؤمن چون به برادر مؤمنش برسد و با هم مصافحه کنند، مادامی که مصافحه می‌کنند، گناهانشان چون ریزش برگ درختان می‌ریزد و هنگامی‌که از هم جدا شوند، دو فرشته‌ی موکّل بر آن‌ها می‌گویند: «خداوند به شما جزای خیر بدهد. اگر هریک از دیگری پیوسته مراقبت نماید». منادی بانگ برمی‌آورد که: «خوشا به حالتان و چه خوش سرانجامی دارید»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۲

بحارالأنوار؛ ج۷۳، ص۴۱/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۳

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام)ُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ لِأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) بَشِّرْ شِیعَتَکَ وَ مُحِبِّیکَ بِخِصَالٍ عَشْرٍ أَوَّلُهَا طِیبُ مَوْلِدِهِمْ وَ ثَانِیهَا حُسْنُ إِیمَانِهِمْ وَ ثَالِثُهَا حُبُّ اللَّهِ لَهُمْ وَ الرَّابِعَهًُْ الْفُسْحَهًُْ فِی قُبُورِهِمْ وَ الْخَامِسَهًُْ نُورُهُمْ یَسْعَی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ السَّادِسَهًُْ نَزْعُ الْفَقْرِ مِنْ بَیْنِ أَعْیُنِهِمْ وَ غِنَی قُلُوبِهِمْ وَ السَّابِعَهًُْ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ لِأَعْدَائِهِمْ وَ الثَّامِنَهًُْ الْأَمْنُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ التَّاسِعَهًُْ انْحِطَاطُ الذُّنُوبِ وَ السَّیِّئَاتِ عَنْهُمْ وَ الْعَاشِرَهًُْ هُمْ مَعِی فِی الْجَنَّهًِْ وَ أَنَا مَعَهُمْ {فَ} طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام صادق (علیه السلام) از پدرانش نقل می‌کند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «شیعیان و دوستدارانت را به ده ویژگی بشارت بده. اوّل: پاکی ولادتشان. دوّم: نیکوبودن ایمانشان. سوّم: خداوند آن‌ها را دوست دارد. چهارم: باز و فرّاخ‌شدن قبرشان. پنجم: نورشان پیشاپیش آنان در حرکت است. (تحریم/۸). ششم: برداشته‌شدن فقر از جلوی چشمانشان و بی‌نیازی قلب‌هایشان. هفتم: خداوند بر دشمنانشان غضب می‌کند. هشتم: از بیماری پیسی و جذام در امان هستند. نهم: گناهان و بدی‌هایشان می‌ریزد و دهم: آن‌ها در بهشت با من هستند و من با آن‌ها هستم؛ پس، برای آن‌ها پاکیزه‌ترین [زندگی] و سرانجام نیک است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۴

بحارالأنوار؛ ج۲۷، ص۱۶۲

۱ -۴

(رعد/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَهًَْ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ جِنَانِ مَلَکُوتِ السَّمَاءِ الْفِرْدَوْسِ وَ جَنَّهًِْ عَدْنٍ وَ طُوبَی وَ هِیَ شَجَرَهًٌْ مِنْ جَنَّهًِْ عَدْنٍ غَرَسَهَا رَبِّی بِیَدِه.

امام صادق (علیه السلام) - هرکس سه نفر مؤمن را اطعام کند، خداوند متعال او را از سه بهشت ملکوت آسمان، بهره‌مند می‌سازد: فردوس، بهشت‌برین، طوبی. طوبی، درختی است در بهشت‌برین و خداوند با دست خویش آن را کاشته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۴

بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۳۸۵/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۵

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عن عامربن‌واثلهًْ قال: کنت فی البیت یوم الشّوری فسمعت علیّا (علیه السلام) و هو یقول… قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَا عَلِیُّ! إِنَّ اللَّهَ خَصَّکَ بِأَمْرٍ وَ أَعْطَاکَهُ لَیْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَیْءٌ أَحَبَ إِلَیْهِ وَ لَا أَفْضَلَ مِنْهُ عِنْدَهُ، الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا، فَلَیْسَ تَنَالُ مِنْهَا شَیْئاً وَ لَا تَنَالُ مِنْکَ وَ هِیَ زِینَهًُْ الْأَبْرَارِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ، فَطُوبَی لِمَنْ أَحَبَّکَ وَ صَدَّقَ عَلَیْکَ، وَ وَیْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَکَ وَ کَذَّبَ عَلَیْکَ، غَیْرِی؟! . قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا… قَالَ: نَشَدْتُکُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِیکُمْ أَحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَمَا قَالَ لِی إِنَّ طُوبَی شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ أَصْلُهَا فِی دَارِ عَلِیٍ لَیْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِی مَنْزِلِهِ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا غَیْرِی قَالُوا اللَّهُمَّ لَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عامربن‌واثله گوید: «ای علی (علیه السلام)! به‌راستی که خداوند تو را به چیزی مخصوص فرموده و آن را به تو عطا کرده است که هیچ کاری از کارها در نزد خداوند از آن بهتر و محبوب‌تر نیست و آن زهد در دنیا است. که نه تو از دنیا چیزی به دست خواهی‌آورد و نه دنیا از تو به چیزی دست خواهد یافت و همین زهد است که به روز قیامت در نزد خداوند عزّوجلّ زینت نیکوکاران است. خوشا به حال آنکه تو را دوست بدارد و تو را تصدیق کند و وای! بر کسی که تو را دشمن بدارد و مقام تو را تکذیب کند به جز من کسی هست»؟ گفتند: «به خدا که نه».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۴

الخصال، ج۲، ص۵۵۶/ نورالثقلین

۱ -۶

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَطُوبَی لِمُحِبِّی أَهْلِ بَیْتِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خوشا به حال دوستان خاندان من! .

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۴

بحارالأنوار؛ ج۲۷، ص۷۹/ نورالثقلین

۱ -۷

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - طُوبَی لِمَنْ رَآنِی وَ آمَنَ بِی وَ طُوبَی ثُمَّ طُوبَی یَقُولُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ یَرَنِی وَ آمَنَ بِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خوشا به حال آن‌کس که مرا دید و به من ایمان آورد و خوشا به حال آن کس و خوشا به حال آن‌کس، تا هفت بار فرمود: «خوشا به حال آن‌کس که مرا ندید و به من گرایش پیدا کرد»! .

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۴

بحارالأنوار؛ ج۲۲، ص۳۵/ نورالثقلین

۱ -۸

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) طُوبَی لِمَنْ أَدْرَکَ قَائِمَ أَهْلِ بَیْتِی وَ هُوَ یَأْتَمُ بِهِ فِی غَیْبَتِهِ قَبْلَ قِیَامِهِ وَ یَتَوَلَّی أَوْلِیَاءَهُ وَ یُعَادِی أَعْدَاءَهُ ذَاکَ مِنْ رُفَقَائِی وَ ذَوِی مَوَدَّتِی وَ أَکْرَمِ أُمَّتِی عَلَیَّ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از امام باقر (علیه السلام) روایت است: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: خوش به حال کسی که قائم اهل‌بیت مرا ببیند و در غیبت و پیش از قیامش از وی پیروی کند و دوستان او را دوست و دشمنانش را دشمن بدارد، اینان دوستان و رفقای من هستند، و روز قیامت نزد من بسیار گرامی می‍باشند! .

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۴

بحارالأنوار؛ ج۵۱، ص۷۲/ نورالثقلین

۱ -۹

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یُکْثِرُ تَقْبِیلَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) عَلَیْهَا وَ عَلَی أَبِیهَا وَ بَعْلِهَا وَ أَوْلَادِهَا (أَلْفُ أَلْفِ التَّحِیَّهًِْ وَ السَّلَامِ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ عَائِشَهًُْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَا عَائِشَهًُْ إِنِّی لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّهًَْ فَأَدْنَانِی جَبْرَئِیلُ مِنْ شَجَرَهًِْ طُوبَی وَ نَاوَلَنِی مِنْ ثِمَارِهَا فَأَکَلْتُهُ فَحَوَّلَ اللَّهُ ذَلِکَ مَاءً فِی ظَهْرِی فَلَمَّا هَبَطْتُ إِلَی الْأَرْضِ وَاقَعْتُ خَدِیجَهًَْ فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) فَمَا قَبَّلْتُهَا قَطُّ إِلَّا وَجَدْتُ رَائِحَهًَْ شَجَرَهًِْ طُوبَی فهی حوراء انسیهًْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فاطمه (سلام الله علیها) را زیاد می‌بوسید. عایشه بر این عمل عیب و ایراد گرفت؛ پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای عایشه! وقتی مرا در شب [معراج] به آسمان بردند، وارد بهشت شدم و جبرئیل (علیه السلام) مرا نزد درخت طوبی برد و از میوه‌هایش به من داد و من خوردم. خداوند آن میوه‌ها را به آبی در پشت من تبدیل کرد و وقتی به زمین فرود آمدم با خدیجه (سلام الله علیها) همبستر شدم؛ پس به فاطمه (سلام الله علیها) حامله شد؛ من هیچ وقت او را نبوسیدم مگر آنکه بوی درخت طوبی را استشمام کردم؛ پس او حوریه‌ی انسان نماست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۴

بحارالإنوار، ج۸، ص۱۴۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۰

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ (علیه السلام) قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ (علیه السلام) جَالِسٌ ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ دَخَلَتْ أُمُّ أَیْمَنَ فِی مِلْحَفَتِهَا شَیْءٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَا أُمَّ أَیْمَنَ أَیُّ شَیْءٍ فِی مِلْحَفَتِکِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فُلَانَهًُْ بِنْتُ فُلَانَهًَْ أَمْلَکُوهَا فَنَثَرُوا عَلَیْهَا فَأَخَذْتُ مِنْ نُثَارِهَا شَیْئاً ثُمَّ إِنَّ أُمَّ أَیْمَنَ بَکَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا یُبْکِیکِ فَقَالَتْ فَاطِمَهًُْ زَوَّجْتَهَا فَلَمْ تَنْثُرْ عَلَیْهَا شَیْئاً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَا تَبْکِیِنَّ فَوَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِ بَشِیراً وَ نَذِیراً لَقَدْ شَهِدَ إِمْلَاکَ فَاطِمَهًَْ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ وَ إِسْرَافِیلُ فِی أُلُوفٍ مِنْ مَلَائِکَهًٍْ وَ لَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ طُوبَی فَنَثَرَتْ عَلَیْهِمْ مِنْ حُلَلِهَا وَ سُنْدُسِهَا وَ إِسْتَبْرَقِهَا وَ دُرِّهَا وَ زُمُرُّدِهَا وَ یَاقُوتِهَا وَ عِطْرِهَا فَأَخَذُوا مِنْهُ حَتَّی مَا دَرَوْا مَا یَصْنَعُونَ بِهِ وَ لَقَدْ نَحَلَ اللَّهُ طُوبَی فِی مَهْرِ فَاطِمَهًَْ فَهِیَ فِی دَارِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از امام باقر (علیه السلام) از پدرانش روایت است: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نشسته بود که امّ‌ایمن نزد ایشان آمد و در لباس زبرین او چیزی بود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از او پرسید: «ای ام‌ایمن! در بالاپوشت چه داری»؟ عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! فلانی، دختر فلان زن را به عقد کسی درآوردند و بر سرش چیزی نثار کردند و من از آن مقداری برداشتم». بعد امّ‌ایمن گریه کرد و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به او فرمود: «چرا گریه می‌کنی»؟ عرض کرد: «فاطمه (سلام الله علیها) را به خانه‌ی بخت فرستادی و بر سر او چیزی نثار نکردی»! . رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به او فرمود: «گریه مکن، به آن خداوندی که مرا به حق، بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده مبعوث گردانیده است، در عقد فاطمه (سلام الله علیها) جبرئیل و میکائیل و اسرافیل (همراه با هزاران فرشته حضور یافتند و خداوند به درخت طوبی فرمان داد تا بر سر آنان از زیورآلات بهشت، ابریشم و سندس و استبرق و مروارید و زمرّد و یاقوت و عطر بهشتی نثارکردند و خداوند درخت طوبی را کابین و مهریه‌ی فاطمه (سلام الله علیها) قرارداد و این درخت [در بهشت] در خانه‌ی علیّ‌بن‌ابیطالب (علیه السلام) قرار داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۶

البرهان

۱ -۱۱

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ بِلَالِ بْنِ حَمَامَهًَْ قَالَ: طَلَعَ عَلَیْنَا النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) ذَاتَ یَوْمٍ وَ وَجْهُهُ مَشْرِقٌ کَدَارَهًِْ الْقَمَرِ فَقَامَ إِلَیْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا النُّورُ؟ فَقَالَ: بِشَارَهًٌْ أَتَتْنِی مِنْ عِنْدِ رَبِّی فِی أَخِی وَ ابْنِ عَمِّی وَ ابْنَتِی وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ زَوَّجَ عَلِیّاً (علیه السلام) بِفَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) وَ أَمَرَ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجَنَّهًِْ فَهَزَّ شَجَرَهًَْ طُوبَی فَحَمَلَتْ رِقَاعاً یَعْنِی صِکَاکاً بِعَدَدِ مُحِبِّی أَهْلِ بَیْتِی وَ أَنْشَأَ مِنْ تَحْتِهَا مَلَائِکَهًًْ مِنْ نُورٍ وَ دَفَعَ إِلَی کُلِّ مَلَکٍ صَکّاً فَإِذَا اسْتَوَتِ الْقِیَامَهًُْ بِأَهْلِهَا نَادَتِ الْمَلَائِکَهًُْ فِی الْخَلَائِقِ یَا مُحِبِّی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام)، هَلُمُّوا خُذُوا وَدَائِعَکُمْ فَلَا تَلْقَی مُحِبّاً لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ إِلَّا دَفَعَتِ الْمَلَائِکَهًُْ إِلَیْهِ صَکّاً فِیهِ فَکَاکُهُ مِنَ النَّارِ، فَبِأَخِی وَ ابْنِ عَمِّی وَ ابْنَتِی فَکَاکُ رِجَالٍ وَ نِسَاءٍ مِنْ أُمَّتِی مِنَ النَّارِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - بلال‌بن‌حمامه گوید: روزی حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) به‌سوی ما می‌آمد درحالی‌که چهره‌اش چونان ماه شب چهارده نورانی و درخشان بود، در این میان، عبدالرّحمن‌بن‌عَوف برخاسته، از ایشان پرسید: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! این نور چه معنایی دارد»؟ فرمود: «از سوی خداوند برای من و برادر و پسرعمویم و دخترم بشارتی رسیده‌است و آن این است که خداوند متعال، فاطمه (سلام الله علیها) را به همسری علی (علیه السلام) درآورد و به رضوان، نگهبان بهشت دستورد اد و او درخت طوبی را تکان داد. بار آن درخت، امان نامه‌هایی به تعداد دوستداران اهل‌بیت (است. در زیر آن درخت، فرشتگانی از جنس نور آفریده و به هر فرشته‌ای امان نامه‌ای داد. آن روز که قیامت برپا شود، فرشتگان در میان مردم بانگ برآورند که: «ای دوستداران علیّ‌بن‌ابیطالب (علیه السلام)! بشتابید و بیایید و امانت‌های خود را تحویل بگیرید». پس هر یک از دوستداران ما اهل‌بیت (را که ببینی، فرشتگان به وی امان نامه‌ای دهند که در آن رهایی او از آتش دوزخ تضمین شده است. بنابراین خداوند به احترام برادرم و پسرعمویم و دخترم (مردان و زنان فراوانی را از آتش دوزخ می‌رهاند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۶

البرهان

۱ -۱۲

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ قَامَ مِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیُّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ {النَّبِیِ} (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا طُوبَی قَالَ یَا مِقْدَادُ شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ لَوْ یَسِیرُ الرَّاکِبُ الْجَوَادُ لَسَارَ فِی ظِلِّهَا مِائَهًَْ عَامٍ قَبْلَ أَنْ یَقْطَعَهَا وَرَقُهَا وَ قُشُورُهَا بُرُودٌ خُضْرٌ وَ زَهْرُهَا رِیَاضٌ وَ أَفْنَانُهَا سُنْدُسٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَ ثَمَرُهَا حُلَلٌ خُضْرٌ وَ طَعْمُهَا زَنْجَبِیلٌ وَ عَسَلٌ وَ بَطْحَاؤُهَا یَاقُوتٌ أَحْمَرُ وَ زُمُرُّدٌ أَخْضَرُ وَ تُرَابُهَا مِسْکٌ وَ عَنْبَرٌ وَ حَشِیشُهَا مَنِیعٌ وَ أَلَنْجُوجٌ یَتَأَجَّجُ مِنْ غَیْرِ وَقُودٍ یَتَفَجَّرُ مِنْ أَصْلِهَا السَّلْسَبِیلُ وَ الرَّحِیقُ وَ الْمَعِینُ وَ ظِلُّهَا مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِ شِیعَهًِْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام) یَأْلَفُونَهُ وَ یَتَحَدَّثُونَ بِجَمْعِهِمْ وَ بَیْنَا هُمْ فِی ظِلِّهَا یَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الْمَلَائِکَهًُْ یَقُودُونَ نُجَبَاءَ جُبِلَتْ مِنَ الْیَاقُوتِ ثُمَّ نُفِخَ الرُّوحُ فِیهَا مَزْمُومَهًًْ بِسَلَاسِلَ مِنْ ذَهَبٍ کَأَنَّ وُجُوهَهَا الْمَصَابِیحُ نَضَارَهًًْ وَ حُسْناً وَبَرُهَا خَزٌّ أَحْمَرُ وَ مِرْعِزَّی أَبْیَضُ مُخْتَلِطَانِ لَمْ یَنْظُرِ النَّاظِرُونَ إِلَی مِثْلِهِ حُسْناً وَ بَهَاءً وَ ذُلُلٌ مِنْ غَیْرِ مُهْلَهًٍْ نُجَبَاءُ مِنْ غَیْرِ رِیَاضَهًٍْ عَلَیْهَا رِحَالٌ أَلْوَاحُهَا مِنَ الدُّرِّ وَ الْیَاقُوتِ الْمُفَضَّضَهًِْ بِاللُّؤْلُؤِ وَ الْمَرْجَانِ صَفَائِحُهَا مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ مُلَبَّسَهًًْ بِالْعَبْقَرِیِّ وَ الْأُرْجُوَانِ فَأَنَاخُوا تِلْکَ النَّجَائِبَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ قَالُوا لَهُمْ رَبُّکُمْ یُقْرِئُکُمُ السَّلَامَ وَ یَرَاکُمْ وَ یَنْظُرُ إِلَیْکُمْ وَ یُحِبُّکُمْ وَ تُحِبُّونَهُ وَ یَزِیدُکُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ سَعَتِهِ فَإِنَّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَ فَضْلٍ عَظِیم.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: هنگامی که این آیه بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد: طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ؛ مقدادبن‌اسود کندی به سوی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برخاست و گفت: «ای پیامبر خدا، طوبی چیست»؟ فرمود: «ای مقداد، درختی است در بهشت که اگر سواره‌ای بر اسب تیزرو در سایه آن بتازد، تا پیش از رسیدن به انتهای آن صد سال راه طی می‌کند. برگ‌ها و پوسته آن سرد و خنک و سبز است، شکوفه‌های آن سبزه‌زارها، شاخه‌هایش سندس و استبرق، میوه‌هایش جامه‌های سبز، طعم آن زنجبیل و عسل، سنگفرش آن یاقوت سرخ و زمرد سبز و خاکش مشک و عنبر است. خزه‌هایش محکم و عود بخوری که بدون هیزم زبانه می‌کشد. از ریشه آن سلسبیل و رحیق و آب معین می‌جوشد. و سایه آن جایی برای نشستن شیعیان علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است که در آن گرد هم می‌آیند و با یکدیگر سخن می‌گویند و در همین حال مشغول سخن گفتن هستند که فرشتگانی نزدشان می‌آیند و افسار اسب‌هایی برگزیده در دست دارند که از یاقوت آفریده شده‌اند و سپس روح در آن‌ها دمیده شده، با ریسمان‌های طلا بسته شده‌اند. چهره‌هایشان در زیبایی و نیکویی همچون چراغ است، یال‌هایشان آمیخته‌ای از خز سرخ و پشم نرم سفید است که هیچ بیننده‌ای مانند آن را در زیبایی و شکوه ندیده است. بدون فرصت رام شده‌اند و بدون تمرین برگزیده‌اند، بر رویشان زین‌هایی است که تخته‌هایش از مروارید و یاقوت است و با لؤلؤ و مرجان نقره‌کوبی شده است. صفحه‌هایش از طلای سرخ است که با پارچه‌ها و جامه‌های سرخ رنگ و نیکو پوشانده شده است. پس آن اسب‌ها را برای ایشان فرو می‌خوابانند. سپس می‌گویند: پروردگارتان به شما سلام رسانده و شما را می‌بیند و به شما نگاه می‌کند و دوستتان می‌دارد و شما نیز دوستش می‌دارید و از بخشش و گستردگی خود بر شما می‌افزاید، به راستی که او دارای رحمت گسترده و بخشش بسیار است؛ فَإِنَّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَ فَضْلٍ عَظِیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۶

بحارالأنوار؛ ج۸، ص۱۵۱

۱ -۱۳

(رعد/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - فِی خَبَرِ الْمِعْرَاجِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ خَرَجْتُ مِنَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ فَانْقَادَ لِی… حَتَّی دَخَلْتُ الْجَنَّهًَْ… وَ إِذَا شَجَرَهًٌْ لَوْ أُرْسِلَ طَائِرٌ فِی أَصْلِهَا مَا دَارَهَا سَبْعَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ وَ لَیْسَ فِی الْجَنَّهًِْ مَنْزِلٌ إِلَّا وَ فِیهَا قُتْرٌ {غُصْنٌ} مِنْهَا فَقُلْتُ مَا هَذِهِ یَا جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَقَالَ هَذِهِ شَجَرَهًُْ طُوبَی قَالَ اللَّهُ: طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ.

امام صادق (علیه السلام) - یکی از چیزهایی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در معراج دید، این بود… که فرمود: «ناگهان با درختی مواجه شدم که اگر پرنده‌ای فرستاده شود تا پیرامون ریشه آن بچرخد، حتی بعد از هفتصدسال نیز به این کار موفق نمی‌شود. هیچ خانه‌ای در بهشت نیست، مگر آنکه شاخه‌ای از این درخت، در آن خانه وجود دارد». به جبرئیل گفتم: «ای جبرئیل! این چیست»؟ جبرئیل گفت: «این درخت طوبی است.» خداوند فرموده است: طُوبَی لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۸

بحارالأنوار؛ ج۸، ص۱۲۳/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۴

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ عِیسَی یَا رَبِّ وَ مَا طُوبَی قَالَ شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ أَنَا غَرَسْتُهَا تُظِلُّ الْجِنَانَ أَصْلُهَا مِنْ رِضْوَانٍ مَاؤُهَا مِنْ تَسْنِیمٍ بَرْدُهُ بَرْدُ الْکَافُورِ وَ طَعْمُه طَعْمُ الزَّنْجَبِیلِ مَنْ یَشْرَبْ مِنْ تِلْکَ الْعَیْنِ شَرْبَهًًْ لَا یَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً فَقَالَ عِیسَی اللَّهُمَّ اسْقِنِی مِنْهَا قَالَ حَرَامٌ یَا عِیسَی عَلَی الْبَشَرِ أَنْ یَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّی یَشْرَبَ ذَلِکَ النَّبِیُّ وَ حَرَامٌ عَلَی الْأُمَمِ أَنْ یَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّی یَشْرَبَ أُمَّهًُْ ذَلِکَ النَّبِیِّ أَرْفَعُکَ إِلَیَّ ثُمَّ أُهْبِطُکَ فِی آخِرِ الزَّمَانِ لِتَرَی مِنْ أُمَّهًِْ ذَلِکَ النَّبِیِّ الْعَجَائِبَ وَ لِتُعِینَهُمْ عَلَی اللَّعِینِ الدَّجَّالِ أُهْبِطُکَ فِی وَقْتِ الصَّلَاهًِْ لِتُصَلِّیَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّهًٌْ مَرْحُومَهًْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عیسی (علیه السلام) پرسید: «پروردگارا! طوبی چیست»؟ فرمود: «درختی است در بهشت، من خود آن را کاشته‌ام. این درخت، بر همه‎ی بهشت، سایه‌افکنده و اصل آن از رضوان است؛ آب آن از چشمه تسنیم است و خنکی کافور را دارد و طعم آن زنجبیل است. هرکس جرعه‌ای از آن چشمه بنوشد، دیگر تشنگی را از آن پس، احساس نخواهد کرد». عیسی (علیه السلام) عرض کرد: «خداوندا! مرا از آن آب بنوشان»! . فرمود: «ای عیسی (علیه السلام)! تا زمانی که محمّد (صلی الله علیه و آله) از آن آب ننوشیده، نوشیدن آن بر بنی‌بشر، حرام است. تا امّت آن پیامبر (صلی الله علیه و آله) از این چشمه ننوشیده‌اند، نوشیدن آن بر دیگر امّت‌ها حرام است. ای عیسی (علیه السلام)! اکنون تو را به‌سوی خویش، بالا می‌آورم و آنگاه در پایان دنیا، تو را پایین می‌آورم تا از امّت این پیامبر (صلی الله علیه و آله) شگفتی‌ها ببینی و آنان را در مصاف با دَجّال لعین یاری رسانی. تو را در وقت نماز فرودمی‌آورم تا با آنان نماز بخوانی؛ زیرا آنان امّتی هستند که خداوند به آنان رحمت آورده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۸۸

بحارالأنوار؛ ج۱۴، ص۲۸۵/ البرهان

۱ -۱۵

(رعد/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - طُوبَی شَجَرَهًٌْ تَخْرُجُ مِنْ جَنَّهًِْ عَدْنٍ غَرَسَهَا رَبُّنَا بِیَدِهِ.

