پرنده علمی: ابلیس

پژوهشگر : سید اسد اله موسوی عبادی

## ابلیس و شیطان در لغت

### آبادیس

اطلاعات ذیل در این آدرس . علاوه بر اطلاعات موجود اطلاعات بیشتر را در آدرس مشاهده نمایید

https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3/

#### ابلیس

##### لغت نامه دهخدا

ابلیس. [ اِ ] ( اِخ ) ( ظ. از کلمه یونانی دیابلس ) لغویون عرب آنرا از ماده ابلاس به معنی نومید کردن یا کلمه اجنبی شمرده اند، و آن نام مهتر دیوان است که پس از نفخ روح در جسد ابوالبشر، چون از سجده آدم سر باززد مطرود گشت. و او تا روز رستاخیز زنده باشدو جز بندگان مخلص را اغوا تواند کرد. نظیر اهریمن دین زردشت. شیطان. عزازیل. خناس. بوخلاف. ابومره. بومره. شیخ نجدی. ابولبینی. دیو. مهتر دیوان. ( السامی فی الاسامی ). پدر پریان. ج ، ابالیس ، ابالسة :

که ما را دل ابلیس بی راه کرد

ز هر نیکوئی دست کوتاه کرد.

##### فرهنگ معین

( اِ ) [ معر. ] (اِ. ) شیطان ، اهریمن . ج . ابالیس و ابالسه .

##### فرهنگ عمید

در ادیان سامی، موجودی که باعث رانده شدن آدم و حوا از بهشت شد، مظهر شر و بدی که انسان را گمراه می کند، عزازیل: از ابلیس هرگز نیاید سجود/ نه از بدگهر نیکویی در وجود (سعدی۱: ۹۸ ). &delta، پس از آفریده شدن آدم همۀ فرشتگان به امر خداوند او را سجده کردند، مگر ابلیس که سرپیچی کرد و به این سبب رانده و ملعون شد.

#### شیطان

اطلاعات ذیل در این آدرس

https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86/

##### لغت نامه دهخدا

شیطان. [ ش َ ] ( ع اِ ) هر سرکش و نافرمان از مردم و پری و ستور و جز آن. ج ، شَیاطین. ( از منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). نافرمان. متمرد. ( از فرهنگ فارسی معین ) ( از اقرب الموارد ). || دیو. ( دهار ) ( مهذب الاسماء ) ( مجمل اللغة ) ( آنندراج ) ( منتهی الارب ) ( ترجمان القرآن ص 2 ). || دیو استنبه. ( ناظم الاطباء ). || دیو مردم. ( دهار ) ( مهذب الاسماء ). || بدخوی سخت دل. ( از منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ). || نوعی از نبات. ج ، شیاطین. ( مهذب الاسماء ). نوعی از زقوم. ( تحفه حکیم مؤمن ). || مار. ( از منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). || ( از ع ، ص ) در صفت بچه شریر بی آرام شوخ. تُخْس. بازیگوش. ( یادداشت مؤلف ).

شیطان. [ ش َ ] ( اِخ ) ابلیس. ( ناظم الاطباء ). ( از ماده شطن شطوناً، یعنی دور شد دور شدنی ) و وجه تسمیه آن است که از درگاه حضرت آفریدگار مطلق رانده شده است. برخی گفته اند از ماده شاط شیطاً می باشد که به معنی هلاک شدن است ، بنابراین وزن آن فعلان است و وجه تسمیه نیز ظاهر است. در مجمعالسلوک گفته است که «شیطان آتشی است ناصاف که آمیخته به تاریکی کفر است در جسم و روان آدمی مانند جریان خون روان است ». علماء در تفسیر این لفظ از آیت مبارکه «شیاطین الانس و الجن » ( قرآن 112/6 ) اختلاف دارند، واین اختلاف بر دو قول است : قول اول آن است که شیاطین همگی فرزند ابلیسند جز آنکه وی فرزندان خود را به دو قسمت ساخت ، قسمتی را مأمور وسوسه بنی نوع بشر ساخت و قسمت دیگر را مأمور وسوسه جن کرد، پس قسم اول شیاطین انس و قسم دوم شیاطین جنند. قول دوم آن است که شیاطین هر متمرد نافرمانی از نوع جن و انس را نامند و از این رو پیغمبر ( ص ) به ابوذر فرمود: هل تعوذن باﷲ من شر شیطان الانس و الجن ؟ ابوذر گفت : مگر برای بنی آدم هم شیطان وجود دارد؟ فرمود: بلی شیاطین انس شریرتر از شیاطین جنند، و این قول ابن عباس است که امام فخر رازی در تفسیر بیان کرده است. ( از کشاف اصطلاحات الفنون ). وجودی مظهر خبث و شرارت که موجب گمراهی و شرک و غرور و ظلم و بدبختی افراد بشر گردد. اهریمن. ابلیس. در قرآن و روایات اسلامی آمده که وی نخست فرشته بود و چون از امر الهی مبنی بر سجده کردن آدم ( ع ) امتناع کرد از درگاه احدیت رانده شد و به اغوا و اضلال خلق پرداخت. ( از فرهنگ فارسی معین ). رأس الکفر. جم. خابل. خیتعور. سفیف. سرفح. غَرور. ابلیس. ابوقرة. شر. اجدع. بلاز. شیخ نجدی. ابولبینی. ابوخلاف. خناس. حارث. دیو. باطل. ابومره. ابوالعیزار. عزازیل. اجدع. ( منتهی الارب ). این کلمه با تیتان یونانیان شباهت دارد. عرب گمان کند که هر شاعری را شیطانی است و از جمله شیطان فرزدق شاعر معروف عمرو نام داشته است. ( یادداشت مؤلف ). ابوالجن. ابوفزه. ابوکروس. ابولیلی. ابومخلد. الابیض. ( المرصع ). ترجمه لفظ یونانی دیاپوس می باشد که به معنی سخن چین است ، و آنرا ابدون و اپلیون یعنی هلاک کننده و فرشته جهنم نیز گویند. ( از قاموس کتاب مقدس ) : به خبر اندر است که آن روز که عیسی از مادر جدا شد اندر آن ساعت... هرچه بر روی زمین شیطان بود بر ابلیس گرد آمدند، آن مهتران ایشان گفتند بر روی زمین حدیثی آمد و ندانیم که آن چیست ، ابلیس سه شبانه روز بر روی زمین همی گشت تا به عیسی رسید، او را دید که از مادر آمده دانست که این حدیث است.( ترجمه تاریخ طبری بلعمی ). چون دانست که [ خواجه حسن ] که کار خداوندش ببود... خویشتن را به دست شیطان نداد. ( تاریخ بیهقی ). این نامه بدو رسید لختی هم شیطان در او دمیده بود. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 410 ).

##### فرهنگ معین

(شَ یا ش ) [ ع . ] (اِ. ) ۱ - دیو، اهریمن . ۲ - نافرمان . ۳ - شرور. ، ~ را درس دادن بسیار حیله گر بودن .

##### فرهنگ عمید

۱. [مجاز] روح پلید و خبیث.

۲. (صفت ) [مجاز] متمرد، نافرمان.

۳. دیو، اهریمن.

۴. در اسلام، فرشته ای که چون از فرمان الهی در سجده کردن آدم خودداری کرد از بهشت رانده شد و به گمراه ساختن آدمیان پرداخت، ابلیس.

۵. (صفت ) بازیگوش.

### المعانی

اطلاعات ذیل در این آدرس. علاوه بر اطلاعات موجود اطلاعات بیشتر را در آدرس مشاهده نمایید

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3/

#### ابلیس

##### تعريف و معنى ابليس في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي

إِبِليس: (اسم)

الجمع : أَبَالِيسُ ، أَبَالِسَةٌ

إِبِليس : عَلَم للشيطان، كبير الشياطين ورأسهم، روح مجسّدة للشرّ وهو عدوّ لله تعالى

إِبِليس: المتمرد

جُنْد إبليس: المُجَّان والخُلَعاء

أَبْلَسَ: (فعل)

أبلسَ يُبلس ، إبْلاسًا ، فهو مُبلِس

يَئِسَ وتحيّر وسَكَتَ لانقطاع حُجَّته

فَعَلَ فِعْلَ إبليس

بَلاس: (اسم)

الجمع : بُلُس

البَلاسُ : ثَوْب من الشَّعَر غليظ

بُلُس: (اسم)

بُلُس : جمع بَلاس

بَلَس: (اسم)

البَلَس : صَنف من التِّين

بُلُس: (اسم)

البُلُس : العَدَس

مُبلِس: (اسم)

مُبلِس : فاعل من أَبْلَسَ

أَبالِيسُ: (اسم)

أَبالِيسُ : جمع إبليس

أَبالِسَة: (اسم)

أَبالِسَة :جمع إِبْلِيس

إِبليسيّة: (اسم)

اسم مؤنَّث منسوب إلى إبليسُ

مصدر صناعيّ من إبليسُ: حالة من المكر والدّهاء والخبث

بَوالِس: (اسم)

بَوالِس :جمع بُولِيسَة

بَلإست: (اسم)

الصَّواريخ البَلاَسْتِيَّة الصَّواريخ التي تنفجر نتيجة للاندفاع الهوائيّ

بلإستيك: (اسم)

مادّة لدائنيّة (مرنة) عضويّة الأصل أو مركّبة، يمكن سبكها تحت تأثير الحرارة أو الضَّغط، تقبل التَّشكيل، وتصنع منها أدواتٌ مختلفة

أبلس المذنب:

يَئِسَ وتحيّر وسَكَتَ لانقطاع حُجَّته '' {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ} - {لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} ''.

جُنْد إبليس:

المُجَّان والخُلَعاء.

‏جنود إبليس‏: (مصطلحات)

أعوانه وأولياؤه وأنصاره‏. (فقهية)

‏جنود إبليس‏: (مصطلحات فقهية)

أعوانه وأولياؤه وأنصاره‏.

اكتهف الطريدُ هربًا من قبضة البوليس:

اختبأ.

البوليس الجِنائيّ:

فرقة من الشُّرطة تبحث عن المجرمين.

البوليس السِّرِّيّ:

فرقة من الشُّرطة لا تظهر هُويَّتها حتى تصل إلى المجرم.

##### تعريف و معنى ابليس في قاموس الكل. قاموس عربي عربي

بلس

أَبْلَسَ الرجلُ: قُطِعَ به؛ عن ثعلب

وأَبْلَس: سكت

وأَبْلَسَ م رحمة اللَّه أَي يَئِسَ ونَدِمَ، ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيلَ

وف التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِسُ المجرمون

وإِبليس، لعنة اللَّه: مشت منه لأَنه أُبْلِسَ من رحمة اللَّه أَي أُويِسَ

وقال أَبو إِسحق: لم يصر لأَنه أَعجمي معرفة والبَلاسُ: المِسْحُ، والجمع بُلُسٌ

قال أَبو عبيدَة: ومما دخل في كلا العرب من كلام فارس المِسْحُ تسميه العرب البَلاسَ، بالباء المشبع وأَهل المدينة يسمون المِسْحَ بَلاساً، وهو فارسي معرب، وم...

المزيد

المعجم: لسان العرب

بَلَسُ

ـ بَلَسُ: من لا خير عندَهُ، أو عندَهُ إبْلاسٌ وشَرٌّ، وثَمَرٌ كالتِّينِ، والتِّينُ نَفْسُهُ،

ـ بُلُسُ: جبلٌ أَحْمَرُ ببلادِ مُحَارِبَ، والعَدَسُ المَأْكُولُ، كالبُلْسُنِ.

ـ بَلِسُ: المُبْلِسُ الساكِتُ على ما في نفسِهِ.

ـ بَلَاسُ: المِسْحُ، ج: بُلُسٌ، وبائِعُهُ: بَلاَّسٌ، وموضع بِدِمَشْقَ، وبلد بينَ واسِطَ والبَصْرَةِ،

ـ بَلَاسَةُ: قرية ببَجِيلَةَ.

ـ بَلَسَانُ: شَجَرٌ صِغارٌ كشَجَرِ الحنَّاء، لا يَنْبُتُ إلاَّ بِعَيْنِ شَمْسٍ ظاهِرَ القاهِرَةِ، يُتَنَافَس في دُهْنِهَا.

ـ مِبْل...

المزيد

المعجم: القاموس المحيط

أبلسَ

أبلسَ يُبلس ، إبْلاسًا ، فهو مُبلِس :-

• أبلس المذنبُ

1 - يَئِسَ وتحيّر وسَكَتَ لانقطاع حُجَّته :- {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ} - {لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} .

2 - فَعَلَ فِعْلَ إبليس.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

بلسك

البِلْسَكاء: نبت إذا لصق بالثوب عسر زواله عنه

قال أبو سعيد سمعت أعرابياً يقول بحضرة أبي العَمَيْثَلِ: يسمى هذا النبت الذي يَلْزَ بالثياب فلا يكاد يتخلص بتهامة البَلْسكاء، فكتبه أبو العميثل وجعله بيتا من شعر ليحفظه؛ قال يُخَبِّرنا بأنك أحْوَذِيّ وأنت البَلْسَكاءُ بنا لُصوق ذكَّره على معنى النبات

المعجم: لسان العرب

البَلاسُ

البَلاسُ : ثَوْب من الشَّعَر غليظ. والجمع : بُلُس .

المعجم: المعجم الوسيط

البَلَس

البَلَس : صَنف من التِّين.

المعجم: المعجم الوسيط

البُلُس

البُلُس : العَدَس.

المعجم: المعجم الوسيط

أَبْلَس

أبلس - إبلاسا

1- أبلس : يئس : «أبلس من رحمة الله». 2- أبلس : دهش وتحير. 3- أبلس : سكت غما وحزنا. 4- أبلس في حجته : لم تكن له حجة. 5- أبلس : قل خيره.

المعجم: الرائد

بَلاس

بلاس - جمع بلس

1- بلاس : ثوب من الشعر. 2- بلاس بساط من الشعر تغطى به الأرض.

المعجم: الرائد

بَلْسَكاءُ

ـ بَلْسَكاءُ وبِلْسِكاءُ: نَبْتٌ يَنْشَبُ في الثِيابِ فلا يُفارِقُها.

المعجم: القاموس المحيط

أبلس المذنب

يَئِسَ وتحيّر وسَكَتَ لانقطاع حُجَّته :- {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ} - {لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ}.

المعجم: عربي عامة

البوليس

الشّرطة، الدَّائرة الحكوميَّة التي تُعنى بالمحافظة على النِّظام وتطبيق القوانين ومتابعة الجرائم ومنع حدوثها :-أبلغ البوليس- بوليس النجَّدة :- ° البوليس الجِنائيّ

المعجم: عربي عامة

بلس

ب ل س: أبْلَسَ من رحمة الله أي يئس ومنه سمي إبليسُ وكان اسمه عزازيل و الإبْلاسُ أيضا الانكسار والحزن يقال أبْلَسَ فلان إذا سكت غما

المعجم: مختار الصحاح

أَبْلَسَ

أَبْلَسَ : سكتَ لحيرة أَو انقطاع حجّة، وفي التنزيل العزيز: الروم آية 12 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ) ) .

المعجم: المعجم الوسيط

إِبليس

إِبليس : (انظر باب الهمزة) .

المعجم: المعجم الوسيط

إِبِليس

إِبِليس : رأس الشياطين.

و إِبِليس المتمرد، والجمع أباليس، وأبالِسة .

المعجم: المعجم الوسيط

البَلَسَانُ

البَلَسَانُ : شجر له زهر أبيضَ صَغير كهيئة العناقيد، وهو من الفصيلة البخورِيّة، ويستخرج من بعض أَنواعه دهن عطِر ينبت بعين شمس بظاهر القاهرة.

المعجم: المعجم الوسيط

إبْلِيسُ

جمع: أَبَالِيسُ، أَبَالِسَةٌ.

1.البقرة آية 34وَإذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلاَّ إِبْلِيسَ أبَى ( قرآن) : اِسْمُ عَلَم يُطلَقُ عَلَى الشَّيطَانِ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ مِنْ نَارٍ.

2. :-مَا أنْتَ إِلاَّ إِبْلِيسُ. (علي بن الجنيد) : كِنَايَة عَن الذَّكِيِّ اللَّبِقِ.

المعجم: الغني

إبليسُ

إبليسُ :-

جمع أَبالِسَة وأباليسُ: عَلَم للشيطان، كبير الشياطين ورأسهم، روح مجسّدة للشرّ وهو عدوّ لله تعالى :-أغواه إبليس، - {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} :-

• جُنْد إبليس: المُجَّان والخُلَعاء.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

بَلاسْت

بَلاسْت :-

• الصَّواريخ البَلاَسْتِيَّة الصَّواريخ التي تنفجر نتيجة للاندفاع الهوائيّ.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

#### شیطان

اطلاعات ذیل در این آدس. علاوه بر اطلاعات موجود اطلاعات بیشتر را در آدرس مشاهده نمایید

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86/

##### تعريف و معنى الشيطان في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي

شَيطان: (اسم)

الجمع : شياطينُ

الشَّيْطانُ : إبليس، وهو روح شرِّير مغوٍ بالفساد

الشَّيْطانُ: كلُّ متمرِّد مفسد

الشَّيْطانُ: الحيَّة الخبيثة

يقال في تقبيح الشيءِ: كأَنه وجه شيطان

ولد شيطان: عفريت مولع بالإزعاج والأذى الطفيف

الشيطان: (مصطلحات)

الكافر من الجن. (فقهية)

‏الشيطان‏: (مصطلحات)

‏من شطن أي بعد عن رحمة الله‏. (فقهية)

شَيَّطَ: (فعل)

شيَّطَ يُشيِّط ، تشييطًا ، فهو مُشيِّط ، والمفعول مُشيَّط

شيَّطَ الشّيءَ :أشاطه، جعله يحترق أو يقارب الاحتراق

شَيَّطَ القِدْرَ : أَغْلاَهَا

شَيَّطَ الجِلْدَ : أَحْرَقَ ما عَلَيْهِ من شَعْرٍ أَوْ صوفٍ

شَيَّطَ اللحمَ : عرَّضَهُ للنَّار ولم ينضجه

اِستَشاطَ: (فعل)

استشاطَ يستشيط ، اسْتَشِطْ ، استشاطةً ، فهو مُستشِيط

اِسْتَشَاطَ عَلَيْهِ: اِشْتَدَّ غَضَبُهُ

اِسْتَشَاطَ الطَّائِرُ : طارَ نشِيطاً مُرَفْرِفاً

اِسْتَشَاطَ في الحَرْبِ : اِسْتَقْتَلَ

اِسْتَشَاطَ في الضَّحِكِ: بَالَغَ فيه

اسْتَشَاطَ : اشتاطَ

اِشتاطَ: (فعل)

اشتاطَ على يشتاط ، اشْتَطْ ، اشتياطًا ، فهو مُشتاط ، والمفعول مُشتاطٌ عليه

اشتاط على فلان: اشتدّ غضبه عليه

شَطَنَ: (فعل)

شطَنَ / شطَنَ عن يشطُن ، شُطُونًا ، فهو شاطن ، والمفعول مشطون عنه

شطَنتِ الدّارُ بَعُدَت

شطَن عنه: بَعُدَ

شَطَنَ صاحِبَهُ شطْنًا: خالفهُ ‏عن قصْدِهِ ووجْهتِهِ

شَطَنَ الدابة: شدَّها بالشَّطَن

تَشَيَّطَ: (فعل)

تشيَّطَ يتشيَّط ، تشيُّطًا ، فهو مُتشيِّط

تَشَيَّطَ دَمُ الرجُل: غلَى من شدَّة الغَيْظ:

تشيَّط الطَّعامُ: احترق

شَطَّ: (فعل)

شطَّ / شطَّ في شَطَطْتُ ، يَشُطّ ويَشِطّ ، اشْطُطْ / شُطَّ واشطِطْ / شِطَّ ، شطًّا وشَطَطًا وشُطوطًا ، فهو شاطّ ، والمفعول مَشْطُوط فيه

شَطَّتِ الدَّارُ : بَعُدَتْ

شَطَّ الوَلَدَ : أَبْعَدَهُ

شطّ في الأمر: تجاوز فيه الحدَّ، أفرط فيه

شطّ في الحُكم: ظلَم وجار،

شَيطَنَ: (فعل)

شيطنَ يشيطن ، شيطنةً ، فهو مُشَيْطِن

شَيْطَنَ الوَلَدُ : صَارَ كَالشَّيْطَانِ فِي فِعْلِهِ

شَيْطَنَ بَيْنَ أَتْرَابِهِ : وَسْوَسَ بَيْنَهُمْ، فَعَلَ فِعْلَ الشَّيْطَانِ

تَشَيطَنَ: (فعل)

تشيطنَ يتشيطن ، تشيطُنًا ، فهو مُتشيطِن

تَشَيْطَنَ الوَلَدُ : قَامَ بِعَمَلِ الشَّيْطَانِ

تشيْطنَ : شيطن

شَيْطَانُ الشِّعْرِ:

مَنْ يُلْهِمُ الشَّاعِرَ الشِّعْرَ، حَسَبَ مَا كَانَ يُعْتَقَدُ فِي العُصُورِ الأُوْلَى.

ولد شيطان:

عفريت مولع بالإزعاج والأذى الطفيف.

شَيْط: (اسم)

شَيْط : مصدر شاطَ

شَيط: (اسم)

مصدر شاطَ

شِيَاط: (اسم)

شِيَاط : جمع شَّوْطُ

شياط: (اسم)

الشِّيَاط : رائحة ما يحترق من قطن ونحوه

مُستَشيط: (اسم)

فاعل مِن اِسْتَشَاطَ

وَجَدَهُ مُسْتَشِيطاً غَضَباً : مُتَفَجِّراً غَضَباً

شَطَن: (اسم)

الجمع : أشْطانٌ

الشَّطَنُ : الحبْلُ الطويل يُسْتقَى به من البئر، أو تُشدُّ الدابةُ

أَشَاطَ: (فعل)

أشاطَ يُشيط ، أشِطْ ، إشاطةً ، فهو مُشِيط ، والمفعول مُشاط

أشاط الطَّعامَ :حرَقه، جعله يَشيط .أشاط طبيخًا

أَشَاطَ فلانًا: أهلكه

أَشَاطَ دمَ الذبيحة: أراقه

أَشَاطَ الحاكمُ دمَ الرجل: أهدَرَهُ

أَشَاطَ اللحمَ على القوم: قَطَّعَهُ وقَسَّمَهُ عليهم

شياطينُ: (اسم)

شياطينُ : جمع شَيطان

مَشَاييطُ: (اسم)

مَشَاييطُ : جمع مِشْيَاطُ

اِشتَطَّ: (فعل)

اشتطَّ / اشتطَّ على / اشتطَّ في يشتطّ ، اشْتَطِط / اشْتَطَّ ، اشتطاطًا ، فهو مُشتطّ ، والمفعول مُشتطّ عليه

اشتطَّ المكانُ شطّ؛ بَعُد

اشتطَّ عليه في حكمه: شَطّ، ظلمَه وجارَ عليه

اشتطَّ في ادِّعاءاته: بالغ وتجاوز الحدّ

اشتطّ عليه في الثّمن: تجاوز فيه الحدّ

تشيُّط: (اسم)

تشيُّط : مصدر تَشَيَّطَ

شَيطانيّ: (اسم)

اسم منسوب إلى شَيْطان

ما يذكِّر بالشيطان أو يُستوحى من أفعاله عمل/ فكرة شيطانيّة

##### تعريف و معنى الشيطان في قاموس الكل. قاموس عربي عربي

الشَّيْطانُ

الشَّيْطانُ : روح شِرِّير مُغْوٍ.

و الشَّيْطانُ كلُّ متمرِّد مفسد .

و الشَّيْطانُ الحيَّة الخبيثة .

ويقال في تقبيح الشيءِ: كأَنه وجه شيطان.

أو رأْس شيطان .

وفي التنزيل العزيز في وصف شجرة جهنم: الصافات آية 65طَلْعُهَا كَأنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِين ) ) .

ويقال: ركبه شيطانُه : غضِب ولم يعبأْ بالعاقبة.

ونزعَ عنه شيطانُه: اسْتمسك بالحلم.

وشيطان الفلاة : العطش.

ـ وشيطان الشاعر (في معتقد أهل الجاهلية) : جِنِّيُّ، كانوا يزعمون أنه يلهم الشاعر.

قال الراجز:

المعجم: المعجم الوسيط

الشَّيْطَانُ

الشَّيْطَانُ : (انظر: شطن) .