امام باقر (علیه السلام) - طُوبَی، درختی است که از بهشت عدن بیرون می‌آید و پروردگار متعال با دست خود آن را کاشته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۰

البرهان/ نورالثقلین

۱ -۱۶

(رعد/ ۲۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ عُثمَانُ‌بنُ‌عَفَان: «یَا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) مَا تَفسِیرُ اَبجَد»؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله): تُعَلِّمُوا تَفسِیرَ اَبجَدٍ اِلَی اَن قَالَ (علیه السلام) و أَمَّا حُطِّی فَالْحَاءُ حُطُوطُ الْخَطَایَا عَنِ الْمُسْتَغْفِرِینَ فِی لَیْلَهًِْ الْقَدْرِ وَ مَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) مَعَ الْمَلَائِکَهًِْ إِلَی مَطْلَعِ الْفَجْرِ وَ أَمَّا الطَّاءُ فَطُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ وَ هِیَ شَجَرَهًٌْ غَرَسَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ نَفَخَ فِیهَا مِنْ رُوحِهِ وَ إِنَّ أَغْصَانَهَا لَتُرَی مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّهًِْ تَنْبُتُ بِالْحُلِیِّ وَ الْحُلَلِ مُتَدَلِّیَهًًْ عَلَی أَفْوَاهِهِم.

امام علی (علیه السلام) - [عثمان‌بن‌عفان] گفت: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تفسیر ابجد چیست»؟! رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «تفسیر ابجد را بیاموزید». … تا اینکه فرمود: «و امّا حرف حاء در حُطِّی به معنی ریزش گناهان از استغفارکنندگان در شب قدر و به معنی آنچه جبرئیل (علیه السلام) و ملائکه با آن تا طلوع فجر بر زمین نازل می‌شوند، می‌باشد و حرف طاء؛ به معنی طُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ است و طوبی درختی است که خدای عزّوجلّ آن را کاشته و از روح خود در آن دمیده است و شاخه‌هایش از پشت دیوارهای بهشت دیده می‌شود. زیورها و جامه‌ها می‌رویاند و بر دهان بهشتیان سرازیر است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۰

البرهان

۱ -۱۷

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ بِلَالِ‌بْنِ‌حَمَامَهًَْ قَال طَلَعَ عَلَیْنَا النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) ذَاتَ یَوْمٍ وَ وَجْهُهُ مُشْرِقٌ کَدَارَهًِْ الْقَمَرِ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ‌بْنُ‌عَوْفٍ وَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا هَذَا النُّورُ فَقَالَ بِشَارَهًٌْ أَتَتْنِی مِنْ رَبِّی فِی أَخِی وَ ابْنِ عَمِّی وَ ابْنَتِی وَ أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَ عَلِیّاً (علیه السلام) بِفَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) وَ أَمَرَ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجِنَانِ فَهَزَّ شَجَرَهًَْ طُوبَی فَحَمَلَتْ رِقَاعاً یَعْنِی صِکَاکاً بِعَدَدِ مُحِبِّی أَهْلِ بَیْتِی وَ أَنْشَأَ مِنْ تَحْتِهَا مَلَائِکَهًًْ مِنْ نُورٍ وَ دَفَعَ إِلَی کُلِّ مَلَکٍ صَکّاً فَإِذَا اسْتَوَتِ الْقِیَامَهًُْ بِأَهْلِهَا نَادَتِ الْمَلَائِکَهًُْ فِی الْخَلَائِقِ فَلَا تَلْقَی مُحِبّاً لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ إِلَّا دَفَعْتَ إِلَیْهِ صَکّاً فِیهِ فَکَاکُهُ مِنَ النَّارِ بِأَخِی وَ ابْنِ عَمِّی وَ ابْنَتِی فَکَاکُ رِجَالٍ وَ نِسَاء مِنَ النَّار.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - بلال‌بن حمامه گوید: یک روز پیغمبر خدا (علیه السلام) درحالی نزد ما آمد که صورت مبارکش نظیر قرص ماه بود، عبدالرّحمن‌بن‌عوف برخاست و گفت: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! این چه نوریست»!؟ فرمود: «برای مژده‌ای است که از طرف پروردگارم درباره‌ی: برادرم و پسر عمویم و دخترم به من داده شده، آن مژده این است که خدا فاطمه (سلام الله علیها) را برای امیرالمؤمنین (علیه السلام) تزویج نموده است، خدا به خازن بهشت دستورداده: درخت طوبی را حرکت دهد تا رقعه‌هایی به عدد دوستان اهل‌بیت (من حمل نماید و در زیر آن درخت ملائکه‌ای از نور آفرید و به هریک از آنان یک رقعه عطا کرد، موقعی که قیامت برپا شود ملائکه محبّین اهل‌بیت (را در میان خلایق ندا می‌کنند، احدی از دوستداران اهل‌بیت (من باقی نمی‌ماند مگر اینکه به‌وسیله‌ی پسر عمویم، علی (علیه السلام) و دخترم، فاطمه (سلام الله علیها) مردان و زنان امّتم از جهنّم نجات خواهند یافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۰

بحرالعرفان؛ ج۳، ص۹۸

۱ -۱۸

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ غَرَسَهَا اللَّهُ بِیَدِهِ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ تُنْبِتُ الْحُلِیَّ وَ الْحُلَلَ وَ الثِّمَارَ مُتَدَلِّیَهًًْ عَلَی أَفْوَاهِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ وَ إِنَّ أَغْصَانَهَا لَتُرَی مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّهًِْ وَ فِی مَنْزِلِ علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام) لَنْ یُحْرَمَهَا وَلِیُّهُ وَ لَنْ یَنَالَهَا عَدُوُّهُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ؛ درختی است در بهشت که خدای عزّوجلّ آن را با دست خود کاشته و از روح خود در آن دمیده است. زیورها، جامه‌ها و میوه‌ها می‌رویاند و بر دهان بهشتیان سرازیر است و شاخه‌هایش از پشت دیوارهای بهشت دیده می‌شود و در منزل علیّبن‌ابی‌طالب (علیه السلام) قراردارد؛ دوستش از آن محروم نمی‌شود و دشمنش به آن نمی‌رسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۰

بحارالأنوار؛ ج۳۹، ص۲۳۱/ فرات الکوفی؛ ص۲۰۸

۱ -۱۹

(رعد/ ۲۹)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - هِیَ شَجَرَهًٌْ غَرَسَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِیَدِهِ وَ نَفَخَ فِیهَا مِنْ رُوحِهِ وَ إِنَّ أَغْصَانَهَا لَتُرَی مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّهًِْ تَنْبُتُ بِالْحُلِیِّ وَ الْحُلَلِ وَ الثِّمَارِ مُتَدَلِّیَهًًْ عَلَی أَفْوَاهِهِمْ.

امام علی (علیه السلام) - طُوبی، درختی است که خدای عزّوجلّ با دست قدرت خویش آن را کاشته و از روح خود در آن دمیده است شاخه‌های این درخت از پشت دیوار بهشت به چشم می‌خورد با زیور و جامه‌های زینت‌بخش و میوه‌هایی باز و راست که در دسترس استفاده بهشتیان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۰

بحارالأنوار؛ ج۸، ص۱۷۸

۱ -۲۰

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَأَمَّا طُوبَی فَإِنَّهَا شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ سَاقُهَا فِی دَارِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَوْ أَنَّ طَائِراً طَارَ مِنْ سَاقِهَا لَمْ یَبْلُغْ فَرْعَهَا حَتَّی یَقْتُلَهُ الْهَرَمُ عَلَی کُلِّ وَرَقَهًٍْ مِنْهَا مَلَکٌ یَذْکُرُ اللَّهَ وَ لَیْسَ

فِی الْجَنَّهًِْ دَارٌ إِلَّا وَ فِیهِ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا وَ إِنَّ أَغْصَانَهَا لَتُرَی مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّهًِْ یَحْمِلُ لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ مِنْ حُلِیِّهَا وَ حُلَلِهَا وَ ثِمَارِهَا لَا یُؤْخَذُ مِنْهَا شَیْءٌ إِلَّا أَعَادَهُ اللَّهُ کَمَا کَانَ بِأَنَّهُمْ کَسَبُوا طَیِّباً وَ أَنْفَقُوا قَصْداً وَ قَدَّمُوا فَضْلًا فَقَدْ أَفْلَحُوا وَ أَنْجَحُوا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امّا طُوبی، درختی است در بهشت که تنه‌ی آن در منزل حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) است و اگر پرنده پروازش را از تنه‌ی این درخت آغاز کند، به شاخه‌های آن نخواهد رسید که پیری او را از پای درخواهد آورد. بر روی هر برگ این درخت، فرشته‌ای وجود دارد که به ذکر خداوند مشغول است. در هریک از خانه‌های اهل بهشت، شاخه‌ای از شاخه‌های این درخت وجود دارد و شاخه‌های آن از پشت باروی باغ بهشت دیده می‌شود که بار آن زیور و زینت و میوه‌هایی است که مؤمنان خواستار آنند. هر چیزی از آن برداشته شود و استفاده گردد، خداوند دوباره به همان حالت اوّل برمی‌گرداند؛ زیرا که کسب اهالی بهشت، در دنیا، حلال بود، آنان به قصد قربت، انفاق کردند و از زیاده اموالشان بخشیدند؛ پس رستگارشده و نجات یافتند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۰

بحارالأنوار؛ ج۸، ص۲۱۹/ الاختصاص؛ ص۳۵۸/ البرهان

۱ -۲۱

(رعد/ ۲۹)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - طُوبَی شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ أَصْلُهَا فِی دَارِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ لَیْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِی دَارِهِ غُصْنٌ مِنْهَا لَا تَخْطُرُ عَلَی قَلْبِهِ شَهْوَهًُْ شَیْءٍ إِلَّا أَتَاهُ بِهِ ذَلِکَ الْغُصْنُ وَ لَوْ أَنَّ رَاکِباً مُجِدّاً صَارَ {سَارَ} فِی ظِلِّهَا مِائَهًَْ عَامٍ مَا خَرَجَ مِنْهَا وَ لَوْ طَارَ مِنْ أَسْفَلِهَا غُرَابٌ مَا بَلَغَ أَعْلَاهَا حَتَّی یَسْقُطَ هَرِماً أَلَا فِی هَذَا فَارْغَبُوا إِنَّ الْمُؤْمِنَ نَفْسُهُ مِنْهُ فِی شُغُلٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَهًٍْ إِذَا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ افْتَرَشَ وَجْهَهُ وَ سَجَدَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَکَارِمِ بَدَنِهِ یُنَاجِی الَّذِی خَلَقَهُ فِی فَکَاکِ رَقَبَتِهِ أَلَا هَکَذَا فَکُونُوا.

امام علی (علیه السلام) - طُوبَی، درختی است که اصل آن در خانه‌ی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)؛ حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) است و در خانه‌ی هر مؤمنی، در بهشت، شاخه‌ای از این درخت وجود دارد و در دل مؤمن، هیچ خواهشی پدید نمی‌آید، مگر آنکه این درخت، آن خواهش او را فراهم می‌کند. اگر سوار چابکی در سایه‌ی این درخت، صدسال حرکت کند، از سایه آن درخت بیرون نمی‌رود. اگر از پایین این درخت، کلاغی پرواز کند، نمی‌تواند به بالای این درخت برسد، مگر آنکه پیرشده و سقوط کند. پس بیایید و برای رسیدن به چنین نعمتی رغبت کنید. مؤمن، همواره به خویشتن می‌پردازد و مردم از او در آسایش‌اند. چون شب بر او سایه افکند، چهره بر خاک می‌نهد و با برترین اعضای بدنش [پیشانی] به درگاه خدا سجده می‌آورد و با خداوندی که او را آفریده، راز و نیاز می‌کند تا او را از اسارت برهاند. هان! بیایید و این چنین باشید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۲

بحارالأنوار؛ ج۶۴، ص۲۸۹/ البرهان

۱ -۲۲

(رعد/ ۲۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ فِی دَارِ عَلِیٍّ مَا فِی الْجَنَّهًِْ دَارٌ إِلَّا وَ فِیهَا غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَ هُوَ تَحْتَ طُوبَی تَحْتَهَا مَجْمَعُ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ یَذْکُرُونَ نِعْمَهًَْ اللَّهِ عَلَیْهِمْ لَمَا تَحْتَ طُوبَی مِنْ کُثْبَانِ الْمِسْکِ أَکْثَرُ مِمَّا تَحْتَ شَجَرِ الدُّنْیَا مِنَ الرَّمْل.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - طُوبَی، درختی است در بهشت و در خانه‌ی علی (علیه السلام) قرار دارد و در خانه‌ی هرکدام از بهشتیان، شاخه‌ای از شاخه‌های این درخت وجود دارد. هر آنچه که خداوند آفریده باشد، در زیر این درخت است. زیر این درخت، محلّ گردآمدن اهل بهشت است که در این گردهمایی، نعمت خداوند را بر خویش ذکر می‌کنند. هم‌چنان که در پای درختان این دنیا، توده‌های شن قراردارد، در زیر درخت طوبی، توده‌هایی است از بوی خوش.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۲

روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۱۰۵/ البرهان

۱ -۲۳

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) {عَنْ قَوْلِهِ} طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ قَالَ شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ أَصْلُهَا فِی دَارِی وَ فَرْعُهَا عَلَی أَهْلِ الْجَنَّهًِْ ثُمَّ سُئِلَ مَرَّهًًْ أُخْرَی فَقَالَ شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ أَصْلُهَا فِی دَارِ عَلِیٍّ وَ فَرْعُهَا عَلَی أَهْلِ الْجَنَّهًِْ قَالَ قِیلَ {قُلْنَا} لَهُ سَأَلْتُکَ {سَأَلْنَاکَ} عَنْهَا {یَا رَسُولَ اللَّهِ} فَقُلْتَ أَصْلُهَا فِی دَارِی وَ فَرْعُهَا عَلَی أَهْلِ الْجَنَّهًِْ فَقَالَ إِنَّ دَارِی وَ دَارَ عَلِیٍّ وَاحِدَهًْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام باقر (علیه السلام) فرمود: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مورد طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ؛ سؤال شد. فرمود: «درختی است در بهشت که ریشه‌اش در خانه‌ی من و شاخه‌اش بالای سر اهل بهشت است». بار دیگر سؤال شد. فرمود: «درختی است در بهشت که ریشه‌اش در خانه‌ی علی (علیه السلام) و شاخه‌اش بالای سر اهل بهشت است». گفته شد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! در مورد آن از شما پرسیدم، فرمودید: «ریشه‌اش در خانه‌ی من و شاخه‌اش بالای سر اهل بهشت است»! . فرمود: «خانه‌ی من و خانه‌ی علی (علیه السلام) یکی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۲

فرات الکوفی؛ ص۲۰۹/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲۴

(رعد/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - فَبَلَغَنِی أَنَّ طُوبَی شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ مَنَابِتُهُ فِی دَارِ علی‌بن‌أبیطالب (علیه السلام) وَ هِیَ لَهُ وَ لِشِیعَتِهِ وَ عَلَی تِلْکَ الشَّجَرَهًِْ أَسْفَاطٌ فِیهَا حُلَلٌ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ یَکُونُ لِلْعَبْدِ مِنْهَا أَلْفُ أَلْفِ سَفَطٍ فِی کُلِّ سَفَطٍ مِائَهًُْ أَلْفِ حُلَّهًٍْ لَیْسَ مِنْهَا حُلَّهًٌْ إِلَّا مُخَالِفَهًًْ لِلَوْنِ الْأُخْرَی إِلَّا أَنَّ أَلْوَانَهَا کُلَّهَا خُضْرٌ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ فَهَذَا أَعْلَی تِلْکَ الشَّجَرَهًِْ وَ وَسَطُهَا ظُلَلُهُمْ یَظَلُّ عَلَیْهِمْ یَسِیرُ الرَّاکِبُ فِی ظِلِّ تِلْکَ الشَّجَرَهًِْ مِائَهًَْ عَامٍ قَبْلَ أَنْ یَقْطَعَهَا وَ أَسْفَلُهَا ثَمَرَتُهَا مُتَدَلِّی {مُتَدَلِّیَهًٌْ} عَلَی بُیُوتِهِمْ یَکُونُ مِنْهَا الْقَضِیبُ مِثْلَ الْقَصَبَهًِْ فِیهِ مِائَهًُْ لَوْنٍ مِنَ الْفَوَاکِهِ مَا رَأَیْتَ لَمْ تَرَ وَ مَا سَمِعْتَ وَ لَمْ تَسْمَعْ مُتَدَلِّی {مُتَدَلِّیَهًٌْ} عَلَی بُیُوتِهِمْ کُلَّمَا قَطَعُوا مِنْهَا یَنْبُتُ مَکَانَهَا یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی: لامَقْطُوعَةٍ وَ لامَمْنُوعَةٍ وَ تُدْعَی تِلْکَ الشَّجَرَهًُْ طُوبَی وَ یَخْرُجُ نَهَرٌ مِنْ أَصْلِ تِلْکَ الشَّجَرَهًِْ فَیَسْقِی جَنَّهًَْ عَدْنٍ وَ هِیَ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ لَیْسَ فِیهَا صَدْعٌ وَ لَا وَصْلٌ لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ کُلُّهَا عَلَی ذَلِکَ الْقَصْرِ لَهُمْ فِیهِ سَعَهًٌْ لَهَا أَلْفُ أَلْفِ بَابٍ وَ کُلُّ بَابٍ مِصْرَاعَانِ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَ یَاقُوتٍ اثْنَا عَشَرَ مِیلًا لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ صِدِّیقٌ أَوْ شَهِیدٌ أَوْ مُتَحَابٌّ فِی اللَّهِ أَوْ ضَعِیفٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ تِلْکَ مَنَازِلُهُمْ وَ هِیَ جَنَّهًُْ عَدْنٍ.

امام باقر (علیه السلام) - همانا به من خبر داده شده که طوبی درختی است در بهشت که ریشه آن در خانه علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است، و این درخت برای ایشان و پیروان اوست. بر روی درخت جامه‌دان‌هایی است که در هر یک از آن‌ها لباس‌هایی فاخر از سندس و استبرق قرار دارد و برای هربنده‌ای هزار هزار جامه‌دان است که در هر یک صدهزار لباس قرار دارد که رنگ هر یک با دیگری متفاوت است، مگر این که رنگ همه آن‌ها سبز و از سندس و استبرق است. پس این بلندترین بخش درخت است. میانه آن سایه‌های درخت است که اگر سواری تیزرو در سایه آن درخت به تاخت برود صد سال طول می‌کشد تا آن را بپیماید. پایین‌ترین آن میوه‌های درخت است که به خانه‌هایشان نزدیک است هر یک از شاخه‌های آن مانند چوبی است که صد نوع میوه بر آن روییده، از میوه‌هایی که دیده‌ای یا تا کنون ندیده‌ای. خداوند متعال می‌فرماید: که هرگز قطع و ممنوع نمی‌شود. (واقعه/۳۳) و این درخت طوبی نام دارد و از ریشه آن رودی جاری است که بهشت عدن را سیراب می‌کند، و آن کاخی است از مروارید یک دست که در آن هیچ شکستگی یا اتصالی وجود ندارد. اگر همه مسلمانان در آن جمع شوندگنجایش آنان را دارد. این کاخ هزار هزار در دارد و هر در دوقطعه است از زبرجد و یاقوت به طول دوازده میل، تنها پیامبران و صدیقان و شهیدان و کسانی که در راه خدا دوستی می‌کرده‌اند وارد آن می‌شوند و نیز مؤمنان ناتوانی که جایگاه آنان در این‌جا است، و این بهشت عدن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۲

بحارالأنوار؛ ج۸، ص۱۵۴

۱ -۲۵

(رعد/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - طُوبَی شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ أَصْلُهَا فِی دَارِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ فَرْعُهَا فِی مَنَازِلِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ فَإِذَا افْتَرَقَا نَادَاهُمَا مَلَکَانِ کَرِیمَانِ أَبْشِرَا یَا وَلِیَّیِ اللَّهِ بِکَرَامَهًِْ اللَّهِ وَ الْجَنَّهًِْ مِنْ وَرَائِکُمَا.

امام صادق (علیه السلام) - طُوبَی، درختی در بهشت است که اصل آن در منزل امیرمؤمنان (علیه السلام) است و شاخه‌های آن در منازل دیگر بهشتیان است. چون از یکدیگر جدا شوند، دو فرشته‌ی بزرگوار آن دو را صدا زده و می‌گویند: «ای دو ولیّ خداوند! احترام و کرامت الهی بر شما مژده باد و بهشت نیز در پی شماست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۴

بحارالأنوار؛ ج۷۳، ص۴۱/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۲۶

(رعد/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) قَال سُئِلَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی: طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ قَالَ نَزَلَتْ فِی علی‌بن‌أبیطالب (علیه السلام) وَ طُوبَی شَجَرَهًٌْ أَصْلُهَا فِی دَارِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فِی الْجَنَّهًِْ وَ لَیْسَ مِنَ الْجَنَّهًِْ شَیْءٌ إِلَّا وَ هُوَ فِیهَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام سجّاد (علیه السلام) از پدرش نقل می‌کند: از پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد سخن خدای تعالی: طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ؛ سؤال شد، فرمود: «در مورد علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) نازل شده است و طوبی، درختی است که ریشه آن در خانه‌ی علی (علیه السلام) در بهشت است و چیزی از بهشت وجود ندارد مگر آنکه در آن درخت است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۴

بحارالأنوار؛ ج۳۹، ص۲۲۵/ التحصین لابن طاوس؛ ص۵۴۶/ میهًْ منقبهًْ؛ ص۱۳۷/ المناقب؛ ج۳، ص۲۳۴/ الیقین؛ ص۲۴۹/ نورالثقلین

۱ -۲۷

(رعد/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - طُوبی شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ فِی دَارِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنْ شِیعَتِهِ إِلَّا وَ فِی دَارِهِ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا وَ وَرَقَهًٌْ مِنْ أَوْرَاقِهَا یَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا أُمَّهًٌْ مِنَ الْأُمَم.