المعجم: المعجم الوسيط

‏الشيطان‏

‏من شطن أي بعد عن رحمة الله‏

المعجم: مصطلحات فقهية

شَيطان

شيطان - ج، شياطين

1- شيطان : روح شريرة. 2- شيطان : كل متمرد شرير. 3- شيطان : حية خبيثة. 4- شيطان : «شيطان الشعر» : جني يقال إنه يلهم الشاعر. 5- شيطان : «شيطان الفلا» العطش. 6- شيطان : «مخاط الشيطان» : ما يتراءى في عين الشمس للناظر في الهواء وقت الظهر.

المعجم: الرائد

شَيْطَانٌ

جمع: شَيَاطِينُ. [ش ي ط].

1. :-اِحْذَرِ الشَّيْطَانَ :-: الرُّوحُ الشِّرِّيرُ الَّذِي يَرْمِي بِكَ للتَّهْلُكَةِ لِبُعْدِهِ عَنِ الْخَيْرِ وَطَرِيقِ الْحَقِّ. :-أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ :-البقرة آية 168 وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ . (قرآن).

2. :-يَا لَهُ مِنْ وَلَدٍ شَيْطَانٍ :- : عِبَارَةٌ تُقَالُ لِكُلِّ وَلَدٍ مُشَاكِسٍ أَوْ مُتَمَرِّدٍ.

3. :-شَيْطَانُ الشِّعْرِ :-: مَنْ يُلْهِمُ الشَّاعِرَ الشِّعْرَ، حَسَبَ مَا كَانَ يُعْتَقَدُ فِي العُصُورِ الأُوْل...

المزيد

المعجم: الغني

شَيْطان

شَيْطان :-

جمع شياطينُ: (انظر: ش ي ط ن - شَيْطان).

المعجم: اللغة العربية المعاصر

شَيْطان

شَيْطان :-

جمع شياطين: (انظر: ش ي ط ن - شَيْطان).

المعجم: اللغة العربية المعاصر

شَيْطان

شَيْطان :-

جمع شياطينُ:

1 - إبليس، وهو روح شرِّير مغوٍ بالفساد :- {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ} .

2 - كلُّ متمرِّد مفسد من إنس أو جنّ :- {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ} :-

• حبائِلُ الشَّيطان، - خطوات الشَّيطان: طرقه التي يسلكها، - ركِبه شيطان: غضب ولم يعبأ بالعاقبة، - شيطان الشاعر: جِنِّيّ يلهمه الشِّعر، - شيطان الفلاة: العطش، - كأنَّه رأس شيطان: تشبيه يراد به التقبيح، - نزِع عنه شيطانه: استمسك بالحلم، ...

المزيد

المعجم: اللغة العربية المعاصر

شيط

شاطَ الشيءُ شَيْطاً وشِياطةً وشَيْطُوطةً: احترق، وخصَّ بعضهم ب الزيتَ والرُّبَّ؛ قال كَشائطِ الرُّبِّ عليه الأَشْكَل وأَشاطَه وشَيَّطَه، وشاطَتِ القِدْر شَيْطاً: احتَرقَتْ، وقيل: احترق ولَصِقَ بها الشيء، وأَشاطَها هو وأَشَطْتُها إِشاطة؛ ومنه قولهم: شاط دمُ فلان أَي ذهب، وأَشَطْتُ بدَمِه

وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه القسامةُ تُوجِبُ العَقْلَ ولا تُشِيطُ الدَّمَ أَي تؤخذ بها الدِّيَةُ ول يُؤْخَذُ بها القِصاصُ، يعني لا تُهْلِكُ الدم رأْساً بحيث تُهْدِرُه حتى ل يجب فيه شيء من الديّة

الكل...

المزيد

المعجم: لسان العرب

شطن

الشَّطَنُ: الحَبْل، وقيل: الحبل الطويل الشديدُ الفَتْل يُسْتَق به وتُشَدُّ به الخَيْل، والجمع أَشْطان؛ قال عنترة يَدْعُونَ عَنْتَر، والرِّماحُ كأَنه أَشْطانُ بئرٍ في لَبانِ الأَدْهَمِ ووصف أَعرابي فرساً لا يَحْفى فقال: كأَنه شَيْطانٌ في أَشْطان وشَطَنْتُه أَشْطُنه إذا شَدَدْته بالشَّطَن

وفي حديث البراء: وعنده فَرَس مَرْبوطة بشَطَنَين؛ الشَّطَنُ: الحبل، وقيل: هو الطويل منه، وإِنما شَدَّ بشَطَنَيْن لقوّته وشدّته

وفي حديث عليّ، عليه السلام: وذكر الحيا فقال: إن الله جعل الموتَ خالِجاً لأَشْطانها؛...

المزيد

المعجم: لسان العرب

استشاطَ

استشاطَ يستشيط ، اسْتَشِطْ ، استشاطةً ، فهو مُستشِيط :-

• استشاط غضبًا اشتدّ غضبُه واحتدم.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

اشتاطَ

اشتاطَ على يشتاط ، اشْتَطْ ، اشتياطًا ، فهو مُشتاط ، والمفعول مُشتاطٌ عليه :-

• اشتاط على فلان اشتدّ غضبه عليه.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

شيطنَ

شيطنَ يشيطن ، شيطنةً ، فهو مُشَيْطِن :-

(انظر ش ي ط ن - شيطنَ).

المعجم: اللغة العربية المعاصر

تشيَّطَ

تشيَّطَ يتشيَّط ، تشيُّطًا ، فهو مُتشيِّط :-

• تشيَّط الطَّعامُ احترق

• تشيَّط دمُه: غلى وهاج من شدَّةِ الغضب.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

شيَّطَ

شيَّطَ يُشيِّط ، تشييطًا ، فهو مُشيِّط ، والمفعول مُشيَّط :-

• شيَّطَ الشّيءَ أشاطه، جعله يحترق أو يقارب الاحتراق :-شيَّط اللحمَ، - شيَّط الصقيعُ النباتَ.

• شيَّط الجلدَ: أحرق ما عليه من شعر أو صوف.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

شيطنَ

شيطنَ يشيطن ، شيطنةً ، فهو مُشَيْطِن :-

(انظر ش ي ط ن - شيطنَ).

المعجم: اللغة العربية المعاصر

شيطنَ

شيطنَ يشيطن ، شيطنةً ، فهو مُشَيْطِن :-

• شيطن الشّخصُ صار كالشَّيطان أو فعل فعله.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

وسوس الشيطان إليه/ وسْوس الشيطان في صدره/ وسْوس الشيطان له

أغواه، حَدَّثه بِشَرٍّ أو بما لا نفع فيه ولا خير :- {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ}.

المعجم: عربي عامة

الشِّيَاط

الشِّيَاط : رائحة ما يحترق من قطن ونحوه.

المعجم: المعجم الوسيط

شَائِطٌ

[ش و ط]. (فاعل من شاطَ).

1. :-أكَلَ طَعَاماً شَائِطاً :- : مَا تَبَقَّى مِنَ الطَّعَامِ.

2. :-صَارَ الطَّعَامُ شَائِطاً :- : مُحْتَرِقاً. :-أَخْرَجَ الخَبَّازُ الخُبْزَ شَائِطاً مِنَ الفُرْنِ.

المعجم: الغني

مُسْتَشِيطٌ

جمع: ـون، ـات. [ش ي ط]. (فاعل مِن اِسْتَشَاطَ). :-وَجَدَهُ مُسْتَشِيطاً غَضَباً :- : مُتَفَجِّراً غَضَباً.

المعجم: الغني

تشيطنَ

تشيطنَ يتشيطن ، تشيطُنًا ، فهو مُتشيطِن :-

(انظر ش ي ط ن - تشيطنَ).

المعجم: اللغة العربية المعاصر

شطَنَ

شطَنَ / شطَنَ عن يشطُن ، شُطُونًا ، فهو شاطن ، والمفعول مشطون عنه :-

• شطَنتِ الدّارُ بَعُدَت.

• شطَن عنه: بَعُدَ.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

أشاطَ

أشاطَ يُشيط ، أشِطْ ، إشاطةً ، فهو مُشِيط ، والمفعول مُشاط :-

• أشاط الطَّعامَ حرَقه، جعله يَشيط :-أشاط طبيخًا.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

تشيطنَ

تشيطنَ يتشيطن ، تشيطُنًا ، فهو مُتشيطِن :-

(انظر ش ي ط ن - تشيطنَ).

المعجم: اللغة العربية المعاصر

### قاموس نور

در سایت قاموس نور مطالب هر واژه از همه لغت نامه های عربی با متن و آدرس منبع قابل مشاهده است و بر عنوان شامل چند بخش است که عبارتند از معنا- شاهد – اصطلاح – مترادف – مرتبط – و... به بعضی اینجا اشاره شده است

#### ابلیس

اطلاعات ذیل در این آدرس. علاوه بر اطلاعات موجود اطلاعات بیشتر را در آدرس مشاهده نمایید

https://qamus.inoor.ir/fa/search?query=إِبْلِيس&langOptionsId=2&searchDepth=root

#### معنا

اِبْلِيسُ

ج أَبالِسة: أنظر:بلس. ج أَبالِسة: عَلَم جِنْس للشَّيْطان(يونانيّة) (المنجد في اللغة العربیة المعاصرة , ج1 , ص3)

علم جنس للشيطان قيل هو من ابلَس بمعنى بئِس و تحيَّر (ج) اَبَالِيسُ و ابَالِسَةٌ و الصواب انهُ اعجميّ بدليل امتناعهِ من الصرف. (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج1 , ص197)

(أسماء عربية يتعذر وجود فارسية) إبليس (فقه اللغة , ج1 , ص329)

رأس الشياطين. (المعجم المفصل في الجموع , ج1 , ص42)

اسم علم جنس للشيطان. قيل هو من بَلَس بمعنى يئس و تحيّر. و أبلس من رحمة اللّه: يئس منها. و يقال إنه معرّب من اليونانية. في اليونانية :>>s?eaipE<< تعني الشيطان الذي يقعد على صدر الإنسان أو يتبوأ ذروة؛ السعلاة. و في اليونانية كذلك >>solabaiD<< تعني الشيطان و مثلها في اللاتينية :>>sulobaiD<<. وردت كلمة إبليس في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة. منها: وَ إِذْ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِيسَ أَبىٰ وَ اِسْتَكْبَرَ [البقرة: 34]. (المعجم المفصل في المعرب و الدخيل , ج1 , ص21)

رأس الشياطين. المتمرّد. (ج) أَباليس، و أَبالِسة. (المعجم الوسيط , ج1 , ص3)

في التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِسُ‌ اَلْمُجْرِمُونَ‌ .و إِبليس ، لعنه اللَّه: مشتق منه لأَنه أُبْلِسَ‌ من رحمة اللَّه أَي أُويِسَ‌. قيل: إِن إِبليس سمي بهذا الاسم لأَنه لما أُويِسَ من رحمة اللَّه أَبْلَسَ‌ يأَساً. (لسان العرب , ج6 , ص29)

علم جنس للشيطان علَم جنس للشيطان (المنجد فی اللغة , ج1 , ص48)

مشتق منه لأنه أُبْلِسَ من رحمة اللّٰه أَي أُوِيسَ (‏لسان اللسان , ج1 , ص104)

#### شاهد

أَمَرَ اَللَّهُ اَلْمَلاَئِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ فَدَخَلَ فِي أَمْرِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ إِبْلِيسُ فَإِنَّ إِبْلِيسَ كَانَ مَعَ اَلْمَلاَئِكَةِ فِي اَلسَّمَاءِ يَعْبُدُ اَللَّهَ وَ كَانَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ تَظُنُّ أَنَّهُ مِنْهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَمَرَ اَللَّهُ اَلْمَلاَئِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ خَرَجَ مَا كَانَ فِي قَلْبِ إِبْلِيسَ مِنَ اَلْحَسَدِ فَعَلِمَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ فَقِيلَ لَهُ فَكَيْفَ وَقَعَ اَلْأَمْرُ عَلَى إِبْلِيسَ وَ مَا أَمَرَ اَللَّهُ اَلْمَلاَئِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ فَقَالَ كَانَ إِبْلِيسُ مِنْهُمْ بِالْوَلاَءِ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ خَلَقَ خَلْقا قَبْلَ آدَمَ وَ كَانَ إِبْلِيسُ فِيهِمْ فِي اَلْأَرْضِ فَاعْتَدَوْا وَ أَفْسَدُوا وَ سَفَكُوا اَلدِّمَاءَ فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلْمَلاَئِكَةَ فَقَتَلُوهُمْ وَ أَسَرُوا إِبْلِيسَ وَ رَفَعُوهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ كَانَ مَعَ اَلْمَلاَئِكَةِ يَعْبُدُ اَللَّهَ إِلَى أَنْ خَلَقَ اَللَّهُ آدَمَ

" إِبْلِيسُ‌ " إفعيل من أَبْلَسَ‌ أي يئس من رحمة الله، يقال إنه اسم أعجمي فلذلك لا ينصرف، و قيل عربي. و في حياة الحيوان: و كنية إبليس" أبو مرة ". (مجمع البحرين , ج4 , ص54)

أَنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اَللَّهُ تَمَثَّلَ لِيَحْيَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَنْصَحُكَ قَالَ لاَ أُرِيدُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَخْبِرْنِي عَنْ بَنِي آدَمَ قَالَ هُمْ عِنْدَنَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ أَشَدُّ اَلْأَصْنَافِ عِنْدَنَا نُقْبِلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ نَفْتِنُهُ عَنْ دِينِهِ وَ نَتَمَكَّنُ مِنْهُ ثُمَّ يَفْزَعُ إِلَى اَلاِسْتِغْفَارِ وَ اَلتَّوْبَةِ فَلاَ نَحْنُ نَيْأَسُ مِنْهُ وَ لاَ نَحْنُ نُدْرِكُ حَاجَتَنَا فَنَحْنُ مَعَهُ فِي عَنَاءٍ وَ أَمَّا اَلصِّنْفُ اَلْآخَرُ مِنْهُمْ فَهُمْ فِي أَيْدِينَا كَالْكُرَةِ فِي أَيْدِي صِبْيَانِكُمْ نَتَلَقَّفُهُمْ كَيْفَ شِئْنَا قَدْ كَفَوْنَا مَئُونَةَ أَنْفُسِهِمْ وَ أَمَّا اَلصِّنْفُ اَلثَّالِثُ فَهُمْ مَعْصُومُونَ لاَ نَقْدِرُ مِنْهُمْ عَلَى شَيْ ءٍ

إِبْلِيسُ‌ " إفعيل من أَبْلَسَ‌ أي يئس من رحمة الله، يقال إنه اسم أعجمي فلذلك لا ينصرف، و قيل عربي. و في حياة الحيوان: و كنية إبليس" أبو مرة ". (مجمع البحرين , ج4 , ص54)

كَانَ إِبْلِيسُ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مِنْ طَائِفَةٍ يُقَالُ لَهُمُ اَلْجِنُّ وَ كَانَ اِسْمُهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ عَزَازِيلَ بِزَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ فَلَمَّا عَصَى اَللَّهُ لَعَنَهُ وَ جَعَلَهُ شَيْطَانا مَرِيدا وَ بِالْعَرَبِيَّةِ اَلْحَارِثَ وَ كَانَ رَئِيسَ مَلاَئِكَةِ اَلدُّنْيَا وَ سُلْطَانَهَا وَ سُلْطَانَ اَلْأَرْضِ وَ كَانَ مِنْ أَشَدِّ اَلْمَلاَئِكَةِ اِجْتِهَادا وَ أَكْثَرِهَا عِلْما وَ كَانَ يَسُوسُ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ فَيَرَى بِذَلِكَ لِنَفْسِهِ شَرَفا عَظِيما وَ عِظَما فَذَلِكَ اَلَّذِي دَعَاهُ إِلَى اَلْكِبْرِ فَعَصَى وَ كَفَرَ فَمَسَخَهُ اَللَّهُ شَيْطَانا رَجِيما مَلْعُونا

إِبْلِيسُ‌ " إفعيل من أَبْلَسَ‌ أي يئس من رحمة الله، يقال إنه اسم أعجمي فلذلك لا ينصرف، و قيل عربي. و في حياة الحيوان: و كنية إبليس" أبو مرة ". (مجمع البحرين , ج4 , ص54)

فَقَالَ سُبْحَانَهُ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِيسَ

من الإبلاس و هو اليأس و البعد لبعده من رحمة الله (شرح نهج البلاغة (ابن میثم) , ج1 , ص-1)

افعيل من ابلس قال سبحانه فإذا هم مبلسون أى آيسون من رحمة الله و اسمه بالعبرانية عزازيل بزائين معجمتين و بالعربية الحارث و كنيته أبو مرة (منهاج البراعة (خویی) , ج1 , ص1)

من الإبلاس اليأس و البعد لبعده من رحمة الله (نهج البلاغة (نسخه بنیاد نهج البلاغه) , ج1 , ص1)

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يُلْبِسُ بِهِ إِبْلِيسُ وَ جُنُودُهُ

اَلْإِبْلاَسُ‌ بالكسر: الحيرة، يقال أَبْلَسَ‌ يُبْلِسُ‌ : إذا تحير. و منه اَلْخَبَرُ: " أَ لَمْ‌ تَرَ إِلَى اَلْجِنِّ‌ وَ إِبْلاَسِهَا " . أي تحيرها و دهشها. و منه اَلدُّعَاءُ: " أَعُوذُ بِكَ‌ مِنْ‌ شَرِّ مَا يُلْبِسُ‌ بِهِ‌ إِبْلِيسُ‌ وَ جُنُودُهُ‌" (مجمع البحرين , ج4 , ص54)

#### اصطلاح

اِبْلِيسُ

موجود نفساني متولّد من طبقة دخانيّة ناريّة يغلب عليه الشّرارة و الإغواء و الإضلال. (المبدأ و المعاد، لصدر الدّين/ 196) ← الشّياطين. (شرح المصطلحات الفلسفیة , ج1 , ص3)

رأس الشياطين. -: المتمرد. (ج) أباليس، و أبالسة و هو اسم أعجمي عند أكثر العلماء، و لذلك فهو ممنوع من الصرف للعجمة و العلمية. و قيل: هو عربي مشتق من الإبلاس و هو اليأس و قال ابن الأنباري: لو كان عربيا لصرف. و قال الطبري: إنما لم يصرف، و إن كان عربيا، لقلة نظيره في كلام العرب، فشبهوه بالعجمي. و هذا مردود، لان ذلك ليس من موانع الصرف، و لأن له نظائر كإخريط. (اسم نبات يرفق براز الإبل). (القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا , ج1 , ص12)

- له حروف سوى أحرف العربية (إبليس) لا يداخله حرف من حروف العربية إلاّ حرف واحد و هو الميم، يعني الإسم الأخير، و هو وتر قوس الأول، من زند العروة. فافهم إن كنت تفهم، يا أيها الصابر. (حلا، طوا، 202، 17) - ما صحّت الدعاوي لأحد إلاّ لإبليس و أحمد. غير أن إبليس سقط عن العين، و أحمد كشف له عين العين. قيل لإبليس "اسجد!" ،و لأحمد "انظر!" هذا ما سجد، و أحمد ما التفت يمينا و لا شمالا: مٰا زٰاغَ اَلْبَصَرُ وَ مٰا طَغىٰ (النجم: 17). أما إبليس فإنه ادّعى تكبّره و رجع إلى حوله، و أحمد ادّعى تضرّعه و رجع عن حوله، بقوله: "يا مقلّب القلوب" ،و قوله "لا أحصي ثناء عليك" . (حلا، طوا، 204، 7) - ما كان في أهل السماء موحّد مثل إبليس، حيث ألبس عليه العين، و هجر اللحوظ و الإلحاظ في السرّ، و عبد المعبود على التجريد؛ و لعن حين وصل إلى التفريد، و طرد حين طلب المزيد؛ فقال له: "اسجد!" - قال: "لا غير!" قال له: "و إن عليك لعنتي" - قال: "لا ضير! ما لي إلى غيرك سبيل و إني محبّ ذليل" .فقال: أبى و استكبر، تولّى و أدبر، و أقرّ و ما أصرّ. قال له: "استكبرت" ،قال: "لو كان لي معك لحظة، لكان يليق بي التكبّر و التجبّر! فكيف و قد قطعت معك الأدهار؟ فمن أعزّ منّي و أجلّ؟ و أنا الذي عرفتك في الأزل! أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (الأعراف: 12)، لأن لي قدمة في الخدمة، و ليس في الكونين أعرف مني بك. لي فيك إرادة و لك فيّ إرادة: إرادتك فيّ سابقة و إرادتي فيك سابقة. إن سجدت لغيرك و إن لم أسجد، فلابدّ لي من الرجوع إلى صادق الأصل، لأنك خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ (الأعراف: 12) و النار ترجع إلى النار. و لك التقدير و الاختيار!. (حلا، طوا، 204، 14) - إشتقّ اسم" إبليس "من اسمه: فعين عزازيل لعلوّ همّته. و الزاء لازدياد الزيادة في زيادته. و الألف آراؤه في إنّيته. و الزاء الثانية لزهدته في رتبته. و الياء حين يأوى إلى علم سابقته. و اللام لمجادلته في لميّته. قال له: لم لا تسجد يا أيها المهين‌؟ - قال: أنا محب، و المحب مهين. إنك تقول" مهين "،و أنا قرأت في كتاب مبين ما يجري عليّ‌، يا ذا القوة المتين. كيف أذلّ له، و قد خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ‌ طِينٍ (الأعراف: 12)؟ و هما ضدّان لا يتوافقان. و إني في الخدمة أقدم، و أنا في الفضل أعظم، و في العلم أعلم، و في العمر أتمّ‌. (حلا، طوا، 208، 9) (‑موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي , ج1 , ص5)

رأس الشياطين. -:المتمرد. و هو اسم أعجمي عند أكثر العلماء.و لذلك فهو ممنوع من الصرف للعجمة و العلمية. و قيل:هو عربي مستق من الإبلاس و هو اليأس. و قال ابن الأنباري:لو كان عربيا لصرف. و قال الطبري:إنما لم يصرف،و إن كان عربيا، لقلة نظيره في كلام العرب،فشبهوه بالعجمي. و هذا مردود،لأن ذلك ليس من موانع الصرف، و لأن له نظائر كإخريط.(اسم نبات يرفق براز الإبل). (معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي , ج1 , ص16)

هو الشّيطان؛ ما هو شرّير بالذّات و لا خير فيه. مطلع الاعتقاد/ 32. إبليس أهو من الجنّ أم من الملائكة‌؟: أوائل المقالات/ 121. بيان جنس إبليس اللّعين: اصول الدّين للبغداديّ‌/ 296. - الجنّ‌، الشّياطين، الملائكة هو موجود نفساني متولّد من طبقة دخانيّة ناريّة يغلب عليه الشّرارة و الإغواء و الإضلال. المبدأ و المعاد لصدر الدّين/ 196. إبليس، هل كان من جنس الملائكة، أم لا؟ مفاتيح الغيب/ 223. أيّ حقيقة إلهيّة أوجبت وجود إبليس، و جنوده أجمعين، و أيّ اسم أنشأه و أبدأه، و مكّنه، و ربّاه و قوّاة: نفس المصدر/ 172. ماهيّة الشّيطان و جنود إبليس أجمعين: رسائل إخوان الصّفاء 81/3. - الجنّ‌، الشّيطان، الملائكة، الملك (معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة , ج1 , ص7)

في التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلِسُ‌ اَلْمُجْرِمُونَ‌ .و إِبليس ، لعنه اللَّه: مشتق منه لأَنه أُبْلِسَ‌ من رحمة اللَّه أَي أُويِسَ‌. قيل: إِن إِبليس سمي بهذا الاسم لأَنه لما أُويِسَ من رحمة اللَّه أَبْلَسَ‌ يأَساً. (لسان العرب , ج6 , ص29)

#### مترادفات

العِفْرِيتُ ، المُتَمَرِّدُ ، الشَّيْطَان ، المَارِدُ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص340)

الشَّيْطَان ، اللَّعِين ، الشِّرِّيرُ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص14)

الشَّيْطَان ، المَلْعُونُ ، الرَّجِيم ، اللَّعِين ، الشِّرِّيرُ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص521)

#### شیطان

اطلاعات ذیل در این آدرس. علاوه بر اطلاعات موجود اطلاعات بیشتر را در آدرس مشاهده نمایید

http://qamus.inoor.ir/fa/search?query=%D8%B4%D9%8A%D9%92%D8%B7%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8F&langOptionsId=2&searchDepth=root

##### معنا

الشَّيْطَانُ

حَيَّةٌ له عُرْفٌ معروف،و كل عات متمرد من الجن و الإِنس و الدواب شيطان فَعْلان من شاطَ يَشِيط إِذا هلك و احترق من سِمَاتِ الإِبل، وَسْمٌ يكون في أَعلى الورك منتصبا على الفخذ إِلى العُرْقُوب مُلْتويا فَعْلان من شاطَ يَشِيط (‏لسان اللسان , ج1 , ص673)

كل عاتٍ‌ متمرد من الإنس و الجن و الدوابّ‌.و شَيطَن و تشيطن :فَعل فِعل الشيطان ،و فيه شَيطَنة . (الإفصاح في فقه اللغة , ج2 , ص1339)

فَيْعال من شطن ،أي:بعد.و يقال: شَيْطَنَ‌ الرجلُ (العین , ج6 , ص237)

مَعْروفٌ من شاطَ‍‌ يَشِيْطُ‍‌ أي هَلَكَ (المحیط في اللغة , ج7 , ص293)

روحٌ شِرِّير سُمِّي بذلك لبعده عن الخير و الحقّ كلّ عاتٍ متمرّد من انسٍ او جنّ او دابَّةٍ،و منهُ«شَيَاطين العرب»اي متمرّدوها الحيَّة شَيطانُ الشِعر عند العرب الأقدمين:الموحي بالشِعر للشاعر،كانوا يعتقدون ان لكل شاعر شيطاناً يوحي اليه بالشِعر (المنجد فی اللغة , ج1 , ص388)

الحيّة الخبيثة (فقه اللغة , ج1 , ص197)

روح شِرّير كل عاتٍ متمرّد الحيَّة (ج) شَيَاطِين. مرّ في مادة شطن بناءً على اصالة النون و فاتنا ان نذكر كل معانيهِ و لهذا اعدناهُ هنا. سمة للابل في اعلى الورك منتصبةً على الفخذ الى العرقوب. (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج3 , ص62)

روحٌ شِرِّيرٌ مُغْوٍ،و كل متمردٍ مُفْسِد، و الحية الخبيثة.و شيطان الفَلاَة:العَطَشُ، و شيطان الشاعر:جِنِّيٌّ كان الجاهليون يزعمون أنه يُلْهِمُ الشاعرَ. (المعجم المفصل في الجموع , ج1 , ص255)

روح شِرِّير مُغْوٍ. كلُّ‌ متمرِّد مفسد. الحيّة الخبيثة. (المعجم الوسيط , ج1 , ص483)

##### شاهد

و من خطبة له عليه‌السلام يذم فيها أتباع الشيطان اِتَّخَذُوا اَلشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلاَكاً

فيعال من شطن إذا تباعد فكأنه يتباعد عند ذكر الله تعالى و قيل إنه فعلان من شاط يشيط إذا احترق غضبا لأنه يحترق و يغضب إذا أطاع العبد لله سبحانه (منهاج البراعة (خویی) , ج1 , ص1)

وَ اِجْتَالَتْهُمُ اَلشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَ اِقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ

جمع الشيطان من الشطن و هو البعد قال الزمخشري في محكى كلامه قد جعل سيبويه نون الشيطان في موضع من كتابه أصلية و في آخر زائدة و الدليل على أصالتها قولهم تشيطن و اشتقاقه من شطن اذا بعد لبعده عن الصلاح و الخير و من شاط إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة (منهاج البراعة (خویی) , ج1 , ص1)

فَقَالَ‌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: «اَلْحَسَدُ شَيْطَانٌ‌ وَ اَلْغَضَبُ‌ شَيْطَانٌ‌ ».