امام صادق (علیه السلام) - طُوبَی، درختی است در بهشت و در خانه‌ی امیرالمؤمنین (علیه السلام) و در خانه‌ی هریک از شیعیان شاخه‌ای از شاخه‌های این درخت و برگی از برگ‌های این درخت هست که زیر سایه‌ی آن‌ها ملّتی از ملّت‌ها می‌آسایند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۴

القمی، ج۱، ص۳۶۵/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۲۸

(رعد/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - طُوبَی لِمَنْ تَمَسَّکَ بِأَمْرِنَا فِی غَیْبَهًِْ قَائِمِنَا فَلَمْ یَزِغْ قَلْبُهُ بَعْدَ الْهِدَایَهًِْ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا طُوبَی قَالَ شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ أَصْلُهَا فِی دَارِ علی‌بن‌أبیطالب (علیه السلام) وَ لَیْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِی دَارِهِ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ.

امام صادق (علیه السلام) - خوشا به حال آن کس که در زمان غیبت قائم ما (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به ما تمسّک جوید و بر اعتقاد به اصول ما ثابت قدم بماند؛ پس بعد از هدایت‌یافتن، قلب او منحرف نگردد! . عرض کردم: «فدایت شوم! طُوبَی چیست»؟ فرمود: «درختی در بهشت است که ریشه‌ی آن در منزل علیّ‌بن‌ابیطالب (علیه السلام) است و در خانه‌ی هر مؤمنی در بهشت، شاخه‌ای از این درخت وجود دارد. خداوند متعال در این باره فرموده است: طُوبَی لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۴

بحارالأنوار؛ ج۵۲، ص۱۲۳/ کمال الدین؛ ج۲، ص۳۵۸/ معانی الأخبار؛ ص۱۱۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲۹

(رعد/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - زَارَ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی هَذَا الْیَوْمِ بِهَذِهِ الزِّیَارَهًْ… السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ لَهُ طُوبَی وَ حُسْنُ مَآبٍ وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه.

امام صادق (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) در روز هفدهم ربیع‌الاول، با این زیارت، امیرالمؤمنین (علیه السلام) را زیارت فرمود: «سلام بر تو‌ای کسی که پاکیزه‌ترین [زندگی] و بهترین سرانجام‌ها برای اوست و رحمت و برکات خدا بر تو باد»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۴

بحارالأنوار؛ ج۹۷، ص۳۷۳

۱ -۳۰

(رعد/ ۲۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - حُسْنُ مَآبٍ یَعْنِی وَ حُسْنُ مَرْجِعٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ حُسْنُ مَآبٍ؛ یعنی سرانجامی نیکو.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۶

بحارالأنوار؛ ج۸، ص۲۱۹/ الاختصاص؛ ص۳۵۸/ البرهان/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۵

آیه کَذالِکَ أَرْسَلْنَاکَ فِی أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَیْهِمْ الَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَ هُمْ یَکْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ مَتَابِ [30]

همان‌گونه [که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم]، تو را به میان امّتی فرستادیم که پیش از آن‌ها امّت‌های دیگری آمدند و رفتند، تا آنچه را به تو وحی نموده‌ایم بر آنان بخوانی، درحالی‌که به خداوندی که رحمتش عام است، کفر می‌ورزند؛ بگو: «او پروردگار من است؛ معبودی جز او نیست؛ تنها بر او توکّل کردم؛ و بازگشتم به‌سوی اوست».

سبب نزول

۱

(رعد/ ۳۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنَّهَا نَزَلَتْ فِی کُفَّارِ قُرَیْشٍ حِینَ قَالَ لَهُمُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله): اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - این آیه درباره‌ی کافران قریش نازل شده است، هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به آنان فرمود: «برای خداوند رحمان سجده کنید!» می‌گویند: «رحمان چیست؟! (فرقان/۶۰).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۶

البرهان

امّت

۱

(رعد/ ۳۰)

علی‌بن‌إبراهبیم (رحمة الله علیه) - وَ الْأُمَّهًُْ 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 جَمَاعَهًًْ وَ مِنْهُ الْوَاحِدُ قَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ أُمَّهًًْ وَ هُوَ قَوْلُهُ: إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً للهِ حَنِیفاً وَ مِنْهُ أَجْنَاسُ جَمِیعِ الْحَیَوَانِ وَ هُوَ قَوْلُهُ: وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِی‌ها نَذِیرٌ وَ مِنْهُ أُمَّهًُْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ قَوْلُهُ: کَذلِکَ أَرْسَلْناکَ فِی أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ وَ هِیَ أُمَّهًُْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ مِنْهُ الْوَقْتُ وَ هُوَ قَوْلُهُ: وَ قالَ الَّذِی نَجا مِنْهُما وَ ادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَیْ بَعْدَ وَقْتٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - الْأُمَّةُ؛ در کتاب خدا به صورت‌های مختلفی است؛ برخی به معنی مذهب است و آن این سخن خدا است: مردم [در آغاز] یک دسته بودند. (بقره/۲۱۳). یعنی یک مذهب داشتند. برخی جاها هم به معنی جماعت است که در این سخن خدا است: گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می‌کنند. (قصص/۲۳). یعنی جماعتی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می‌کنند. برخی جاها هم یک‌نفر است که خدا او را امّت نامیده است و آن مورد این سخن خدا است: ابراهیم [به تنهایی] امّتی بود مطیع فرمان خدا خالی از هرگونه انحراف. (نحل/۱۲۰) [ابراهیم (علیه السلام) [به تنهایی] امّتی بود مطیع فرمان خدا خالی از هرگونه انحراف]. و برخی جاها جنس همه‌ی جانداران [مکلّف] است و آن این سخن خدا است: و هر امّتی در گذشته انذارکننده‌ای داشته است! . (فاطر/۲۴) [و هر امّتی در گذشته انذارکننده‌ای داشته است]! و برخی جاها به معنی امّت محمّد (صلی الله علیه و آله) است و آن این سخن خدا است: کَذلِکَ أَرْسَلْناکَ فِی أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ و آن امّت محمّد (صلی الله علیه و آله) است و در برخی موارد هم به معنی مدّت زمان است و آن در این سخن خدا است: و یکی از آن دو که نجات یافته بود و بعد از مدّتی به خاطرش آمد. (یوسف/۴۵)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۶

بحارالأنوار؛ ج۵۱، ص۴۴/ القمی؛ ج۱، ص۳۲۳

آیه وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَی بَلْ لِلّهِ الْأَمْرُ جَمِیعاً أَفَلَمْ یَیْئَسِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ لَوْ یَشَاءُ اللهُ لَهَدَی النَّاسَ جَمِیعاً وَلا یَزالُ الَّذِینَ کَفَرُوا تُصِیبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِیباً مِنْ دَارِهِمْ حَتَّی یَأْتِیَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ یُخْلِفُ الْمِیعادَ [31]

اگر به‌وسیله‌ی قرآن، کوه‌ها به حرکت درآیند یا زمین قطعه‌قطعه شود، یا به‌وسیله‌ی آن با مردگان سخن گفته شود، [باز هم کافران، ایمان نخواهند آورد]. ولی تمام امور در اختیار خداست. آیا آن‌ها که ایمان آورده‌اند نمی‌دانند که اگر خدا بخواهد همه‌ی مردم را [به اجبار] هدایت می‌کند؟! [امّا هدایت اجبارى سودى ندارد]. و پیوسته بلاهای کوبنده‌ای بر کافران به سبب اعمالشان وارد می‌شود، و یا به نزدیکی خانه‌ی آن‌ها فرود می‌آید، تا وعده‌ی [نهایى] خدا فرارسد؛ به‌یقین خداوند از وعده‌ی خود تخلّف نمی‌کند.

۱

(رعد/ ۳۱)

الباقر (علیه السلام) - وَلایَزالُ الَّذِینَ کَفَرُوا تُصِیبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ وَ هِیَ النَّقِمَهًُْ أَوْ تَحُلُّ قَرِیباً مِنْ دارِهِمْ فَتَحُلُّ بِقَوْمٍ غَیْرِهِمْ فَیَرَوْنَ ذَلِکَ وَ یَسْمَعُونَ بِهِ وَ الَّذِینَ حَلَّتْ بِهِمْ عُصَاهًٌْ کُفَّارٌ مِثْلُهُمْ وَ لَا یَتَّعِظُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَ لَنْ یَزَالُوا کَذَلِکَ حَتَّی یَأْتِیَ وَعْدُ اللَّهِ الَّذِی وَعَدَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ النَّصْرِ وَ خِزْیِ الْکَافِرِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - وَلاَ یَزَالُ الَّذِینَ کَفَرُواْ تُصِیبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ؛ منظور، انتقام است أَوْ تَحُلُّ قَرِیبًا مِّن دَارِهِمْ؛ یعنی به قوم دیگری غیر از آنان فرود می‌آید و اینان شکنجه‌شدن و عذاب آن‌ها را می‌بینند و آن را می‌شنوند و کسانی که دچار عذاب شده‌اند، عصیانگرانی چون خودشان هستند و از همدیگر عبرت نمی‌گیرند و در چنین شرایطی به سر می‌برند تا آنکه وعده‌ی الهی فرا می‌رسد؛ همان وعده‌ای که خداوند در آن، قول پیروزی اهل ایمان را داده است و کافران را رسوا و بی‌آبرو کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۸

بحارالأنوار؛ ج۶، ص۵۵/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۵/ البرهان

۲

(رعد/ ۳۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً… قَالَ لَوْ کَانَ شَیْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ کَذَلِکَ لَکَانَ هَذَا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً؛ یعنی اگر مقداری از قرآن چنین باشد، هر آینه این طور خواهد بود که در آنان اثر نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۸

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۷/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۵/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(رعد/ ۳۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ: قارِعَةٌ أَیْ عَذَابٌ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَارِعَةٌ؛ یعنی عذاب.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۸

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۷/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۵/ البرهان

۴

(رعد/ ۳۱)

الکاظم (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ: وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتی وَ قَدْ وَرِثْنَا نَحْنُ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِی فِیهِ مَا تُسَیَّرُ بِهِ الْجِبَالُ وَ تُقَطَّعُ بِهِ الْبُلْدَانُ وَ تُحْیَا بِهِ الْمَوْتَی.

امام کاظم (علیه السلام) - خداوند در کتابش فرموده است: وَ لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ المَوْتَی و ما وارث قرآنی هستیم که در آن چنان قدرتی هست که کوه‌ها را روان‌کرده و سرزمین‌ها را قطعه‌قطعه کرده و مردگان با آن به سخن در می‌آیند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۸

الکافی؛ ج۱، ص۲۲۶/ بحارالأنوار؛ ج۱۴، ص۱۱۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۴۸۰/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۳۷۶/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(رعد/ ۳۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَ فَلَمْ یَیْأَسِ الَّذِینَ آمَنُوا أَیْ أَ فَلَمْ یَعْلَمُوا وَ یَتَبَیَّنُوا.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَفَلَمْ یَیْأَسِ الَّذِینَ آمَنُوا؛ یعنی مگر نمی‌دانند و این مطلب برای آن‌ها ثابت نشده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۸

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۱۰۹

آیه وَ لَقَدِ اسْتُهْزِءَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِکَ فَأَمْلَیْتُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کَانَ عِقَابِ [32]

[تنها تو را استهزا نکردند، بلکه] پیامبران پیش از تو نیز مورد استهزا قرارگرفتند؛ من به کافران مهلت دادم؛ سپس آن‌ها را مجازات کردم؛ و چه مجازات شدیدی بود؟

۱

(رعد/ ۳۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَأَمْلَیْتُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ أَیْ طَوَّلْتُ لَهُمُ الْأَمَلَ ثُمَّ أَهْلَکْتُهُمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَأَمْلَیْتُ لِلَّذِینَ کَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ؛ یعنی آرزوهای آنان را دور و دراز کردم و آنگاه هلاکشان کردم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۲۹۸

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۱۷/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۶/ البرهان

آیه أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَکَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا یَعْلَمُ فِی الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مَکْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنْ السَّبِیلِ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [33]

آیا کسی که بر همه سلطه دارد [و مراقب همه است] و اعمالشان را می‌بیند [همچون کسى است که هیچ‌یک از این صفات را ندارد]؟! آنان برای خدا همتایانی قراردادند؛ بگو: «آن‌ها را نام ببرید! آیا چیزی رابه او خبر می‌دهید که از وجود آن در روی زمین بی‌خبر است، یا سخنان ظاهری و بی‌محتوا می‌گویید»؟! [او همتایى ندارد]؛ ولی در نظر کافران، دروغ و نیرنگشان جلوه داده شده است، [و مى‌پندارند واقعیّتى دارد] و آن‌ها [به سبب اعمالشان] از راه [خدا] بازداشته شده‌اند و هرکس را خدا گمراه کند، هدایت‌کننده‌ای برای او وجود نخواهد داشت.

قائم

۱

(رعد/ ۳۳)

الرّضا (علیه السلام) - أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدِیم… وَ هُوَ قَائِمٌ لَیْسَ عَلَی مَعْنَی انْتِصَابٍ وَ قِیَامٍ عَلَی سَاقٍ فِی کَبَدٍ کَمَا قَامَتِ الْأَشْیَاءُ وَ لَکِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَائِمٌ یُخْبِرُ أَنَّهُ حَافِظٌ کَقَوْلِ الرَّجُلِ الْقَائِمُ بِأَمْرِنَا فُلَانٌ وَ هُوَ عَزَّوَجَلَّ الْقَائِمُ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ وَ الْقَائِمُ أَیْضاً فِی کَلَامِ النَّاسِ الْبَاقِی وَ الْقَائِمُ أَیْضاً یُخْبِرُ عَنِ الْکِفَایَهًِْ کَقَوْلِکَ لِلرَّجُلِ قُمْ بِأَمْرِ فُلَانٍ أَیِ اکْفِهِ وَ الْقَائِمُ مِنَّا قَائِمٌ عَلَی سَاقٍ فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَ لَمْ یَجْمَعْنَا الْمَعْنَی.

امام رضا (علیه السلام) - خدای تبارک‌وتعالی قدیم است… او قائم است امّا نه به معنی ایستادن روی پا با زحمت و سختی و خستگی مثل ایستادن سایر اشیاء ولی وقتی می‌فرماید: «خدا قائم است؛ معنایش این است که حافظ و قیّم اشیاء است مثل اینکه گفته می‌شود: «فلانی قائم به امر فلانی است؛ یعنی کارهای او به دست فلانی است». کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ و قائم در کلام مردم به‌معنی [باقی] نیز هست، و به معنی [کفایت] نیز بکار می‌رود، مثل اینکه گفته می‌شود: قم بامر فلان؛ کار فلانی را برایش انجام بده. یعنی نیازش را برطرف کن و نیز قائم در میان ما مردمان به‌معنی کسی است که روی پا ایستاده است. دراین‌مورد نیز اسم مشترک و مصداق متفاوت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۰

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۷۸

۲

(رعد/ ۳۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ قَائِمٌ لَا بِعَمَد.

امام علی (علیه السلام) - بر پاست نه به ستون و چیزی که بر آن تکیه داشته باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۰

بحارالأنوار؛ ج۸۷، ص۱۳۹/ نورالثقلین

سخنان ظاهری

۱

(رعد/ ۳۳)

الباقر (علیه السلام) - الظَّاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ هُوَ الرِّزْق.

امام باقر (علیه السلام) - مقصود از ظاهر گفتار، همان رزق و روزی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۰

القمی؛ ج۱، ص۳۶۶/ نورالثقلین/ البرهان

آیه لَهُمْ عَذَابٌ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ [34]

در زندگی دنیا، برای آن‌ها عذابی [دردناک] است؛ و عذاب آخرت سخت‌تر است؛ و در برابر [عذاب] خدا، هیچ نگهدارنده‌ای برای آن‌ها نیست.

۱

(رعد/ ۳۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ أَیْ مِنْ دَافِع.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ؛ یعنی دفع‌کننده و بازدارنده‌ای نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۰

بحارالأنوار؛ ج۱۱، ص۲۷/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(رعد/ ۳۴)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَ نَارَکُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِینَ جُزْءاً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَ قَدْ أُطْفِئَتْ سَبْعِینَ مَرَّهًًْ بِالْمَاءِ ثُمَّ الْتَهَبَتْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا اسْتَطَاعَ آدَمِیٌّ أَنْ یُطْفِئَهَا وَ إِنَّهَا لیؤت {لَیُؤْتَی} بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ حَتَّی تُوضَعَ عَلَی النَّارِ فَتَصْرُخُ صَرْخَهًًْ لَا یَبْقَی مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا جَثَی عَلَی رُکْبَتَیْهِ فَزَعاً مِنْ صَرْخَتِهَا.

امام صادق (علیه السلام) - آتش دنیوی جزء کوچکی معادل یک هفتادم آتش جهنّم است. آن آتش، هفتادبار با آب خاموش گشته است، امّا باز روشن می‌شود و شعله می‌کشد. اگر چنین نبود، آدمی می‌توانست آن را خاموش کند. آتش دنیا را در روز قیامت می‌آورند تا بر آتش جهنّم قراردهند. امّا آتش حقیر دنیا، چنان ناله‌ای سر می‌دهد که از وحشت ناله‌ی این آتش، فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل، همگی زانو بر خاک می‌نهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۰

القمی؛ ج۱، ص۳۶۶/ نورالثقلین/ البرهان

آیه مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُکُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْکَ عُقْبَی الَّذِینَ اتَّقَوا وَ عُقْبَی الْکَافِرِینَ النَّارُ [35]

وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده، [این است که] نهرها از پای درختانش جاری است، میوه‌های آن همیشگی، و سایه‌اش دایمی است؛ این سرانجام کسانی است که پرهیزگاری پیشه کردند؛ و سرانجام کافران، آتش دوزخ است.

۱

(رعد/ ۳۵)

الصّادق (علیه السلام) - مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ وَ هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ وَ أَشْیَاعُهُم.

امام صادق (علیه السلام) - مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمتَّقُونَ؛ آن‌ها محمّد (صلی الله علیه و آله) و پیروان ایشان هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۰

بحارالأنوار؛ ج۲۴، ص۳۲۱

آیه وَ الَّذِینَ آتَیْنَاهُمْ الْکِتَابَ یَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَ مِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ یُنکِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَ لا أُشْرِکَ بِهِ إِلَیْهِ أَدْعُو وَ إِلَیْهِ مَآبِ [36]

کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده‌ایم، از آنچه بر تو نازل شده، شادمانند؛ و بعضی از احزاب [وگروه‌ها]، قسمتی از آن را انکار می‌کنند؛ بگو: «من مأمورم که خداوند یگانه را بپرستم؛ و همتایی برای او قایل نشوم. تنها به‌سوی او دعوت می‌کنم؛ و بازگشتم فقط به‌سوی اوست».

آیه وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ حُکْماً عَرَبِیًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا واقٍ [37]

همان‌گونه [كه به پيامبران پيشين كتاب آسمانى داديم،] بر تو نیز این (قرآن) را بعنوان فرمان روشن و صریحی نازل کردیم؛ و اگر از هوس‌های آنان بعد از آنکه آگاهی برای تو آمده پیروی کنی، هیچ کس در برابر خدا، از تو حمایت و جلوگیری نخواهد کرد.

۱

(رعد/ ۳۷)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - وَ الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام).

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) - وَ الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ؛ امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۲

بحارالأنوار؛ ج۳۸، ص۲۶/ المناقب؛ ج۳، ص۶۰

۲

(رعد/ ۳۷)

الباقر (علیه السلام) - فَرِحُوا بِکِتَابِ اللَّهِ إِذَا تُلِیَ عَلَیْهِمْ وَ إِذَا تَلَوْهُ تُفِیضُ أَعْیُنُهُمْ دَمْعاً مِنَ الْفَزَعِ وَ الْحَزَنِ وَ هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِب (علیه السلام).

امام باقر (علیه السلام) - اگر کتاب خداوند بر آنان تلاوت شود، خوشحال گردند و خود چون آن آیه را تلاوت کنند، از هراس و اندوه، چشمانشان آکنده از اشک شود. مقصود، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۲

القمی؛ ج۱، ص۳۶۶/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَ ذُرِّیَّةً وَ مَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِیَ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتَابٌ [38]

و ما پیش از تو [نیز] پیامبرانی فرستادیم؛ و برای آن‌ها همسران و فرزندانی قراردادیم؛ و هیچ پیامبری نمی‌توانست معجزه‌ای بیاورد، مگر به اذن خدا و برای هر سرنوشتی موعد مقرّری است.

و ما پیش از تو [نیز] پیامبرانی فرستادیم

۱ -۱

(رعد/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - أَوْصَی مُوسَی (علیه السلام) إِلَی یُوشَعَ‌بْنِ‌نُونٍ (علیه السلام) وَ أَوْصَی یُوشَعُ‌بْنُ‌نُونٍ (علیه السلام) إِلَی وُلْدِ هَارُونَ (علیه السلام) وَ لَمْ یُوصِ إِلَی وُلْدِهِ وَ لَا إِلَی وُلْدِ مُوسَی (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَهُ الْخِیَرَهًُْ یَخْتَارُ مَنْ یَشَاءُ مِمَّنْ یَشَاءُ وَ بَشَّرَ مُوسَی (علیه السلام) وَ یُوشَعُ بِالْمَسِیحِ (علیه السلام) فَلَمَّا أَنْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِیحَ (علیه السلام) قَالَ الْمَسِیحُ (علیه السلام) لَهُمْ إِنَّهُ سَوْفَ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی نَبِیٌّ اسْمُهُ أَحْمَدُ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) یَجِیءُ بِتَصْدِیقِی وَ تَصْدِیقِکُمْ وَ عُذْرِی وَ عُذْرِکُمْ وَ جَرَتْ مِنْ بَعْدِهِ فِی الْحَوَارِیِّینَ فِی الْمُسْتَحْفَظِینَ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُسْتَحْفَظِینَ لِأَنَّهُمُ اسْتُحْفِظُوا الِاسْمَ الْأَکْبَرَ وَ هُوَ الْکِتَابُ الَّذِی یُعْلَمُ بِهِ عِلْمُ کُلِّ شَیْءٍ الَّذِی کَانَ مَعَ الْأَنْبِیَاءِ (یَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ الْکِتَابُ الِاسْمُ الْأَکْبَرُ وَ إِنَّمَا عُرِفَ مِمَّا یُدْعَی الْکِتَابَ التَّوْرَاهًُْ وَ الْإِنْجِیلُ وَ الْفُرْقَانُ فِیهَا کِتَابُ نُوحٍ (علیه السلام) وَ فِیهَا کِتَابُ صَالِحٍ وَ شُعَیْبٍ وَ إِبْرَاهِیمَ (فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ هذا

لَفِی الصُّحُفِ الْأُولی\* صُحُفِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی فَأَیْنَ صُحُفُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِنَّمَا صُحُفُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) الِاسْمُ الْأَکْبَرُ وَ صُحُفُ مُوسَی (علیه السلام) الِاسْمُ الْأَکْبَرُ فَلَمْ تَزَلِ الْوَصِیَّهًُْ فِی عَالِمٍ بَعْدَ عَالِمٍ حَتَّی دَفَعُوهَا إِلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) أَسْلَمَ لَهُ الْعَقِبَ مِنَ الْمُسْتَحْفَظِینَ وَ کَذَّبَهُ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ دَعَا إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - موسی (علیه السلام) به یوشع‌بن‌نون (علیه السلام) وصیّت کرد و یوشع‌بن‌نون به فرزندان هارون وصیّت کرد، نه به فرزندان خود و نه به فرزندان موسی (علیه السلام). خداوند عزّ‌وجلّ اختیار دارد و هرکه را بخواهد از هر خاندانی که بخواهد اختیار می¬کند و موسی و یوشع (علی‌ها السلام) هر دو به آمدن مسیح (علیه السلام) مژده دادند و چون خداوند عزّوجلّ مسیح (علیه السلام) را مبعوث کرد، مسیح (علیه السلام) به آن‌ها فرمود: «بعد از من در آینده پیغمبری آید که نامش احمد (صلی الله علیه و آله) است و از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) است او من و شما را تصدیق می¬کند و حجت من و شما را بیان می¬دارد. امر وصیت پس از عیسی (علیه السلام) در میان حواریونِ مستحفَط (مأمور به حفظ) جریان یافت. خداوند عزّ و جلّ از آن رو آنان را «مستحفظین» نامیده زیرا از آنان خواسته شده نام اکبر خداوند را حفظ کنند، یعنی کتابی را که با آن دانش همه چیز دانسته می¬شود و همراه پیامبران بوده است، خدای تعالی می‌فرماید: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آن‌ها کتاب [آسمانی] و میزان [شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه] نازل کردیم. (حدید/۲۵). و از جمله آن¬چه به نام کتاب معروف است تورات و انجیل و فرقان است، اما در آن کتاب، کتاب نوح و کتاب صالح و شعیب و ابراهیم (هم هست، خدای عزّوجلّ آن را خبرداده، این دستورها در کتب آسمانی پیشین [نیز] آمده است، در کتب ابراهیم و موسی. (اعلی/۱۹۱۸). پس صحف ابراهیم (علیه السلام) چه می‌شود؟ همانا صحف ابراهیم (علیه السلام) اسم اکبر است و صحف موسی (علیه السلام) اسم اکبر است، این-گونه همواره امر وصیت برای دانایی پس از دانای دیگر جریان یافت تا این¬که آن را به حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) رساندند، وقتی خدای عزّوجلّ محمّد (صلی الله علیه و آله) را مبعوث کرد، دنباله‌ی مستحفظین به او اسلام آوردند اما بنی اسرائیل تکذیبش کردند. حضرت به سوی خداوند عزّ و جلّ فراخواند در راه خدا مجاهدت کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۲