(مفردات ألفاظ القرآن , ج1 , ص-1)

أَعُوذ بك من شرِّ الشيطان و فُتونه و شِيطاه و شجونه، قيل: الصواب و أَشْطانِه

الشيْطان ، فَعْلان: من شاطَ يَشِيط . (لسان العرب , ج7 , ص339)

رأى النبي عليه السلام رجلاً يتبع حماماً طائراً فقال : شيطان يتبع شيطاناً

الشيطان:ضربٌ من الحيات،قبيحُ‌ الخِلْقة،قال:تُلاعِبُ مثنى حضرمي كأنه تَعَمُّجُ‌ شيطانٍ‌ بذي خِرْوَعٍ قَفْر قال اللّٰه تعالى: كَأَنَّهُ رُؤُسُ‌ اَلشَّيٰاطِينِ‌:أي رؤوس الحيات.و كل متمردٍ عاتٍ من الجن و الإِنس شيطان الشيطان:ضربٌ من الحيات،قبيحُ‌ الخِلْقة،قال: تُلاعِبُ مثنى حضرمي كأنه تَعَمُّجُ‌ شيطانٍ‌ بذي خِرْوَعٍ قَفْر قال اللّٰه تعالى:كَأَنَّهُ رُؤُسُ‌ اَلشَّيٰاطِينِ‌:أي رؤوس الحيات.و كل متمردٍ عاتٍ من الجن و الإِنس شيطان (شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم , ج6 , ص3465)

الراكب شَيْطَانٌ و الراكبان شَيْطَانَانِ و الثلاثة ركب

يعنى أنّ‌ الانفراد و الذّهاب فى الأرض على سبيل الوحدة من فعل اَلشَّيْطَانِ‌، أو شىء يحمله عليه الشيطان. و كذلك الرّاكبان، و هو حثّ‌ على اجتماع الرّفقة فى السّفر. و روى عن عمر: أنه قال فى رجل سافر وحده: أ رأيتم إن مات من أسأل عنه‌؟ (النهایة في غریب الحدیث و الأثر , ج2 , ص475)

حَرِّجُوا عليه، فإِن امتنع و إِلاّ فاقتلوه فإِنه شيطان

أَراد أَحد شياطين الجن، قال: و قد تسمى الحية الدقيقة الخفيفة شيطاناً و جانّاً على التشبيه. (لسان العرب , ج13 , ص239)

حرّجوا عليه فإن امتنع و إلا فاقتلوه فإنه شَيْطَانٌ

أراد أحد شَيَاطِينِ‌ الجنّ‌. و قد تسمّى الحية الدّقيقة الخفيفة شَيْطَاناً و جانّا على التّشبيه (النهایة في غریب الحدیث و الأثر , ج2 , ص476)

ذَكَر المقتول بالنَّهْرَوَان فقال شيطان الرَّدْهة

هو الحية. (الفائق , ج2 , ص226)

إِن الشيطان يَجْري من ابن آدم مَجْرَى الدم

إِنما هو مَثَلٌ أَي يتسلط عليه فيوسوس له، لا أَنه يدخل في جوفه، و الشيطان نونه أَصلية (لسان العرب , ج13 , ص239)

إِنَّ الشمس تَطْلُع بين قَرْنَيْ شَيْطان

إن جعلت نون الشيطان أصليّة كان من اَلشَّطَنِ‌ : البعد: أى بعد عن الخير، أو من الحبل الطويل، كأنّه طال فى الشّرّ. و إن جعلتها زائدة كان من شاط‍‌ يشيط‍‌ إذا هلك، أو من استشاط‍‌ غضبا إذا احتدّ فى غضبه و التهب، و الأوّل أصحّ‌، قال الخطابى: قوله: تطلع بين قرنى الشَّيْطَانِ‌ ، من ألفاظ‍‌ الشّرع التى أكثرها ينفرد هو بمعانيها، و يجب علينا التصديق بها، و الوقوف عند الإقرار بأحكامها و العمل بها. و قال الحربى: هذا تمثيل: أى حينئذ يتحرّك الشيطان و يتسلّط‍‌، و كذلك قوله: « اَلشَّيْطَانُ‌ يجرى من ابن آدم مجرى الدّم» إنما هو أن يتسلّط‍‌ عليه فيوسوس له، لا أنه يدخل جوفه (النهایة في غریب الحدیث و الأثر , ج2 , ص475)

فقال: هذا مَثَل. يقول: حينَئِذٍ يَتَحَرك الشيطان فيكون كالمُعِين لها قال الليث: الشيطان فَيْعَالٌ من شَطَنَ‌ ، أي بَعُدَ. قال: و يقال: شَيْطَنَ‌ الرَّجُل، و تَشَيْطَنَ‌ ، إذا صَارَ كالشيْطان و فَعَل فِعلَه. و قال رُؤْبة: \*شَاقٍ لِبَغْيِ الكَلِبِ المُشَيْطِنِ‌ \* و قال غيره: الشيْطان : فَعْلان، من شَاطَ يَشِيطُ، إذا هَلَك و احْتَرَق، مثل هَيْمان و غَيْمان، من هام و غام. قلت: و الأول أكبرُ (تهذیب اللغة , ج11 , ص214)

قال الحَرْبيُّ‌: هذا مَثَلٌ‌، يقول حينئذٍ يَتَحَرَّك الشيطان و يتَسلَّط فيكون كالمُعِين لها (لسان العرب , ج13 , ص239)

بين قَرْنَيِ الشيطان

من أَلفاظ الشرع التي أَكثرها ينفرد هو بمعانيها، و يجب علينا التصديق بها و الوقوف عند الإِقرار بأَحكامها و العمل بها. (لسان العرب , ج13 , ص239)

##### اصطلاح

الشَّيْطَانُ

[في الانكليزية] Satan، devil [في الفرنسية] Satan، diable بالفتح و سكون المثناة التحتانية مأخوذ من شطن شطونا أي بعد بعدا، وزنه فيعال [فيقال] ، سمّي الشيطان شيطانا لبعده من اللّه. و قيل مأخوذ من شاط شيطا أي هلك هلاكا. فعلى هذا وزنه فعلان. و وجه التسمية ظاهر و قد سبق معناه في لفظ الجن و يجيء في لفظ المفارق أيضا. و في مجمع السلوك أمّا الشيطان فهو نار غير صافية ممتزجة بظلمات الكفر تجري من ابن آدم مجرى الدّم انتهى. اعلم أنّهم اختلفوا في معنى قوله تعالى شَيٰاطِينَ اَلْإِنْسِ وَ اَلْجِنِّ على قولين. القول الأول أنّ الشياطين كلّهم ولد إبليس إلاّ أنّه جعل ولده قسمين فأرسل أحد القسمين إلى وسوسة الإنس و القسم الآخر إلى وسوسة الجنّ. فالقسم الأوّل شياطين الإنس و الثاني شياطين الجنّ. و القول الثاني أنّ الشياطين كلّ عات متمرّد من الإنس و الجنّ. و لذا قال عليه السلام لأبي ذرّ: «هل تعوذن باللّه من شرّ شيطان الإنس و الجنّ. قال: قلت: هل للإنسان شيطان‌؟ قال: نعم هو أشرّ من شياطين الجنّ» و هذا قول ابن عباس كذا في التفسير الكبير. (موسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم , ج1 , ص1051)

هو البعيد من كل خير. قال المتكلمون:إن الشياطين أجسام شفافة تقدر على الولوج في بواطن الحيوانات و تمكنها من التشكل بأي شكل شاءت، و يعضد ذلك الحديث القائل «إذا دنى الرجل من المرأة و جلس مجلسه حضر الشيطان فإن هو ذكر اسم اللّه تنحى الشيطان عنه و إن فعل و لم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا و النطفة واحدة» قال الراوي:قلت بأي شيء يعرف هذا؟ فقال «بحبنا و بغضنا»، و كل عات متمرد من الجن و الإنس و الدواب يقال له شيطان. (القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة , ج1 , ص25)

هو الّذي كان به كلّ شرّ. (التّوحيد للماتريديّ‌/ 88) هو الّذي يزيل عن طريق الحقّ بلا شكّ‌، و يوبق في طريق الضّلال. (دلالة الحائرين/ 553) ما هو شرّير بالذّات و لا خير له. (مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ و المعاد/ 32) ←الجنّ‌، الشّياطين. (شرح المصطلحات الکلامیة , ج1 , ص180)

إبليس. و في القرآن الكريم: (اَلشَّيْطٰانُ يَعِدُكُمُ اَلْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشٰاءِ وَ اَللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ‌) (البقرة: 268) و النون أصلية. (ج) شياطين. - كل عات متمرد من إنس، و جن، و حيوان. و في الكتاب العزيز: (وَ إِذٰا لَقُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا قٰالُوا آمَنّٰا وَ إِذٰا خَلَوْا إِلىٰ شَيٰاطِينِهِمْ قٰالُوا إِنّٰا مَعَكُمْ إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ‌) (البقرة: 14) أي: أصحابهم من الانس، و الجن. -: كل قوة ذميمة للإنسان، و في الحديث الشريف: "الحسد شيطان، و الغضب شيطان". -: الحية الخبيثة. (القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا , ج1 , ص196)

هو الشديد البعد عن محل الخير [المناوي]. إبليس.و في القرآن الكريم: اَلشَّيْطٰانُ يَعِدُكُمُ اَلْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشٰاءِ وَ اَللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ‌ (268)[البقرة:268]و النون أصلية. -:كل عات،متمرد من إنس و جن،و حيوان. و في الكتاب العزيز: وَ إِذٰا لَقُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا قٰالُوا آمَنّٰا وَ إِذٰا خَلَوْا إِلىٰ شَيٰاطِينِهِمْ قٰالُوا إِنّٰا مَعَكُمْ إِنَّمٰا نَحْنُ‌ مُسْتَهْزِؤُنَ‌ (14)[البقرة:14]أي:أصابهم من الإنس،و الجن. -:كل قوة ذميمة للإنسان.و في الحديث الشريف:«الحسد شيطان،و الغضب شيطان». -:الحية الخبيثة. (معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي , ج1 , ص347)

روح شرير، كل عات متمرّد، الحيّة قال الراغب: هو من شطن أي تباعد. و قيل: من شاط إذا احترق غضبا، فالشيطان مخلوق من النار قال أبو عبيدة: الشيطان اسم لكل عارم من الجن و الإنس و الحيوانات، و راجع لتفاصيله التفسير الكبير للرازي. (التعریفات الفقهیة , ج1 , ص125)

عبارة عن جوهر روحانيّ ظلمانيّ شأنه الوعد بالشّرّ و الأمر بالمنكر، و التّخويف عند الهمّ بالخير بالفقر و نحوه. مفاتيح الغيب/ 155. أدلّة قرآنيّة على وجود الشّيطان: نفس المصدر/ 186. تسلّط الشّيطان على باطن الإنسان بالوسوسة: المبدأ و المعاد لصدر الدّين/ 199. تعدّد الشّياطين و كثرة جنود إبليس: مفاتيح الغيب / 210. الحكمة في خلق الشّيطان: نفس المصدر/ 165. الشّيطان لم يكن و لا يكوننّ من جملة العلماء أصلا، كما ظنّ بعض من لا خبر له بحقيقته: نفس المصدر/ 217. الكشف عن فعل الشّيطان و حقيقته: نفس المصدر / 192. كيفيّة تمثّل الشّيطان بصورة: نفس المصدر/ 212. ماهيّة الشّيطان و جنود إبليس أجمعين: رسائل إخوان الصّفاء 81/3. وجود الجنّ و الشّياطين: مفاتيح الغيب/ 182. - إبليس، الجنّ‌، الملك، الملائكة (معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة , ج1 , ص65)

##### مترادفات

إِبْلِيس ، اللَّعِين ، الشِّرِّيرُ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص14)

إِبْلِيس ، العِفْرِيتُ ، المُتَمَرِّدُ ، المَارِدُ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص340)

إِبْلِيس ، المَلْعُونُ ، الرَّجِيم ، اللَّعِين ، الشِّرِّيرُ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص521)

العِفْرِيتُ ، الخَبِيث ، المَاكِر ، الجِنّ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص419)

العِفْرِيتُ ، العِمْلَاقُ ، الجِنّ ، المَارِدُ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص428)

العِفْرِيتُ ، الجِنّ ، المَارِدُ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص530)

الفَاتِن ، اللَّعِين ، الشِّرِّيرُ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص449)

الخَابِل (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص171)

السَّاحِر ، المَارِدُ ، الطَّاغُوت (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص375)

الجِنّ (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص171)

## ابلیس و شیطان در فرهنگ نامه ها ی قرآنی

#### فرهنگ قرآن

بزرگترین فرهنگ موضوعی قرآن در 33 جلد

اطلاعات ذیل از نرم افزار جامع التفاسیر نور و آدرس ذیل

https://quran.isca.ac.ir/fa/Qurantopic

#### ابلیس

**فرهنگ قرآن    ج‏2    154**

ابليس‏

ابليس شيطان بزرگ از جنّيان‏[[1]](#footnote-1) و آفريده شده از آتش است‏[[2]](#footnote-2) كه عامل اخراج آدم (ع) و حوا (ع) از بهشت گرديد.[[3]](#footnote-3) ابليس برگرفته از مادّه (ب- ل- س) است. ابلاس به معناى يأس است و ابليس را به جهت مأيوس شدن وى از رحمت الهى بدين نام خوانده شد.[[4]](#footnote-4)

در اين عنوان از آيات مشتمل بر واژه «ابليس» استفاده شده. همچنين است واژه «شيطان» اگر به قرينه سياق و ... منظور از آن ابليس باشد.

اهمّ عناوين: ابليس و آدم (ع)، ادعاهاى ابليس، استكبار ابليس، اعتراف ابليس، اغواگرى ابليس، دشمنى ابليس، عصيان ابليس.

ابليس از جن‏

2) ابليس، موجودى از جنس جن:

... فسجدوا إلآّ إبليس كان من الجنّ .... كهف (18) 50

نيز همين مدخل، خلقت ابليس‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 155

ابليس در بهشت آدم (ع)

3) ابليس در كنار آدم (ع) در بهشت:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس ... وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ... قلنا اهبطوا منها جميعا .... بقره (2) 34- 36 و 38

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... و يادم اسكن أنت وزوجك الجنّة ... فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءتهما و قال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين و قاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور ... و أقل لّكمآ إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ و لكم فى الأرض مستقرٌّ و متع إلى‏ حين‏. اعراف (7) 11 و 13 و 18 و 19- 22 و 24

4) اخراج ابليس از بهشت آدم (ع)، با خوارى در پى تمرد او:

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصَّغرين‏. اعراف (7) 13

قال اخرج منها مذءوما مّدحورا لّمن تبعك منهم لأملأنّ جهنّم منكم أجمعين‏[[5]](#footnote-5). اعراف (7) 18

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال فاخرج منها ....[[6]](#footnote-6) حجر (15) 32 و 34

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌّ .... طه (20) 116 و 123

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فاخرج منها ....[[7]](#footnote-7) ص (38) 75 و 77

ابليس در جهنم همين مدخل، كيفر ابليس‏

ابليس در ميان ملائكه‏

5) ابليس در ميان فرشتگان و مأمور به سجده بر آدم (ع):

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس .... بقره (2) 34

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين‏. اعراف (7) 11

فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس ... قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين‏. حجر (15) 30- 32

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس .... اسراء (17) 61

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 156

إبليس .... كهف (18) 50

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس .... طه (20) 116

فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس .... ص (38) 73 و 74

ابليس و آدم (ع)

6) تكبر و خود برتربينى ابليس عامل سرپيچى وى از سجده بر آدم:

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا مّن طين فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس استكبر وكان من الكفرين قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 71- 76

7) خيرخواهى دروغين ابليس براى آدم (ع):

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور .... اعراف (7) 20- 22

8) ابليس، دشمن آشكار آدم (ع):

فدلَّهما بغرور ... إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين‏. اعراف (7) 22

9) ابليس، دشمن آدم (ع):

فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك .... طه (20) 117

10) ابليس و آدم (ع) دشمن يك‏ديگر:

فأزلّهما الشّيطن ... وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... بقره (2) 36

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... اعراف (7) 24

فوسوس إليه الشّيطن ... قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌّ .... طه (20) 120 و 123

11) سرپيچى ابليس از فرمان سجده بر آدم (ع):

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ .... بقره (2) 34

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين‏. اعراف (7) 11

... فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس أبى‏ أن يكون مع السَّجدين قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر .... حجر (15) 29- 33

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس .... اسراء (17) 61

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... ففسق عن امر ربّه .... كهف (18) 50

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس أبى‏. طه (20) 116

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا مّن طين فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس استكبر وكان من الكفرين قال يإبليس ما منعك أن تسجد

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 157

لما خلقت بيدىّ .... ص (38) 71- 75

12) ابليس، سبب لغزش آدم (ع) و اخراج او از بهشت:

فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... بقره (2) 36

يبنى‏ءادم لايفتننّكم الشّيطن كمآ أخرج أبويكم مّن الجنّة .... اعراف (7) 27

... فسجدوا إلآّ إبليس أبى‏ فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك ولزوجك فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏ فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلامنها ... وعصى‏ ءادم ربّه فغوى‏ قال اهبطا منها جميعا .... طه (20) 116 و 117 و 120 و 121 و 123

13) ابليس، عامل لغزش و عصيان آدم (ع) از فرمان خدا:

وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه .... بقره (2) 35 و 36

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءتهما وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما ... يبنى‏ءادم لايفتننّكم الشّيطن كمآ أخرج أبويكم مّن الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهمآ .... اعراف (7) 20 و 21 و 22 و 27

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلامنها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وعصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 120 و 121

14) ابليس، وسوسه‏كننده آدم (ع) در بهشت:

ويادم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور .... اعراف (7) 19- 22

فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك ولزوجك فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏ فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏. طه (20) 117 و 120

15) شبهه‏افكنى ابليس در ذهن آدم (ع)، با مانع جلوه دادن نهى خدا، از فرشته شدن يا جاودانه ماندن در بهشت:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين‏[[8]](#footnote-8). اعراف (7) 20

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 158

16) استدلال ابليس به برترى خود بر آدم (ع)، به دليل خلقت آدم (ع) از خاك و خلقت او از آتش:

قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 12

قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 76

17) ابليس، عامل برهنگى آدم (ع) و آشكار شدنِ شرمگاه وى در بهشت:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ماو رى عنهما من سوءتهما ... فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ... يبنى ءادم لايفتننّكم الشّيطن كمآ أخرج أبويكم مّن الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهمآ .... اعراف (7) 20 و 22 و 27

فوسوس إليه الشّيطن ... فأكلامنها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة .... طه (20) 120 و 121

18) تطميع آدم (ع) و حوّا (ع) از سوى ابليس، به فرشته شدن بر اثر خوردن از درخت ممنوع:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين فدلَّهما بغرور ...[[9]](#footnote-9). اعراف (7) 20 و 22

19) تطميع آدم (ع) و حوا (ع) از سوى ابليس، به سلطنت جاويد با تناول از درخت ممنوع:

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏. طه (20) 120

20) تحقير آدم (ع) از سوى ابليس:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

21) ابليس، عامل سقوط آدم (ع) از موقعيت و منزلت والاى خود:

فوسوس لهما الشّيطن ... فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما ...[[10]](#footnote-10). اعراف (7) 20 و 22

22) ابليس، فريب‏دهنده آدم (ع) با سوگند دروغ و بهانه خيرخواهى براى وى:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة .... اعراف (7) 20- 22

23) ابليس، مأمور به سجده بر آدم (ع):

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر .... بقره (2) 34

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين‏. اعراف (7) 11

إلّا إبليس أبى‏ أن يكون مع السَّجدين‏. حجر (15) 31

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 159

إبليس .... اسراء (17) 61

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه أفتتَّخذونه وذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ بئس للظلمين بدلًا.

كهف (18) 50

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس أبى‏. طه (20) 116

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس استكبر وكان من الكفرين‏. ص (38) 72- 74

24) برنتافتنِ ابليس، سجده و تواضع را در برابر آدم (ع):

... ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين‏. اعراف (7) 11

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏.[[11]](#footnote-11) حجر (15) 32 و 33

ابليس و بندگان خدا همين مدخل، سلطه ابليس، محدوده سلطه ابليس‏

ابليس و حوّا (ع)

25) ابليس و حوا (ع) دشمن يك‏ديگر:

و قلنا يادم اسكن أنت و زوجك الجنَّة ... فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‏ حين‏. بقره (2) 35 و 36

... فسجدوا إلآّ إبليس أبى‏ فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك ولزوجك فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌّ .... طه (20) 116 و 117 و 123

26) ابليس، عامل لغزش و نافرمانى حوّا (ع):

... و قلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين فأزلّهما الشّيطن عنها .... بقره (2) 35 و 36

فوسوس لهما الشّيطن ... و قال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين و قاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور .... اعراف (7) 20- 22

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلا منها .... طه (20) 120 و 121

27) ابليس همراه حوّا (ع) در بهشت:

... و قلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة ... فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ... قلنا اهبطوا منها جميعا .... بقره (2) 35 و 36 و 38

... ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 160

إبليس ... قال فاهبط منها ... قال اخرج منها ... ويادم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ماورى عنهما من سوءتهما وقال ما نهيكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور ... قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... اعراف (7) 11 و 13 و 18- 22 و 24

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس أبى‏ فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلامنها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وعصى‏ ءادم ربّه فغوى‏ ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه وهدى‏ قال اهبطا منها جميعا .... طه (20) 116 و 119- 123

28) ابليس، عامل برهنگى حوا (ع) و آشكاركننده شرمگاه وى در بهشت:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ماو رى عنهما من سوءتهما وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين فدلَّهما بغرور ... يبنى‏ءادم لايفتننّكم الشّيطن كمآ أخرج أبويكم مّن الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهمآ .... اعراف (7) 20 و 22 و 27

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما .... طه (20) 120 و 121

29) ابليس، وسوسه كننده حوا (ع) به تناول از درخت ممنوع:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين ... فلمّا ذاقا الشجرة .... اعراف (7) 20 و 22

30) سوگند دروغ ابليس براى خيرخواه نشان دادنِ خود نزد حوّا (ع):

و يادم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما و لاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين‏. اعراف (7) 19 و 21

31) ابليس، باعث لغزش و خروج حوّا (ع) از بهشت:

فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... بقره (2) 36

يبنى‏ءادم لايفتننّكم الشّيطن كمآ أخرج أبويكم مّن الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهمآ إنّه يريكم هو وقبيله من حيث لاترونهم إنّا جعلنا الشّيطين أوليآء للّذين لايؤمنون‏. اعراف (7) 27

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك ولزوجك فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏ فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 161

على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلامنها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وعصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 116 و 117 و 120 و 121

32) دشمنى ابليس با حوا (ع):

فوسوس لهما الشّيطن ... فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما ... وأقل لّكمآ إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين‏. اعراف (7) 20 و 22

فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك ولزوجك .... طه (20) 117

33) ابليس، ايجادكننده شبهه در ذهن حوا (ع) درباره درخت ممنوع:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين‏. اعراف (7) 20

ابليس و خداوند همين مدخل، گفتگوى ابليس‏

ابليس و سجده بر آدم (ع) همين‏مدخل، ابليس و آدم (ع) و عصيان ابليس‏

ابليس و مخلصان‏

34) اعتراف ابليس به ناتوانى خويش در اغواى مخلصان:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 75 و 82 و 83

ابليس و مؤمنان‏

35) عدم پيروى گروهى از مؤمنان از ابليس:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين‏. سبأ (34) 20

احتجاج ابليس‏

36) احتجاج ابليس با خداوند براى اثبات برترى خود بر آدم (ع) به دليل آفرينش او از آتش:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏.

اعراف (7) 11 و 12

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏. حجر (15) 32 و 33

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 75 و 76

37) احتجاج ابليس در برابر پيروان خود در قيامت، به نداشتن سلطه بر آنان و اجابت دعوت وى از سوى آنان با اختيار خود:

وقال الشّيطن لمّا قضى الأمر إنّ اللّه وعدكم وعد الحقّ ووعدتّكم فأخلفتكم وما كان لى‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 162

عليكم مّن سلطن إلّاأن دعوتكم فاستجبتم لى ...[[12]](#footnote-12). ابراهيم (14) 22

اختيار ابليس‏

38) ابليس، داراى اختيار در اطاعت يا معصيت خدا:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر وكان من الكفرين‏[[13]](#footnote-13). بقره (2) 34

... قلنا للملئكة اسْجُدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس لم يكن مِّن السجدين قال ما منعك ألّا تسجد إذ أمرتك قال أنا خيرٌ مِّنه .... اعراف (7) 11 و 12

إلّا إبليس أبى‏ أن يكون مع السَّجدين قال يإبليس مَا لك ألّا تكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏.

حجر (15) 31- 33

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه .... كهف (18) 50

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس أبى‏. طه (20) 116

فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس استكبر وكان من الكفرين قَال يإبليس مَا منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أسْتكبرت أم كنت مِن العالين‏.

ص (38) 73 و 74 و 75

اخراج ابليس همين مدخل، هبوط ابليس‏

ادّعاهاى ابليس‏

39) ادّعاى ابليس در اغوا كردن اكثر انسان‏ها:

قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 16 و 17

قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 39 و 40

قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 62

قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 82 و 83

40) ابليس، مدّعى گمراهى‏اش از سوى خدا:

... فسجدوا إلّاإبليس لم يكن مِّن السجدين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم. اعراف (7) 11 و 16

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 163

41) ادّعاى ابليس در ناسپاسى اكثر انسان‏ها بر اثر اغواگرى او:

ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 17

42) ادّعاى ابليس در گمراه كردن انسان‏ها از طريق تزيين اعمال ناپسندشان:

قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏. حجر (15) 39

43) ادّعاى ابليس در بازماندن آدم (ع) و حوّا (ع) از فرشته شدن و جاودانگى، در صورت اجتناب از تناول درخت ممنوع:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين‏. اعراف (7) 20

44) ابليس، مدّعى برترى بر آدم (ع):

قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 12

قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 76

45) ابليس، مدّعى خيرخواهى براى آدم (ع) و حوّا (ع):

فوسوس لهما الشّيطن ... وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين‏. اعراف (7) 20 و 21

ارزشگذارى ابليس‏

46) آتش، عنصرى برتر و شريف‏تر از خاك در نزد ابليس:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 11 و 12

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 75 و 76

47) بى‏ارزشى ماده خلقت آدم (ع) (گِل و لجن) نزد ابليس:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏. حجر (15) 32 و 33

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا. اسراء (17) 61

استكبار ابليس‏

48) ابليس، داراى روحيه استكبارى:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر .... بقره (2) 34

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 75 و 76

آثار استكبار ابليس‏

1. اخراج‏

49) استكبار ابليس، منشأ اخراج وى از جايگاه رفيع خويش:

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فاخرج منها فإنّك رجيم‏. ص (38) 75 و 77

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 164

2. عصيان‏

50) استكبار ابليس، موجب تمرّد وى از فرمان خداوند بر سجده به آدم (ع):

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى و استكبر و كان من الكفرين‏. بقره (2) 34

قال يإبليس مَا لك ألّا تكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏. حجر (15) 32 و 33

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الّذى كرّمت علىّ لئن أخّرتن إلى يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين‏. ص (38) 74 و 75

3. لعن‏

51) استكبار ابليس، موجب لعن دائمى خداوند:

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين وإنّ عليك لعنتى إلى‏ يوم الدّين‏. ص (38) 75 و 76 و 78

عامل استكبار ابليس‏

52) كفر ابليس، منشأ استكبار وى:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر وكان من الكفرين‏.[[14]](#footnote-14) بقره (2) 34

فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس استكبر وكان من الكفرين‏. ص (38) 73 و 74

نيز همين مدخل، تكبّر ابليس‏

استمهال ابليس همين مدخل، مهلت‏خواهى ابليس‏

اضلال ابليس همين مدخل، اغواگرى ابليس‏

اطاعت از ابليس همين مدخل، پيروى از ابليس‏

اعتراض ابليس‏

53) اعتراض ابليس به تكريم آدم (ع) از سوى خداوند:

قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 62

54) اعتراض ابليس به فرمان خدا درباره سجده بر آدم (ع):

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا. اسراء (17) 61

اعتراف ابليس همين مدخل، اقرار ابليس‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 165

اعتقاد ابليس همين مدخل، علم ابليس‏

اغواگرى ابليس‏

55) اقرار كافران در جهنم به گمراه شدن خود از سوى ابليس:

وقال الّذين كفروا ربّنا أرنا الّذين أضلّانا من الجنّ والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين‏[[15]](#footnote-15). فصلت (41) 29

56) اغواگرى ابليس، عامل لغزش آدم (ع) و حوّا (ع) و خروج آنان از بهشت:

فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... بقره (2) 36

و يادم اسكن أنت وزوجك الجنّة ... فوسوس لهما الشّيطن ... فدلَّهما بغرور ... قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ... يبنى‏ءادم لايفتننّكم الشّيطن كمآ أخرج أبويكم مّن الجنّة .... اعراف (7) 19 و 20 و 22 و 24 و 27

57) گمراه كردن مردم، هدف ابليس از مهلت‏خواهى و درخواست عمر طولانى:

... فسجدوا إلّاإبليس لم يكن مِّن السجدين قال أنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال إنّك من المنظرين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 11 و 14- 17

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏.

حجر (15) 32 و 36 و 39

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون إلى‏ يوم الوقت المعلوم قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين‏. ص (38) 75 و 79 و 81 و 82

58) عزم ابليس بر اغواى همه انسان‏ها، جز گروهى اندك از آنان:

إن يدعون من دونه إلّاإنثا وإن يدعون إلّاشيطنا مَّريدا لَّعنه اللَّه وقال لأتَّخذنَّ من عبادك نصيبا مَّفروضا. نساء (4) 117 و 118

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

59) عزم ابليس بر گمراه كردن همه انسان‏ها، جز مخلصان:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 166

ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 75 و 82 و 83

60) همه انسان‏ها- جز بندگان خالص خدا- در معرض آراستن زشتى‏ها و فريبِ ابليس:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40

إلى‏ يوم الوقت المعلوم قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 81- 83

61) گمراهى اكثر انسان‏ها در پى اغواگرى ابليس:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين و ما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ وربّك على‏ كلّ شى‏ء حفيظ. سبأ (34) 20 و 21

روش‏هاى اغواگرى ابليس‏

62) شيوه‏هاى مختلف ابليس در منحرف كردن انسان‏ها:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏.

اعراف (7) 11 و 17

1. آهنگ باطل‏

63) آهنگ باطل، از ابزارهاى ابليس براى لغزاندن و انحراف انسان‏ها:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... واستفزز من استطعت منهم بصوتك ....[[16]](#footnote-16) اسراء (17) 61 و 64

2. استفاده از سپاه‏

64) استفاده ابليس از سواره نظام و پياده نظام براى اغواى انسان:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأمول والأولد وعدهم وما يعدهم الشّيطن إلّاغرورا. اسراء (17) 61 و 64

3. استفاده از سوگند

65) سوگند، از شيوه‏هاى ابليس براى اغوا:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما .... اعراف (7) 20- 22

4. ايجاد آرزو

66) اغواى انسان‏ها از راه آرزوهاى موهوم، شيوه ابليس:

... وإن يدعون إلّاشيطنا مَّريدا لَّعنه اللَّه‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 167

وقال لأتَّخذنَّ من عبادك نصيبا مَّفروضا ... ولأمنّينّهم .... نساء (4) 117 و 119

5. تزيين عمل‏

67) تزيين اعمال ناپسند نزد مردم، از روش‏هاى اغواگرى ابليس:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 39

6. مشاركت در دارايى‏

68) مشاركت ابليس در اموال انسان‏ها براى اغواى آنان:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأمول والأولد وعدهم وما يعدهم الشّيطن إلّاغرورا. اسراء (17) 61 و 64

7. مشاركت در فرزند

69) مشاركت ابليس در فرزند براى اغواگرى انسان:

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأمول والأولد وعدهم وما يعدهم الشّيطن إلّاغرورا. اسراء (17) 64

8. مكر

70) فريب، از راه‏هاى ابليس براى اغوا:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ماورى عنهما من سوءتهما وقال ما نهيكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما .... اعراف (7) 20- 22

9. وسوسه‏

71) وسوسه، از دام‏ها و روش‏هاى ابليس براى گمراه كردن انسان‏ها:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ماو رى عنهما من سوءتهما وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين‏. اعراف (7) 20

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏. طه (20) 120

10. وعده فريبنده‏

72) وعده‏هاى فريبنده، ابزار ابليس براى اغوا:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأمول والأولد وعدهم وما يعدهم الشّيطن إلّاغرورا. اسراء (17) 61 و 64

فلسفه اغواگرى ابليس‏

73) عزم ابليس در گمراه كردن مردم، به تلافى ادعاى گمراه شدنِ خويش از سوى خدا:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 11 و 16 و 17

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 168

قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 39

نجات از اغواگرى ابليس‏

74) بندگى خدا و اخلاص، شرط رهايى از اغواگرى ابليس:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض و لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40 و 42

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 75 و 82 و 83

75) ايمان، موجب رهايى انسان از اغواى ابليس:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين و ما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم مَن يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ .... سبأ (34) 20 و 21

محدوده اغواگرى ابليس همين مدخل، ابليس و مخلصان، سلطه ابليس‏

اقرار ابليس‏

76) اعتراف ابليس به ناتوانى خود در گمراه كردن بندگان خالص خدا:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 75 و 82 و 83

77) اعتراف ابليس در قيامت به خلف‏وعده‏هاى خويش به يارانش:

وقال الشّيطن لمّا قضى الأمر إنّ اللّه وعدكم وعد الحقّ ووعدتّكم فأخلفتكم .... ابراهيم (14) 22

78) اعتراف ابليس در قيامت به ناتوانى خود در يارى رساندن به يارانش:

وقال الشّيطن لمّا قضى الأمر إنّ اللّه وعدكم وعد الحقّ ووعدتّكم فأخلفتكم ... مَّآ أنا بمصرخكم ومآ أنتم بمصرخىَّ .... ابراهيم (14) 22

79) اعتراف ابليس به گمراهى خود:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم‏. اعراف (7) 11 و 16

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 39

امتحان با ابليس‏

80) ابليس، وسيله‏اى براى امتحان و شناخت مؤمنان از غير آنان:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين وما كان له عليهم مّن سلطن‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 169

إلّالنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ .... سبأ (34) 20 و 21

امهال به ابليس همين مدخل، مهلت خواهى ابليس‏

انتقام ابليس همين مدخل، فلسفه اغواگرى ابليس‏

انذار از ابليس همين مدخل، دشمنى ابليس‏

اهداف ابليس همين مدخل، اغواگرى ابليس‏

برائت ابليس همين مدخل، تبرّى ابليس‏

پيروان ابليس‏

كيفر پيروان ابليس‏

81) دوزخ، جايگاه حتمى پيروان ابليس:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال اخرج منها مذءوما مّدحورا لّمن تبعك منهم لأملأنّ جهنّم منكم أجمعين‏. اعراف (7) 11 و 18

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين وإنَّ جهنَّم لموعدهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 42 و 43

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال اذهب فمن تبعك منهم فإنَّ جهنَّم جزاؤكم جزاء مَّوفورا. اسراء (17) 61 و 63

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين لأملأنّ جهنّم منك وممّن تبعك منهم أجمعين‏. ص (38) 75 و 85

گمراهى پيروان ابليس‏

82) پيروان ابليس، در زمره گمراهان:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين‏. حجر (15) 32 و 42

پيروى از ابليس‏

83) پيروى تابعان ابليس از وى براساس اختيار و تصميم خود آنان:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين وما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ وربّك على‏ كلّ شى‏ء حفيظ. سبأ (34) 20 و 21

84) پيروى ترديدكنندگان در آخرت از ابليس:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين وما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ وربّك على‏ كلّ شى‏ء حفيظ. سبأ (34) 20 و 21

85) پيروى بيش‏تر قوم سبا از ابليس:

لقد كان لسبإ فى مسكنهم ءاية جنّتان عن يمين و شمال ... و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين‏. سبأ (34) 15 و 20

86) پيروى گمراهان، از ابليس:

إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين‏. حجر (15) 42

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 170

87) تحقق پيش‏بينى ابليس، مبنى بر پيروى كردن اكثر انسان‏ها از وى:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين.. سبأ (34) 20

آثار پيروى از ابليس‏

1. سلطه پذيرى‏

88) پيروى از ابليس، موجب سلطه وى بر انسان:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين‏. حجر (15) 32 و 42

2. كفران‏

89) پيروى از ابليس، منشأ ناسپاسى از خدا:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 11 و 17

نيز همين مدخل، پيروان ابليس‏

تبرّى ابليس‏

90) بيزارى‏جستن ابليس از مشركان در قيامت:

وقال الشّيطن لمّا قضى الأمر ... إنّى كفرت بمآ أشركتمون من قبل ...[[17]](#footnote-17). ابراهيم (14) 22

تحقير ابليس‏

91) تحقير ابليس، با فرمان خداوند به اخراج وى از بهشت:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصَّغرين‏. اعراف (7) 11 و 13

92) سرپيچى ابليس از فرمان الهى، موجب اخراج وى از بهشت و تحقير او:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصَّغرين‏. اعراف (7) 11 و 12 و 13

تكبّر ابليس‏

93) ابليس، از متكبّران، در برابر خداوند:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 11 و 12

94) تكبّر ابليس، عامل تمرّد وى از اطاعتِ خداوند:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها .... اعراف (7) 11- 13

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 171

95) آفرينش ابليس از آتش، موجب احساس برترى وى بر آدم (ع):

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها .... اعراف (7) 11- 13

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار و خلقته من طين‏. ص (38) 75 و 76

نيز همين مدخل، استكبار ابليس‏

تكليف ابليس‏

96) ابليس، مكلّف به سجده بر آدم (ع) از سوى خداوند:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر .... بقره (2) 34

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏.

اعراف (7) 11 و 12

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس أبى‏ أن يكون مع السَّجدين‏. حجر (15) 29- 31

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا. اسراء (17) 61

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس .... كهف (18) 50

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس أبى‏. طه (20) 116

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة ... إلّاإبليس استكبر ... قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين‏. ص (38) 72- 75

تمرّد ابليس همين مدخل، عصيان ابليس‏

تهديدهاى ابليس‏

97) تهديد ابليس به گمراه ساختن اكثريت انسان‏ها:

إن يدعون من دونه إلّاإنثا وإن يدعون إلّاشيطنا مَّريدا لَّعنه اللَّه وقال لأتَّخذنَّ من عبادك نصيبا مَّفروضا ولأضلّنّهم ولأمنّينّهم ولأمرنّهم فليبتّكنّ ءاذان الْأنْعم ولأمرنّهمْ فليغيّرنّ خلْق اللّه ومن يتّخذ الشّيْطن وليًّا مّن دون اللّه فقدْ خسر خسرانا مّبينا. نساء (4) 117- 119

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 11 و 16 و 17

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 172

ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين‏. ص (38) 74 و 82

98) به تحقق پيوستن تهديد ابليس در مورد اغوا كردن اكثر انسان‏ها و پيروى نكردن مؤمنان از وى:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين وما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ وربّك على‏ كلّ شى‏ء حفيظ. سبأ (34) 20 و 21

جنس ابليس همين مدخل، ابليس در ميان ملائكه، ابليس از جن، خلقت ابليس‏

خلقت ابليس‏

99) وجود ابليس پيش از آفرينش آدم (ع):

وإذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ... وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس ... و كان من الكفرين‏. بقره (2) 30 و 34

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين‏. اعراف (7) 11

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس أبى‏ أن يكون مع السَّجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏. حجر (15) 15 و 30 و 31 و 33

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا. اسراء (17) 61

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا مّن طين فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس استكبر وكان من الكفرين‏. ص (38) 71- 74

100) خلقت ابليس از آتش:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 11 و 12

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 75 و 76

101) ابليس، داراى خلقتى از غير خاك:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا. اسراء (17) 61

102) آفرينش ابليس از آتش، موجب احساس برترى وى بر آدم (ع):

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 173

السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 11 و 12

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 75 و 76

دام‏هاى ابليس همين مدخل، اغواگرى ابليس، روش‏هاى اغواگرى ابليس‏

دروغ‏گويى ابليس‏

103) سوگند دروغ ابليس، براى آدم (ع) و حوّا (ع):

وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلّيهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وناديهما ربّهمآ ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لّكمآ إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين‏. اعراف (7) 21 و 22

دشمنى ابليس‏

104) هشدار خداوند نسبت به دشمنى ابليس با انسان:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه أفتتَّخذونه وذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ بئس للظلمين بدلًا.

كهف (18) 50

ألم أعهد إليكم يبنى ءادم أن لّاتعبدوا الشّيطن إنّه لكم عدوٌّ مّبين‏. يس (36) 60

105) دشمنى ابليس با آدم (ع) و حوا (ع):

فأزلّهما الشّيطن عنها ... وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... بقره (2) 36

فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما ... ألم ... و أقل لّكمآ إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين‏. اعراف (7) 22

فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك ولزوجك فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏ فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌّ .... طه (20) 117 و 120 و 123

106) دشمنى ابليس با انسان‏ها:

فأزلّهما الشّيطن عنها ... وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... بقره (2) 36

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه أفتتَّخذونه وذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ بئس للظلمين بدلًا.

كهف (18) 50

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌّ .... طه (20) 120 و 123

دوستى با ابليس‏

107) هشدار خداوند به دوستداران ابليس:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... ففسق عن أمر ربّه أفتتَّخذونه وذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ بئس للظلمين بدلًا. كهف (18) 50

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 174

108) ترجيح دوستى ابليس بر دوستى خدا، از سوى ظالمان:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... أفتتَّخذونه و ذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ بئس للظلمين بدلًا. كهف (18) 50

اثر دوستى با ابليس‏

109) دوستى با ابليس، موجب ورود به زمره ظالمان:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه أفتتَّخذونه و ذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ بئس للظلمين بدلًا.

كهف (18) 50

ذريّه ابليس همين مدخل، نسل ابليس‏

راندن ابليس همين مدخل، اخراج ابليس‏

سپاه ابليس‏

110) ابليس، داراى سپاه و سرباز:

يبنى‏ءادم لايفتننّكم الشّيطن ... إنّه يركم هو وقبيله من حيث .... اعراف (7) 27

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ....

اسراء (17) 61 و 64

وجنود إبليس أجمعون‏. شعراء (26) 95

111) سقوط سپاهيان ابليس همراه گمراهان و معبودانشان، به قعر دوزخ:

وبرّزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون‏.[[18]](#footnote-18) شعراء (26) 91 و 92 و 94 و 95

112) ابليس، داراى سواره‏نظام و پياده‏نظام براى اغواى انسان‏ها:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ....