بحارالأنوار؛ ج۱۷، ص۱۴۲

و برای آن‌ها همسران و فرزندانی قراردادیم

۲ -۱

(رعد/ ۳۸)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَ ذُرِّیَّةً أَیْ نِسَاءً وَ أَوْلاداً أَکْثَرَ مِنْ نِسَائِکَ وَ أَوْلَادِکَ، وَ کَانَ لِسُلَیْمَانَ ثَلَاثُمِائَهًِْ امْرَأَهًٍْ مَهِیرَهًٍْ وَ سَبْعُمِائَهًِْ سُرِّیَّهًٍْ وَ لِدَاوُدَ مِائَهًُْ امْرَأَهًٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَیْ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یُسْتَنْکَرَ مِنْکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ یُولَدَ لَکَ}.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّةً؛ یعنی زنان و اولادی بیشتر از زنان و اولاد تو برای پیامبران پیش از تو قراردادیم؛ سلیمان (علیه السلام) سیصد زن آزاده با مهریّه‌ی سنگین و هفتصد کنیز داشت و داود (علیه السلام) یکصد زن داشت؛ [پس نباید به تو در مورد ازدواج و داشتن فرزند ایراد بگیرند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۴

بحارالأنوار؛ ج۱۱، ص۱۳

فرزندان

۳ -۱

(رعد/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِی کِتَابِهِ: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّةً فَنَحْنُ ذُرِّیَّهًُْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (علیه السلام) - خداوند عزّوجل در کتابش فرموده است: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِکَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّیَّةً و ما ذُرّیّه‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۴

الکافی؛ ج۸، ص۸۱/ الأمالی للطوسی؛ ص۶۷۸/ بشارهًْ المصطفی؛ ص۸۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۴۲/ فرات الکوفی؛ ص۲۱۶/ المحاسن؛ ج۱، ص۱۷۴/ المناقب؛ ج۴، ص۲۱۵/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۲

(رعد/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - شُعَیْبُ عَنْهُ {جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام)} أنّهُ قَالَ: نَحْنُ ذُرِیَّةُ رَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله) مَا اَدْرِی عَلَی مَا یُعَادُونَنَا إلّا لِقِرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (علیه السلام) - شعیب از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: ما ذرّیّه‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هستیم. به خداوند قسم من نمی‌دانم آنان چرا با ما دشمنی می‌کنند؟ مگر نه این است که به خاطر خویشاوندی ما با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با ما دشمن هستند؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۴

نورالثقلین

۳ -۳

(رعد/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - نَحْنُ ذُرِّیَّةُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ أُمُّنَا فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) وَ مَا آتَی اللَّهُ أَحَداً مِنَ الْمُرْسَلِینَ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَاهُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) کَمَا آتَی مَنْ قَبْلَهُ ثُمَّ تَلَا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّةً.

امام صادق (علیه السلام) - ما بازماندگان پیامبریم و مادرمان فاطمه (سلام الله علیها) است؛ هرچه خداوند به تمام مرسلین داده است به حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) نیز بخشیده چنانکه به پیامبران (قبل نیز داده شده است. سپس این آیه را خواند: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّةً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۴

بحارالأنوار؛ ج۲۴، ص۲۶۵/ المحاسن؛ ج۱، ص۱۵۵

۳ -۴

(رعد/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِی‌کِتَابِهِ: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّةً فَمَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِلَّا کَأَحَدِ أُولَئِکَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ أَزْوَاجاً وَ جَعَلَ لَهُ ذُرِّیَّهًًْ ثُمَّ لَمْ یُسْلِمْ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ (مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ أَکْرَمَ اللَّهُ بِذَلِکَ رَسُولَهُ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (علیه السلام) - خداوند متعال در قرآن فرمود: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِکَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّیَّةً؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نیز یکی از این پیامبران بود. خداوند برای او همسران و خانواده‌ای قرارداد. وانگهی، هیچ‌یک از پیامبران (چنین اهل‌بیتی نداشت تا به آنان ایمان‌آورد، آن‌چنان که اهل‌بیت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به او ایمان آوردند. خداوند متعال با اعطای چنین اهل‌بیتی (به پیامبر (صلی الله علیه و آله)، او را گرامی داشته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۴

بحارالأنوار؛ ج۲۵، ص۲۱۸/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۳/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۵

(رعد/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - مَا آتَی اللَّهُ أَحَداً مِنَ الْمُرْسَلِینَ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَاهُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ آتَی اللَّهُ {مُحَمَّداً} کَمَا آتَی الْمُرْسَلِینَ مِنْ قَبْلِهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّةً.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند، هرچه را که به پیامبران (پیشین‌داده، به محمّد (صلی الله علیه و آله) نیز اعطا فرموده است. خداوند، محمّد (صلی الله علیه و آله) را بهره‌مند ساخت، همان‌طور که پیامبران (پیش از وی را برخوردار نمود. سپس این آیه را قرائت کرد: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِکَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّیَّةً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۴

بحارالأنوار؛ ج۲۵، ص۲۱۸/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۴/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۶

(رعد/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - فَنَحْنُ ذُرِّیَّتُهُ (صلی الله علیه و آله) فَإِنْ قَالَ النَّاسُ لَمْ یَکُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ذُرِّیَّهًٌْ جَحَدُوا وَ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّةً فَنَحْنُ ذُرِّیَّتُهُ.

امام صادق (علیه السلام) - ما ذرّیّه‌ی او هستیم. اگر مردم بگویند پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ذرّیّه نداشت انکار نموده‌اند با اینکه خداوند می‌فرماید: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّیَّة.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۶

بحارالأنوار؛ ج۲۵، ص۲۱۹/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۴/ نورالثقلین/ البرهان

و هیچ پیامبری نمی‌توانست معجزه‌ای بیاورد، مگر به اذن خدا. و برای هر سرنوشتی موعد مقرّری است

۴ -۱

(رعد/ ۳۸)

الکاظم (علیه السلام) - أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَالِمِ بِمَا هُوَ کَائِنٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدِینَ لَهُ مِنْ خَلْقِه… ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ کُلَّهَا بِیَدِ اللَّهِ تَجْرِی إِلَی أَسْبَابِهَا وَ مَقَادِیرِهَا فَأَمْرُ اللَّهِ یَجْرِی إِلَی قَدَرِهِ وَ قَدَرُهُ یَجْرِی إِلَی أَجَلِهِ وَ أَجَلُهُ یَجْرِی إِلَی کِتَابِه: وَ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتابٌ.

امام کاظم (علیه السلام) - ستایش مخصوص خدایی است که به موجودات قبل از آنکه خلقش مدیون او شود [و آن‌ها را بیافریند] آگاه است. همه‌ی این امور به دست خدا است و به‌سوی اسباب و تقدیراتش جاری است؛ پس امر خدا به‌سوی قدر الهی جریان دارد و قدر الهی به‌سوی زمانش جاری است و مدّت زمانش به‌سوی نوشته‌اش جریان دارد و برای هر سرنوشتی موعد مقرّری است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۶

الکافی؛ ج۵، ص۳۷۲

آیه یَمْحُوا اللهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ [39]

خداوند هرچه را بخواهد محو، و هرچه را بخواهد ثابت نگه‌می‌دارد؛ و «ام الکتاب» [لوح محفوظ] نزد اوست.

۱

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - وَ هَلْ یُمْحَی إِلَّا مَا کَانَ ثَابِتاً وَ هَلْ یُثْبَتُ إِلَّا مَا لَمْ یَکُنْ.

امام صادق (علیه السلام) - آیا خداوند چیزی جز آنچه را که ثابت بوده را محو می‌گرداند و آیا چیزی جز آنچه را که نبوده است، ثابت می‌گرداند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۶

الکافی؛ ج۱، ص۱۴۶/ بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۱۸؛ «ثابتا… لم یکن» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(رعد/ ۳۹)

العسکری (علیه السلام) - أَبُوهَاشِمٍ الْجَعْفَرِیُ: سَأَلَ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌صَالِحٍ الْأَرْمَنِیُّ أَبَا مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ فَقَال: هَلْ یَمْحُو إِلَّا مَا کَانَ وَ هَلْ یُثْبِتُ إِلَّا مَا لَمْ یَکُنْ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی هَذَا خِلَافُ قَوْلِ هِشَامِ‌بْنِ‌الْحَکَمِ إِنَّهُ لَا یَعْلَمُ بِالشَّیْءِ حَتَّی یَکُونَ فَنَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ تَعَالَی الْجَبَّارُ الْحَاکِمُ الْعَالِمُ بِالْأَشْیَاءِ قَبْلَ کَوْنِهَا قُلْتُ أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّهًُْ اللَّهِ.

امام عسکری (علیه السلام) - ابوهاشم جعفری گوید: محمدبن‌صالح از امام عسکری (علیه السلام) درباره‌ی آیه: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ پرسید، امام (علیه السلام) فرمود: «مگر جز این است که خداوند آنچه را که وجود داشته است، محو می‌نماید و آنچه را که نبوده است، اثبات می‌کند»؟ من با خود گفتم: «این برخلاف سخن هشام است که خداوند به چیزی علم ندارد، مگر آنکه آن چیز وجود پیدا کند». پس امام عسکری (علیه السلام) به من نگریست و فرمود: «خداوند متعال، جبّار است. دانای به تمامی چیزها پیش از هستی‌یافتن آن‌هاست. او آفریننده است، آنگاه که آفریده‌ای نبود». عرض کردم: «گواهی می‌دهم که تو حجّت خدایی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۶

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۹۰/ بحارالأنوار؛ ج۵۰، ص۲۵۷

۳

(رعد/ ۳۹)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ اللَّهِ لَوْ لَا آیَهًٌْ فِی کِتَابِ اللَّهِ لَحَدَّثْنَاکُمْ بِمَا یَکُونُ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَهًُْ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام علی (علیه السلام) - به خدا سوگند! اگر یک آیه در کتاب خدا نبود، آنچه تا روز قیامت واقع می‌شد به شما می‌گفتیم: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۶

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۹۷/ قرب الإسناد؛ ص۱۵۵/ نورالثقلین

۴

(رعد/ ۳۹)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ لَوْ لَا آیَهًٌْ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَأَخْبَرْتُکُمْ بِمَا کَانَ وَ مَا یَکُونُ وَ بِمَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ هِیَ هَذِهِ الْآیَهًُْ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام علی (علیه السلام) - اگر یک آیه در قرآن نبود، هرآینه به شما آنچه اتّفاق افتاده و آنچه هست و آنچه خواهد شد را تا روز قیامت خبر می‌دادم و آن این آیه است: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتاب.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۶

بحارالأنوار؛ ج۱۰، ص۱۱۷/ الأمالی للصدوق؛ ص۳۴۱؛ «بما هو کان» بدل «بما هو کاین» / التوحید؛ ص۳۰۴/ روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۱۱۸/ المناقب؛ ج۴، ص۱۵۹/ نورالثقلین

۵

(رعد/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَقُولُ لَوْ لَا آیَهًٌْ فِی کِتَابِ اللَّهِ لَحَدَّثْتُکُمْ بِمَا یَکُونُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَقُلْتُ أَیَّهًُْ آیَهًٍْ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام باقر (علیه السلام) - پدرم امام سجّاد (علیه السلام) فرمود: «اگر یک آیه در قرآن نمی‌بود، آنچه تا روز قیامت اتّفاق می‌افتد را برای شما می‌گفتم». خدمتشان عرض کردم: «کدام آیه»؟ فرمود: «این کلام پروردگار: یَمْحُو اللهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۶

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۱۸/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۵/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(رعد/ ۳۹)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - عَنْ أَبِی حَمْزَهًَْ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَا أَبَا حَمْزَهًَْ إِنْ حَدَّثْنَاکَ بِأَمْرٍ أَنَّهُ یَجِیءُ مِنْ هَاهُنَا فَجَاءَ مِنْ هَاهُنَا فَإِنَّ اللَّهَ یَصْنَعُ مَا یَشَاءُ وَ إِنْ حَدَّثْنَاکَ الْیَوْمَ بِحَدِیثٍ وَ حَدَّثْنَاکَ غَداً بِخِلَافِهِ فَإِنَّ اللَّهَ یَمْحُو مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِت.

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) - ابوحمزه ثمالی گوید: امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «ای ابوحمزه! اگر ما درباره‌ی چیزی به تو گفتیم که از اینجا می‌آید و از همان‌جا آمد، بی‌گمان این خداست که هرآنچه بخواهد، انجام می‌دهد. اگر ما امروز سخنی را با تو در میان گذاشتیم و فردا خلاف آن را گفتیم، بدان چنین است که خداوند، هر آنچه را بخواهد، محو می‌سازد و هر آنچه را بخواهد، تثبیت می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۸

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۱۹/ نورالثقلین/ البرهان

۷

(رعد/ ۳۹)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - کَیْفَ لَنَا بِالْحَدِیثِ مَعَ هَذِهِ الْآیَهًِْ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ فَأَمَّا مَنْ قَالَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَا یَعْلَمُ الشَّیْءَ إِلَّا بَعْدَ کَوْنِهِ فَقَدْ کَفَرَ وَ خَرَجَ عَنِ التَّوْحِیدِ.

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) - با وجود این آیه ما چگونه سخن بگوییم: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ و امّا کسی که بگوید خدای تعالی به اشیاء علم ندارد مگر بعد از به‌وجودآمدنش، کافرشده و از توحید بیرون رفته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۸

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۱۹/ البرهان/ الغیبهًْ الطوسی؛ ج۷، ص۴۳۰

۸

(رعد/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ: ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها قَالَ النَّاسِخُ مَا حُوِّلَ وَ مَا یُنْسِیهَا مِثْلُ الْغَیْبِ الَّذِی لَمْ یَکُنْ بَعْدُ کَقَوْلِهِ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ قَالَ فَیَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَ یُحَوِّلُ مَا یَشَاءُ مِثْلُ قَوْمِ یُونُسَ (علیه السلام) إِذَا بَدَا لَهُ فَرَحِمَهُمْ وَ مِثْلُ قَوْلِهِ: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ قَالَ أَدْرَکَهُمْ رَحْمَتُهُ.

امام باقر (علیه السلام) - هر حکمی را نسخ کنیم، و یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن، یا همانند آن را می‌آوریم. (بقره/۱۰۶) ناسخ آن چیزی است که تغییر داده شود و آن چیزی است که آن را به تأخیر می‌اندازد. مانند غیبی که هنوز واقع نشده مثل سخن خداوند: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ؛ خداوند آنچه بخواهد انجام می‌دهد و آنچه بخواهد تغییر می‌دهد؛ مانند [سرنوشت] قوم یونس (علیه السلام) که وقتی برای خدا بدا حاصل شد، به آنان رحم کرد و مثل سخن خدا: حال که چنین است از آن‌ها روی بگردان که هرگز درخور ملامت نخواهی‌بود. (ذاریّات/۵۴) امام (علیه السلام) فرمود: «خداوند به آن‌ها رحم کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۸

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۱۶/ العیاشی؛ ج۱، ص۵۵؛ «ادرکتهم» بدل «ادرکم»

۹

(رعد/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ فَنَاءَ قَوْمٍ أَمَرَ الْفَلَکَ فَأَسْرَعَ الدَّوْرَ بِهِمْ فَکَانَ مَا یُرِیدُ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَقَاءَ قَوْمٍ أَمَرَ الْفَلَکَ فَأَبْطَأَ الدَّوْرَ بِهِمْ فَکَانَ مَا یُرِیدُ مِنَ الزِّیَادَهًِْ فَلَا تُنْکِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ: یَمْحُو ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام باقر (علیه السلام) - خداوند متعال هرگاه نابودی قومی را اراده فرماید، به فلک دستور می‌دهد و او نیز با شتاب بیشتری برای آنان چرخیدن می‌گیرد. پس کاهش عمر آنان، این چنین حاصل می‌شود. امّا هرگاه خداوند متعال، ماندگاری قومی را اراده کند، به فلک دستور می‌دهد و او نیز از شتاب خویش می‌کاهد و دوران آنان به کندی پیش می‌رود و در نتیجه، افزایش و زیادتی که در باره آنان اراده کرده است، پیش می‌آید. بنا براین هرگز چنین حقایقی را منکر نشوید؛ زیرا که یَمْحُو اللهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۸

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۲۰/ نورالثقلین/ البرهان

۱۰

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ‌سِنَانٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُول إِنَّ اللَّهَ یُقَدِّمُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّرُ مَا یَشَاءُ وَ یَمْحُو مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ مَا یَشَاءُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ وَ قَالَ فَکُلُّ أَمْرٍ یُرِیدُهُ اللَّهُ فَهُوَ فِی عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ یَصْنَعَهُ لَیْسَ شَیْءٌ یَبْدُو لَهُ إِلَّا وَ قَدْ کَانَ فِی عِلْمِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا یَبْدُو لَهُ مِنْ جَهْلٍ.

امام صادق (علیه السلام) - ابن‌سنان گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال هر آنچه را که بخواهد، پیش می‌فرستد یا به تأخیر می‌افکند و یا محو می‌کند و یا تثبیت می‌نماید؛ و عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ. و نیز فرمود: «هر امری را که اراده فرماید، قبل از آنکه آن را انجام دهد، در علم او وجود دارد. هیچ چیزی برای او جلوه نمی‌کند، مگر آنکه در علم او بوده است. بی‌گمان، چیزی در نظر خدا جلوه نمی‌کند که پیش از آن، جهل و نادانی بوده باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۸

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۲۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱۱

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ إِسْحَاقَ‌بْنِ‌عَمَّارٍ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: وَقالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ لَمْ یَعْنُوا أَنَّهُ هَکَذَا وَ لَکِنَّهُمْ قَالُوا قَدْ فَرَغَ مِنَ الْأَمْرِ فَلَا یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ تَکْذِیباً لِقَوْلِهِمْ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ أَ لَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام صادق (علیه السلام) - اسحاق‌بن‌عمار از کسی که از مردی اینچنین روایت می‌کند که امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه: و یهود گفتند: «دست خدا [با زنجیر] بسته است. (مائده/۶۴)، فرمود: «یهودیان منظورشان این نبودکه آن جناب چنین است ولیکن گفتند: «که از کار فارغ‌شده پس نمی‌افزاید و کم نمی‌کند». خدای عزّوجلّ برای تکذیب کلام آن‌ها فرمود: دست‌هایشان بسته باد! و به خاطر این سخن، از رحمت [الهی] دور شوند! بلکه هر دو دست [قدرت] او، گشاده است هرگونه بخواهد، می‌بخشد! . (مائده/۶۴) آیا نشنیده‌ای که خدای عزّوجلّ می‌فرماید: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۰۸

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۰۴/ معانی الأخبار؛ ص۱۸/ التوحید؛ ص۱۶۷/ نورالثقلین

۱۲

(رعد/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - إِنَ اللَّهَ لَمْ یَدَعْ شَیْئاً کَانَ أَوْ یَکُونُ إِلَّا کَتَبَهُ فِی کِتَابٍ فَهُوَ مَوْضُوعٌ بَیْنَ یَدَیْهِ یَنْظُرُ إِلَیْه فَمَا شَاءَ مِنْهُ قَدَّمَ وَ مَا شَاءَ مِنْهُ أَخَّرَ وَ مَا شَاءَ مِنْهُ مَحَی وَ مَا شَاءَ مِنْهُ کَانَ وَ مَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَکُن.

امام باقر (علیه السلام) - خداوند متعال هرچیز را که بوده و خواهد بود، در کتاب ثبت نموده است و همه چیز در مقابل پروردگار گذاشته شده و آن را می‌بیند. پس آنچه را که بخواهد، پیش می‌افکند و آنچه را که اراده نماید، پس می‌فرستد، آنچه را که بخواهد، محو می‌سازد و با آنچه را که بخواهد، هستی می‌دهد و اگر نخواهد، هستی نخواهد یافت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۰

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۱۸/ البرهان

۱۳

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - هُمَا اَمْرَانِ موْقُوفٌ وَ مَحْتُومٌ فَمَا کَانَ مِنْ مَحْتُومٍ أمْضَاهُ. وَ مَا کَانَ مِنْ مَوْقُوفٍ فَلَهُ فِیهِ الْمَشِیَّهًُْ یقْضی فِیهِ مَا یَشَاءُ.

امام صادق (علیه السلام) - دو نوع امر است: امر متوقّف و امر حتمی. امری که حتمی باشد اجرا می‌کند و امری که متوقّف [و غیر حتمی] باشد، خواست و مشیّت الهی در آن جاری است و هرچه بخواهد در مورد آن حکم می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۰

نورالثقلین/ البرهان؛ «بتفاوتٍ»

۱۴

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً حَتَّی یَأْخُذَ عَلَیْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ الْإِقْرَارَ لَهُ بِالْعُبُودِیَّهًِْ وَ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ أَنَّ اللَّهَ یُقَدِّمُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّرُ مَا یَشَاءُ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند کسی را به پیامبری برنیانگیخت، مگر آنکه سه پیمان از او بگیرد: اقرار به عبودیّت و بندگی برای خداوند، کنار گذاشتن همتایان برای خدا و اعتقاد به اینکه خداوند، هر آنچه را که بخواهد، پیش می‌افکند و هرچه را که بخواهد، پس می‌فرستد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۰

الکافی، ج۱، ص۱۴۷/ نورالثقلین/ البرهان؛ «خلال» بدل «خصال»

۱۵

(رعد/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ عِنْدَ اللَّهِ مَخْزُونٌ لَمْ یُطْلِعْ عَلَیْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ وَ عِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَائِکَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَمَا عَلَّمَهُ مَلَائِکَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَإِنَّهُ سَیَکُونُ لَا یُکَذِّبُ نَفْسَهُ وَ لَا مَلَائِکَتَهُ وَ لَا رُسُلَهُ وَ عِلْمٌ عِنْدَهُ مَخْزُونٌ یُقَدِّمُ مِنْهُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ مَا یَشَاء.