اسراء (17) 61 و 64

113) ابليس، داراى نيروهايى سريع عمل‏كننده و عاملهايى كُند و خزنده:

و استفزز من استطعت منهم بصوتك‏و أجلب عليهم بخيلك و رجلك‏[[19]](#footnote-19) .... اسراء (17) 61 و 64

114) نامرئى بودن سپاه ابليس براى انسان‏ها:

يبنى‏ءادم لايفتننّكم الشّيطن ... إنّه يركم هو وقبيله من حيث لاترونهم .... اعراف (7) 27

سرزنش ابليس‏

115) مؤاخذه ابليس از سوى خدا به جهت تمرّد از سجده بر آدم (ع):

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك .... اعراف (7) 11 و 12

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 175

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين‏. حجر (15) 32

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين‏. ص (38) 75

سلطه ابليس‏

زمينه سلطه ابليس‏

116) اغواپذيرى انسان زمينه‏ساز سلطه ابليس:

قال يإبليس ... إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين‏. حجر (15) 32 و 42

و ما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ .... سبأ (34) 21

117) بى‏اعتقادى به آخرت، زمينه‏ساز سلطه ابليس:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين وما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ .... سبأ (34) 20 و 21

محدوده سلطه ابليس‏

118) انحصار سلطه ابليس در پيروان گمراه:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين‏. حجر (15) 32 و 42

119) اعتراف ابليس بر ناتوانى خود از سلطه بر گروه اندكى از ذريّه آدم (ع):

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 74 و 82 و 83

120) ناتوانى ابليس از اجبار انسان‏ها بر گمراهى:

وقال الشّيطن لمّا قضى الأمر إنّ اللّه وعدكم وعد الحقّ ووعدتّكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم مّن سلطن إلّاأن دعوتكم فاستجبتم لى ....[[20]](#footnote-20) ابراهيم (14) 22

مصونيّت از سلطه ابليس‏

121) بندگان خالص خدا، مصون از سلطه ابليس:

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 74 و 82 و 83

عوامل مصونيّت از سلطه ابليس‏

1. ايمان‏

122) ايمان عامل مصونيّت از سلطه ابليس:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 176

مّن المؤمنين و ما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ وربّك على‏ كلّ شى‏ء حفيظ. سبأ (34) 20 و 21

123) اعتقاد به آخرت، موجب صيانت از سلطه ابليس:

و ما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ وربّك على‏ كلّ شى‏ء حفيظ. سبأ (34) 21

2. بندگى‏

124) بندگى در برابر خداوند موجب مصونيّت از سلطه ابليس:

قال يإبليس ... إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين‏. حجر (15) 32 و 42

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن وكفى‏ بربّك وكيلا. اسراء (17) 61 و 65

سوگند ابليس‏

125) سوگند ابليس به عزّت پروردگار، جهت اغواى همه انسان‏ها به جز مخلصان:

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين‏. ص (38) 75 و 82

126) سوگند دروغ ابليس براى جلب نظر آدم (ع) و حوّا (ع) براى خوردنِ از درخت ممنوع:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما .... اعراف (7) 20- 22

127) سوگند ابليس مبنى بر گمراه كردن انسان‏ها:

... الّا إنثا وإن يدعون إلّاشيطنا مَّريدا[[21]](#footnote-21) لَّعنه اللَّه وقال لأتَّخذنَّ من عبادك نصيبا مَّفروضا و لأضلّنّهم ولأمنّينّهم ولأمرنّهم فليبتّكنّ ءاذان الْأنْعم و لأمرنّهمْ فليغيّرنّ خلْق اللّه ...[[22]](#footnote-22). نساء (4) 117- 119

ولاتقربوا الزّنى‏ إنّه كان فحشة وسآء سبيلا قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 39

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

شبهه‏افكنى ابليس‏[[23]](#footnote-23)

**فرهنگ قرآن    ج‏2    176**

) شبهه‏پراكنى ابليس در ذهن آدم (ع) و حوا (ع) درباره تحريم شجره بر آنان:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين‏. اعراف (7) 20

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لّايبلى‏ فأكلا منها

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 177

فبدت لهما سوءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 120 و 121

نيز همين مدخل، وسوسه ابليس‏

صداى ابليس‏

129) بانگ مخصوص از ابزارهاى ابليس براى لغزاندن و انحراف انسان‏ها:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا واستفزز من استطعت منهم بصوتك ....[[24]](#footnote-24) اسراء (17) 61 و 64

طرد ابليس همين مدخل، هبوط ابليس‏

ظن ابليس‏

130) تصميم ابليس به اغواى مردم مبتنى بر ظن و گمان:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين‏[[25]](#footnote-25). سبأ (34) 20

131) تحقق ظن ابليس در مورد پيروى انسان‏ها از او:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين‏. سبأ (34) 20

عجز ابليس‏

132) ابليس ناتوان از سدّ همه راه‏هاى نجات و سعادت آدميان:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏[[26]](#footnote-26). اعراف (7) 11 و 17

133) ناتوانى ابليس در سلطه بر بندگان خاص خدا:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين‏. حجر (15) 32 و 39 و 42

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن .... اسراء (17) 61 و 65

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 75 و 82 و 83

134) اعتراف ابليس به عجز خويش در تسلط بر گروهى اندك از انسان‏ها:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 178

إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

135) ناتوانى ابليس در گمراه كردن همه انسان‏ها:

... وإن يدعون إلّاشيطنا مَّريدا ... لَّعنه اللَّه وقال لأتَّخذنَّ من عبادك نصيبا مَّفروضا. نساء (4) 117 و 118

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 11 و 17

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطن إلّامن اتَّبعك من الغاوين‏. حجر (15) 32 و 42

قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 62

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقًا مّن المؤمنين و ما كان له عليهم مّن سلطن إلّالنعلم مَن يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ .... سبأ (34) 20 و 21

عذاب ابليس همين مدخل، كيفر ابليس‏

عصيان ابليس‏

136) تمرّد ابليس از فرمان خداوند به سجده بر آدم (ع):

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر وكان من الكفرين‏. بقره (2) 34

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين‏. اعراف (7) 11

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 11 و 12

فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس أبى‏ أن يكون مع السَّجدين قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏. حجر (15) 30- 33

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا. اسراء (17) 61

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... ففسق عن أمر ربّه‏. كهف (18) 50

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس أبى‏. طه (20) 116

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس استكبر وكان من الكفرين قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ استكبرت أم كنت من العالين‏. ص (38) 72- 75

137) ابليس، موجودى سركش و فاقد هر گونه خير و فضيلت:

... وإن يدعون إلّاشيطنا مَّريدا لَّعنه اللَّه‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 179

وقال لأتَّخذنَّ من عبادك نصيبا مَّفروضا[[27]](#footnote-27). نساء (4) 117 و 118

آثار عصيان ابليس‏

1. كفر

138) كافر شدن ابليس در پى سرپيچى از فرمان خدا:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر وكان من الكفرين‏.[[28]](#footnote-28) بقره (2) 34

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين‏. ص (38) 74

2. لعن‏

139) گرفتارى ابليس به لعن ابدى خداوند، در پى امتناع وى از سجده بر آدم (ع):

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين وإنّ عليك اللّعنة إلى‏ يوم الدّين‏. حجر (15) 32 و 35

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين وإنّ عليك لعنتى إلى‏ يوم الدّين‏. ص (38) 75 و 78

3. هبوط

140) هبوط ابليس از مقام خود، پس از خوددارى از فرمان خدا مبنى بر سجده براى آدم (ع):

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار و خلقته من طين قال فاهبط منها ... قال اخرج منها ....[[29]](#footnote-29) اعراف (7) 11- 13 و 18

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال فاخرج منها .... حجر (15) 32 و 34

عوامل عصيان ابليس‏

1. استكبار

141) استكبار ابليس، عامل امتناع از سجده بر آدم (ع):

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر ....[[30]](#footnote-30) بقره (2) 34

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏. حجر (15) 32 و 33

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس استكبر .... ص (38) 73 و 74

2. تكبر

142) تكبّرِ ناشى از خودبرتربينى، عامل اصلى تمرّد ابليس از سجده بر آدم (ع):

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم‏يكن مّن السجدين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها ....[[31]](#footnote-31) اعراف (7) 11 و 13

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 180

علم ابليس‏

143) آگاهى ابليس به پيدايش نسل‏هايى از آدم (ع) و اغواپذيرى اكثر آنان:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 11 و 16 و 17

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين‏. سبأ (34) 20

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 75 و 82 و 83

144) علم و اعتقاد ابليس به فناپذيرى خود:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا.[[32]](#footnote-32) اسراء (17) 61 و 62

145) ابليس، آگاه به صراط مستقيم الهى:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم‏. اعراف (7) 11 و 16

146) علم ابليس به اغواناپذيرى گروهى از انسان‏ها پيش از خلقت آنان:

... وإن يدعون إلّاشيطنا مَّريدا لَّعنه اللَّه وقال لأتَّخذنَّ من عبادك نصيبا مَّفروضا. نساء (4) 117 و 118

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 11 و 17

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 181

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 75 و 82 و 83

147) آگاهى ابليس از ماده اوليه خلقت آدم (ع):

وإذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا مّن صلصل مّن حمإ مّسنون قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏. حجر (15) 28 و 32 و 33

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا. اسراء (17) 61

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 74 و 76

148) ابليس، آگاه از ماده اصلى خلقت خويش:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 11 و 12

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 74 و 76

149) آگاهى ابليس از رستاخيز انسان‏ها:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال أنظرنى إلى‏ يوم يبعثون‏. اعراف (7) 11 و 14

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون‏. حجر (15) 32 و 36

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون‏. ص (38) 74 و 79

150) علم ابليس به عزت و شكست‏ناپذيرى خداوند:

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين‏. ص (38) 75 و 82

151) آگاهى ابليس از ناسپاسى اكثر انسان‏ها در برابر خداوند:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 11 و 17

152) ابليس، عالم به پروردگار خود:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏.

حجر (15) 32 و 36 و 39

قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون‏. ص (38) 79

153) آگاهى ابليس از خالقيّت خداوند:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 182

إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار و خلقته من طين‏.

اعراف (7) 11 و 12

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون‏. حجر (15) 32 و 33

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا. اسراء (17) 61

قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار و خلقته من طين‏. ص (38) 76

عمر ابليس‏

154) ابليس، داراى عمر طولانى تا روز رستاخيز:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال أنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال إنّك من المنظرين‏. اعراف (7) 11 و 14 و 15

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال فإنّك من‏المنظرين إلى‏ يوم الوقت المعلوم‏. حجر (15) 32 و 36- 38

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإنَّ جهنَّم جزاؤكم جزاء مَّوفورا. اسراء (17) 61- 63

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال فإنّك من المنظرين إلى‏ يوم الوقت المعلوم‏. ص (38) 75 و 79- 81

نيز مهلت‏خواهى ابليس‏

فرجام ابليس همين مدخل، كيفر ابليس‏

فسق ابليس‏

155) فسق ابليس به دليل تمرّد از فرمان الهى به سجده براى آدم (ع):

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... ففسق عن أمر ربّه .... كهف (18) 50

قياس ابليس‏

156) مقايسه خلقت از آتش و خلقت از خاك و اعلام نظر درباره برترى خود بر آدم (ع) از سوى ابليس:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 11 و 12

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 75 و 76

كفر ابليس‏

157) كفر ابليس در پى تمرّد و استكبار وى در برابر فرمان خداوند:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّا

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 183

إبليس أبى‏ واستكبر وكان من الكفرين‏[[33]](#footnote-33). بقره (2) 34

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين‏. ص (38) 74

158) كفر ابليس، عامل تمرّد وى از فرمان سجده بر آدم (ع):

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر وكان من الكفرين‏[[34]](#footnote-34). بقره (2) 34

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين‏. ص (38) 74

كيفر ابليس‏

159) سقوط ابليس از جايگاه رفيع، كيفر نافرمانى وى:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصَّغرين قال اخرج منها مذءوما مدحوراً ...[[35]](#footnote-35). اعراف (7) 11- 13 و 18

إلّا إبليس أبى‏ أن يكون مع السَّجدين قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال فاخرج منها فإنّك رجيم‏. حجر (15) 31 و 32 و 34

إلّا إبليس استكبر وكان من الكفرين قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فاخرج منها فإنّك رجيم‏.

ص (38) 74 و 75 و 77

160) اخراج ذلّت‏بار ابليس از بهشت، كيفر اغواى آدم (ع) و حوّا (ع):

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر وكان من الكفرين فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... بقره (2) 34 و 36

فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ... إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ....

اعراف (7) 22 و 24

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلا منها ... قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌّ .... طه (20) 120 و 121 و 123

161) مورد لعنت خدا قرارگرفتن بر ابليس، كيفر نافرمانى وى از امر خداوند:

... وإن يدعون إلّاشيطنا مَّريدا لَّعنه اللَّه وقال لأتَّخذنَّ من عبادك نصيبا مَّفروضا[[36]](#footnote-36). نساء (4) 117 و 118

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 184

قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون وإنّ عليك اللّعنة إلى‏ يوم الدّين‏. حجر (15) 32 و 33 و 35

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنّك رجيم وإنّ عليك لعنتى إلى‏ يوم الدّين‏. ص (38) 75- 78

كيفر اخروى ابليس‏

162) دوزخ، كيفر قطعى ابليس به دليل اغواگرى او:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ... قال اخرج منها ... لأملأنّ جهنّم منكم أجمعين‏. اعراف (7) 11 و 16- 18

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين وإنَّ جهنَّم لموعدهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 39 و 43

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإنَّ جهنَّم جزاؤكم جزاء مَّوفورا. اسراء (17) 61- 63

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين لأملأنّ جهنّم منك وممّن تبعك منهم أجمعين‏. ص (38) 75 و 82 و 85

گستاخى ابليس‏

163) ابليس، موجودى گستاخ در برابر خداوند:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم .... اعراف (7) 11 و 16 و 17

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 33 و 39

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

گفت‏وگوى ابليس‏

1. با خدا

164) گفت‏وگوى ابليس با خدا درباره سجده نكردن براى آدم (ع):

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 185

قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين قال فاهبط منها .... اعراف (7) 11- 13

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإ مّسنون قال فاخرج منها فإنّك رجيم‏. حجر (15) 32- 34

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

165) گفت‏وگوى ابليس با خدا درباره برخوردارى او از عمر طولانى تا روز رستاخيز:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال أنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال إنّك من المنظرين‏. اعراف (7) 11 و 14 و 15

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال فإنّك من‏المنظرين إلى‏ يوم الوقت المعلوم‏. حجر (15) 32 و 36- 38

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإنَّ جهنَّم جزاؤكم جزاء مَّوفورا. اسراء (17) 61- 63

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال فإنّك من المنظرين إلى‏ يوم الوقت المعلوم‏. ص (38) 75 و 79- 81

166) گفت‏وگوى ابليس با خداوند درباره گمراه كردن مردم:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين قال اخرج منها مذءوما مّدحورا لّمن تبعك منهم لأملأنّ جهنّم منكم أجمعين‏. اعراف (7) 11 و 16- 18

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين قال هذا صرط علىَّ مستقيم‏. حجر (15) 32 و 39 و 41

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 75 و 82 و 83

2. با آدم (ع) همين مدخل، ابليس و آدم (ع)

3. با حوّا (ع) همين مدخل، ابليس و حوّا (ع)

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 186

گمراهى ابليس‏

167) تصميم ابليس بر گمراه كردن مردم، به تلافى ادعاى گمراهى خويش از سوى خدا:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين‏. اعراف (7) 11 و 16 و 17

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 39

168) انتساب ابليس، گمراهى خود را به خداوند:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فبمآ أغويتنى .... اعراف (7) 11 و 16

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى .... حجر (15) 32 و 39

169) اعتراف ابليس به گمراهى خود:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم‏.

اعراف (7) 11 و 16

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 39

لعن ابليس‏

170) لعن خدا تا روز رستاخيز بر ابليس به خاطر سرپيچى از فرمان سجده بر آدم (ع):

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين وإنّ عليك اللّعنة إلى‏ يوم الدّين‏. حجر (15) 32 و 35

وإنّ عليك لعنتى إلى‏ يوم الدّين‏. ص (38) 78

171) ابليس، مورد لعن خدا:

... وإن يدعون إلّاشيطنا مَّريدا لَّعنه اللَّه .... نساء (4) 117 و 118

172) لعن ابليس از سوى مؤمنان:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال فاخرج منها فإنّك رجيم‏.[[37]](#footnote-37) حجر (15) 32 و 34

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فاخرج منها فإنّك رجيم‏. ص (38) 75 و 77

مرگ ابليس‏

173) مرگ ابليس مابين نفخ اول و دوم صور اسرافيل:

إلى‏ يوم الوقت المعلوم‏.[[38]](#footnote-38) حجر (15) 38

نيز عمر ابليس‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 187

مقام ابليس‏

174) ابليس داراى مقامى رفيع و همپايه فرشتگان تا پيش از سرپيچى از فرمان خداوند:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ واستكبر وكان من الكفرين‏. بقره (2) 34

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال فاهبط منها ... قال اخرج منها مذءوما مّدحورا لّمن تبعك منهم لأملأنّ جهنّم منكم أجمعين‏. اعراف (7) 11 و 13 و 18

فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس أبى‏ أن يكون مع السَّجدين قال فاخرج منها فإنّك رجيم‏. حجر (15) 30 و 31 و 34

فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس استكبر ... قال فاخرج منها .... ص (38) 73 و 74 و 77

مؤاخذه ابليس همين مدخل، سرزنش ابليس‏

مؤمنان و ابليس‏

175) پيروى نكردن مؤمنان از ابليس:

و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّافريقا مّن المؤمنين‏. سبأ (34) 20

مهلت‏خواهى ابليس‏

176) مهلت‏خواهى ابليس براى زنده ماندن، و اجابت خدا:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال أنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال إنّك من المنظرين‏. اعراف (7) 11 و 14 و 15

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال فإنّك من‏المنظرين‏. حجر (15) 32 و 36 و 37

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإنَّ جهنَّم جزاؤكم جزاء مَّوفورا. اسراء (17) 61- 63

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال فإنّك من المنظرين إلى‏ يوم الوقت المعلوم‏. ص (38) 75 و 79- 81

فلسفه مهلت‏خواهى ابليس‏

177) گمراه كردن مردم، هدف ابليس از مهلت‏خواهى:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... قال ... لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا. اسراء (17) 61 و 62

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال ربّ فأنظرنى إلى‏ يوم يبعثون قال فإنّك من المنظرين إلى‏ يوم الوقت المعلوم قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين‏. ص (38) 75 و 79- 82

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 188

نامرئى بودن ابليس‏

178) نامرئى بودنِ ابليس براى انسان‏ها:

يبنى‏ءادم لايفتننّكم الشّيطن كمآ أخرج أبويكم مّن الجنّة ... إنّه يركم هو وقبيله من حيث لاترونهم .... اعراف (7) 27

نژادپرستى ابليس‏

179) ابليس، موجودى نژادپرست:

... قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... ... قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين‏. اعراف (7) 11 و 12

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ ... قال أنا خير مّنه خلقتنى من نّار وخلقته من طين‏. ص (38) 75 و 76

نسل ابليس‏

180) ابليس، داراى فرزندانى همانند خود او:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... أفتتَّخذونه وذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ .... كهف (18) 50

181) دشمنى نسل ابليس با انسان‏ها:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... أفتتَّخذونه وذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ .... كهف (18) 50

182) هشدار خداوند به دوستداران ذريّه ابليس:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... أفتتَّخذونه وذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ بئس للظلمين بدلًا. كهف (18) 50

183) دوستى ظالمان با نسل ابليس، به جاى دوستى با خدا:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... أفتتَّخذونه وذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ بئس للظلمين بدلًا. كهف (18) 50

184) دوست‏گرفتن ذريّه ابليس، ظلم به خويشتن:

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس ... أفتتَّخذونه وذرّيَّته أوليآء من دونى وهم لكم عدوّ بئس للظلمين بدلًا. كهف (18) 50

وسوسه ابليس‏

185) وسوسه ابليس براى وادار كردن آدم (ع) و حوا (ع) به خوردن از شجره ممنوعه:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين‏. اعراف (7) 20

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لّايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏.[[39]](#footnote-39) طه (20) 120 و 121

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 189

آثار وسوسه ابليس‏

186) آشكار شدن شرمگاه آدم (ع) و حوّا (ع) پس از وسوسه ابليس:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ماو رى عنهما من سوءتهما ... فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما .... اعراف (7) 20 و 22

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما .... طه (20) 120 و 121

187) خروج آدم (ع) و حوّا (ع) از بهشت در پى وسوسه ابليس:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‏ حين‏. اعراف (7) 20 و 24

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ قال اهبطا منها جميعا .... طه (20) 120 و 123

188) دورى آدم (ع) و حوّا (ع) از قرب الهى بر اثر تأثيرپذيرى آنان از وسوسه ابليس:

فوسوس لهما الشّيطن ... وقال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ....[[40]](#footnote-40) اعراف (7) 20 و 24

اهداف وسوسه ابليس‏

189) نماياندن زشتى‏هاى آدم (ع) و حوّا (ع) به يك‏ديگر، از اهداف ابليس در وسوسه:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءتهما .... اعراف (7) 20

زمينه تأثير وسوسه ابليس‏

190) علاقه آدم (ع) و حوّا (ع) به فرشته‏شدن و جاودانگى زمينه پذيرش وسوسه ابليس:

و يادم اسكن أنت و زوجك الجنّة ... فوسوس لهما الشّيطن ... و قال ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاان تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين‏.

اعراف (7) 19 و 20

نيز همين مدخل، اغواگرى ابليس، روشهاى اغواگرى ابليس‏

وعيد به ابليس‏

191) وعيد ابليس در پى تمرد وى:

قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين قال اخرج منها مذءوما مّدحورا لّمن تبعك منهم لأملأنّ جهنّم منكم أجمعين‏. اعراف (7) 16- 18

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين وإنَّ جهنَّم لموعدهم أجمعين‏. حجر (15) 32 و 39 و 43

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا قال‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 190

اذهب فمن تبعك منهم فإنَّ جهنَّم جزاؤكم جزاء مَّوفورا. اسراء (17) 61 و 62 و 63

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين لأملأنّ جهنّم منك وممّن تبعك منهم أجمعين‏. ص (38) 75 و 82 و 85

هبوط ابليس‏

192) هبوط ابليس از بهشت آدم (ع):

و قلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة ... فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ....[[41]](#footnote-41) بقره (2) 35 و 36

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه ... قال فاهبط منها ... قال اخرج منها مذءوما مّدحورا ... قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ....[[42]](#footnote-42) اعراف (7) 11- 13 و 18 و 24

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلا منها ... قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌّ ....[[43]](#footnote-43) طه (20) 120 و 121 و 123

193) هبوط ابليس از مقام رفيع خود (حضور در ميان ملائكه):

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه ... قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصَّغرين قال اخرج منها مذءوما مّدحورا ....[[44]](#footnote-44) اعراف (7) 11- 13 و 18

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال فاخرج منها .... حجر (15) 32 و 34

194) فرمان خداوند به هبوط ابليس، در پى اغوا كردن آدم (ع) و حوّا (ع):

... و قلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة ... و لا تقربا هذه الشّجرة ... فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ....

بقره (2) 35 و 36

فدلَّهما بغرور ... نادئهما ربّهمآ ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لّكمآ إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‏ حين. اعراف (7) 22 و 24

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 191

195) هبوط ابليس در پى احساس برترى بر آدم (ع):

قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصَّغرين‏.

اعراف (7) 12 و 13

196) هبوط ابليس در پى تمرّد از فرمان سجده براى آدم (ع):

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك ... قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصَّغرين‏. اعراف (7) 11- 13

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال لم أكن لّاسجد لبشر خلقته من صلصل مّن حمإمّسنون قال فاخرج منها .... حجر (15) 32- 34

197) ابليس مأمور به هبوط از جايگاه خويش در پى وسوسه كردن آدم (ع) و حوّا (ع) به خوردن از درخت ممنوع:

فوسوس لهما الشّيطن ... و قال ما نهكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين فدلَّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما ... قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ .... اعراف (7) 20 و 22 و 24

فوسوس إليه الشّيطن قال يادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد وملك لّايبلى‏ فأكلامنها فبدت لهما سوءتهما ... قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌّ .... طه (20) 120 و 121 و 123

عوامل هبوط ابليس‏

1. اغواگرى‏

198) تصميم ابليس به اغواكردن انسان‏ها موجب اخراج او از مقام خود:

قال فبمآ أغويتنى لأقعدنّ لهم صرطك المستقيم ثمّ لأتينّهم مّن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمآئِلهم ولاتجد أكثرهم شكرين قال اخرج منها مذءوما مّدحورا لّمن تبعك منهم لأملأنّ جهنّم منكم أجمعين‏. اعراف (7) 16- 18

2. تكبر

199) تكبر ابليس نسبت به آدم عامل هبوط وى:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصَّغرين‏. اعراف (7) 11- 13

3. تمرد

200) تمرد ابليس از فرمان خداوند عامل سقوط وى:

ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلآّ إبليس لم يكن مّن السجدين قال ما منعك ألّاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير مّنه خلقتنى من نَّار وخلقته من‏

فرهنگ قرآن، ج‏2، ص: 192

طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنّك من الصَّغرين‏. اعراف (7) 11- 13

4. فريب آدم (ع) و حوّا (ع)

201) فريب آدم (ع) و حوّا (ع) از سوى ابليس عامل خروج او از مقام خود:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ماورى عنهما من سوءتهما وقال ما نهيكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين فدلّيهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وناديهما ربّهمآ ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لّكمآ إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‏ حين‏. اعراف (7) 20 و 22 و 24

يأس ابليس‏

202) يأس ابليس از اغواى بندگان خالص خداوند:

قال يإبليس ما لك ألّاتكون مع السجدين قال ربّ بمآ أغويتنى لأزيّننّ لهم فى الأرض ولأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. حجر (15) 32 و 39 و 40

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلّاعبادك منهم المخلصين‏. ص (38) 75 و 82 و 83

#### شیطان

**فرهنگ قرآن    ج‏18    110**

شيطان‏

شيطان، به هر موجود سركش و متمرّد، از انسان و جنّ و حيوان، گفته مى‏شود.[[45]](#footnote-45) در اين مدخل از واژه‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 111

«شيطان» و برخى واژه‏هاى ديگر مثل‏ «خنّاس» و «قرين» استفاده شده است. گفتنى است كه در اينجا مفهوم كلّى شيطان مد نظر است و ابليس در جايگاه الفبايى خود آمده است.