امام باقر (علیه السلام) - دانش بر دو نوع است: دانشی که نزد خداوند است و در خزانه‌ی غیب الهی است و احدی از مردم به آن آگاهی ندارد و دانشی که خداوند آن را به فرشتگان و پیامبران (خود آموخته است. پس آن بخش از دانشی که به فرشتگان و پیامبرانش (آموخته است، به وقوع خواهد پیوست. خداوند به خویش و فرشتگان و پیامبرانش (نسبت دروغ نمی‌دهد. امّا آن بخش از دانش الهی که در گنجینه و خزانه‌ی غیب خداوندی پنهان است، به هر اندازه که بخواهد از آن پیش می‌فرستد و هراندازه که بخواهد به تأخیر می‌افکند و هر آنچه را که بخواهد، اثبات و مستقّر می‌گرداند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۰

الکافی، ج۱، ص۱۴۷/ البرهان

۱۶

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ لِلَّهِ عِلْمَیْنِ عِلْمٌ مَکْنُونٌ مَخْزُونٌ لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ مِنْ ذَلِکَ یَکُونُ الْبَدَاءُ وَ عِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَائِکَتَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أَنْبِیَاءَهُ فَنَحْنُ نَعْلَمُهُ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند دو علم دارد: یکی مخزون است کسی جز او خبر ندارد که از همین نوع بداء است. و دیگری علمی است که به ملائکه و انبیاء و رسل (آموخته؛ ما نیز می‌دانیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۰

الکافی، ج۱، ص۱۴۷

۱۷

(رعد/ ۳۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - هُمَا کِتَابَانِ: کِتَابٌ سِوَی أُمِّ الْکِتَابِ، یَمْحُو اللَّهُ مِنْهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ، وَ أُمُّ الْکِتَابِ لَا یُغَیِّرُ مِنْهُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - دو کتاب هستند؛ کتابی غیر از امّ‌الکتاب که خداوند از آن هر چیزی را بخواهد، محو می‌کند و یا ثبت می‌کند. و امّ‌الکتاب که هیچ چیزی از آن را دگرگون نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۰

نورالثقلین

۱۸

(رعد/ ۳۹)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - إِنَّهُ یَمْحُو مَا یَشَاءُ مِنَ الْقُرُونُ وَ یُثْبِتُ مَا یَشَاءُ مِنْهَا کَقَوْلِهِ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِینَ وَ قَوْلِهِ وَ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ.

امام علی (علیه السلام) - هرچه را از اقوام بخواهد، محو می‌کند و هرچه را بخواهد از آن اثبات می‌کند. مثل [این] کلام خداوند متعال: سپس جمعیّت دیگری را بعد از آن‌ها به وجود آوردیم. (مؤمنون/۳۱) و [این] کلام خداوند متعال: چقدر از اقوام پیش از آنان را [به خاطر گناهانشان] هلاک کردیم. (مریم/۷۴).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۰

نورالثقلین

۱۹

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْبَرَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) بِمَا کَانَ مُنْذُ کَانَتِ الدُّنْیَا وَ بِمَا یَکُونُ إِلَی انْقِضَاءِ الدُّنْیَا وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَحْتُومِ مِنْ ذَلِکَ وَ اسْتَثْنَی عَلَیْهِ فِیمَا سِوَاهُ.

امام صادق (علیه السلام) - خدای عزّوجلّ محمّد (صلی الله علیه و آله) را به آنچه از اوّل دنیا واقع‌شده و به آنچه تا پایان دنیا واقع می‌شود خبر داد، آنچه از این وقایع حتمی است به او خبرداد [و نسبت به غیر آن که حتمی نیست و به مشیّت او مربوط است] استثناء قائل شد. [و به او خبر نداد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۰

الکافی، ج۱، ص۱۴۸/ نورالثقلین

۲۰

(رعد/ ۳۹)

الکاظم (علیه السلام) - اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتُ عِنْدَکَ مَحْرُوماً مُقَتَّراً عَلَیَّ رِزْقِی فَامْحُ حِرْمَانِی وَ تَقْتِیرَ رِزْقِی وَ اکْتُبْنِی عِنْدَکَ مَرْزُوقاً مُوَفَّقاً لِلْخَیْرَاتِ فَإِنَّکَ قُلْتَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام کاظم (علیه السلام) - خدایا! اگر نزد تو محروم بودم و روزی‌ام تنگ بود، محرومیّت و تنگی رزقم را محو کن و مرا نزد خود روزی داده شده و موفّق به انجام خیرات بنویس؛ چون خودت فرمودی: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۲

بحارالأنوار؛ ج۸۷، ص۱۳۴/ المصباح للکفعمی؛ ص۹۶/ البلدالأمین؛ ص۸۷/ مصباح المتهجد؛ ص۵۰۱

۲۱

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - یَا ذَا الْمَنِّ لَا مَنَّ عَلَیْکَ یَا ذَا الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِینَ وَ مَأْمَنَ الْخَائِفِینَ وَ جَارَ الْمُسْتَجِیرِینَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ فِی أُمِّ الْکِتَابِ أَنِّی شَقِیٌّ أَوْ مَحْرُومٌ أَوْ مُقْتَرٌ عَلَیَّ رِزْقِی فَامْحُ مِنْ أُمِّ الْکِتَابِ شَقَائِی وَ حِرْمَانِی وَ إِقْتَارَ رِزْقِی وَ اکْتُبْنِی عِنْدَکَ سَعِیداً مُوَفَّقاً لِلْخَیْرِ مُوَسَّعاً عَلَیَّ رِزْقُکَ فَإِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ عَلَی نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ (صلی الله علیه و آله) یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام صادق (علیه السلام) -‌ای صاحب منّت که هیچ منّتی بر تو نیست! ای صاحب نعمت فراوان که هیچ معبودی جز تو نیست! ای پشتیبان پناهندگان و پناهگاه بیمناکان و حمایت‌کننده یاری طلبان! اگر در نزد تو و در امّ الکتاب من بدبخت یا محرومم و یا روزی‌ام تنگ است، از امّ‌الکتاب بدبختی، محرومیّت و تنگ‌بودن روزی‌ام را محو کن و مرا در نزد خود سعادتمند، موفّق به خیر و دارای وسعت روزی بنویس؛ چون تو در کتاب نازل‌شده‌ی بر پیامبرِت فرمودی: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۲

تهذیب الأحکام؛ ج۳، ص۷۲/ بحارالأنوار؛ ج۸۶، ص۳۷۷/ مصباح المتهجد؛ ص۵۴۴/ المقنعهًْ؛ ص۱۷۳

۲۲

(رعد/ ۳۹)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - إِلَهِی وَ قَدْ عَلِمْتُ یَقِیناً أَنَّکَ لَا تَأْمُرُ بِالظُّلْمِ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ لَا تَمِیلُ إِلَیْهِ وَ لَا تَهْوَاهُ وَ لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَغْشَاهُ وَ تَعْلَمُ مَا فِیهِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ مِنْ ظُلْمِ عِبَادِکَ وَ بَغْیِهِمْ عَلَیْنَا وَ تَعَدِّیهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَا مَعْرُوفٍ بَلْ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً وَ زُوراً وَ بُهْتَاناً فَإِنْ کُنْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ مُدَّهًًْ لَا بُدَّ مِنْ بُلُوغِهَا أَوْ کَتَبْتَ لَهُمْ آجَالًا یَنَالُونَهَا فَقَدْ قُلْتَ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ وَ وَعْدُکَ الصِّدْقُ یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ فَأَنَا أَسْأَلُکَ بِکُلِّ مَا سَأَلَکَ بِهِ أَنْبِیَاؤُکَ الْمُرْسَلُونَ (وَ رُسُلُکَ وَ أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ عِبَادُکَ الصَّالِحُونَ وَ مَلَائِکَتُکَ الْمُقَرَّبُونَ أَنْ تَمْحُوَ مِنْ أُمِّ الْکِتَابِ ذَلِکَ وَ تَکْتُبَ لَهُمُ الِاضْمِحْلَالَ وَ الْمَحْقَ حَتَّی تُقَرِّبَ آجَالَهُمْ وَ تَقْضِیَ مُدَّتَهُمْ وَ تُذْهِبَ أَیَّامَهُمْ وَ تَبْتُرَ أَعْمَارَهُمْ وَ تُهْلِکَ فُجَّارَهُمْ وَ تُسَلِّطَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ حَتَّی لَاتُبْقِیَ مِنْهُمْ أَحَداً وَ لَا تُنَجِّیَ مِنْهُمْ أَحَداً وَ تُفَرِّقَ جُمُوعَهُمْ وَ تَکِلَّ سِلَاحَهُمْ وَ تُبَدِّدَ شَمْلَهُمْ وَ تُقَطِّعَ آجَالَهُمْ وَ تُقَصِّرَ أَعْمَارَهُمْ وَ تُزَلْزِلَ أَقْدَامَهُمْ وَ تُطَهِّرَ بِلَادَکَ مِنْهُمْ وَ تُظْهِرَ عِبَادَکَ عَلَیْهِمْ فَقَدْ غَیَّرُوا سُنَّتَکَ وَ نَقَضُوا عَهْدَکَ وَ هَتَکُوا حَرِیمَکَ وَ أَتَوْا عَلَی مَا نَهَیْتَهُمْ عَنْهُ وَ عَتَوْا عُتُوّاً کَبِیراً کَبِیراً وَ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِیدا.

امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) -‌ای خدای من و من به یقین می‌دانم که تو به ظلم امر نمی‌کنی و به آن راضی نیستی و به سوی آن میل نمی‌کنی و آن را نمی‌پسندی و دوست نمی‌داری و آن را مرتکب نمی‌شوی و می‌دانی آنچه را که این گروه در آن هستند؛ از ستم به بندگان تو و ظلمشان بر ما و از حدّ بیرون رفتن ایشان به غیر حقّ و به غیر شرع و طریقه بلکه از روی ظلم و دشمنی و دروغ و تهمت، پس اگر قرار داده باشی برای آنان مدّتی که ناچار است از رسیدن آن مدّت یا آنکه مقرّر کردی برای ایشان موعدی را که برسند به آن موعد پس تو گفتی و گفتار تو درست است و وعده تو راست است که یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ، پس من از تو می‌طلبم به حقّ هر آنچه پیغمبران تو از تو طلب نمودند و رسولان تو که فرستاده‌شدگانند و از تو می‌خواهم به آنچه سؤال کردند از تو بندگان نیکوکارت و فرشتگان تو که نزدیکند که آن را از لوح محفوظ محو کنی و برای ایشان نابود شدن و اضمحلال را ثابت گردانی و تا اجلهای ایشان را نزدیک‌سازی و مدّت ایشان را به سر آوری و روزهای ایشان را از بین ببری و عمرهای ایشان را قطع کنی و فاسقان ایشان را هلاک گردانی و بعضی ایشان را بر بعضی غالب گردانی تا از ایشان احدی را باقی نگذاری و از ایشان کسی را خلاصی ندهی و هرگز یکی را از ایشان رها نکنی و جمعیت ایشان را پراکنده‌سازی و سلاحشان را کند کنی و قوم ایشان را متفرّق‌سازی و اجل‌های ایشان را قطع کنی و عمر آنان را کوتاه گردانی و قدمهایشان را بلرزانی و شهرهای خود را از ایشان پاک‌سازی و بندگان خود را بر ایشان غالب گردانی پس به راستی که رویّه و طریقه تو را تغییر دادند و پیمان تو را شکستند و پرده حرمت تو را دریدند و آنچه را که ایشان را از آن منع کردی بجا آوردند و بسیار سرپیچی کردند و گمراه شدند گمراه شدنی دور.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۲

مهج الدعوات؛ ص۲۸۹/ البلدالأمین؛ ص۳۹۹؛ «حتی تقرب آجال… ضلوا ضلالا بعیدا» محذوف

۲۳

(رعد/ ۳۹)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِثْلِ الْبَدَاء.

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) - خدا به چیزی مانند بداء پرستش نشده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۲

الکافی، ج۱، ص۱۴۶/ نورالثقلین

۲۴

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - مَا بَدَا لِلَّهِ فِی شَیْءٍ إِلَّا کَانَ فِی عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ یَبْدُوَ لَهُ.

امام صادق (علیه السلام) - در مورد چیزی برای خداوند بدا حاصل نمی‌شود مگر آنکه قبل از آنکه برای او بدا حاصل شود در علم او هست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۲

الکافی، ج۱، ص۱۴۸

۲۵

(رعد/ ۳۹)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا مَنْ أَنْکَرَ الْبَدَاءَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِه: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ فَهَلْ یَمْحُو إِلَّا مَا کَانَ وَ هَلْ یُثْبِتُ إِلَّا مَا لَمْ یَکُنْ وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

امام علی (علیه السلام) - و امّا کسی که بدا را انکار کند [سخنش باطل است چون] خداوند در کتابش فرموده است: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ آیا غیر آن چیزی که بوده محو می‌کند؟! و آیا غیر آنچه نبوده اثبات می‌کند [آیا چیزی که بوده اثبات می‌کند]؟! و مثل این آیه در کتاب خدای عزّوجلّ زیاد است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۴

بحارالأنوار؛ ج۹۰، ص۸۳

۲۶

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِی کَتَبَ اللهُ لَکُمْ قَالَ کَتَبَهَا لَهُمْ ثُمَّ مَحَاهَا ثُمَّ کَتَبَهَا لِأَبْنَائِهِمْ فَدَخَلُوهَا وَ اللهُ یَمْحُو ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام صادق (علیه السلام) - در مورد سخن خدا: به سرزمین مقدّسی که خداوند برای شما مقرّر داشته، وارد شوید. (مائده/۲۱). سؤال شد. فرمود: «برای آن‌ها مقرّر داشت، سپس آن را محو نمود و برای فرزندانشان مقرّر فرمود؛ پس به آن سرزمین وارد شدند: وَ اللهُ یَمْحُو ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۴

بحارالأنوار؛ ج۱۳، ص۱۸۱/ نورالثقلین

۲۷

(رعد/ ۳۹)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - عَنْ عَمْرِوبْنِ‌الْحَمِقِ قَال دَخَلْتُ عَلَی عَلِیٍّ (علیه السلام) حِینَ ضُرِبَ ضَرْبَهًًْ بِالْکُوفَهًِْ فَقُلْتُ لَیْسَ عَلَیْکَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ خَدْشٌ قَالَ لَعَمْرِی إِنِّی لَمُفَارِقُکُمْ ثُمَّ قَالَ إِلَی السَّبْعِینَ بَلَاءٌ قَالَهَا ثَلَاثاً قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ الْبَلَاءِ رَخَاءٌ فَلَمْ یُجِبْنِی وَ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَبَکَتْ أُمُّ کُلْثُومٍ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَا تُؤْذِینِی یَا أُمَّ کُلْثُومٍ فَإِنَّکِ لَوْ تَرَیْنَ مَا أَرَی لَمْ تَبْکِی إِنَّ الْمَلَائِکَهًَْ مِنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ وَ النَّبِیُّونَ یَقُولُونَ انْطَلِقْ یَا عَلِیُّ فَمَا أَمَامَکَ خَیْرٌ لَکَ مِمَّا أَنْتَ فِیهِ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إِنَّکَ قُلْتَ إِلَی السَّبْعِینَ بَلَاءٌ فَهَلْ بَعْدَ السَّبْعِینَ رَخَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّ بَعْدَ الْبَلَاءِ رَخَاءً یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ قَالَ أَبُوحَمْزَهًَْ قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) قَالَ إِلَی السَّبْعِینَ بَلَاءٌ وَ کَانَ یَقُولُ بَعْدَ السَّبْعِینَ رَخَاءٌ وَ قَدْ مَضَتِ السَّبْعُونَ وَ لَمْ نَرَ رَخَاءً فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَا ثَابِتُ إِنَّ اللَّهَ کَانَ قَدْ وَقَّتَ هَذَا الْأَمْرَ فِی السَّبْعِینَ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) غَضِبَ اللَّهُ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ إِلَی الْأَرْبَعِینَ وَ مِائَهًِْ سَنَهًٍْ فَحَدَّثْنَاکُمْ فَأَذَعْتُمُ الْحَدِیثَ وَ کَشَفْتُمُ الْقِنَاعَ قِنَاعَ السِّرِّ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ قَالَ أَبُوحَمْزَهًَْ قَدْ قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) ذَلِکَ فَقَالَ قَدْ کَانَ ذَلِکَ.

امام علی (علیه السلام) - عمروبن‌حمق گوید: هنگامی که علی (علیه السلام) در کوفه ضربت خورد، گفتم: «مساله‌ای ندارید زخم سطحی است». امام (علیه السلام) فرمود: «به جان خودم سوگند! من شما را ترک خواهم کرد». آن گاه سه مرتبه فرمود: «تا هفتاد سال بلا می‌آید». گفتم: «آیا بعد از مصیبت آسایشی است»؟ ایشان به من پاسخ نداد و بیهوش شد. پس‌ام کلثوم گریست. هنگامی که به هوش آمد فرمود: «ای ام‌کلثوم مرا اذیت نکن اگر آنچه را که من می‌دیدم تو نیز می‌دیدی گریه نمی‌کردی. فرشتگان هفت آسمان یکی پس از دیگری و پیامبران می‌فرمایند: «ای علی به ما بپیوند، به راستی آنچه در پیش رو داری بهتر است از آنچه در آن هستی». من گفتم: «ای امیرالمؤمنین شما فرمودید: «تا هفتاد سال بلا و گرفتاری است، آیا بعد از هفتاد سال آسایشی پدید می‌آید»؟ ایشان فرمود: «بله، به راستی بعد از بلا و سختی، آسایش است: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ؛ ابوحمزه گفت: «من به امام باقر (علیه السلام) گفتم: «علی (علیه السلام) فرمود: «تا هفتاد سال بلا و سختی می‌آید». و می‌فرمود: «بعد از هفت سال آسایش و راحتی است امّا ما آرامشی تاکنون ندیده‌ایم». امام باقر (علیه السلام) فرمود: «ای ثابت خداوند برای این امر هفتاد سال تعیین کرد پس هنگامی که حسین (علیه السلام) شهید شد، خداوند بر اهل زمین خشم گرفت و آن را تا صد و چهل سال به تأخیر انداخت. پس ما شما را از حدیث آگاه کردیم و شما آن را افشا کردید و پرده از اسرار برداشتید، پس خداوند آن را به تأخیر انداخت و بعد از آن نزد خداوند برای آن وقتی تعیین نشده است: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ». ابوحمزه گفت: «به امام صادق (علیه السلام) این [روایت] را گفتم، پس فرمود: «همین بوده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۴

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۱۴/ الخرایج والجرایح؛ ج۱، ص۱۷۸/ الغیبهًْ للطوسی؛ ص۴۲۸/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲۸

(رعد/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عَرَضَ عَلَی آدَمَ أَسْمَاءَ الْأَنْبِیَاءِ (وَ أَعْمَارَهُمْ قَالَ فَمَرَّ بِآدَمَ اسْمُ دَاوُدَ النَّبِیِّ (علیه السلام) فَإِذَا عُمُرُهُ فِی الْعَالَمِ أَرْبَعُونَ سَنَهًًْ فَقَالَ آدَمُ (علیه السلام) یَا رَبِّ مَا أَقَلَّ عُمُرَ دَاوُدَ (علیه السلام) وَ مَا أَکْثَرَ عُمُرِی یَا رَبِّ إِنْ أَنَا زِدْتُ دَاوُدَ مِنْ عُمُرِی ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ أَ تُثْبِتُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ یَا آدَمُ (علیه السلام) قَالَ فَإِنِّی قَدْ زِدْتُهُ مِنْ عُمُرِی ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ فَأَنْفِذْ ذَلِکَ لَهُ وَ أَثْبِتْهَا لَهُ عِنْدَکَ وَ اطْرَحْهَا مِنْ عُمُرِی قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَأَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِدَاوُدَ (علیه السلام) فِی عُمُرِهِ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ وَ کَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مُثْبَتَهًٌْ فَذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ قَالَ فَمَحَا اللَّهُ مَا کَانَ عِنْدَهُ مُثْبَتاً لِآدَمَ (علیه السلام) وَ أَثْبَتَ لِدَاوُدَ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مُثْبَتاً.

امام باقر (علیه السلام) - حق تعالی اسماء و عمرهای انبیاء (را بر حضرت آدم (علیه السلام) عرضه داشت وقتی که به اسم داود (علیه السلام) و عمر آن جناب رسید، عمرش را در دنیا چهل سال معرّفی کرد. حضرت آدم (علیه السلام) عرضه داشت: «پروردگارا چقدر عمر داود کم و چقدر عمر من زیاد است، بار خدایا آیا ممکن است سی‌سال از عمر من را به او ببخشی»؟ خداوند فرمود: «آری‌ای آدم (علیه السلام)». آدم (علیه السلام) عرض‎ کرد: «پس از عمر من سی‌سال کم کن و به عمر او بیافزا». امام باقر (علیه السلام) فرمود: «خداوند متعال سی‌سال به عمر حضرت داود (علیه السلام) افزود و آن را برای حضرتش ثابت قرار داد و این امر البتّه نزد حق تعالی ثابت بود». و کلام خداوند متعال: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ. به همین معنا اشاره دارد». سپس امام (علیه السلام) فرمود: «بنابراین آنچه نزد حق تعالی برای آدم (علیه السلام) ثابت بود را محو نمود و آنچه نزدش برای داود (علیه السلام) ثابت نبود را ثابت قرار داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۴

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۰۲/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۳۳۸

۲۹

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَمَاعَهًَْ أَنَّهُ سَمِعَهُ (علیه السلام) وَ هُوَ یَقُولُ مَا رَدَّ اللَّهُ الْعَذَابَ عَنْ قَوْمٍ قَدْ أَظَلَّهُمْ إِلَّا قَوْمِ یُونُسَ فَقُلْتُ أَ کَانَ قَدْ أَظَلَّهُمْ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّی نَالُوهُ بِأَکُفِّهِمْ قُلْتُ فَکَیْفَ کَانَ ذَلِکَ قَالَ کَانَ فِی الْعِلْمِ الْمُثْبَتِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِی لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهِ أَحَدٌ أَنَّهُ سَیَصْرِفُهُ عَنْهُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - از سماعه روایت شده است: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می¬فرماید: خداوند از هیچ قومی عذابی را که بر ایشان سایه افکنده بود باز نمی‌گرداند مگر قوم یونس (علیه السلام) ». گفتم: «آیا عذاب بر ایشان سایه افکنده بود»؟ فرمود: «آری، تا جایی که با دست¬هایشان آن را گرفتند». گفتم: «پس چگونه بود که باز گردانده شد»؟ فرمود: «در علم ثابت‌شده و ازلی خداوند که کسی را از آن آگاه نساخته بود چنین رقم خورده بود که عذاب را از ایشان باز خواهد داشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۶

بحارالأنوار؛ ج۱۴، ص۳۸۶/ نورالثقلین

۳۰

(رعد/ ۳۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَی صَحِیفَتِهِمُ الْأَرَضَهًَْ فَلَحِسَهَا فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ فَأَخْبَرَ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) بِذَلِکَ فَأَخْبَرَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَبَاطَالِبٍ فَدَخَلَ أَبُوطَالِبٍ عَلَی قُرَیْشٍ فِی الْمَسْجِدِ فَعَظَّمُوهُ وَ قَالُوا أَرَدْتَ مُوَاصَلَتَنَا وَ أَنْ تُسَلِّمَ ابْنَ أَخِیکَ إِلَیْنَا قَالَ وَ اللَّهِ مَا جِئْتُ لِهَذَا وَ لَکِنِ ابْنُ أَخِی أَخْبَرَنِی وَ لَمْ یَکْذِبْنِی أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَهُ بِحَالِ صَحِیفَتِکُمْ فَابْعَثُوا إِلَیَّ صَحِیفَتِکُمْ فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ ارْجِعُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ مِنَ الظُّلْمِ وَ قَطِیعَهًِْ الرَّحِمِ وَ إِنْ کَانَ بَاطِلًا دَفَعْتُهُ إِلَیْکُمْ فَأَتَوْا بِهَا وَ فَکُّوا الْخَوَاتِیمَ وَ إِذَا فِیهَا بِاسْمِکَ اللَّهُمَّ وَ اسْمِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَقَطْ فَقَالَ لَهُمْ أَبُوطَالِبٍ (رحمة الله علیه) اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُفُّوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَسَکَتُوا وَ تَفَرَّقُوا فَنَزَلَ ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ قَالَ: کَیْفَ أَدْعُوهُمْ وَ قَدْ صَالَحُوا عَلَی تَرْکِ الدَّعْوَهًِْ؟ فَنَزَلَ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ. فَسَأَلَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَبَاطَالِبٍ (رحمة الله علیه) الْخُرُوجَ مِنَ الشِّعْبِ فَاجْتَمَعَ سَبْعَهًُْ نَفَرٍ مِنْ قُرَیْشٍ عَلَی نَقْضِهَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند موریانه را بر نوشته‌ی مشرکان مکّه فرستاد؛ پس آن نوشته را خورد. جبرئیل نازل شد و آن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله) خبر داد و پیامبر (صلی الله علیه و آله) به ابوطالب (رحمة الله علیه) خبر داد. ابوطالب در مسجدالحرام نزد قریش رفت. او را بزرگ داشتند و گفتند: «می‌خواهی با ما رابطه برقرار کنی و برادر زاده‌ات را به ما تحویل دهی»؟ گفت: «به خدا سوگند که برای این کار نیامده‌ام ولی برادر زاده‌ام به من خبر داده و به من دروغ نگفته است که خداوند وضعیّت نوشته شما را به او خبر داده است؛ پس نوشته‌تان را برایم بیاورید؛ اگر سخنش حق است، از خدا بپرهیزید و از ظلم و قطع رحمی که انجام می‌دهید بازگردید و اگر سخنش باطل بود او را به شما تحویل می‌دهم»؛ پس نوشته را آوردند و مهرها را بازکردند و ناگهان دیدند که در آن فقط باسمک اللهم و اسم محمّد (صلی الله علیه و آله) مانده است؛ پس ابوطالب (رحمة الله علیه) به آن‌ها گفت: «از خدا بپرهیزید و از آنچه انجام می‌دهید دست بردارید». ساکت و متفرّق شدند؛ پس آیه: به راه پروردگارت دعوت نما! . (نحل/۱۲۵)، نازل شد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) عرض کرد: «چگونه دعوتشان کنم درحالی‌که بر ترک دعوتم توافق کرده‌اند؛ پس این آیه نازل شد: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ. پیامبر (صلی الله علیه و آله) از ابوطالب در مورد خارج‌شدن از شعب [ابی‌طالب] سؤال کرد؛ پس هفت‌نفر از قریش بر نقض نوشته‌شان توافق کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۶

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۹۴

۳۱

(رعد/ ۳۹)

العسکری (علیه السلام) - فَقَالَ ابْنُ صُورِیَا یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) أَیُّ مَلَکٍ یَأْتِیکَ بِمَا تَقُولُهُ عَنِ اللَّهِ قَالَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) قَالَ ابْنُ صُورِیَا کَانَ ذَلِکَ عَدُوَّنَا مِنْ بَیْنِ الْمَلَائِکَهًِْ یَنْزِلُ بِالْقَتْلِ وَ الشِّدَّهًِْ وَ الْحَرْبِ وَ رَسُولُنَا مِیکَائِیلُ یَأْتِی بِالسُّرُورِ وَ الرَّخَاءِ فَلَوْ کَانَ مِیکَائِیلُ هُوَ الَّذِی یَأْتِیکَ آمَنَّا بِکَ لِأَنَّ مِیکَائِیلَ کَانَ یَشُدُّ مُلْکَنَا وَ جَبْرَئِیلُ کَانَ یُهْلِکُ مُلْکَنَا فَهُوَ عَدُوُّنَا لِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ (رحمة الله علیه) فَمَا بَدْءُ عَدَاوَتِهِ لَکَ قَالَ نَعَمْ یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) عَادَانَا مِرَاراً کَثِیرَهًًْ… فَقَالَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) یَا ابْنَ صُورِیَا بِهَذَا الْعَقْلِ الْمَسْلُوکِ بِهِ غَیْرَ سَبِیلِهِ ضَلَلْتُمْ أَرَأَیْتُمْ أَوَائِلَکُمْ کَیْفَ بَعَثُوا مَنْ یَقْتُلُ بُخْتَ‌نَصَّرَ وَ قَدأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَی فِی‌کُتُبِهِ وَ عَلَی أَلْسِنَهًِْ رُسُلِهِ أَنَّهُ یَمْلِکُ وَ یُخَرِّبُ بَیْتَ الْمَقْدِسِ أَرَادُوا تَکْذِیبَ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ (تَعَالَی فِی أَخْبَارِهِمْ وَ اتَّهَمُوهُمْ فِی أَخْبَارِهِمْ أَوْ صَدَّقُوهُمْ فِی الْخَبَرِ عَنِ اللَّهِ وَ مَعَ ذَلِکَ أَرَادُوا مُغَالَبَهًَْ اللَّهِ هَلْ کَانَ هَؤُلَاءِ وَ مَنْ وَجَّهُوهُ إِلَّا کُفَّاراً بِاللَّهِ وَ أَیُّ عَدَاوَهًٍْ تَجُوزُ أَنْ یُعْتَقَدَ لِجَبْرَئِیلَ وَ هُوَ یَصُدُّ عَنْ مُغَالَبَهًِْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ یَنْهَی عَنْ تَکْذِیبِ خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ ابْنُ صُورِیَا قَدْ کَانَ اللَّهُ تَعَالَی أَخْبَرَ بِذَلِکَ عَلَی أَلْسُنِ أَنْبِیَائِهِ لَکِنَّهُ یَمْحُو مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ قَالَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) فَإِذاً لَا تَثِقُوا بِشَیْءٍ مِمَّا فِی التَّوْرَاهًِْ مِنَ الْأَخْبَار عَمَّا مَضَی وَ مَا یَسْتَأْنِفُ فَإِنَّ اللَّهَ یَمْحُو مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَ إِذاً لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ کَانَ عَزَلَ مُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُونَ عَنِ النُّبُوَّهًِْ وَ أَبْطَلَا فِی دَعْوَتِهِمَا لِأَنَّ اللَّهَ یَمْحُو مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَ لَعَلَّ کُلَّ مَا أَخْبَرَاکُمْ أَنَّهُ یَکُونُ لَا یَکُونُ وَ مَا أَخْبَرَاکُمْ أَنَّهُ لَا یَکُونُ یَکُونُ وَ کَذَلِکَ مَا أَخْبَرَاکُمْ عَمَّا کَانَ لَعَلَّهُ لَمْ یَکُنْ وَ مَا أَخْبَرَاکُمْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَعَلَّهُ کَانَ وَ لَعَلَّ مَا وَعَدَهُ مِنَ الثَّوَابِ یَمْحُوهُ وَ لَعَلَّ مَا تَوَعَّدَ بِهِ مِنَ الْعِقَابِ یَمْحُوهُ فَإِنَّهُ یَمْحُو مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ أَنَّکُمْ جَهِلْتُمْ مَعْنَی یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ فَلِذَلِکُمْ أَنْتُمْ بِاللَّهِ کَافِرُونَ وَ لِإِخْبَارِهِ عَنِ الْغُیُوبِ مُکَذِّبُونَ وَ عَنْ دِینِ اللَّهِ مُنْسَلِخُونَ.

امام عسکری (علیه السلام) - ابن‌صوریا به پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت: «بگو کدام فرشته برایت وحی را از جانب خدا می‌آورد». فرمود: «جبرئیل». ابن صوریا گفت: «در بین ملائکه جبرئیل دشمن ما است پیوسته کشتار و گرفتاری و جنگ را برای ما آورده امّا پیک و پیام‌آور ما میکائیل است که حامل شادی و فراوانی است اگر فرشته‌ی وحی تو میکائیل بود به تو ایمان می‌آوردم چون او باعث تقویت قدرت ما می‌شد ولی جبرئیل پادشاه ما را از میان می‌برد به‌همین جهت دشمن ما است». سلمان فارسی (رحمة الله علیه) از او پرسید: «از کجا شروع شد دشمنی او با شما»؟ جواب داد: «بسیار زیاد اتّفاق افتاده که با ما دشمنی ورزیده…» سلمان (رحمة الله علیه) گفت: «ابن‌صوریا! با همین اندیشه‌ی فاسد از راه حقیقت گمراه شده‌اید. می‌بینید که اجداد شما چگونه دانیال را مأمور می‌کنند برای کشتن بخت النصر با اینکه خداوند به‌وسیله‌ی انبیاء و پیامبرانش اطلاع داده که بر بیت‌المقدس دست می‌یابد و آنجا را خراب می‌کند آن‌ها تصمیم داشتند پیامبران را تکذیب نمایند و آن‌ها را در خبری که داده‌اند متّهم نمایند یا می‌خواسته‌اند با اینکه تصدیق خبر پیامبران را می‌نمایند بر آنچه خدا مقدّر نموده پیروزشوند. آیا چنین افرادی ممکن است کافر نباشند چه عداوتی می‌توان داشت با جبرئیل (علیه السلام) که جلو طرح شکست تقدیر خدا را گرفته و از تکذیب خبر انبیاء (مردم را باز داشته. ابن صوریا گفت صحیح است که خدا توسط انبیاء (چنین خبری داده است ولی او هرچه را بخواهد محو می‌کند و هرچه بخواهد ثابت می‌دارد». سلمان (رحمة الله علیه) گفت: در این صورت نمی‌توان اطمینان داشت به آنچه در تورات است نسبت به گذشته و آینده؛ زیرا خداوند هرچه را بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات می‌نماید و شاید خداوند موسی (علیه السلام) و هارون را از نبوّت عزل کرده است و دعوت آن‌ها را باطل نموده چون هرچه را بخواهد اثبات می‌کند و هرچه آن‌ها اطلاع داده‌اند که در آینده به وقوع می‌پیوندد شاید انجام نشود و آنچه گفته‌اند انجام نمی‌شود شاید انجام شد و هرچه گفته‌اند اتّفاق افتاده شاید اتّفاق نیفتاده و آنچه اطّلاع داده‌اند اتّفاق نیفتاده شاید اتّفاق افتاده و ممکن است ثوابی را که می‌گویند در مقابل اعمال داده می‌شود خداوند محو کرده باشد و هر عقاب و عذابی که به‌وسیله‌ی آن‌ها تهدید کرده شاید انجام نشود زیرا محو و اثبات می‌نماید. شما معنی محو و اثبات را نمی‌دانید به‌همین جهت کافر به خدا هستید و خبر غیبی خدا را تکذیب نموده‌اید و از دین خارج هستید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۶

بحارالأنوار؛ ج۹، ص۲۸۸

۳۲

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ الرَّجُلَ لَیَصِلُ رَحِمَهُ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِینَ فَیُصَیِّرُهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ وَ یَقْطَعُهَا وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُونَ سَنَهًًْ فَیُصَیِّرُهَا اللَّهُ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ تَلَا (علیه السلام) یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام صادق (علیه السلام) - پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: شخصی که سه‌سال از عمرش باقی مانده صله‌ی رحم می‌کند، خداوند سی‌سال عمر او را افزایش می‌دهد. و [شخصی] قطع رحم می‌نماید و از عمرش سی سال باقی مانده، [خداوند از عمرش کاسته و] به سه‌سال می‌رساند. آنگاه این آیه را تلاوت نمود: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتاب.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۸

بحارالأنوار؛ ج۴۷، ص۱۶۳/ البرهان/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۲۴۱

۳۳

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الْعَبْدَ یَکُونُ بَارّاً بِقَرَابَتِهِ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِینَ فَیُصَیِّرُهُ اللَّهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ عَاقّاً بِقَرَابَتِهِ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ أَجَلِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَهًًْ فَیُصَیِّرُهُ اللَّهُ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتاب.

امام صادق (علیه السلام) - در خطاب به ابن‌ابی‌فاطمه: بنده‌ای به خویشانش نیکی می¬کند، درحالی‌که فقط سه سال از عمرش باقی مانده است، و خدا آن را سی و سه سال می¬گرداند؛ و بنده‌ای هم برای اینکه نسبت به خویشانش عاق است و حق آن‌ها را رعایت نمی¬کند، از عمرش سی و سه سال مانده و خدا آن را سه سال می¬کند». و سپس این آیه را خواند: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتاب.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۸

بحارالأنوار؛ ج۷۱، ص۲۷۷

۳۴

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ فَقَالَ یَا حُمْرَان إِنَّهُ إِذَا کَانَ لَیْلَهًُْ الْقَدْرِ وَ نَزَلَتِ الْمَلَائِکَهًُْ الْکَتَبَهًُْ إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَیَکْتُبُونَ مَا یُقْضَی فِی تِلْکَ السَّنَهًِْ مِنْ أَمْرٍ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُقَدِّمَ شَیْئاً أَوْ یُؤَخِّرَهُ أَوْ یَنْقُصَ مِنْهُ أَوْ یَزِیدَ أَمَرَ الْمَلَکَ فَمَحَا مَا شَاءَ ثُمَّ أَثْبَتَ الَّذِی أَرَادَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ عِنْدَ ذَلِکَ فَکُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ فِی کِتَابٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ فَیَکُونُ کَذَا وَ کَذَا ثُمَّ کَذَا وَ کَذَا حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی آخِرِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَیَّ شَیْءٍ یَکُونُ بِیَدِهِ بَعْدَهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثُمَّ یُحْدِثُ اللَّهُ أَیْضاً مَا شَاءَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.

امام صادق (علیه السلام) - حُمران می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: معنای «یَمْحُو اللهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ چیست»؟ فرمود: «ای حُمران! وقتی شب قدر فرا می‌رسد و فرشتگان نگارنده به آسمان دنیا فرود می‌آیند، تمامی رخدادهای آن سال را می‌نگارند. پس اگر خداوند بخواهد چیزی را پیش می‌فرستد یا پس می‌افکند یا از آن می‌کاهد یا به آن می‌افزاید. به فرشته دستور می‌دهد آنچه را که خدا می‌خواهد، محو نماید و هر آنچه را که خدا می‌خواهد، تثبیت کند». در آن هنگام به ایشان عرض کردم: «پس هر آنچه که رخ خواهد داد در کتابی نزد خداست»؟ فرمود: «آری». عرض کردم: «این چنین و آن چنان شود و سپس آن حوادث، رخ دهد تا سال به آخر برسد»؟ فرمود: «آری». عرض کردم: «پس چه چیزی به دست خداوند خواهد بود»؟ فرمود: «سبحان الله! سپس خداوند متعال هر آنچه را که اراده فرماید، ایجاد می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۱۸

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۱۹/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۱۶/ نورالثقلین/ البرهان

۳۵

(رعد/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ، قَالَ: سُئِلَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ لَیْلَهًِْ الْقَدْرِ فَقَالَ تَنَزَّلُ فِیهَا الْمَلَائِکَهًُْ وَ الْکَتَبَهًُْ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا فَیَکْتُبُونَ مَا هُوَ کَائِنٌ فِی أَمْرِ السَّنَهًِْ وَ مَا یُصِیبُ الْعِبَادَ فِیهَا قَالَ وَ أَمْرٌ مَوْقُوفٌ لِلَّهِ تَعَالَی فِیهِ الْمَشِیئَهًُْ یُقَدِّمُ مِنْهُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّرُ مَا یَشَاءُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

امام باقر (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: از امام باقر (علیه السلام) در مورد شب قدر سؤال شد، حضرت فرمود: «در آن شب فرشتگان و نویسندگان [وحی] به آسمان دنیا فرود می‌آیند و می‌نویسند آنچه را که در یک سال واقع می‌گردد و آنچه را که در آن سال به بندگان می‌رسد». حضرت فرمود: «و بعضی از امور است که وقوعش در آن سال موقوف به خواست خداوند است، از آن‌ها آنچه را بخواهد، مقدّم می‌دارد و آنچه را بخواهد، مؤخر می‌دارد. و این است معنی کلام خداوند عزّوجلّ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۰

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۰۲/ الأمالی للطوسی؛ ص۶۰/ البرهان

۳۶

(رعد/ ۳۹)

أمیرالمومنین (علیه السلام) - أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَی الْحَوْضِ وَ مَعَنَا عِتْرَتُنَا فَمَنْ أَرَادَنَا فَلْیَأْخُذْ بِقَوْلِنَا وَ لْیَعْمَلْ بِأَعْمَالِنَا فَإِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ لَنَا شَفَاعَهًْ… بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَ بِنَا یَخْتِمُ وَ بِنَا یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ بِنَا یُنَزِّلُ الْغَیْث.

امام علی (علیه السلام) - من و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) کنار حوض قرار می‌گیریم و خاندان ما هم با ما خواهند بود، هرکس می‌خواهد نزد ما بیاید باید به گفته‌های ما عمل کند و کارهای ما را انجام دهد، ما اهل بیت اهل شفاعت هستیم. خدا به‌واسطه‌ی ما آغاز کرد و به‌واسطه‌ی ما پایان داد و خداوند هرچه را بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات می‌کند. و به‌واسطه‌ی ما باران فرود می‌آید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۰

بحارالأنوار؛ ج۶۵، ص۶۱/ نورالثقلین

۳۷

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا أَتَیْتَ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فَاغْتَسِلِ حَتَّی تَصِیرَ إِلَی بَابِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهًَْ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِه… بِکُمْ یُبَیِّنُ اللَّهُ الْکَذِبَ وَ بِکُمْ یُبَاعِدُ اللَّهُ الزَّمَانَ الْکَلِبَ وَ بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ بِکُمْ یُثْبِت.

امام صادق (علیه السلام) - هرگاه قصد زیارت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) را داشتی غسل کن و در آستانه در حرم بایست و بگو: السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللهِ وَ ابْنَ حُجَّتِه؛ به‌واسطه‌ی شما خداوند غیر واقع‌ها را بر طرف می‌کند، و خدا به‌واسطه‌ی شما شداید و سختی‌ها را دور می‌نماید، خداوند به‌واسطه‌ی شما می‌گشاید و افتتاح می‌کند و ختم و تمام می‌نماید. و به‌واسطه‌ی شما آنچه را که بخواهد محو کرده و ثابت می‌نماید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۰

بحارالأنوار؛ ج۹۸، ص۱۵۳

۳۸

(رعد/ ۳۹)

الرّضا (علیه السلام) - الْحَسَنَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیَّ یَقُول قَدِمَ سُلَیْمَانُ الْمَرْوَزِیُّ مُتَکَلِّمُ خُرَاسَانَ عَلَی الْمَأْمُونِ فَأَکْرَمَهُ وَ وَصَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمِّی عَلِیَّ‌بْنَ‌مُوسَی (علیه السلام) قَدِمَ عَلَیَّ مِنَ الْحِجَازِ وَ هُوَ یُحِبُّ الْکَلَامَ وَ أَصْحَابَهُ فَلَا عَلَیْکَ أَنْ تَصِیرَ إِلَیْنَا لِمُنَاظَرَتِه… فَوَجَّهَ الْمَأْمُونُ إِلَی الرِّضَا (علیه السلام) فَقَال یَا أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ… فقَالَ (علیه السلام): زِدْ فِی مَسْأَلَتِکَ. قَالَ سُلَیْمَانُ فَإِنَّهَا (مُرِیدُ) اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) هَلْ سَمَّی نَفْسَهُ بِذَلِکَ قَالَ سُلَیْمَانُ لَا لَمْ یُسَمِّ نَفْسَهُ بِذَلِکَ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُسَمِّیَهُ بِمَا لَمْ یُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ قَالَ قَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ مُرِیدٌ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) لَیْسَ صِفَتُهُ نَفْسَهُ أَنَّهُ مُرِیدٌ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّهُ إِرَادَهًٌْ وَ لَا إِخْبَاراً عَنْ أَنَّ الْإِرَادَهًَْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ قَالَ سُلَیْمَانُ لِأَنَّ إِرَادَتَهُ عِلْمُهُ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) یَا جَاهِلُ فَإِذَا عَلِمَ الشَّیْءَ فَقَدْ أَرَادَهُ قَالَ سُلَیْمَانُ أَجَلْ قَالَ فَإِذَا لَمْ یُرِدْهُ لَمْ یَعْلَمْهُ قَالَ سُلَیْمَانُ أَجَلْ قَالَ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ ذَاکَ وَ مَا الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ إِرَادَتَهُ عِلْمُهُ وَ قَدْ یَعْلَمُ مَا لَا یُرِیدُهُ أَبَداً وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ فَهُوَ یَعْلَمُ کَیْفَ یَذْهَبُ بِهِ وَ لَایَذْهَبُ بِهِ أَبَداً قَالَ: سُلَیْمَانُ لِأَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْأَمْرِ فَلَیْسَ یَزِیدُ فِیهِ شَیْئاً قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) هَذَا قَوْلُ الْیَهُودِ فَکَیْفَ قَالَ: ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ قَالَ سُلَیْمَانُ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَیْهِ قَالَ أَفَیَعِدُ مَا لَا یَفِی بِهِ فَکَیْفَ قَالَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ وَ قَالَ عَزَّوَجَلَّ: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْأَمْرِ فَلَمْ یُحِرْ جَوَابا.

امام رضا (علیه السلام) - حسن‌بن‌محمد نوفلی گوید: سلیمان مروزیّ متکلّم خراسان بر مأمون وارد شد، و مأمون ضمن احترام بسیار هدایایی نیز به او داده و گفت: «پسر عمویم علیّ‌بن‌موسی الرّضا (علیه السلام) از حجاز نزد من آمده و علم کلام و اهل آن را دوست دارد، لذا مانعی ندارد که روز ترویه برای مناظره با او نزد ما بیایی» … پس مأمون رو به امام (علیه السلام) کرد و فرمود: «شما چه می‌گویید»؟ … امام فرمود: «و باز سؤالت را ادامه بده». سلیمان [درحالی‌که گویی سخن خود را پس گرفته بود] گفت: «نه، بلکه [مرید] اسمی است از اسماء خدا»، حضرت فرمود: «آیا خود چنین نامی بر خویش نهاده است»؟ سلیمان گفت: «نه او چنین نامی بر خود نگذاشته است»، حضرت فرمود: «پس تو حقّ نداری نامی بر او بگذاری که او خود با چنین نامی خود را نخوانده است»، سلیمان گفت: «ولی او خودش، خویش را مرید وصف کرده است»، حضرت فرمود: «او که خود را مرید وصف نموده است. معنایش این نیست که خواسته بگوید: او اراده است، و یا اینکه اراده نامی از نام‌های اوست»، سلیمان گفت: «چون اراده‌اش عین علم اوست»، حضرت فرمود: «ای نادان! اگر خداوند به چیزی عالم است آیا معنایش این است که آن را اراده کرده است»؟! سلیمان گفت: «بله البتّه»، حضرت فرمود: «حال، اگر آن را اراده نکند آیا بدین معنی است که بدان علم و آگاهی ندارد»؟! سلیمان گفت: «بله البتّه»، حضرت فرمود: «از کجا چنین سخنی می‌گویی؟ و چه دلیلی داری بر اینکه اراده خدا عین علم اوست؟ و حال آنکه گاه می‌شود خدا چیزی را می‌داند ولی ابداً آن را اراده نمی‌کند، از جمله این آیه‌ی شریفه: و اگر بخواهیم، آنچه را بر تو وحی فرستاده‌ایم، از تو می‌گیریم. (اسراء/۸۶)». و خداوند می‌داند چگونه آن را ببرد، ولی هرگز این کار را نخواهد کرد». سلیمان گفت: «زیرا خدا از کار فارغ شده و دست از کار کشیده و بر آنچه مقدّر فرموده چیزی نخواهد افزود»، حضرت فرمود: این سخن یهود است، اگر حرف شما درست باشد پس چگونه خداوند می‌فرماید: ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ؛ مرا بخوانید تا خواسته‌های شما را اجابت کنم. (غافر/۶۰) ». سلیمان گفت: «منظورش این است که او بر این کار تواناست». حضرت فرمود: «آیا وعده‌ای می‌دهد که به آن وفا نخواهد کرد؟! پس چطور فرموده است: او هر چه بخواهد در آفرینش می‌افزاید. (فاطر/۱). و نیز فرموده است: یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ حال، از کارها فارغ شده است»؟! سلیمان جوابی نداشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۰

بحارالأنوار؛ ج۱۰، ص۳۳۶

۳۹

(رعد/ ۳۹)

الکاظم (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنِ الْمُعَلَّی قَالَ: سُئِلَ الْعَالِمُ (علیه السلام) کَیْفَ عَلِمَ اللَّهُ قَالَ عَلِمَ وَ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَی وَ أَمْضَی فَأَمْضَی مَا قَضَی وَ قَضَی مَا قَدَّرَ وَ قَدَّرَ مَا أَرَادَ فَبِعِلْمِهِ کَانَتِ الْمَشِیَّهًُْ وَ بِمَشِیَّتِهِ کَانَتِ الْإِرَادَهًُْ وَ بِإِرَادَتِهِ کَانَ التَّقْدِیرُ وَ بِتَقْدِیرِهِ کَانَ الْقَضَاءُ وَ بِقَضَائِهِ کَانَ الْإِمْضَاءُ فَالْعِلْمُ مُتَقَدِّمٌ عَلَی الْمَشِیَّهًِْ وَ الْمَشِیَّهًُْ ثَانِیَهًٌْ وَ الْإِرَادَهًُْ ثَالِثَهًٌْ وَ التَّقْدِیرُ وَاقِعٌ عَلَی الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ فَلِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْبَدَاءُ فِیمَا عَلِمَ مَتَی شَاءَ وَ فِیمَا أَرَادَ لِتَقْدِیرِ الْأَشْیَاءِ فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ فَلَا بَدَاءَ فَالْعِلْمُ بِالْمَعْلُومِ قَبْلَ کَوْنِهِ وَ الْمَشِیَّهًُْ فِی الْمُشَاءِ قَبْلَ عَیْنِهِ وَ الْإِرَادَهًُْ فِی الْمُرَادِ قَبْلَ قِیَامِهِ وَ التَّقْدِیرُ لِهَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ قَبْلَ تَفْصِیلِهَا وَ تَوْصِیلِهَا عِیَاناً وَ قِیَاماً وَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ مِنَ الْمَفْعُولَاتِ ذَوَاتِ الْأَجْسَامِ الْمُدْرَکَاتِ بِالْحَوَاسِّ مِنْ ذِی لَوْنٍ وَ رِیحٍ وَ وَزْنٍ وَ کَیْلٍ وَ مَا دَبَّ وَ دَرَجَ مِنْ إِنْسٍ وَ جِنٍّ وَ طَیْرٍ وَ سِبَاعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یُدْرَکُ بِالْحَوَاسِّ فَلِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِیهِ الْبَدَاءُ مِمَّا لَا عَیْنَ لَهُ فَإِذَا وَقَعَ الْعَیْنُ الْمَفْهُومُ الْمُدْرَکُ فَلَا بَدَاءَ وَ اللَّهُ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ.