اهمّ عناوين: ابزار شيطان، اطاعت از شيطان، تزيين شيطان، دشمنى شيطان، وسوسه‏هاى شيطان و ولايت شيطان.

آدم عليه السلام و شيطان‏

--) آدم عليه السلام، آدم عليه السلام و ابليس‏

ابراهيم عليه السلام و شيطان‏

1. شيطان، موجودى عصيانگر در برابر خداى رحمان، از نظر ابراهيم عليه السلام:

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ‏ ... يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا.

مريم (19) 41 و 44

2. شرك و بت‏پرستى، مايه قرار گرفتن تحت ولايت شيطان، در ديدگاه ابراهيم عليه السلام:

إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا. مريم (19) 42 و 45

ابزار شيطان‏

1. اختلاف‏

3. اختلاف و تفرقه، از ابزار شيطان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ .... بقره (2) 208

نيز--) همين مدخل، ابزار شيطان، دشمنى‏

2. ازلام‏

4. ازلام (نوعى تفأل و قمار)، ابزار شيطان براى جلوگيرى از رستگارى مؤمنان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. مائده (5) 90

نيز--) ازلام‏

3. افترا

5. افترا بستن به خدا و بدعت‏گذارى، از دامهاى اغواگرى شيطان:

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ. بقره (2) 168 و 169

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ. انعام (6) 112

4. افساد

6. افساد و اخلالگرى در روابط انسانها، از دامهاى شيطان:

وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.[[46]](#footnote-46) يوسف (12) 100

وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 112

الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً. اسراء (17) 53

وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ‏ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

فصّلت (41) 34 و 36

5. انصاب‏

7. انصاب و بتها، ابزار شيطان براى جلوگيرى از رستگارى مؤمنان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ... وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. مائده (5) 90

نيز--) انصاب‏

6. ايجاد آرزو

8. ايجاد آرزوى فريبكارانه، از دامهاى شيطان:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قالَ‏ ...

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ‏ ... يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً. نساء (4) 117-/ 120

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ.

محمّد (47) 25

9. القاى آرزوهاى باطل، وسيله‏اى از سوى شيطان، براى مبارزه با تعليمات انبيا:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ‏ .... حجّ (22) 52

نيز--) آرزو شيطان و آرزوها

7. بدعت‏

--) همين مدخل، ابزار شيطان، افترا

8. پرستش انصاب‏

10. پرستش انصاب، ابزار شيطان براى بازداشتن مردم از ياد خدا و نماز:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.[[47]](#footnote-47) مائده (5) 90 و 91

9. تبذير

11. اسراف و تبذير، كارى شيطانى:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً. اسراء (17) 27

10. تزيين‏

--) همين مدخل، تزيين شيطان‏

11. جدال جاهلانه‏

12. جدال جاهلانه براى انكار خدا، روشى شيطانى:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ. حجّ (22) 3

13. جدال مشركان با مسلمانان براى حلال شمردن ذبيحه غير شرعى، از الهامات شيطان:

وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ‏ .... انعام (6) 121

12. خرافات‏

14. اعمال خرافى، ابزار شيطان براى گمراه كردن بندگان خدا:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 113

شَيْطاناً مَرِيداً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً.

نساء (4) 117 و 119

13. خمر

15. شراب، از ابزار شيطان براى ايجاد كينه و عداوت:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ .... مائده (5) 90 و 91

16. ميگسارى، از ابزار شيطان براى بازداشتن مردم از ياد خدا و برپايى نماز:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ .... مائده (5) 90 و 91

14. خوف‏

17. ايجاد ترس، از شگردهاى شيطان براى جلوگيرى از شركت در جهاد:

الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏ إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ‏ ...[[48]](#footnote-48) آل‏عمران (3) 173 و 175

15. دشمنى‏

18. دشمنى و كينه‏توزى بين انسانها، از ابزار شيطان:

إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ .... مائده (5) 91

وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. يوسف (12) 100

وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً. اسراء (17) 53

وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى‏ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى‏ فَقَضى‏ عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ‏ قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.[[49]](#footnote-49) قصص (28) 15 و 16

وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ‏ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

فصّلت (41) 34 و 36

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 114

16. شبهه‏افكنى‏

19. ايجاد شك و شبهه در معاد، ابزار اغواگرى شيطان:

وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ‏ وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. زخرف (43) 61 و 62

17. طاغوت‏

20. مراجعه به طاغوت براى داورى، از دامهاى اغواگرى شيطان:

... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً. نساء (4) 60

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.

نساء (4) 76

21. جنگ و مبارزه در راه طاغوت، از ابزار اغواگرى شيطان:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.

نساء (4) 76

18. فحشا

22. فحشا و زشتيها، ابزار شيطان براى انحراف آدميان:

... خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ .... بقره (2) 168 و 169

الشَّيْطانُ‏ ... وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ .... بقره (2) 268

... خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ ....

نور (24) 21

19. فراموشى‏

23. فراموشى خدا و غفلت از ذكر او، ابزار شيطان براى گرفتار ساختن انسان در دام خسران و زيان:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ‏ ...

إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ.

مجادله (58) 19

24. ايجاد فراموشى در همبند يوسف عليه السلام، از ابزار شيطان براى جلوگيرى از آزادى آن حضرت:

وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ‏ ....

يوسف (12) 42

25. فراموشكارى انسان، در مورد نهى خدا از همنشينى با ظالمان و ياوه‏گويان درباره قرآن، از ابزار شيطان:

وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. انعام (6) 68

26. ايجاد فراموشى در هم‏سفر موسى عليه السلام نسبت به ماهى، ابزار شيطان براى اخلال در سفر آنان:

قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ‏ ....

كهف (18) 63

20. قمار

27. قمار، ابزار شيطان براى بازداشتن مردم از ياد خدا و نماز:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 115

أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ .... مائده (5) 90 و 91

28. قمار، ابزار شيطان براى ايجاد كينه و عداوت:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ .... مائده (5) 90 و 91

21. گفتار فريبنده‏

29. گفتار فريبنده، ابزار شيطان براى مقابله با دعوت انبيا:

وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى‏ وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ قُبُلًا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ‏ وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً .... انعام (6) 111 و 112

22. گفتار ناپسند

30. گفتار ناپسند، وسيله شيطان براى ايجاد كينه و اختلاف:

وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ‏ .... اسراء (17) 53

23. گناه‏

31. گناه، وسيله‏اى شيطانى براى ترك جهاد:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا ....

آل‏عمران (3) 155

نيز--) همين مدخل، ابزار شيطان، فحشا

24. نجوا

32. نجوا، وسيله‏اى از سوى شيطان براى اذيّت و ناراحت كردن مؤمنان:

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا .... مجادله (58) 10

25. وعده فريبنده‏

--) همين مدخل، وعده‏هاى شيطان‏

اختلاف‏افكنى شيطان‏

--) همين مدخل، ابزار شيطان، اختلاف‏

اختيار شيطان‏

--) ابليس اختيار ابليس و همين مدخل، تكليف شيطان‏

ادّعاهاى شيطان‏

33. شيطان، مدّعى خداترسى:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ ... وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ. حشر (59) 16

34. ادّعاى دروغين شيطان، براى امداد به ديگران:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ‏ .... انفال (8) 48

اراده شيطان‏

35. اراده شيطان، براى ايجاد دشمنى و كينه‏توزى ميان مؤمنان:

إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 116

وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

مائده (5) 91

36. بازداشتن مؤمنان از ياد خدا، خواسته شيطان:

إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

مائده (5) 91

37. بازداشتن مؤمنان از نماز، خواسته شيطان:

إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

مائده (5) 91

38. اراده شيطان، براى گمراه سازى عميق منافقان:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً. نساء (4) 60

استراق سمع شيطان‏

--) استراق سمع استراق سمع شياطين‏

استعاذه از شيطان‏

39. لزوم پناه بردن به خدا از شرّ شيطان، هنگام قرائت قرآن:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. نحل (16) 98

40. استعاذه به خداوند، نوعى توكّل بر او و مانع تسلّط شيطان:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نحل (16) 98 و 99

41. توجه به سلطه نداشتن شيطان بر متوكلان به خدا، زمينه پناه بردن به او:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نحل (16) 98 و 99

42. درخواست مادر مريم از خداوند، براى حفظ هميشگى مريم از شرّ شيطان:

... قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏ ... سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ.

آل‏عمران (3) 36

43. تقاضاى مادر مريم از خدا، براى حفظ نسل آن حضرت، از شر شيطان:

فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى‏ وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. آل‏عمران (3) 36

44. اجابت دعاى مادر مريم از جانب خداوند، درباره حفظ مريم عليها السلام از شرّ شيطان:

... قالَتْ رَبِّ إِنِّي‏ ... سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ‏ .... آل‏عمران (3) 36 و 37

45. نياز انسان به پناه بردن به خدا از شر شيطان، براى رشد معنوى خويش:

... قالَتْ رَبِ‏ ... أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً .... آل‏عمران (3) 36 و 37

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 117

46. پناه خواستن از خدا به هنگام مواجه شدن با وسوسه‏هاى شيطان، فرمان خدا به پيامبر صلى الله عليه و آله:

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ‏ ....

اعراف (7) 200

وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ‏ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

مؤمنون (23) 97 و 98

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فصّلت (41) 36

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏ مَلِكِ النَّاسِ‏ إِلهِ النَّاسِ‏ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ. ناس (114) 1- 6

47. استعاذه به خدا از وسوسه‏ها و حضور شياطين، دعاى تعليمى خدا به پيامبر صلى الله عليه و آله:

وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ‏ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

مؤمنون (23) 97 و 98

آثار استعاذه از شيطان‏

1. رشد

48. نياز انسان به پناه بردن به خدا از شرّ شيطان، براى رشد معنوى خويش:

... قالَتْ رَبِ‏ ... أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً .... آل‏عمران (3) 36 و 37

2. نجات‏

49. پناه بردن به خدا، سبب ايمنى و رهايى از وسوسه‏هاى شيطان:

... رَبِ‏ ... أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً .... آل‏عمران (3) 36 و 37

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اعراف (7) 200

... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نحل (16) 98 و 99

وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ‏ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

مؤمنون (23) 97 و 98

إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

غافر (40) 56

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فصّلت (41) 36

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏ مَلِكِ النَّاسِ‏ إِلهِ النَّاسِ‏ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ. ناس (114) 1-/ 6

زمينه‏هاى استعاذه از شيطان‏

50. علم و آگاهى خداوند، مقتضى استعاذه و پناه بردن به او در برابر وسوسه‏هاى شيطان:

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.[[50]](#footnote-50) اعراف (7) 200

إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 118

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

غافر (40) 56

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فصّلت (41) 36

51. توجّه به تسلّط نداشتن شيطان بر مؤمنان، زمينه استعاذه به خدا:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نحل (16) 98 و 99

نيز--) استعاذه‏

اطاعت از شيطان‏

52. ناسازگارى ايمان، با پيروى از شيطان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ .... بقره (2) 208

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. مائده (5) 90 و 91

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ .... نور (24) 21

53. نهى خداوند، از اطاعت شيطان:

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

بقره (2) 168

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

بقره (2) 208

وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. انعام (6) 142

يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا. مريم (19) 44

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. نور (24) 21

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. يس (36) 60

54. اتمام‏حجّت خدا به انسانها، درباره دشمنى شيطان و لزوم پرهيز از اطاعت وى:

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. يس (36) 60

55. اتمام‏حجّت خدا بر مسلمانان، درباره لزوم اتحاد و پرهيز از اطاعت شيطان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بقره (2) 208 و 209

56. انسانها، حتّى عالمان هدايت‏يافته، در خطر پيروى از شيطان:

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ‏ ...[[51]](#footnote-51) اعراف (7) 175

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 119

57. هشدار خداوند، نسبت به پيروى از شيطان:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ فَإِنْ زَلَلْتُمْ‏ ... هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ ....

بقره (2) 208-/ 210

58. اطاعت از شيطان، نوعى پرستش او:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً. نساء (4) 117

يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ‏ ...[[52]](#footnote-52) مريم (19) 44

... لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ .... يس (36) 60

59. ضرر نرسيدن به خدا و دين او، در صورت پيروى مؤمنان از شيطان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

بقره (2) 208 و 209

60. پيروى از شيطان با مجادله و پافشارى بر عقايد موهوم و غيرعلمى، مايه گمراهى:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ. حجّ (22) 3 و 4

61. دشمنى شيطان با انسان، دليل نهى شدن آدمى از پيروى او:

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

بقره (2) 168

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

بقره (2) 208

وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. انعام (6) 142

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. يس (36) 60

وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

زخرف (43) 62

62. مذموم بودن پيروى از تعليمات جادويى شياطين:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ .... بقره (2) 102

63. مؤمنان، در معرض پيروى از شيطان و گرفتار شدن به زشتيها:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

بقره (2) 208

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ .... نور (24) 21

64. اطاعت كردن آزر، از شيطان:

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ‏ ... إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ ...

يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا.[[53]](#footnote-53) مريم (19) 41 و 42 و 44

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 120

65. پاك زيستن و آلوده نشدن به زشتيها و ناپسنديها، فلسفه نهى از پيروى شيطان:

... لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ .... نور (24) 21

آثار اطاعت از شيطان‏

1. اختلاف‏

66. تبعيّت از شيطان، عامل اختلاف و تفرقه:

... ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ .... بقره (2) 208

2. اشاعه فحشا

67. پيروى از شيطان، سبب اشاعه فحشا و بازى با حيثيّت مؤمنان:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ .... نور (24) 19 و 21

3. افترا

68. افترا به خدا (بدعت و تحريف احكام)، اثر پيروى از شيطان:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... إِنَّما يَأْمُرُكُمْ‏ ... وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.

بقره (2) 168 و 169

وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى‏ ... فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ‏ ....

نحل (16) 62 و 63

نيز--) همين مدخل، اطاعت از شيطان، آثار اطاعت از شيطان، بدعت‏گذارى‏

4. افشاى اخبار امنيّتى‏

--) همين مدخل، اطاعت از شيطان، آثار اطاعت از شيطان، پخش شايعات‏

5. بدعت‏گذارى‏

69. شيطان، ترغيب‏كننده پيروان خويش به بدعت در دين:

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ. بقره (2) 168 و 169

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً.[[54]](#footnote-54) نساء (4) 117 و 119

وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. انعام (6) 142

6. بى‏آبرويى‏

70. اطاعت از شيطان، عامل آبروريزى و بر ملا شدن زشتيهاى انسان:

يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ. اعراف (7) 27

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 121

7. بى‏تقوايى‏

71. تبعيّت از وسوسه‏هاى شيطان، مايه بى‏تقوايى آدمى:

يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِباسُ التَّقْوى‏ ذلِكَ خَيْرٌ ... يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما .... اعراف (7) 26 و 27

8. پخش شايعات‏

72. انتشار اخبار امنيّتى، از آثار پيروى از شيطان:

وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ‏ ... وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا. نساء (4) 83

إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ‏ ... إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ ....

نور (24) 11 و 19 و 21

9. تحريم نعمتهاى خدا

73. تحريم نعمتها و امكانات زمين بر خويشتن، نتيجه پيروى از شيطان:

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ .... بقره (2) 168

74. خوددارى از خوردن گوشت حلال چهارپايان، سبب پيروى از شيطان:

وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. انعام (6) 142

10. خذلان‏

75. اطاعت از شيطان، مايه خذلان و بى‏ياورى انسان:

... وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا. فرقان (25) 29

11. خسران‏

76. پذيرش ولايت شيطان و تبعيّت از اوامر او، عامل خسران و زيانكارى:

وَ إِنْ يَدْعُونَ‏ ... إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً. نساء (4) 117 و 119

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ. مجادله (58) 19

12. خشم الهى‏

77. پيروى از فريبها و زيبانماييهاى شيطان، مايه خشم خدا:

... الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ‏ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ‏ ....

محمّد (47) 25 و 28

13. خوردن ذبيحه غيرشرعى‏

78. خوردن گوشت غير مذكّى‏ (حيوانى كه نام خدا در موقع ذبح آن برده نشده) پيروى از شيطان:

وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

انعام (6) 121

14. دشمنى بين مؤمنان‏

79. پيدايش دشمنى و كينه بين مؤمنان، نتيجه پيروى از شيطان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ ... رِجْسٌ مِنْ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 122

عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‏ ... إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ ....

مائده (5) 90 و 91

15. رياكارى‏

80. رياكارى، پيامد همراهى و اطاعت از شيطان:

وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ‏ ... وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً. نساء (4) 38

16. سرزنش‏

81. اطاعت از شيطان، درپى‏دارنده سرزنش و توبيخ:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ‏ ....

ابراهيم (14) 22

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ .... يس (36) 60

17. شرك‏

82. شرك، از آثار پيروى از شيطان:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً. نساء (4) 116 و 117

... وَ إِنَّ الشَّياطِينَ‏ ... وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. انعام (6) 121

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. ابراهيم (14) 22

... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. نحل (16) 98 و 100

نيز--) همين مدخل، شيطان و مشركان‏

18. ظلم‏

83. اطاعت از شيطان، موجب ظلم به خويشتن:

وَ قالَ الشَّيْطانُ‏ ... إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ ... إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

ابراهيم (14) 22

19. فرار از جهاد

84. فرار از ميدان رزم و جهاد، پى‏آمد پيروى از شيطان:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا ....

آل‏عمران (3) 155

20. فسق‏

85. فسق و خروج از دين، نتيجه پيروى از شيطان:

وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

انعام (6) 121[[55]](#footnote-55)

**فرهنگ قرآن    ج‏18    122**

21. كفر به آخرت‏

86. كفر به آخرت، پى‏آمد اطاعت از شيطان:

... وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً.[[56]](#footnote-56) نساء (4) 38

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 123

وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ... وَ لِتَصْغى‏ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ .... انعام (6) 112 و 113

22. كفر به خدا

87. كفر به خدا، پيامد تبعيت از شيطان:

... وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً. نساء (4) 38

23. گمراهى‏

88. تبعيّت از شيطان، مايه گمراهى:

يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ ... إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ. اعراف (7) 27

فَرِيقاً هَدى‏ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اعراف (7) 30

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ.

اعراف (7) 175

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ. حجّ (22) 3 و 4

89. پيروى از شيطان، عامل انحراف آدمى از صراط مستقيم الهى:

... لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ ... وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ. يس (36) 60 و 61

وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ‏ وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ ....

زخرف (43) 61 و 62

وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ‏ لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. تكوير (81) 25 و 28

نيز--) همين مدخل، اغواگرى شيطان‏

24. گناه‏

90. ره‏آورد پيروى از شيطان، فرو افتادن در زشتيها و گناهان:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ. بقره (2) 168 و 169

الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ ....

بقره (2) 268

... وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ .... نور (24) 21

91. لغزش و انحراف، نتيجه پيروى از شيطان:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ .... بقره (2) 208 و 209

25. مانع تقرّب‏

92. پيروى از شيطان، مايه دور شدن از تقرب به خدا:

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏ وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها .... اعراف (7) 175 و 176

26. مانع ذكر خدا

93. پيروى از شيطان، مانع ياد و ذكر خدا:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ ... مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‏ ... إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ‏ ... وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ‏ ....

مائده (5) 90 و 91

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ‏ .... مجادله (58) 19

26. مانع نماز

94. پيروى از شيطان، بازدارنده انسان از برپايى نماز:

إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 124

وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

مائده (5) 91

27. ولايت شيطان‏

95. اطاعت از شيطان، موجب پذيرش ولايت او:

... وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً. نساء (4) 117 و 119

... فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ‏ .... نحل (16) 63

... لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ‏ ... فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا. مريم (19) 44 و 45

... وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ ... مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ‏ .... حج (22) 3 و 4

اطاعت‏كنندگان از شيطان‏

1. آزر

96. آزرِ بت‏پرست، هم‏سو با شيطان و پيرو او:

... يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ ...

يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ‏ ... يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا. مريم (19) 42 و 44 و 45

2. برادران شيطان‏

97. برادران شيطان، پيرو او و اصرار كننده بر گمراهى خويش:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ.[[57]](#footnote-57) اعراف (7) 201 و 202

3. بلعم باعورا

98. بلعم باعورا از گرفتاران در دام شيطان با پيروى از او:

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ.[[58]](#footnote-58) اعراف (7) 175

4. رهبران مستكبر

99. رهبران مستكبر، از پيروان شيطان:

وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً ... وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ .... ابراهيم (14) 21 و 22

5. عالمان بى‏عمل‏

100. عالمان بى‏عمل، از پيروان شيطان:

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ.

اعراف (7) 175

6. مستضعفان پيرو

101. مستضعفان پيرو مستكبران، از تابعان شيطان:

وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً ... وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ .... ابراهيم (14) 21 و 22

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 125

7. مشركان‏

--) همين مدخل، شيطان و مشركان‏

پرهيز از اطاعتِ شيطان‏

102. پيمان گرفتن خدا از نسل آدم عليه السلام براى پرهيز از پيروى شيطان:

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ .... يس (36) 60

103. ضرورت پرهيز از پيروى شيطان:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ .... بقره (2) 168

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ .... بقره (2) 208

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً. نساء (4) 119

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. انعام (6) 142

يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ‏ .... مريم (19) 44

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ .... نور (24) 21

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ .... يس (36) 60

104. عبادت خداوند و پرهيز از اطاعت شيطان، صراط مستقيم الهى:

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ. يس (36) 60 و 61

105. عصيانگر بودن شيطان در برابر خداى رحمان، دليل كافى بر ضرورت پرهيز از عبادت و اطاعت او:

يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا. مريم (19) 44

آثار پرهيز از اطاعت شيطان‏

1. رستگارى‏

106. پرهيز از اطاعت شيطان، مايه رستگارى:

... إِنَّمَا الْخَمْرُ ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. مائده (5) 90

2. طهارت‏

107. طهارت انسان، در گرو پرهيز از اطاعت شيطان:

... لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ ... وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ .... نور (24) 21

زمينه اطاعت از شيطان‏

1. دروغ‏

108. دروغگويى، زمينه پيروى از شيطان:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ تَنَزَّلُ عَلى‏ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. شعراء (26) 221 و 222

2. دنياطلبى‏

109. دنياطلبى و گرايش به خلود در آن، زمينه اطاعت از شيطان:

... فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏ وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ‏ ....

اعراف (7) 175 و 176

3. گناه‏

110. گناه، زمينه پيروى از شيطان و ترك جهاد:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا ....

آل‏عمران (3) 155

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ تَنَزَّلُ عَلى‏ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. شعراء (26) 221 و 222

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 126

4. هواپرستى‏

111. پيروى از هواى نفس، زمينه اطاعت از شيطان:

... فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏ وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ‏ .... اعراف (7) 175 و 176

كيفر اطاعت از شيطان‏

112. تهديد پيروان شيطان به آمدن عذاب الهى، در سايه‏اى از ابرها:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ...

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ‏ ... وَ قُضِيَ الْأَمْرُ ...[[59]](#footnote-59) بقره (2) 208 و 210

113. پيروى از شيطان، موجب عذاب الهى:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ ... إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. ابراهيم (14) 22

... فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. نحل (16) 63

114. گرفتارى به آتش دوزخ، كيفر پيروى از شيطان:

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً. نساء (4) 119-/ 121

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ. حج (22) 3 و 4

... قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ.

لقمان (31) 21

إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ... إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ. فاطر (35) 6

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ‏ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.

يس (36) 60 و 63 و 64

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ ... فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها .... حشر (59) 16 و 17

115. تهديد شدن آزر به عذاب الهى از سوى ابراهيم عليه السلام، در صورت پيروى از شيطان:

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ‏ ... إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ‏ ... يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ‏ ... يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا.

مريم (19) 41 و 42 و 44 و 45

116. امّتهاى پيرو شيطان، مشمول عذاب الهى، در قيامت:

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. نحل (16) 63

موانع اطاعت از شيطان‏

1. ايمان به آخرت‏

117. ايمان به آخرت، مانع اطاعت از شيطان:

... شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 127

بَعْضٍ‏ ... وَ لِتَصْغى‏ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ .... انعام (6) 112 و 113

2. بهره‏مندى از رحمت خدا

118. رحمت خاصّ الهى، مانع پيروى از شيطان:

... وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ‏ .... نساء (4) 83

... لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ....

نور (24) 21

3. بهره‏مندى از فضل خدا

119. فضل الهى، مانع اطاعت از شيطان:

... وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا. نساء (4) 83

... لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً ....