امام کاظم (علیه السلام) - معلّی نقل می‌کند: از امام کاظم (علیه السلام) سؤال شد: «خداوند چگونه علم یافت»؟ ایشان فرمود: «علم یافت و خواست و اراده کرد و تقدیر نمود و قضا کرد و امضا نمود، چیزی که قضا کرده بود را امضا نمود و چیزی که تقدیر نموده بود را قضا کرد و چیزی که اراده کرده بود را تقدیر نمود؛ پس مشیّت او از روی علمش است و اراده¬اش از روی مشیّتش و تقدیرش از روی اراده¬اش و قضایش از روی تقدیرش و امضایش از روی قضایش؛ بنابراین علمش مقدم بر مشیّتش و مشیّت در رتبه‌ی دوّم و اراده در رتبه سوم است و تقدیر به این است که قضا، امضا شود. خداوند تبارک و تعالی هر زمان که بخواهد می¬تواند در چیزهای که می¬داند و در چیزهایی که برای تقدیر اشیاء اراده کرده است بداء حاصل کند. زمانی که قضای خداوند با امضای او واقع شود، دیگر بدائی در کار نیست. بنابراین علم به معلوم قبل از وجود آن است و مشیّت در مُشاء، قبل از عینیّت آن است و اراده کردن مراد، قبل از تحقّق آن و تقدیر این معلومات قبل از تفصیل و رساندن آن¬ها به عینیّت و تحقّق است و قضا به وسیله امضا، همان صورت حتمی کارها و اجسام و مدرکاتی است که با حواس درک می¬شوند، همان موجوداتی که رنگ و بو و وزن و حجم دارند و همه‌ی جنبنده¬ها، از قبیل انسان و جنّ و پرندگان و درندگان و سایر موجوداتی که با حواس درک می¬شوند. خداوند متعال در مورد چیزهایی که هنوز عینیّت پیدا نکرده¬اند بداء دارد، [امّا] وقتی عین مفهوم و قابل درک آن¬ها واقع شوند، دیگر بدائی در کار نیست و خداوند هر چه بخواهد می¬کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۲

بحارالأنوار؛ ج۵، ص۱۰۲/ نورالثقلین

۴۰

(رعد/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ ذَلِکَ الْکِتَابَ کِتَابٌ یَمْحُو اللهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ فَمِنْ ذَلِکَ الَّذِی یَرُدُّ الدُّعَاءُ الْقَضَاءَ وَ ذَلِکَ الدُّعَاءُ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ الَّذِی یُرَدُّ بِهِ الْقَضَاءُ حَتَّی إِذَا صَارَ إِلَی أُمِّ الْکِتَابِ لَمْ یُغْنِ الدُّعَاءُ فِیهِ شَیْئاً.

امام صادق (علیه السلام) - همانا این کتاب، کتابی است که خداوند هرچه را بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات می‌کند. پس از اینجاست که دعاء قضا را بر طرف می‌سازد، و این دعایی است که نوشته‌شده که رفع قضا می‌کند، مادامی که در‌ام الکتاب ثبت نشده باشد، که درصورت ثبت‌شدن، دعا در رفع قضا مؤثر نخواهد بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۲

بحارالأنوار؛ ج۴، ص۱۲۱/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۲۰/ مستدرک الوسایل؛ ج۵، ص۱۷۷/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ إِنْ مَا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ فَإِنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلاغُ وَ عَلَیْنَا الْحِسَابُ [40]

و اگر پاره‌ای از مجازات‌ها را که به آن‌ها وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم، یا [پيش از فرارسيدن اين مجازات‌ها] تو را بمیرانیم، در هرحال وظیفه‌ی تو فقط ابلاغ [وحى الهى] است؛ و حساب [آن‌ها] بر ماست.

آیه أَ وَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَ اللهُ یَحْکُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ وَ هُوَ سَرِیعُ الْحِسَابِ [41]

آیا ندیدند که ما پیوسته از اطراف [و جوانب] زمین می‌کاهیم؟! [و جامعه‌ها، به‌تدريج از ميان مى‌روند]. و خداوند حکم می‌کند؛ و هیچ‌کس را یارای جلوگیری از حکم او نیست؛ و او سریع الحساب است.

آیا ندیدند که ما پیوسته به سراغ زمین می‌آییم و از اطراف [و جوانب] آن کم می‌کنیم؟! [و جامعه‌ها، تمدّن‌ها، و دانشمندان تدریجاً از میان می‌روند)

۱ -۱

(رعد/ ۴۱)

السّجّاد (علیه السلام) - عَن أَبِی جَعفَرٍ (علیه السلام) قال: کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّهُ یُسَخِّی نَفْسِی فِی سُرْعَهًِْ الْمَوْتِ وَ الْقَتْلِ فِینَا قَوْلُ اللَّهِ: أَوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَ هُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ.

امام سجّاد (علیه السلام) - امام باقر (علیه السلام) فرمود: پدرم می‌فرمود: «آنچه مرگ زودرس و شهادت در راه ما را آسان می‌کند این آیه است: أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها تفسیر این آیه از بین رفتن علماء است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۴

الکافی؛ ج۱، ص۳۸/ بحارالأنوار؛ ج۴۶، ص۱۰۷

۱ -۲

(رعد/ ۴۱)

الصّادق (علیه السلام) - اَلبُرهَانُ: الصَّادِقِ (علیه السلام) أَنََّهُ سُئِلَ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: أَوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها فَقَالَ فَقْدُ الْعُلَمَاءِ.

امام صادق (علیه السلام) - در کتاب برهان آمده است: از امام صادق (علیه السلام) در مورد: أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها پرسیده شد. آن حضرت فرمود: «مراد از کم‌شدن زمین کمبود و کم‌شدن علماء است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۴

من لایحضره الفقیه؛ ج۱، ص۱۸۶/ بحارالأنوار؛ ج۶۷، ص۳۳۷؛ «و هو ذهاب العلماء» بدل «فقال فقد العلماء» / البرهان

۱ -۳

(رعد/ ۴۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - عَن أبِی‌صَالِحٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْیَوْمَ نَقَصَ الْفِقْهُ وَ الْعِلْمُ مِنْ أَرْضِ الْمَدِینَهًِْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نُقْصَانَ الْأَرْضِ نُقْصَانُ عُلَمَائِهَا وَ خِیَارِ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا یَقْبِضُ هَذَا الْعِلْمَ انْتِزَاعاً یَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ وَ لَکِنَّهُ یَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّی إِذَا لَمْ یَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَیَسْأَلُوا فَیُفْتُوا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَیَضِلُّوا وَ أَضَلُّوا.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - ابوصالح گوید: هنگامی که علی (علیه السلام) به شهادت رسید، ابن عباس (رحمة الله علیه) گفت: «این روزی است که فقه و علم از سرزمین مدینه کاسته شد». سپس گفت: «نقصان زمین نقصان دانشمندان و بهترین ساکنان آن است. خداوند این علم را یکباره از سینه مردان بیرون نمی¬کشد تا آن را بردارد، بلکه آن را با مرگ دانشمندان می‌گیرد تا وقتی که دیگر دانشمندی باقی نماند مردم رهبران نادان را پیشوا قرار می‌دهند و از آن‌ها سؤال می‌کنند و آن‌ها نیز بدون علم فتوا می‌دهند پس گمراه می‌شوند و گمراه کرده¬اند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۴

بحارالأنوار؛ ج۴۲، ص۲۳۷/ البرهان

۱ -۴

(رعد/ ۴۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها یَعْنِی بِذَلِکَ مَا یَهْلِکُ مِنَ الْقُرُونَ فَسَمَّاهُ إِتْیَانا.

امام علی (علیه السلام) - أَوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها؛ همان هلاک اقوام گذشته بود که با فعل اتیان آورده شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۴

بحارالأنوار؛ ج۳، ص۳۱۰/ الاحتجاج؛ ج۱، ص۲۵۰/ نورالثقلین

آیه وَ قَدْ مَکَرَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَللهِ الْمَکْرُ جَمِیعاً یَعْلَمُ مَا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ وَ سَیَعْلَمُ الْکُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَی الدَّارِ [42]

پیش از آنان نیز کسانی طرح‌ها و نقشه‌ها کشیدند؛ ولی تمام تدبیرها از آن خداست. او از اعمال هرکس آگاه است؛ و به‌زودی کفّار می‌دانند سرانجام [نيك] سرای دیگر از آنِ کیست!

۱

(رعد/ ۴۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - الْمَکْرُ مِنَ اللَّهِ هُوَ الْعَذَابُ وَ سَیَعْلَمُ الْکُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَی الدَّارِ أَیْ ثَوَابُ الْقِیَامَهًِْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مکر الهی عذاب است؛ وَ سَیَعْلَمُ الْکُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَی الدَّارِ؛ یعنی کیفر قیامت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۴

القمی؛ ج۱، ص۳۶۷

آیه وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ کَفَی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ [43]

آن‌ها که کافر شدند می‌گویند: «تو پیامبر نیستی»! بگو: «کافی است که خداوند، و کسی که علم کتاب [و آگاهى بر قرآن] نزد اوست، میان من و شما گواه باشند».

۱

(رعد/ ۴۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - ذَاکَ أَخِی علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام).

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - منظور از آن علی (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۴

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۲۹/ الأمالی للصدوق؛ ص۵۶۴/ روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۱۱۱/ شواهدالتنزیل؛ ج۱، ص۴۰۰/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۷، ص۱۸۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(رعد/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَا هُوَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ.

امام علی (علیه السلام) - من آن کسی هستم که عالم به کتاب خداست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۴

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۳۲/ بصایرالدرجات؛ ص۲۱۶/ البرهان

۳

(رعد/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - إِیَّانَا عَنَی وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَیْرُنَا بَعْدَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله).

امام باقر (علیه السلام) - منظور از این آیه ما هستیم. علی (علیه السلام) اوّل و افضل و بهترین ما بعد از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۶

بحارالأنوار؛ ج۲۶، ص۱۷۲ / بصایرالدرجات؛ ص۲۱۴/ المناقب؛ ج۴، ص۴۰۰/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۷، ص۱۹۹؛ «و افضلنا و خیرنا بعد النبی» محذوف/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۷، ص۱۸۱/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(رعد/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَلَا إِنَ الْعِلْمَ الَّذِی هَبَطَ بِهِ آدَمُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ وَ جَمِیعَ مَا فُضِّلَتْ بِهِ النَّبِیُّونَ إِلَی خَاتَمِ النَّبِیِّینَ فِی عِتْرَهًِْ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ.

امام علی (علیه السلام) - تمام دانشی را که آدم (علیه السلام) از آسمان به زمین فرود آورد و همه امتیازات علمی پیامبران (تا خاتم انبیاء (صلی الله علیه و آله)، در اختیار عترت پیامبر خاتم (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۶

بحارالأنوار؛ ج۲۶، ص۱۶۰/ نورالثقلین

۵

(رعد/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - نَزَلَتْ فِی عَلِیٍّ (علیه السلام) إِنَّهُ عَالِمُ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

امام باقر (علیه السلام) - این آیه در مورد علی (علیه السلام) نازل شده که او عالم امّت بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۶

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۳۲/ بصایرالدرجات؛ ص۲۱۵/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۲۱/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۷؛ ص۳۳۴/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(رعد/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ قُلْتُ أَ هُوَ علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام) قَالَ فَمَنْ عَسَی أَنْ یَکُونَ غَیْرَهُ.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «آیا مصداق آیه: قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است»؟ فرمود: «غیر از او چه کسی ممکن است باشد»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۶

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۳۱/ بصایرالدرجات؛ ص۲۱۵

۷

(رعد/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِر (رحمة الله علیه) قَالَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ قَالَ هُوَ علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام).

امام باقر (علیه السلام) - جابر گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ؛ منظور امام علی (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۶

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۳۰/ بصایرالدرجات؛ ص۲۱۳؛ «کفی بالله شهیدا بینی و بینکم» محذوف/ روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۱۰۵/ البرهان

۸

(رعد/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام).

امام صادق (علیه السلام) - قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ؛ منظور امام علی (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۶

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۳۰

۹

(رعد/ ۴۳)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ قَالَ هُوَ علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام).

امام کاظم (علیه السلام) - قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ؛ منظور امام علی (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۶

بحارالأنوار؛ ج۳۵؛ ص۴۳۱/ بصایرالدرجات؛ ص۲۱۴

۱۰

(رعد/ ۴۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ عَالِماً بِالتَّفْسِیرِ وَ التَّأْوِیلِ وَ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ.

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - از ابوصالح در تفسیر و توضیح آیه‌ی شریفه: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ سؤال شد. آن مرد فرزانه گفت: مصداق آیه علیّ‌بن‎ابی‌طالب (علیه السلام) است. که عالم به تفسیر و تأویل، ناسخ و منسوخ، حلال‌وحرام قرآن شریف بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۶

بحارالأنوار؛ ج۴۰، ص۱۴۶/ الصراط المستقیم؛ ج۲، ص۷۵/ الطرایف؛ ج۱، ص۹۹/ البرهان/ المناقب؛ ج۲، ص۲۹

۱۱

(رعد/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ سُلَیْمُ‌بْنُ‌قَیْس سَأَلَ رَجُلٌ علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ وَ أَنَا أَسْمَعُ أَخْبِرْنِی بِأَفْضَلِ مَنْقَبَهًٍْ لَکَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ قَالَ وَ مَا أَنْزَلَ فِیکَ قَال… وَ قَوْلُهُ: وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ إِیَّایَ عَنَی بِمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ فَلَمْ یَدَعْ شَیْئاً أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِیهِ إِلَّا ذَکَرَهُ.

امام علی (علیه السلام) - سلیم‌بن‌قیس گوید: شخصی از حضرت امیر (علیه السلام) پرسید درحالی‌که من به آن گوش می‌دادم؛ «مرا از بهترین مناقب خود باخبر ساز»، فرمود: «آنچه خداوند در قرآن نازل فرموده است». پرسید: «چه آیاتی را درباره‌ی شما نازل فرموده است»؟ فرمود: «من آن شاهد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‌باشم، و در آیه: وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کَفی بِالله شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ منظور از کسی که علم کتاب نزد اوست من می‌باشم»، و آن حضرت تمام آیاتی که درباره‌اش نازل شده بود را ذکر نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۶

بحارالأنوار؛ ج۴۰، ص۱/ الاحتجاج؛ ج۱، ص۱۵۹/ نورالثقلین؛ «فلم یدع… الا ذکره» محذوف

۱۲

(رعد/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهًَْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ قُلْ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ فَلَمَّا رَآنِی أَتَتَبَّعُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ مِنَ الْکِتَابِ قَالَ حَسْبُکَ کُلُّ شَیْءٍ فِی الْکِتَابِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَی خَاتِمَتِهِ مِثْلُ هَذَا فَهُوَ فِی الْأَئِمَّهًِْ عُنِیَ بِه.

امام صادق (علیه السلام) - عمربن‌حنظله از امام صادق (علیه السلام) در مورد کلام خداوند متعال: خدا قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ نقل می‌کند: هنگامی دید من در این مورد و امثال آن در کتاب خدا (معنای آیه مذکور) پیگیری می‌کنم؛ فرمود: «برای تو کافی است [بدانی] هر چیزی که در کتاب خدا از فاتحهًْ الکتابش تا پایانش مثل این باشد، پس آن [آیه] در مورد ائمّه (است که منظور از آن هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۸

بحارالأنوار؛ ج۸۹، ص۱۱۶/ العیاشی؛ ج۱، ص۱۳/ نورالثقلین

۱۳

(رعد/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ قَالَ فَفَرَّجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بَیْنَ أَصَابِعِهِ فَوَضَعَهَا عَلَی صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ عِنْدَنَا وَ اللَّهِ عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالرّحمن‌بن‌کثیر گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «کسی که مقداری از علم کتاب در اختیار او بود گفت: من تخت بلقیس را می‌آورم برایت قبل از اینکه چشم‌به‌هم‌بزنی. (نمل/۴۰)». حضرت انگشتان خود را از هم گشود و بر سینه گذاشت فرمود: «به خدا قسم در نزد ما تمام علم کتاب هست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۸

بحارالأنوار؛ ج۲۶، ص۱۷۰/ البرهان

۱۴

(رعد/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قال علی (علیه السلام) … فَاسْأَلْنِی عَمَّا یَکُونُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ عَمَّا کَانَ عَلَی عَهْدِ عِیسَی (علیه السلام) مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی، وَ عَنْ کُلِّ وَصِیٍّ، وَ کُلِّ فِئَهًٍْ تَضِلُّ مِائَهًًْ وَ تَهْدِی مِائَهًًْ، وَ عَنْ سَائِقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ نَاعِقِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ، وَ کُلِّ آیَهًٍْ نَزَلَتْ فِی کِتَابِ اللَّهِ فِی لَیْلٍ نَزَلَتْ أَمْ نَهَارٍ، وَ عَنِ التَّوْرَاهًِْ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ، فَإِنَّهُ (صلی الله علیه و آله) لَمْ یَکْتُمْنِی مِنْ عِلْمِهِ شَیْئاً وَ لَا مَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَمُ مِنْ أَهْلِ التَّوْرَاهًِْ وَ الْإِنْجِیلِ، وَ أَصْنَافَ الْمُلْحِدِینَ وَ أَحْوَالَ الْمُخَالِفِینَ، وَ أَدْیَانَ الْمُخْتَلِفِینَ، وَکَانَ (صلی الله علیه و آله) خَاتَمَ النَّبِیِّینَ بَعْدَهُمْ، وَعَلَیْهِمْ فُرِضَتْ طَاعَتُهُ وَ الْإِیمَانُ بِهِ وَ النُّصْرَهًُْ لَهُ، تَجِدُونَ ذَلِکَ مَکْتُوباً فِی التَّوْرَاهًِْ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الزَّبُورِ، وَ فِی الصُّحُفِ الْأُولی صُحُفِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی (علی‌ها السلام)، وَ لَمْ یَکُنْ لِیُضَیِّعَ عَهْدَ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ یَتْرُکَ الْأُمَّهًَْ قَائِهِینَ بَعْدَهُ، وَ کَیْفَ یَکُونُ ذَلِکَ وَ قَدْ وَصَفَهُ اللَّهُ بِالرَّأْفَهًِْ وَ الرَّحْمَهًِْ وَ الْعَفْوِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ إِقَامَهًِْ الْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ. وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَوْحَی إِلَیْهِ کَمَا أَوْحَی إِلَی نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ (مِنْ بَعْدِهِ، وَ کَمَا أَوْحَی إِلَی مُوسَی وَ عِیسَی (علی‌ها السلام) فَصَدَّقَ اللَّهَ وَ بَلَّغَ رِسَالَتَهُ وَ أَنَا عَلَی ذَلِکَ مِنَ الشَّاهِدِینَ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً وَ قَالَ: وَ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ وَ قَدْ صَدَّقَهُ اللَّهُ وَ أَعْطَاهُ الْوَسِیلَهًَْ إِلَیْهِ وَ إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَقَالَ: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، فَنَحْنُ الصَّادِقُون.

امام علی (علیه السلام) - در حدیث مرفوعی از سلمان (رحمة الله علیه) آمده است: امام علی (علیه السلام) فرمود: … از من بپرس از هر چیزی که تا روز قیامت رخ می‌دهد و از دوران عیسی‌بن‌مریم (علیه السلام) هنگامی‌که خدای تعالی او را برانگیخت و بپرس از هر وصیّ پیامبری و از هر گروهی که گمراه شدند و هر گروهی که هدایت می‌شوند و از جلودار و صدا زننده‌ی آن گروه و برنده‌ی آنان تا روز قیامت. و بپرس از هر آیه‌ای که فرود آمده در کتاب خدا که در شب فرود آمده یا روز و نیز از تورات و انجیل و قرآن بزرگ زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) چیزی را از علم و دانش خود و آنچه را که امّت‌ها از اهل تورات و انجیل و طبقات مخالفان و گروه ملحدان و ادیان گوناگون دارند از من پوشیده نداشت زیرا که او خاتم پیامبران (بعد از آنان بود و بر تمامشان اطاعت او و ایمان به او واجب بود و نیز یاری‌کردن او واجب بود این مطلب را در تورات نوشته دیدند و نیز در انجیل و زبور و صحف ابراهیم و موسی (علی‌ها السلام) و چنین نبود که بخواهد پیمان خدا را در میان بندگانش ضایع کند و امّت را حیران و سرگردان واگذارد بعد از خودش. چطور چنین کاری می‌شود که همانا خدا او را به مهربانی و رحمت و عفو و بخشش و امر به معروف و نهی از منکر و بپا دارنده‌ی عدل و داد معرفی فرموده و همانا خدای عزّوجلّ به‌سوی نوح (علیه السلام) و پیامبران پس از او وحی فرستاده و همان‌طوری که به‌سوی موسی و عیسی (علی‌ها السلام) وحی فرستاده و تصدیق‌کرده است خدا را و به‌رسالتش رسیده و من بر این کار از گواهانم. و همانا خدای تبارک‌وتعالی فرموده: حال آن‌ها چگونه است آن روزی که از هر امّتی، شاهد و گواهی [بر اعمالشان] می‌آوریم، و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟ . (نساء/۴۱). و نیز فرمود: کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ؛ درست فرموده است خدای تعالی وسیله‌ی پیشرفت به‌سوی خدا را به او عطا فرموده سپس فرموده: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از [مخالفت فرمان] خدا بپرهیزید، و با صادقان باشید! . (توبه/۱۱۹). به خدا سوگند که ما صادقین و راستگویان هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۲۸

بحارالأنوار؛ ج۳۰، ص۶۵/ إرشادالقلوب؛ ج۲، ص۳۰۶؛ «قال علی… و للقرآن العظیم» محذوف

۱۵

(رعد/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّه‌بْنِ‌الْوَلِیدِ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) مَا یَقُولُ أَصْحَابُکَ فِی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ عِیسَی وَ مُوسَی (علی‌ها السلام) أَیُّهُمْ أَعْلَمُ قَالَ قُلْتُ مَا یُقَدِّمُونَ عَلَی أُولِی الْعَزْمِ أَحَداً قَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ خَاصَمْتَهُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ لَحَجَجْتَهُمْ قَالَ قُلْتُ وَ أَیْنَ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِی مُوسَی (علیه السلام): وَ کَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَوْعِظَةً وَ لَمْ یَقُلْ کُلَّ شَیْءٍ وَ قَالَ فِی عِیسَی (علیه السلام): وَ لِأُبَیِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَ لَمْ یَقُلْ کُلَّ شَیْءٍ وَ قَالَ فِی صَاحِبِکُمْ: کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌ولید گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «پیروان تو درباره‌ی امیرالمؤمنین (علیه السلام) و عیسی و موسی (علی‌ها السلام) چه می‌گویند و کدامیک را داناتر می‌شمارند»؟ گفتم: «ما می‌گوییم هیچ‌کس بر پیامبران اولوالعزم برتری و تقدّم ندارد»! حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: «اگر من با شما بر اساس کتاب خدا استدلال کنم، چه خواهید گفت»؟ گفتم: «در کجای کتاب خدا چنین مطلبی آمده است»؟ امام صادق (علیه السلام) فرمود: «خدای تعالی به موسی (علیه السلام) فرمود: و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم. (اعراف/۱۴۵). امّا نفرمود: «علم همه چیز را نوشتیم». عیسی (علیه السلام) به مردم فرمود: تا برخی از آنچه را که در آن اختلاف دارید روشن کنم. (زخرف/۶۳). و نفرمود: همه چیز را برایتان بیان کنم و توضیح دهم. امّا درباره‌ی امام شما فرمود: کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۳۰

بحارالأنوار؛ ج۱۴، ص۲۴۵/ بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۳۳؛ «حاججتهم» بدل «خاصمتهم» / نورالثقلین/ البرهان

۱۶

(رعد/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌الْوَلِیدِ السَّمَّانِ قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ (علیه السلام) یَا عَبْدَاللَّهِ مَا تَقُولُ فِی عَلِیٍّ وَ عِیسَی وَ مُوسَی (قُلْتُ وَ مَا عَسَی أَنْ أَقُولَ فِیهِمْ فَقَالَ وَ اللَّهِ عَلِیٌّ (علیه السلام) أَعْلَمُ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ أَلَسْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ لِعَلِیٍّ (علیه السلام) مَا لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنَ الْعِلْمِ قُلْنَا نَعَمْ وَ النَّاسُ یُنْکِرُونَ قَالَ فَخَاصِمْهُمْ فِیهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَی لِمُوسَی (علیه السلام): وَکَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ یُبَیَّنْ لَهُ الْأَمْرُ کُلُّهُ وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله): وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ قَالَ فَاسْأَلْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی: قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ إِیَّانَا عَنَی وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ أَخْیَرُنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

امام باقر (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌ولید گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: «ای عبداللَّه! درباره‌ی علی و موسی و عیسی (چه می‌گویی»؟ گفتم: «درباره‌ی آنان چه می‌توانم بگویم»؟ فرمود: «او به خدا سوگند! از آن دو اعلم بود». سپس فرمود: «مگر شما نمی‌گویید آنچه را که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) دارد علی (علیه السلام) هم دارد»؟ گفتم: «آری، ولی مردم انکار می‌کنند». فرمود: «با این فرمایش خداوند به موسی (علیه السلام) با آنان جدل کن که می‌فرماید: و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم. (اعراف/۱۴۵). در این آیه خداوند به ما فهمانده است که همه چیز را برای او ننوشته است. و به عیسی (علیه السلام) فرموده است: تا برخی از آنچه را که در آن اختلاف دارید روشن کنم. (زخرف/۶۳) و اینجا هم به ما فهمانده که تمام چیزها را برای عیسی (علیه السلام) بیان نکرده است. و به محمّد (صلی الله علیه و آله) فرموده است: تو را گواه بر آنان قرار می‌دهیم! و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز. (نحل/۸۹) و فرمود: درباره‌ی آیه: قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ از آن‌ها بپرس». سپس فرمود: «به خدا سوگند! منظور آیه ما هستیم و علی (علیه السلام)، نخستین ما و افضل ما و بهترین ما بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۳۰

بحارالأنوار؛ ج۴۰، ص۲۱۲/ الخرایج والجرایح؛ ج۲، ص۷۹۸

۱۷

(رعد/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌بُکَیْر عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ کُنْتُ عِنْدَهُ فَذَکَرُوا سُلَیْمَانَ وَ مَا أُعْطِیَ مِنَ الْعِلْمِ وَ مَا أُوتِیَ مِنَ الْمُلْکِ فَقَالَ لِی وَ مَا أُعْطِیَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (علیه السلام) إِنَّمَا کَانَ عِنْدَهُ حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنَ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ وَ صَاحِبُکُمُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ: قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ وَ کَانَ وَ اللَّهِ عِنْدَ عَلِیٍّ (علیه السلام) عِلْمُ الْکِتَابِ فَقُلْتُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ.

امام صادق (علیه السلام) - ابن‌بکیر گوید: من خدمت امام صادق (علیه السلام) بودم، سخن از علم سلیمان (علیه السلام) شد و قدرتی که به او داده شده بود. فرمود: «به سلیمان‌بن‌داود (علیه السلام) چه چیز داده شده به او یک حرف از اسم اعظم داده بودند؛ ولی صاحب شما کسی است که خداوند می‌فرماید: قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ و به خدا قسم علم کتاب نزد علی (علیه السلام) بود». عرض کردم: «صحیح می‌فرمایید فدایتان شوم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۳۰

بحارالأنوار؛ ج۲۶، ص۱۷۰/ بصایرالدرجات؛ ص۲۱۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱۸

(رعد/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ‌أُذَیْنَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ هُوَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ سُئِلَ عَنِ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَعْلَمُ أَمِ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ. فَقَالَ مَا کَانَ عِلْمُ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ عِنْدَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا تَأْخُذُ الْبَعُوضَهًُْ

بِجَنَاحِهَا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَلَا إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِی هَبَطَ بِهِ آدَمُ (علیه السلام) مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ وَ جَمِیعَ مَا فُضِّلَتْ بِهِ النَّبِیُّونَ إِلَی خَاتَمِ النَّبِیِّینَ (صلی الله علیه و آله) فِی عِتْرَهًِْ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ.

امام صادق (علیه السلام) - ابن‌اذینه گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «… کسی که دارای علم کتاب است امیرالمؤمنین (علیه السلام) است». از آن جناب سؤال کردند کسی که دارای علم کتاب است داناتر است یا کسی که مقداری از علم کتاب را دارد فرمود: «نسبت علم کسی که مقداری از علم کتاب دارد به کسی که علم کتاب دارد به نسبت فکر به‌اندازه‌ای که یک پشه از آب دریا با بال خود بر می‌دارد امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: تمام دانشی را که آدم (علیه السلام) از آسمان به زمین فرود آورد و همه‌ی امتیازات علمی پیامبران تا خاتم انبیاء (در اختیار عترت پیامبر خاتم است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۳۰

بحارالأنوار؛ ج۲۶، ص۱۶۰/ القمی؛ ج۱، ص۳۶۷/ نورالثقلین؛ «و قال امیرالمومنین… خاتم النبیین» محذوف/ البرهان

۱۹

(رعد/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) جَالِساً إِذْ مَرَّ ابْنُ‌عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌سَلَّامٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا ابْنُ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ صَاحِبُکُمْ علی‌بن‌أبیطالب (علیه السلام) الَّذِی نَزَلَ فِیهِ آیَاتٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ.

امام باقر (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌عطا گوید: من نزد امام باقر (علیه السلام) نشسته بودم که گذر عبداللَّه سلام به آنجا افتاد. به او گفتم: «فدای تو شوم، این است پسر کسی‌که نزد او است علم الکتاب»؟! فرمود: «نه ولکن آن شخص، صاحب شما علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است که آیاتی از قرآن درباره‌ی او نازل شده است مثل آیه: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۳۲

بحارالأنوار؛ ج۳۵، ص۴۳۴/ الطرایف؛ ج۱، ص۴۹؛ «نزلت» بدل «نزل» / العمدهًْ؛ ص۱۲۳/ العمدهًْ؛ ص۲۹۰

۲۰

(رعد/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - سَدِیرٍ قَالَ کُنْتُ أَنَا وَ أَبُوبَصِیرٍ وَ یَحْیَی الْبَزَّازُ وَ دَاوُدُ‌بْنُ‌کَثِیرٍ فِی مَجْلِسِ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) إِذْخَرَجَ إِلَیْنَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ فَلَمَّا أَخَذَ مَجْلِسَهُ قَالَ یَا عَجَباً لِأَقْوَامٍ یَزْعُمُونَ أَنَّا نَعْلَمُ الْغَیْبَ مَا یَعْلَمُ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَقَدْ هَمَمْتُ بِضَرْبِ جَارِیَتِی فُلَانَهًَْ فَهَرَبَتْ مِنِّی فَمَا عَلِمْتُ فِی أَیِّ بُیُوتِ الدَّارِ هِیَ قَالَ سَدِیرٌ فَلَمَّا أَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ صَارَ فِی مَنْزِلِهِ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُوبَصِیرٍ وَ مُیَسِّرٌ وَ قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ سَمِعْنَاکَ وَ أَنْتَ تَقُولُ کَذَا وَ کَذَا فِی أَمْرِ جَارِیَتِکَ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّکَ تَعْلَمُ عِلْماً کَثِیراً وَ لَا نَنْسُبُکَ إِلَی عِلْمِ الْغَیْبِ قَالَ فَقَالَ یَا سَدِیرُ أَلَمْ تَقْرَأِ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَهَلْ وَجَدْتَ فِیمَا قَرَأْتَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قالَ: الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ قَرَأْتُهُ قَالَ فَهَلْ عَرَفْتَ الرَّجُلَ وَ هَلْ عَلِمْتَ مَا کَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِی بِهِ قَالَ قَدْرُ قَطْرَهًٍْ مِنَ الْمَاءِ فِی الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ فَمَا یَکُونُ ذَلِکَ مِنْ عِلْمِ الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَقَلَّ هَذَا فَقَالَ یَا سَدِیرُ مَا أَکْثَرَ هَذَا أَنْ یَنْسِبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَی الْعِلْمِ الَّذِی أُخْبِرُکَ بِهِ یَا سَدِیرُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِیمَا قَرَأْتَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَیْضاً: قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ قَالَ قُلْتُ قَدْ قَرَأْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ أَ فَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ أَفْهَمُ أَمْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ بَعْضُهُ قُلْتُ لَا بَلْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ قَالَ فَأَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ وَ قَالَ عِلْمُ الْکِتَابِ وَ اللَّهِ کُلُّهُ عِنْدَنَا عِلْمُ الْکِتَابِ وَ اللَّهِ کُلُّهُ عِنْدَنَا.

امام صادق (علیه السلام) - سدیر گوید: «من و ابوبصیر و یحیای بزّاز و داودبن‌کثیر در مجلس نشسته بودیم که امام صادق (علیه السلام) با حالت خشم وارد شد، هنگامی‌که در جایگاه خویش قرار گرفت. فرمود: «شگفتا از مردمی که گمان می‌کنند ما غیب می‌دانیم! کسی جز خدای عزّوجلّ غیب نمی‌داند. من می‌خواستم فلان کنیزم را بزنم، او از من گریخت و من نمی‌دانستم که در کدام اتاق منزل پنهان شده است». سدیر گوید: چون حضرت (علیه السلام) از مجلس برخاست و به منزلش رفت، من و ابوبصیر و میسر، خدمتش رفتیم. و عرض کردیم: «فدایت شویم! آنچه درباره‌ی کنیزت فرمودی، شنیدیم و ما می‌دانیم که شما علم زیادی دارید و علم غیب را به شما نسبت ندهیم». فرمود: «ای سدیر! مگر تو قرآن را نمی‌خوانی»؟ عرض کردم: «چرا، فرمود: در آنچه از کتاب خدای عزّوجلّ خوانده‌ای؟ این آیه را دیده‌ای: مردی که به کتاب دانشی داشت؛ گفت: من آن را پیش از آنکه چشم‌به‌هم‌زنی نزد تو آورم. (نمل/۴۰) عرض کردم: «فدایت شوم، این آیه را خوانده‌ام». فرمود: «آن مرد را شناختی و فهمیدی چه اندازه از علم کتاب نزد او بود»؟ عرض کردم: «شما به من خبر دهید». فرمود: «به اندازه‌ی یک قطره آب نسبت به دریای اخضر (بحر محیط)». عرض کردم: «فدایت شوم! چه کم»! فرمود: «ای سدیر! چه بسیار است آن مقداری که خدای عزّوجلّ نسبت داده است به علمی که اکنون به تو خبر می‌دهم؛ چه بسیار است آن مقدار برای کسی که خدای عزّوجلّ او را به علمی که اکنون به تو خبر می‌دهم نسبت نداده است. ای سدیر! باز در آنچه از کتاب خدای عزّوجلّ خوانده‌ای این آیه را دیده‌ای: قُلْ کَفی بِاللهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ»؟ عرض کردم: «فدایت شوم! این آیه را هم خوانده‌ام». فرمود: «آیا کسی که تمام علم کتاب را می‌داند فهمش بیشتر است یا کسی که بعضی از آن را می‌داند»؟ عرض کردم: «نه، بلکه کسی که تمام علم کتاب را می‌داند». آنگاه حضرت (علیه السلام) با دست اشاره به سینه‌اش نمود و فرمود: «به خدا تمام علم کتاب نزد ماست، به خدا تمام علم کتاب نزد ماست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۳۲

الکافی؛ ج۱، ص۲۵۷/ بحارالأنوار؛ ج۲۶، ص۱۹۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲۱

(رعد/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مِنْ کِتَابِ سُلَیْمِ‌بْنِ‌قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ الَّذِی رَوَاهُ عَنْهُ أَبَانُ‌بْنُ‌أَبِی‌عَیَّاشٍ وَ قَرَأَ جَمِیعَهُ عَلَی سَیِّدِنَا عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) بِحُضُورِ جَمَاعَهًِْ أَعْیَانٍ مِنَ الصَّحَابَهًِْ مِنْهُمْ أَبُوالطُّفَیْلِ زَیْنُ الْعَابِدِینَ (علیه السلام) وَ قَالَ هَذِهِ أَحَادِیثُنَا صَحِیحَهًٌْ قَالَ أَبَانٌ لَقِیتُ أَبَاالطُّفَیْلِ بَعْدَ ذَلِکَ فِی مَنْزِلِهِ فَحَدَّثَنِی فِی الرَّجْعَهًِْ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَ عَنْ سَلْمَانَ (رحمة الله علیه) وَ الْمِقْدَادِ وَ أُبَیِّ‌بْنِ‌کَعْبٍ وَ قَالَ أَبُوالطُّفَیْلِ فَعَرَضْتُ هَذَا الَّذِی سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ عَلَی علی‌بن‌أبیطالب (علیه السلام) بِالْکُوفَهًِْ فَقَالَ هَذَا عِلْمٌ خَاصٌّ لَا یَسَعُ الْأُمَّهًَْ جَهْلُهُ وَ رَدُّ عِلْمِهِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ صَدَّقَنِی بِکُلِّ مَا حَدَّثُونِی وَ قَرَأَ عَلَیَّ بِذَلِکَ قِرَاءَهًًْ کَثِیرَهًًْ فَسَّرَهُ تَفْسِیراً شَافِیاً حَتَّی صِرْتُ مَا أَنَا بِیَوْمِ الْقِیَامَهًِْ أَشَدَّ یَقِیناً مِنِّی بِالرَّجْعَهًِْ وَ کَانَ مِمَّا قُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنْ حَوْضِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فِی الدُّنْیَا أَمْ فِی الْآخِرَهًِْ فَقَالَ بَلْ فِی الدُّنْیَا قُلْتُ فَمَنِ الذَّائِدُ عَنْهُ فَقَالَ أَنَا بِیَدِی فَلْیَرِدَنَّهُ أَوْلِیَائِی وَ لْیُصْرَفَنَّ عَنْهُ أَعْدَائِی وَ فِی رِوَایَهًٍْ أُخْرَی وَ لَأُورِدَنَّهُ أَوْلِیَائِی وَ لَأَصْرِفَنَّ عَنْهُ أَعْدَائِی فَقُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُونَ مَا الدَّابَّهًُْ قَالَ یَا أَبَاالطُّفَیْلِ الْهُ عَنْ هَذَا فَقُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی بِهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ هِیَ دَابَّهًٌْ تَأْکُلُ الطَّعَامَ وَ تَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ وَ تَنْکِحُ النِّسَاءَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَنْ هُوَ قَالَ هُوَ زِرُّ الْأَرْضِ الَّذِی تَسْکُنُ الْأَرْضُ بِهِ قُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَنْ هُوَ قَالَ صِدِّیقُ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ فَارُوقُهَا وَ رِبِّیُّهَا وَ ذُو قَرْنَیْهَا قُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَنْ هُوَ قَالَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: وَیَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ. وَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ. وَ الَّذِی جاءَ بِالصِّدْقِ وَ الَّذِی صَدَّقَ بِهِ. وَ النَّاسُ کُلُّهُمْ کَافِرُونَ غَیْرَهُ قُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَسَمِّهِ لِی قَالَ قَدْ سَمَّیْتُهُ لَکَ یَا أَبَاالطُّفَیْلِ وَ اللَّهِ لَوْ أُدْخِلْتُ عَلَی عَامَّهًِْ شِیعَتِی الَّذِینَ بِهِمْ أُقَاتِلُ الَّذِینَ أَقَرُّوا بِطَاعَتِی وَ سَمَّوْنِی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ اسْتَحَلُّوا جِهَادَ مَنْ خَالَفَنِی فَحَدَّثْتُهُمْ بِبَعْضِ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْحَقِّ فِی الْکِتَابِ الَّذِی نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) عَلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) لَتَفَرَّقُوا عَنِّی حَتَّی أَبْقَی فِی عِصَابَهًٍْ مِنَ الْحَقِّ قَلِیلَهًٍْ أَنْتَ وَ أَشْبَاهُکَ مِنْ شِیعَتِی فَفَزِعْتُ وَ قُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَنَا وَ أَشْبَاهِی مُتَفَرِّقٌ عَنْکَ أَوْ نَثْبُتُ مَعَکَ قَالَ بَلْ تَثْبُتُونَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَعْرِفُهُ وَ لَا یُقِرُّ بِهِ إِلَّا ثَلَاثَهًٌْ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ نَجِیب امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ یَا أَبَاالطُّفَیْلِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قُبِضَ فَارْتَدَّ النَّاسُ ضُلَّالًا وَ جُهَّالًا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ بِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.

امام علی (علیه السلام) - در کتاب سلیم‌بن‌قیس هلالی آمده است که ابان‌بن‌ابی عیاشی از او روایت کرده و تمام این کتاب را در حضور جماعتی از اعیان اصحاب، از جمله ابوالطفیل، بر آقا امام سجّاد (علیه السلام) خوانده و حضرت نیز آن را صحیح دانسته و فرموده است: «این‌ها احادیث صحیح ماست». روایت شده که ابان می‌گوید: بعد از قرائت کتاب در محضر امام سجاد (علیه السلام)، ابوالطفیل را در منزلش دیدم. برای من در باب رجعت حدیثی گفت که آن را از جماعتی از اهل بدر و سلمان و مقداد و ابیّ‌بن‌کعب شنیده بود. ابوالطفیل گفت: «آنچه از اینان شنیدم را در کوفه بر علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) عرضه نمودم. فرمود: «این‌ها دانش خاصی است که امّت حق جهل به آن را ندارند و باید آن را بدانند و علم آن را باید به خدای متعال واگذار کرد». سپس حضرت مرا در تمام آنچه آن خوبان برایم روایت کرده بودند، تصدیق فرمود و قرائات فراوانی از آن احادیث را بر من خواند و تفسیری تامّ نمود، تا جایی که تا روز قیامت کسی از من موقن‌تر به رجعت نیست. از مطالبی که پرسیدم این بود که گفتم: «یا امیرالمؤمنین! مرا از حوض پیامبر (صلی الله علیه و آله) باخبر ساز که چنین حوضی در دنیاست یا در آخرت»؟ فرمود: «در دنیاست»! پرسیدم: «چه کسی بدان را از آن دور می‌کند»؟ فرمود: «من با دستم دوستانم را به آن رسانده و دشمنانم را از آن می‌رانم». و در روایت دیگری آمده: دوستانم را وارد آن کرده و دشمنانم را از آن منصرف می‌کنم! گفتم: «یا امیرالمؤمنین! در این آیه: و هنگامی که فرمان عذاب آن‌ها رسد [و در آستانه‌ی رستاخیز قرار گیرند]، جنبنده‌ای را از زمین برای آن‌ها خارج می‌کنیم که با آنان تکلّم می‌کند [و می‌گوید] که مردم به آیات ما ایمان نمی‌آوردند. (نمل/۸۲) منظور از جنبنده چیست»؟ فرمود: «ای ابا طفیل! از این سؤال بگذر»! عرض کردم: «یا امیرالمؤمنین! فدایت شوم مرا مطلع ساز»! فرمود: «این جنبنده‌ای است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود و با زنان ازدواج می‌کند»! عرض کردم: «یا امیرالمؤمنین! او کیست»؟ فرمود: «او قوام دین است که زمین به سبب او آرام می‌گیرد». عرض کردم: «یا امیرالمؤمنین! او کیست»؟ فرمود: «او راستگوی این امّت و جداکننده آن و عالم متقی آن و ذوالقرنین این امت است»! عرض کردم: «یا امیرالمؤمنین! او کیست»؟ فرمود: «کسی است که خداوند متعال درباره او فرمود: شاهدی از سوی او می‌باشد. (هود/۱۷) و کسی که علم کتاب (و آگاهی بر قرآن) نزد اوست. (رعد/۴۳) و کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند، (زمر/۳۳). و تمام مردم به جز او کافرند». عرض کردم: «یا امیرالمؤمنین! او را برایم بشناسان»! فرمود: «ای اباطفیل! او را برایت شناساندم. به خدا قسم اگر بر عموم شیعیانم که به کمک آنان با دشمنانم می‌جنگم داخل شوم، همان شیعیانی که به اطاعت من مؤمنند و مرا امیرالمؤمنین می‌خوانند و جهاد با دشمن مرا حلال می‌دانند، و با آنان بخشی از حقایقی را که در کتابی است که جبرئیل بر محمّد (صلی الله علیه و آله) نازل نموده بگویم، از گرد من پراکنده می‌شوند و من در جماعتی اندک از اهل حقیقت می‌مانم که تو و امثال تو از شیعیان من هستید». ابوطفیل می‌گوید: ترسیدم و پرسیدم: «آیا من و امثال من از تو جدا می‌شویم یا با شما ثابت قدم می‌مانیم»؟ فرمود: «شما ثابت قدم می‌مانید»! سپس حضرت رو به من کرد و فرمود: «حقیقت امر ما بسیار مشکل است و جز سه دسته آن را نمی‌شناسند و به آن اقرار نمی‌کنند: فرشته‌ی مقرّب، یا نبیّ مرسل، یا بنده‌ی مؤمن نجیبی که خدا قلب او را برای ایمان امتحان نموده است! ای ابا الطفیل! رسول خدا (صلی الله علیه و آله) قبض روح شد و مردم به صورت گمراهان و نادانان مرتد شدند، مگر کسانی که خدا به سبب ما اهل بیت (آنان را مصون داشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۳۲

بحارالأنوار؛ ج۵۳، ص۶۸

۲۲

(رعد/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِی نَزَلَ مَعَ آدَمَ (علیه السلام) عَلَی حَالِهِ وَ لَیْسَ یَمْضِی مِنَّا عَالِمٌ إِلَّا خَلَّفَ مَنْ یَعْلَمُ عِلْمَهُ وَ الْعِلْمُ یُتَوَارَثُ.

امام باقر (علیه السلام) - آن علمی که خداوند برای آدم (علیه السلام) فرستاده است به همان حال نزد ماست و از میان ما عالمی از دنیا نمی‌رود مگر اینکه کسی را که علم او را بداند، جانشین خویش بگذارد و علم همین‌طور به ارث می‌رسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۳۳۴

بحارالأنوار؛ ج۲۶، ص۱۹۸