نور (24) 21

4. توجّه به دشمنى شيطان‏

120. توجّه به دشمنى ديرين و آشكار شيطان، بازدارنده پيروى از او:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بقره (2) 168

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

بقره (2) 208

وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. انعام (6) 142

... لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

يس (36) 60

وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

زخرف (43) 62

5. توجّه به صفات خدا

121. توجّه و اعتقاد به شنوا و دانا بودن خداوند، بازدارنده انسان از اطاعت شيطان:

... لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. نور (24) 21

122. آگاهى از عزّت و حكمت خداوند، مانع اطاعت شيطان:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... فَإِنْ زَلَلْتُمْ‏ ...

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بقره (2) 208 و 209[[60]](#footnote-60)

**فرهنگ قرآن    ج‏18    127**

6. توجّه به معاد

123. توجّه به معاد و بازگشت همه چيز به سوى خدا، مانع متابعت از شيطان:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ...

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ‏ ... وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

بقره (2) 208 و 210

7. توفيق‏

124. توفيق الهى، مانع اطاعت و پيروى شيطان:

وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا.[[61]](#footnote-61) نساء (4) 83

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 128

وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. نور (24) 21

8. رهبرى الهى‏

125. رهبرى الهى، مانع اطاعت از شيطان:

... وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ‏ ... وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا. نساء (4) 83

اغواگرى شيطان‏

126. شيطان در كمين انسانها براى كشاندن آنان به مسلك گمراهان:

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ.

اعراف (7) 175

127. گمراه‏گرى شيطان، روشن و غير قابل انكار:

... هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ.

قصص (28) 15

128. هشدار خدا به انسانها، از اغوا شدن به وسيله شيطان:

يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ. اعراف (7) 27

129. شيطان، جلوه‏دهنده گمراهى به صورت راه هدايت:

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.[[62]](#footnote-62) زخرف (43) 36 و 37

130. شيطان، عامل گمراهى انسانها و جدا شدن آنان از راه انبيا:

... يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا وَيْلَتى‏ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ ... وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا. فرقان (25) 27-/ 29

131. گمراه شدن بى‏تقوايان، به وسيله اغواگرى شيطان:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ.[[63]](#footnote-63) اعراف (7) 201 و 202

132. شيطان، گمراه‏گر دوستان و پيروان خود:

... شَيْطانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ. حجّ (22) 3 و 4

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى‏ يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا وَيْلَتى‏ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا.

فرقان (25) 27-/ 29

133. شيطان، عامل گمراهى و محروميّت انسانها، از هدايت و راه مستقيم الهى:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 129

شَيْطاناً مَرِيداً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ‏ ....

نساء (4) 117 و 119

... وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ. نمل (27) 24

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. زخرف (43) 36 و 37

وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

زخرف (43) 62

134. شيطان، مسبّب اصلى گمراهى دوزخيان، در ديدگاه آنان:

وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللَّهُ لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ‏ وَ قالَ الشَّيْطانُ‏ ... وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

ابراهيم (14) 21 و 22

135. ارجاع داوريها به طاغوت، خواسته شيطان، براى گمراه كردن:

... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً. نساء (4) 60

136. قتل ناخواسته فرد قبطى به وسيله موسى عليه السلام، نشأت گرفته از وسوسه‏هاى شيطان:

... فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى‏ فَقَضى‏ عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ.

قصص (28) 15

137. گمراه‏شدگان بنى‏آدم، بر اثر اغواگرى شيطان، مورد سرزنش و نكوهش:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ‏ ....

ابراهيم (14) 22

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ ... وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. يس (36) 60 و 62

138. تلاش شيطان براى گمراهى و اغواى انسانها، محدود به دعوت و القا:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ .... ابراهيم (14) 22

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ.[[64]](#footnote-64) ق (50) 26 و 27

139. اغواگرى و گمراه‏گرى شيطان، به منظور بازداشتن انسانها از سجده به درگاه خداوند:

... وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ‏ ... أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ‏ .... نمل (27) 24 و 25

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 130

روشهاى اغواگرى شيطان‏

--) همين مدخل، ابزار شيطان، ابليس، اغواگرى ابليس‏

افتراهاى شيطان‏

140. شيطان، ترغيب كننده آدميان، به افترا بستن بر خداوند (بدعت و تحريف دين):

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ. بقره (2) 168 و 169

141. لزوم اجتناب، از افتراهاى شيطان:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ. انعام (6) 112

142. افتراهاى مشركان به خدا، برخاسته از اغواى شيطان:

وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى‏ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ‏ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. نحل (16) 62 و 63

اقرار شيطان‏

--) اقرار اقرار شيطان‏

اقليّت شيطانها

--) همين مدخل، شيطانهاى جنّى، اقليت شيطانهاى جنّى‏

اكثريّت شيطانها

--) همين مدخل، شيطانهاى جنّى، اكثريت شيطانهاى جنّى‏

القائات شيطان‏

143. شيطان، القاكننده آرزوى ناروا، پس از گمراه كردن انسانها:

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ‏ ... يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً. نساء (4) 119 و 120

144. القائات شيطان، سبب امتحان بيماردلان:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ‏ ... لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ‏ .... حجّ (22) 52 و 53

145. كفر به آخرت، زمينه پذيرش القائات شيطان:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ... وَ لِتَصْغى‏ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ .... انعام (6) 112 و 113

146. القائات شيطانى، مورد رضايت منكران معاد:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ... وَ لِتَصْغى‏ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ‏ .... انعام (6) 112 و 113

147. دروغگويان گناهكار، تحت تأثير القائات شيطان:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ تَنَزَّلُ عَلى‏ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ‏ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ. شعراء (26) 221-/ 223

148. شاعران منحرف، تحت تأثير القائات شياطين و سُراينده القائات شيطانى:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ تَنَزَّلُ عَلى‏ ... يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 131

وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ‏ أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ. شعراء (26) 221-/ 225

149. هشدار خداوند به مسلمانان، در مورد تأثيرپذيرى از القائات شيطان:

وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

انعام (6) 121

150. برخى شياطين، القاكننده سخنان فريبنده به بعض ديگر:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً .... انعام (6) 112

نيز--) همين مدخل، دعوت شيطان، نجواهاى شيطان و وسوسه‏هاى شيطان‏

الهامات شيطان‏

--) همين مدخل، القائات شيطان‏

امدادهاى شيطان‏

151. ادّعاى دروغ شيطان، در امداد به كافران، در جنگ بدر:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ‏ ... إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ‏ ...[[65]](#footnote-65) انفال (8) 48

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ‏ ...[[66]](#footnote-66) حشر (59) 16

152. اعتراف شيطان در قيامت، به ناتوانى از امداد به مشركان:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ‏ ... إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ‏ .... ابراهيم (14) 22

153. شيطان، يارى‏دهنده مرتدّان حق‏گريزان، در رويگردانى از ايمان و هدايت:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ.[[67]](#footnote-67) محمّد (47) 25

154. شيطان، يارى‏رسان برادران بى‏تقواى خويش، در گمراهى:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ.[[68]](#footnote-68) اعراف (7) 201 و 202

نيز--) همين مدخل، شيطان‏هاى جنّى‏

اوامر شيطان‏

155. شيطان، دستوردهنده انسانها به كارهاى زشت:

... خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ .... بقره (2) 168 و 169

الشَّيْطانُ‏ ... وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ .... بقره (2) 268

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 132

156. شيطان، دستوردهنده انسانها، به بدعت گذارى و افترا بستن به خداوند:

... خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.

بقره (2) 168 و 169

157. شيطان، فرمان دهنده به اعمال خرافى (شكافتن گوش چهار پايان و تغيير در خلقت آنها):

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ‏ .... نساء (4) 117 و 119

ايّوب عليه السلام و شيطان‏

158. شكوه ايّوب عليه السلام به درگاه الهى، از گرفتارى خويش به رنج و سختى، بر اثر وسوسه‏هاى شيطان:

وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ. ص (38) 41

برادران شيطان‏

159. گمراهان، از جمله برادران شيطان:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا ... وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ. اعراف (7) 201 و 202

160. تبذيركنندگان از برادران شيطان:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ‏ ....

اسراء (17) 27

161. نپرداختن حقوق اهل‏بيت پيامبر صلى الله عليه و آله و بيچارگان و در راه ماندگان، نوعى تبذير و از اسباب برادرى با شيطان:

وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ‏ .... اسراء (17) 26 و 27

پرستش شيطان‏

--) همين مدخل، اطاعت از شيطان‏

تبذير شيطان‏

162. شيطان، عامل اسراف و تبذير نعمتهاى خدا:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً. اسراء (17) 27

تبرّى شيطان‏

163. تبرى شيطان در قيامت، از شريك قرار گرفتن خود با خدا در اطاعت، به وسيله پيروانش:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ‏ ...

إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ‏ ...[[69]](#footnote-69) ابراهيم (14) 22

164. مشاهده فرشتگان امداد به مسلمانان، از سوى شيطان، عامل اعلان بيزارى او از لشكر كفر:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ.[[70]](#footnote-70) انفال (8) 48

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 133

165. اظهار بيزارى شيطان در قيامت، از انسانهاى كافر پيروان خويش، بى‏ثمر در نجات آنان از كيفر الهى:

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ‏ ... فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها ...[[71]](#footnote-71) حشر (59) 16 و 17

166. بيزارى شيطان از كافران مكّه، در جنگ بدر:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ‏ ... فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ‏ ....

انفال (8) 48

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ.[[72]](#footnote-72) حشر (59) 16

167. بيزارى شيطان از فريب‏خوردگان خود، پس از قرار دادن آنها در دامهاى فريب خويش:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ‏ .... انفال (8) 48

168. بيزارى شيطان از انسان، پس از كافر ساختن او:

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ‏ .... حشر (59) 16

169. تبرّى شيطان از مشركان كافر، با ادّعاى ترس از خدا:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ‏ ... فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ‏ ... إِنِّي أَخافُ اللَّهَ‏ ....

انفال (8) 48

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ‏ ... إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ‏ .... حشر (59) 16

170. تبرّى شيطان از برصيصا، پس از كافر ساختن او:

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ.[[73]](#footnote-73) حشر (59) 16

171. ظالم و گناهكار بودن پيروان ابليس با سوء اختيار خود، علّت برائت شيطان از آنان، در قيامت:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.[[74]](#footnote-74) ابراهيم (14) 22

تبليغات شيطان‏

--) همين مدخل، ابزار شيطان، گفتار فريبنده و دعوتهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 134

تزيين شيطان‏

172. بهره‏بردارى شياطين، از هنر تبليغات آراسته، براى فريب مردم:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ.[[75]](#footnote-75) انعام (6) 112

173. شيطان، عامل زيبا جلوه دادن كارهاى زشت براى كافران:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ .... انفال (8) 48

174. تزيين شيطان، براى لشكركشى اهل مكّه، به منظور مقابله با مسلمانان:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ‏ ...[[76]](#footnote-76) انفال (8) 48

175. نيكو پنداشتن اعمال زشت، نشان نفوذ شيطان در افكار آدمى:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ ... وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ‏ .... انفال (8) 48

176. تزيين شيطان، با زيبا جلوه دادنِ اعمال زشت، در نظر امتها:

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ‏ ... قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.

انعام (6) 42 و 43

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ .... نحل (16) 63

177. هشدار خداوند به مشركان مكه، از ظاهر سازى‏ها و تزيينهاى شيطان:

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. نحل (16) 63

178. تزيين اعمال نادرست براى قوم عاد و ثمود، با وسوسه شيطان:

وَ عاداً وَ ثَمُودَ ... وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ‏ .... عنكبوت (29) 38

179. تزيين اعمال ناروا براى انسان، از راههاى اغواگرى شيطان:

فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.

انعام (6) 43

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ‏ .... انفال (8) 48

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ .... نحل (16) 63

... وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ‏ .... نمل (27) 24

... وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ‏ .... عنكبوت (29) 38

180. شيطان، تزيين‏گر گمراهى و جلوه دهنده آن به صورت راه هدايت:

... نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ إِنَّهُمْ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 135

لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. زخرف (43) 36 و 37

181. قساوت قلب، زمينه‏اى مناسب براى تأثير تزيينات شيطان:

... وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ. انعام (6) 43

182. تزيين اعمال ناپسند براى امتها، با وسوسه شيطان، عامل ترك استغاثه آنان به درگاه خداوند، هنگام سختيها:

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ‏ ... فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.

انعام (6) 42 و 43

183. تزيين اعمال زشت، نمودى از دشمنى شيطان با انسان:

إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ... أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ‏ ...[[77]](#footnote-77) فاطر (35) 6 و 8

184. تسويل شيطان، عامل ارتداد منافقان پس از روشن شدن راه هدايت براى آنان:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ‏ ...[[78]](#footnote-78) محمّد (47) 25

تسخير شيطان‏

--) همين مدخل، شيطان و سليمان عليه السلام‏

تشبيه به شيطان‏

185. منافقان و يهود بنى‏نضير، در تزوير و دروغ گويى، همانند شيطان:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ‏ ... وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ‏ كَمَثَلِ الشَّيْطانِ‏ ...[[79]](#footnote-79) حشر (59) 11 و 16

تعدّد شيطانها

186. كثرت شياطين، در جهان هستى:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا ....

بقره (2) 102

... كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ‏ .... انعام (6) 71

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً .... انعام (6) 112

... وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

انعام (6) 121

... إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ‏ ... إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ ....

اعراف (7) 27 و 30

وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ. حجر (15) 17

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ‏ ....

اسراء (17) 27

فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ‏ .... مريم (19) 68

أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. مريم (19) 83

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 136

وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ. انبياء (21) 82

وَ مِنَ النَّاسِ‏ ... وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ.

حجّ (22) 3

وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ.

مؤمنون (23) 97

وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ‏ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ.[[80]](#footnote-80) شعراء (26) 210 و و 221 و 223

وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ. صافّات (37) 7

طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ. صافّات (37) 65

وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ. ص (38) 37

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. زخرف (43) 36

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ.

ملك (67) 5

تكليف شيطان‏

187. شيطان، موجودى مختار و داراى تكليف:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ ... وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ‏ ... ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. ابراهيم (14) 22

يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا. مريم (19) 44

وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى‏ بِها صِلِيًّا.

مريم (19) 66 و 68 و 70

وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ. انبياء (21) 82

وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ. صافّات (37) 7 و 9

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ‏ حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ‏ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ.[[81]](#footnote-81) زخرف (43) 36-/ 39

وَ قالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ‏ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.[[82]](#footnote-82) ق (50) 23-/ 28

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 137

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ‏ فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ.

حشر (59) 16 و 17

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ.[[83]](#footnote-83) ملك (67) 5

نيز--) ابليس، تكليف ابليس‏[[84]](#footnote-84)

**فرهنگ قرآن    ج‏18    137**

تهديدهاى شيطان‏

188. تهديد شيطان، به گمراه ساختن انسانها:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ‏ ....

نساء (4) 117 و 118 و 119

نيز--) ابليس، تهديدهاى ابليس‏

جدال شيطان‏

189. روز قيامت، صحنه جدال و مخاصمه شيطان و مشركان، در پيشگاه خدا:

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.[[85]](#footnote-85) ق (50) 26-/ 28

جسمانيّت شيطان‏

--) همين مدخل، مادّيّت شيطان‏

جنگ‏افروزى شيطان‏

190. ترغيب كافران به جنگ با مسلمانان، از سوى شيطان، با وعده پيروزى به آنان:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ‏ ...[[86]](#footnote-86) انفال (8) 48

حزب شيطان‏

191. منكران حق و دنياطلبان، از حزب شيطان:

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ.

فاطر (35) 5 و 6

192. گرفتار شدن به آتش برافروخته و پرالتهاب دوزخ، سرنوشت و كيفر حزب شيطان:

إِنَّ الشَّيْطانَ‏ ... يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ. فاطر (35) 6

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 138

193. منافقان، از دارودسته و حزب شيطان:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ.[[87]](#footnote-87) مجادله (58) 19

194. زيانكارى و خسران، فرجام حزب شيطان:

... أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ. مجادله (58) 19

195. شيطان، محور اتحاد حزب و پيروان خود:

إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ.

فاطر (35) 6

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ. مجادله (58) 19

نيز--) همين مدخل، سپاه شيطان‏

حسابرسى شيطان‏

--) همين مدخل، حشر شيطان‏

حشر شيطان‏

196. سوگند خداوند به ربوبيّت خود، جهت احضار خفّت‏بار شياطين در اطراف دوزخ، براى حسابرسى آنان:

فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.[[88]](#footnote-88) مريم (19) 68

197. حشر شياطين، همراه با اعراض كنندگان ياد خدا، در قيامت:

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ.

زخرف (43) 36 و 38

198. اظهار نفرت اعراض‏كنندگان ياد خدا، از شياطين و آرزوى دورى از آنان، به فاصله مشرق تا مغرب، پس از حشر و برپايى قيامت:

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ.

زخرف (43) 36 و 38

نيز--) همين مدخل، شيطان در جهنّم و شيطان در قيامت‏

حوا عليها السلام و شيطان‏

--) حوا عليها السلام حوا عليها السلام و ابليس‏

خداشناسى شيطان‏

--) همين مدخل، عقيده شيطان‏

خلقت شيطان‏

--) ابليس، خلقت ابليس‏

خوف شيطان‏

199. فرار شيطان از معركه، با اظهار ترس از خدا و عقاب او:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ‏ ... إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 139

200. اظهار خداترسى شيطان در قيامت، بى‏ثمر در نجات وى از كيفر الهى:

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ‏ ... إِنِّي أَخافُ اللَّهَ‏ ...

فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ ...[[89]](#footnote-89) حشر (59) 16 و 17

دامهاى شيطان‏

--) همين مدخل، ابزار شيطان‏

دروغگويى شيطان‏

--) همين مدخل، شيطان‏هاى جنّى، اكثريت شيطان‏هاى جنّى‏

دشمنى شيطان‏

201. شيطان، دشمن انسانها:

إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ....

فاطر (35) 6

202. شيطان، دشمنى آشكار براى انسانها:

يا أَيُّهَا النَّاسُ‏ ... الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

بقره (2) 168

وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً. اسراء (17) 53

وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

زخرف (43) 62

203. اتمام حجت خدا به انسانها، درباره دشمنى شيطان و لزوم پرهيز از اطاعت وى:

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. يس (36) 60

204. دشمنى شيطان با انسان، فلسفه نهى شدن آدمى از پيروى او:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بقره (2) 168

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

بقره (2) 208

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. انعام (6) 142

... أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

يس (36) 60

205. شيطان، دشمن مؤمنان و در پى اندوهگين كردن آنان:

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مجادله (58) 10

206. هشدار يعقوب عليه السلام به يوسف عليه السلام، از دشمنى شيطان:

قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى‏ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. يوسف (12) 5

207. حسدورزى برادران يوسف عليه السلام، نمودى از دشمنى شيطان:

قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى‏ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى‏ أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ.

يوسف (12) 5 و 8

208. قتل ناخواسته فرد قبطى، به دست موسى عليه السلام، نمود دشمنى شيطان:

... فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 140

عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى‏ فَقَضى‏ عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ.

قصص (28) 15

209. دشمنى شيطان با انسانها، عامل تلاش وى براى فتنه انگيزى و افساد ميان آنان:

... إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً. اسراء (17) 53

210. توجّه انسان به عداوتهاى ديرينه شيطان، برانگيزاننده او به گفتار شايسته:

وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً. اسراء (17) 53

211. توجّه به دشمنى ديرين و آشكار شيطان، باز دارنده انسان از پيروى او:

وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

زخرف (43) 62

212. شيطان، دشمن آشكار مؤمنان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بقره (2) 208

213. دشمنى شيطان با انسان، سبب تلاش پيوسته او براى بازداشتن انسان از حق:

وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

زخرف (43) 62

214. بازداشتن انسانها از نعمتهاى حلال، نمودى از دشمنى شيطان با آنان:

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بقره (2) 168

دعوتهاى شيطان‏

215. شيطان، دعوت‏كننده به آتش دوزخ:

... أَ وَ لَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ. لقمان (31) 21

إِنَّ الشَّيْطانَ‏ ... يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ. فاطر (35) 6

216. هشدار خداوند به انسانها، از دعوتهاى شيطان:

إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ.

فاطر (35) 6

217. دعوت شدن انسانها به كفر از سوى شيطان و تبرّى جستن او از آنان، پس از پذيرش كفر:

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ. حشر (59) 16

218. رهبران مستكبر و پيروانشان، اجابت‏كنندگان دعوت شيطان:

... فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً ... وَ قالَ الشَّيْطانُ‏ ... أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ .... ابراهيم (14) 21 و 22

219. سلب نشدن اختيار از انسان، با دعوتها و وسوسه‏هاى شيطان:

وَ قالَ الشَّيْطانُ‏ ... وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ ....

ابراهيم (14) 22

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 141

لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.

ق (50) 26-/ 28

220. ظالمان، اجابت‏كنندگان دعوت شيطان، بدون اجبار و سلطه‏اى از سوى او:

وَ قالَ الشَّيْطانُ‏ ... وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ ....

ابراهيم (14) 22

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.

ق (50) 26-/ 28

221. اجابت دعوت شيطان، درپى‏دارنده عذاب دردناك:

وَ قالَ الشَّيْطانُ‏ ... إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ ... إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

ابراهيم (14) 22

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.

ق (50) 26-/ 28

نيز--) همين مدخل، القاءات شيطان و وسوسه‏هاى شيطان‏

دوستان شيطان‏

222. طاغوتها و همواركنندگان راه آنان، از دوستان و ياوران شيطان:

... وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ‏ .... نساء (4) 76

223. جدال‏كنندگان در مورد احكام خدا، از دوستان شيطان:

وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ‏ .... انعام (6) 121

224. گرفتاران به عذاب الهى، از دوستان و همراهان شيطان:

يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا. مريم (19) 45

225. ايجاد ترس و وحشت، ابزار شيطان براى بازداشتن دوستان خود از شركت در جهاد:

الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ‏ ... إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ‏ ...[[90]](#footnote-90) آل‏عمران (3) 173 و 175

226. جنگ با دوستان شيطان (كافران و طاغوتها)، مصداق بارز نبرد در راه خدا:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.

نساء (4) 76

دوستى با شيطان‏

227. دوست گرفتن شيطانها، مايه گمراهى و ضلالت:

فَرِيقاً هَدى‏ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ .... اعراف (7) 30

228. دوستى با شيطان، زمينه‏ساز ترس از غير خدا:

إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 142

فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

آل‏عمران (3) 175

229. محدوديّت دوستى با شيطان، به دنيا:

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.[[91]](#footnote-91) نحل (16) 63

نيز--) همين مدخل، ولايت شيطان و همنشينى با شيطان‏

ذلّت شيطان‏

--) همين مدخل، شيطان در جهنّم‏

راستگويى شياطين‏

--) همين مدخل، شيطانهاى جنّى، اقلّيّت شيطانهاى جنّى‏

رجم شيطان‏

--) همين مدخل، طرد شيطان‏

رهبرى شيطان‏

--) همين مدخل، ولايت شيطان‏

زشتى شيطان‏

--) همين مدخل، سر شيطان‏

سپاه شيطان‏

230. كافران پيكارگر در راه طاغوت، از سپاه شيطان:

... وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ‏ .... نساء (4) 76

231. سپاه شيطان، گروهى زيانكار:

... أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ.[[92]](#footnote-92) مجادله (58) 19

232. نامرئى بودن سپاه شيطان، براى انسان:

يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ. اعراف (7) 27

233. پيكار با سپاه شيطان، وظيفه مسمانان:

... وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ‏ ....

نساء (4) 76

234. لزوم جنگ مؤمنان با سپاه شيطان، به دليل ضعف نقشه‏هاى او:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.

نساء (4) 76

نيز--) ابليس، سپاه ابليس و همين مدخل، حزب شيطان‏

سر شيطان‏

235. زشتى شكوفه درخت زقّوم، مانند سرهاى شياطين:

... أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ‏ طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ.[[93]](#footnote-93) صافّات (37) 62 و 65

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 143

سلطه شيطان‏

236. استيلاى شيطان بر فرمانبران از او و مشركان:

... مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ.

نحل (16) 98 و 100

237. منافقان، تحت استيلا و اختيار شيطان:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ‏ ...[[94]](#footnote-94) مجادله (58) 19

238. سلطه شيطان بر انسان، مايه خسران و زيان:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ. مجادله (58) 19

نيز--) همين مدخل، اغواگرى شيطان و وسوسه‏هاى شيطان‏

زمينه‏هاى سلطه شيطان‏

1. آرزوى شيطانى‏

239. پذيرش آرزوى شيطانى، زمينه تسلّط شيطان بر انسان:

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ‏ ...[[95]](#footnote-95) نساء (4) 119

2. اطاعت از شيطان‏

240. اطاعت از شيطان و پذيرش ولايت او، مايه سلطه و سيطره او بر انسان:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ .... ابراهيم (14) 22

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ‏ ....

نحل (16) 98 و 100

3. شرك‏

241. شرك، زمينه‏ساز سلطه و سيطره شيطان بر انسان:

... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. نحل (16) 98 و 100

4. گناه‏

242. لغزش (فرار از كارزار) برخى مجاهدان، زمينه سلطه شيطان بر ايشان:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا ...[[96]](#footnote-96) آل‏عمران (3) 155

محدوده سلطه شيطان‏

243. محدوديّت سلطه شيطان و ناتوانى او، از اجبار انسانها بر گمراهى:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ‏ ...[[97]](#footnote-97) ابراهيم (14) 22

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 144

244. ناتوانى شيطان، از هرگونه سلطه‏گرى بر مؤمنان و متوكلان به خدا:

... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نحل (16) 98 و 99

موانع سلطه شيطان‏

1. ايمان به خدا

245. ايمان به خدا، مانع نفوذ و سلطه شيطان بر آدم:

... مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا .... نحل (16) 98 و 99

2. توكّل‏

246. توكّل بر خدا، مانع مسلّط شدن شيطان بر انسان:

... مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

نحل (16) 98 و 99

نيز--) ابليس، سلطه ابليس و همين مدخل، ولايت شيطان‏

سوگند شيطان‏

247. سوگند شيطان، جهت گمراه كردن انسانها:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً ... وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً ... وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ‏ ...[[98]](#footnote-98) نساء (4) 117-/ 119

248. سوگند شيطان، جهت سرگرم كردن انسانها به آرزوهاى پوچ و اوامر و اعمال خرافى:

... وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ‏ ....

نساء (4) 117 و 119

249. سوگند دروغ شيطان، براى استفاده آدم و حوّا عليهما السلام، از درخت ممنوع:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ‏ وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ‏ فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ ....

اعراف (7) 20-/ 22

نيز--) ابليس، سوگند ابليس‏

شبهه‏افكنى شيطان‏

250. شبهه‏آفرينى شيطان، هنگام تلاوت آيات الهى بر پيامبران:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ‏ ....

حجّ (22) 52

251. زدودن شبهه به هنگام تلاوت پيامهاى الهى بر پيامبران و تثبيت آيات در برابر شبهه‏افكنى شيطان، جلوه‏اى از علم و حكمت خداوند:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. حجّ (22) 52

شرارت شيطان‏

--) همين مدخل، صفات شيطان، شرارت‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 145

شناخت شيطان‏

--) همين مدخل، علم شيطان‏

شومى شيطان‏

252. شيطان، همراهى شوم و ناميمون:

... وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً.[[99]](#footnote-99) نساء (4) 38

شيطان در جهنّم‏

253. جهنّم فروزان، جايگاه شياطين:

... وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ. ملك (67) 5

254. احضار ذلّت‏بار شياطين در قيامت، به امر خداوند، براى افكنده شدن در دوزخ:

فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى‏ بِها صِلِيًّا. مريم (19) 68 و 70

255. شيطان و پيروانش، داراى فرجامى همگون، و مخلّد در آتش جهنّم:

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ‏ ... فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها .... حشر (59) 16 و 17

نيز--) همين مدخل، كيفر شيطان‏

شيطان در غزوه بدر

256. شيطان، تشجيع‏كننده كافران، براى جنگ با مسلمانان، در غزوه بدر:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ‏ ...[[100]](#footnote-100) انفال (8) 48

257. عقب‏نشينى شيطان در جنگ بدر، هنگام رويارويى دو لشكر كفر و ايمان:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ‏ .... انفال (8) 48

258. اعلان بيزارى شيطان از كافران، در آغاز جنگ بدر:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ ... فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ‏ .... انفال (8) 48

259. اطمينان شيطان، از شكست جبهه كفر، با ديدن امدادهاى الهى:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ ... فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ‏ .... انفال (8) 48

260. فرار شيطان از جنگ بدر، به دليل ترس از گرفتار شدن به عقاب الهى:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ ... فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ‏ ... إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

261. امداد به كافران در جنگ بدر و خداترسى، از ادّعاهاى شيطان:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 146

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ.[[101]](#footnote-101) حشر (59) 16

262. گرفتار شدن برخى مجاهدان غزوه بدر به جنابت و فقدان آب، زمينه وسوسه شدن از سوى شيطان:

... لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ ...[[102]](#footnote-102) انفال (8) 11

شيطان در قيامت‏

263. اقرار و اعتراف شيطان در قيامت، به حق بودن وعده‏هاى خدا و بى‏اساس بودن وعده‏هاى خود:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ‏ ....

ابراهيم (14) 22

264. دسته‏بندى مختلف انسانها و شياطين در صحنه قيامت، بر اساس مسلكها و عقيده‏هاى آنان:

فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا.

مريم (19) 68 و 69

265. جدال و مخاصمه شيطان و مشركان، در قيامت:

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.

ق (50) 26-/ 28

266. سرزنش شدن شيطان در قيامت، از سوى پيروانش:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي‏ .... ابراهيم (14) 22

267. استحقاق سرزنش، براى پيروان شيطان، از ديدگاه شيطان، در قيامت:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ‏ ....

ابراهيم (14) 22

268. اعتراف شيطان در قيامت، به ناتوانى خود و پيروانش در كمك به يكديگر:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ ... ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ‏ .... ابراهيم (14) 22

269. عقيده پيروان شيطان در دنيا، مبنى بر شريك بودن او براى خدا، مورد انكار شيطان در قيامت:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ ... إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ‏ .... ابراهيم (14) 22

270. گرفتار شدن به عذاب دردناك، خبر شيطان به پيروانش در قيامت:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ... دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‏ ... إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

ابراهيم (14) 22

271. اظهار نفرت گمراهان، از شيطان وسوسه‏گر، در قيامت:

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 147

فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ‏ حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. زخرف (43) 36-/ 38

نيز--) همين مدخل، حشر شيطان و شيطان در جهنّم‏

شيطان زده‏

272. تشبيه رباخواران در پريشانى و ديوانگى، به انسان شيطان زده:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ‏ ....

بقره (2) 275

273. شيطان‏زدگى، از عوامل اختلالات روانى و روحى انسان:

... كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ‏ ...[[103]](#footnote-103) بقره (2) 275

274. انسان مرتد بى‏هدف مانند انسان سرگردان و شيطان‏زده:

قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ‏ ... وَ نُرَدُّ عَلى‏ أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ‏ .... انعام (6) 71

شيطان و آدم عليه السلام‏

--) ابليس ابليس و آدم عليه السلام‏

شيطان و آسمان‏

--) همين مدخل، مصونيّت از شيطان‏

شيطان و آيات خدا

275. محفوظ بودن آيات خدا، از هرگونه تصرف شيطان:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ‏ ....

حجّ (22) 52

وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ‏ عَلى‏ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ‏ وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ‏ وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ. شعراء (26) 192-/ 194 و 210 و 211

نيز--) همين مدخل، شيطان و بلعم باعورا

شيطان و اذن خدا

276. عجز و ناتوانى شيطان، از آسيب رسانى به ديگران، بدون اذن خدا:

... وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ... وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‏ .... بقره (2) 102

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مجادله (58) 10

277. آسيب‏رسانى شيطان به مؤمنان، در حيطه اذن الهى:

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‏ ....

مجادله (58) 10

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 148

278. آسيب‏رسانى شياطين جادوگر، متوقّف بر اذن خدا:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ‏ ... يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ... وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‏ .... بقره (2) 102[[104]](#footnote-104)

**فرهنگ قرآن    ج‏18    148**

شيطان و امّتها

279. برخى امّتها، تحت ولايت شيطان، در قيامت:

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.[[105]](#footnote-105) نحل (16) 63

280. آراسته شدن اعمال زشت امّتها، با وسوسه‏هاى شيطان:

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ‏ ... وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ. انعام (6) 42 و 43

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. نحل (16) 63

شيطان و امور مخفى‏

281. شيطان، قادر به مشاهده امورى پنهان از ديد آدميان:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ‏ ... إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ‏ .... انفال (8) 48

شيطان و انبيا

282. آرزوهاى انبيا (در هدايت مردم)، مورد عناد و دشمنى شيطان:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. حج (22) 52

283. ظاهرسازى و فريبكارى شيطان، راهى براى مبارزه با رسالت انبيا:

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ‏ .... نحل (16) 63

284. رو به رو شدن همه پيامبران با دشمنانى از شيطانها، سنّت الهى:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ. انعام (6) 112

285. آزاد گذاشتن شيطان در مقابل دعوت انبيا و تثبيت آيات، جلوه‏اى از علم و حكمت خداوند:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. حجّ (22) 52

286. سخنان آراسته و فريبنده بى‏اساس، ابزار شيطان، در مبارزه عليه انبيا:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً .... انعام (6) 112

287. بى‏اثر شدن تلاش و القائات شيطان، براى ناكام گذاشتن اهداف و آرزوهاى انبيا:

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 149

الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. نحل (16) 63

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. حجّ (22) 52

نيز--) همين مدخل، شيطان انسى و شيطان جنّى‏

شيطان و انسان‏

288. شيطان، داراى قدرت محاصره انسان، با وسوسه‏هاى خويش:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.[[106]](#footnote-106) اعراف (7) 201

289. شيطان، از عوامل سرگردانى و تحيّر انسان:

قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلى‏ أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ‏ ....

انعام (6) 71

290. اختيار و آزادى انسان، در پذيرش دعوتها و اغواگريهاى شيطان:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ‏ .... ابراهيم (14) 22

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.

ق (50) 26-/ 28

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ. حشر (59) 16

291. شيطان، عامل رويكرد انسان به فحشا و بديها:

يا أَيُّهَا النَّاسُ‏ ... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ .... بقره (2) 168 و 169

الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ ....

بقره (2) 268

... وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ .... نور (24) 21

292. شيطان، از عوامل گمراهى انسانها:

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ ... وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً ....

يس (36) 60 و 62

293. توانايى شيطان، بر رؤيت انسانها، به رغم نامرئى بودن براى آنان:

يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ ... إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ‏ .... اعراف (7) 27

294. شياطين، مانع هدايت انسانهاى غافل از ياد خدا:

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. زخرف (43) 36 و 37

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ. مجادله (58) 19

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 150

295. نقش شيطان، در فراموشكارى انسان:

... فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ‏ .... يوسف (12) 42

... وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ‏ ....

كهف (18) 63

296. سوگند شيطان، براى گمراه كردن انسانها:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ‏ ....

نساء (4) 117 و 119

297. هشدار خداوند به انسانها، از دشمنى شيطان:

يا أَيُّهَا النَّاسُ‏ ... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بقره (2) 168

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

بقره (2) 208

وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً. اسراء (17) 53

إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ....

فاطر (35) 6

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. يس (36) 60

وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

زخرف (43) 62

298. دخالت شيطان در اختلالات روحى و روانى انسانها:

... كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ‏ .... بقره (2) 275

299. شيطان، عامل ذلت و انحطاط آدميان:

... وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا. فرقان (25) 29

300. شيطان، بازدارنده انسانها از عمل به تعاليم خدا:

وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ. لقمان (31) 21

301. نقش شيطان، در جرم و تبه كارى ميان انسانها:

وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ‏ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. يس (36) 59 و 60

نيز--) همين مدخل، ابزار شيطان، اغواگرى شيطان، دشمنى شيطان، سلطه شيطان و وسوسه شيطان و انسان، انسان و شيطان‏

شيطان و ايّوب عليه السلام‏

302. نقش وسوسه‏هاى شيطان، در رنج و گرفتارى ايّوب عليه السلام:

وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ. ص (38) 41

شيطان و برادران يوسف‏

303. شيطان، عامل ايجاد كينه و اختلاف، بين برادران يوسف و آن حضرت:

وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. يوسف (12) 100

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 151

شيطان و برصيصاى عابد

304. اظهار برائت شيطان، از برصيصاى عابد، پس از كافر ساختن وى:

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ ...[[107]](#footnote-107) حشر (59) 16

شيطان و بلعم باعورا

305. اعراض از آيات خدا و دورى از معارف الهى، سبب گمراه شدن بلعم باعورا به وسيله شيطان:

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏ وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ‏ ...[[108]](#footnote-108) اعراف (7) 175 و 176

306. هواپرستى بلعم باعورا، سبب گمراهى او به وسيله شيطان:

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏ وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ‏ .... اعراف (7) 175 و 176

307. دنياگرايى بلعم باعورا، زمينه انحراف و اغواپذيرى او از سوى شيطان:

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏ وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ‏ .... اعراف (7) 175 و 176

شيطان و پليدى‏

308. شيطان، مايه پليديها و ناپاكيها:

... ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ ...[[109]](#footnote-109) انفال (8) 11

309. شيطان، عامل پليديها و گناهان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. مائده (5) 90

شيطان و دروغگو

310. دروغ‏گويان، تحت تأثير القائات شيطان:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ تَنَزَّلُ عَلى‏ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ‏ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ. شعراء (26) 221-/ 223

شيطان و ساقى پادشاه مصر

311. شيطان، عامل فراموشى ساقى پادشاه مصر، از ياد كردن يوسف عليه السلام نزد پادشاه:

... أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ... وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ‏ .... يوسف (12) 41 و 42

شيطان و سحر

312. تعليم سحر و جادوگرى به مردم عصر سليمان عليه السلام، از سوى شياطين كافر:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 152

وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ .... بقره (2) 102

313. تعليم سحر به مردم بابل، از ناحيه شياطين:

... وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ .... بقره (2) 102

314. آموختن جادو به مردم از سوى شياطين، زمينه كفر سحرآموزان:

... وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ... وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ ....

بقره (2) 102

315. آموختن جادو به مردم، از سوى شياطين، سبب ضرر و زيان سحرآموزان:

... وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ... وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ‏ ...

ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ‏ .... بقره (2) 102

316. مردم بابل، گرفتار تعليمات جادويى شيطانها:

... وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ‏ ...

وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ‏ .... بقره (2) 102

شيطان و طاغوت‏

317. مراجعه به طاغوت براى داورى، خواسته شيطان:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ‏ ... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً. نساء (4) 60

318. مراجعه منافقان به طاغوت و اعراض از پيامبر صلى الله عليه و آله، خواسته شيطان:

... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ ... وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‏ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً.

نساء (4) 60 و 61

319. همسويى شياطين و طاغوتها، در مكر و توطئه عليه اهل ايمان:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.

نساء (4) 76

320. مبارزان راه طاغوت، دوستان شيطان:

... وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ‏ .... نساء (4) 76

321. مسلمانان، مأمور به جنگيدن با دوستان شيطان و پيكارگران در راه طاغوت:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ‏ .... نساء (4) 76

322. تبرّى شيطان از همراهان مشرك و طغيانگر خود، در قيامت:

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.[[110]](#footnote-110) ق (50) 26-/ 28

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 153

323. مراجعه به طاغوت (براى حلّ اختلاف و اجابت خواسته شيطان)، به رغم ادعاى ايمان، مايه شگفتى:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ...

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً. نساء (4) 60

324. ابتلا به مصائب و مشكلات، با مراجعه به طاغوت و دادخواهى از او، خواسته شيطان:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ...

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَ تَوْفِيقاً. نساء (4) 60 و 62

325. كفر ورزيدن به طاغوت و اظهار برائت از او، راه مخالفت با خواسته شيطان:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً. نساء (4) 60

شيطان و قرآن‏

326. انسان به هنگام قرائت قرآن، در معرض هجوم و خشم شيطان:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. نحل (16) 98

327. شيطان، مخالف قرآن و آشنايى انسان با آموزه‏هاى آن:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. نحل (16) 98

328. شبهه‏افكنى شيطان، هنگام تلاوت آيات قرآن، از سوى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ‏ .... حجّ (22) 52

329. شياطين، فاقد كمترين توان و شايستگى، براى دخالت در نزول قرآن:

وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ‏ وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ. شعراء (26) 210 و 211

وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ. تكوير (81) 25

330. اتّهام مشركان به پيامبر صلى الله عليه و آله، درباره دريافت قرآن از شياطين:

وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ‏ وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ. شعراء (26) 210 و 211

331. شيطان، بازدارنده آدمى از تعاليم قرآن و راه پيامبر صلى الله عليه و آله:

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى‏ يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً.

فرقان (25) 27 و 29 و 30

332. تقليد كور كورانه، از دسيسه‏هاى شيطان، براى بازدارى انسانها از پيروى قرآن:

... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ ... وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا .... بقره (2) 168 و 170

نيز--) همين مدخل، استعاذه از شيطان‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 154

شيطان و قوم ثمود

333. تزيين اعمال نادرست قوم ثمود از سوى شيطان، عامل انحراف آنان از راه خدا، به رغم آگاهى از حق و باطل:

وَ عاداً وَ ثَمُودَ ... وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ.

عنكبوت (29) 38

شيطان و قوم سبأ

334. شيطان، زينت‏دهنده اعمال شرك‏آميز قوم سبأ و بازدارنده آنان از راه حق:

... وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ‏ وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ. نمل (27) 22 و 24

شيطان و قوم عاد

335. تزيين اعمال نادرست قوم عاد از سوى شيطان، عامل انحراف آنان از راه خدا:

وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. عنكبوت (29) 38

شيطان و كافران‏

336. شيطان، تحريك‏كننده و وسوسه‏گر كافران:

أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا.[[111]](#footnote-111) مريم (19) 83

نيز--) همين مدخل، بيزارى شيطان، سپاه شيطان، شيطان در غزوه بدر و وسوسه‏هاى شيطان‏

شيطان و گناه‏كاران‏

337. نزول شيطان بر قلب و روح گناهكار:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ تَنَزَّلُ عَلى‏ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. شعراء (26) 221 و 222

شيطان و متّقين‏

338. پناه بردن به خدا (استعاذه)، راهى براى مصونيت متّقين، از وسوسه شيطان:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ. اعراف (7) 201

339. توانايى اهل تقوا، بر تشخيص وسوسه‏هاى شيطان، از ياد خدا:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ. اعراف (7) 201

نيز--) همين مدخل، نجات از شيطان‏

شيطان و مشركان‏

340. تسلّط و استيلاى شيطان بر مشركان:

وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى‏ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ‏ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. نحل (16) 62 و 63

... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. نحل (16) 98 و 100

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 155

341. مشركان، برادران شيطان:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ.[[112]](#footnote-112) اعراف (7) 201 و 202

342. جدال مشركان با مسلمانان، براى حلال شمردن ذبيحه غير شرعى، بر اثر الهامات شيطان:

وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

انعام (6) 121

343. رواج پرستش انصاب در بين مشركان دوران جاهليّت، عملى پليد و شيطانى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. مائده (5) 90

344. بازگشت‏كننده به شرك پس از ايمان، مانند انسان سرگردان و شيطان‏زده:

قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلى‏ أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ‏ ....

انعام (6) 71

345. پافشارى مشركان پيرو شيطان، بر گمراهى خويش:

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ. بقره (2) 168 و 170

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ.[[113]](#footnote-113) اعراف (7) 201 و 202

346. شيطان، جلوه‏دهنده كارهاى مشركان:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ‏ ....

انفال (8) 48

وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى‏ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ‏ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. نحل (16) 62 و 63

347. بيزارى شيطان از مشركان، پس از وعده دروغ به آنان:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

348. مخاصمه و جدال شيطان با مشركان، در قيامت:

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.

ق (50) 26-/ 28

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 156

349. وسوسه شيطان، مايه امتحان مشركان:

لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ.[[114]](#footnote-114) حج (22) 53

نيز--) همين مدخل، اطاعت شيطان، آثار اطاعت شيطان، شرك‏

شيطان و مشيّت خدا

350. مبارزه و دشمنى شيطان با انبيا، در حيطه مشيّت خدا:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ‏ ... وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ‏ .... انعام (6) 112

شيطان و معاد

351. تلاش شيطان براى ايجاد شك و ترديد، در اعتقاد انسانها به معاد و قيامت:

وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ‏ وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. زخرف (43) 61 و 62

شيطان و ملائكه‏

352. شياطين، آشنا به زبان فرشتگان:

وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ.[[115]](#footnote-115) صافّات (37) 7 و 8

353. مشاهده ملائكه امداد در جنگ بدر، از سوى شيطان:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ‏ ... إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ‏ ...[[116]](#footnote-116) انفال (8) 48

354. فرار شيطان از معركه، پس از ديدن ملائكه امداد:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ‏ ... نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ‏ ... إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ‏ .... انفال (8) 48

355. حضور ملائكه ميان مردم، جهت يارى به آنان، در مبارزه با تعليمات جادويى شيطانها:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ‏ ... وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ .... بقره (2) 102

شيطان و منافقان‏

356. اراده شيطان، براى گمراهى عميق منافقان:

... وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‏ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ‏ ....

نساء (4) 60 و 61

357. مراجعه منافقان به طاغوت و اعراض از پيامبر صلى الله عليه و آله، خواسته شيطان:

... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ ... وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‏ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 157

الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً.

نساء (4) 60 و 61

358. گمراه شدن منافقان از سوى شيطان، با ايجاد آرزوهاى طولانى:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ‏ ... الشَّيْطانُ‏ ...

وَ أَمْلى‏ لَهُمْ.[[117]](#footnote-117) محمّد (47) 25

359. رويگردانى منافقان از اسلام، با تسويل شيطان:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ‏ ... الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ‏ ...[[118]](#footnote-118) محمّد (47) 25

360. وسوسه‏هاى شيطانى، مايه امتحان منافقان:

لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ‏ ...[[119]](#footnote-119) حجّ (22) 53

361. منافقان، تحت استيلاى شيطان:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ.[[120]](#footnote-120) مجادله (58) 19

362. شيطان بازدارنده منافقان از شركت در جهاد با ايجاد ترس در آنان:

إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.[[121]](#footnote-121) آل‏عمران (3) 175

شيطان و مؤمنان‏

363. شيطان، مانع استقامت مؤمنان در جنگ:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا ....

آل‏عمران (3) 155

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

364. شيطان، درصدد بازداشتن مؤمنان، از ياد خدا:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ‏ ...

وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ‏ .... مائده (5) 90 و 91

365. شيطان، درصدد بازداشتن مؤمنان از برپايى نماز:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ‏ ... وَ يَصُدَّكُمْ‏ ... وَ عَنِ الصَّلاةِ ....

مائده (5) 90 و 91

366. شيطان، در پى آزار دادن و اندوهگين كردن اهل ايمان:

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مجادله (58) 10

367. شيطان، در صدد ايجاد دشمنى و كينه توزى ميان اهل ايمان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ ....

مائده (5) 90 و 91

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 158

368. آسيب‏رسانى شيطان به مؤمنان، در حيطه اذن الهى:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ‏ .... بقره (2) 102

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مجادله (58) 10

369. مؤمنان متوكّل بر خدا، محفوظ از سلطه شيطان:

... مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

نحل (16) 98 و 99

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مجادله (58) 10

نيز--) همين مدخل، ابزار شيطان، اطاعت از شيطان‏

شيطان و وحى‏

370. شيطان، در صدد اخلال، هنگام ابلاغ وحى الهى به مردم، از سوى انبيا:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ‏ ...[[122]](#footnote-122) حجّ (22) 52

371. محفوظ بودن وحى الهى، از دستبرد شيطان:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ‏ ....

حجّ (22) 52

وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ‏ وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ. شعراء (26) 210 و 211

شيطان و يوسف عليه السلام‏

--) همين مدخل، يوسف عليه السلام و شيطان‏

شيطانهاى انسى‏

372. كافران لجاجت‏پيشه و حق‏ناپذير، از شيطانهاى انسى:

وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى‏ وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ قُبُلًا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا ... وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِ‏ .... انعام (6) 111 و 112

373. انسانِ شايعه‏ساز و ترساننده مردم از جهاد، از مصاديق شيطان:

الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ‏ ... إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.[[123]](#footnote-123) آل‏عمران (3) 172 و 175

374. دشمنى شياطين انس با انبيا، از طريق گفتار فريبنده و دروغ:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 159

وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ. انعام (6) 112

375. شياطين انس، موجوداتى شرور:

مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.

ناس (114) 4-/ 6

376. شياطين انس، وسوسه‏گرانى مرموز، در دلهاى مردم:

مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.

ناس (114) 4-/ 6

377. افترا بستن شياطين انس، به پيامبران:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ. انعام (6) 112

378. پيامبر صلى الله عليه و آله، موظّف به پناه بردن به خدا، از شرّ وسوسه‏هاى شياطين انس:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏ مَلِكِ النَّاسِ‏ إِلهِ النَّاسِ‏ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ. ناس (114) 1-/ 6

379. منافقان، توطئه‏گرانى شرور و شيطان صفت:

وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى‏ شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ. بقره (2) 14

شيطانهاى جنّى‏

380. امداد گروهى از شياطين به سليمان عليه السلام، در امر غواصى و ساختمان سازى:

وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ. انبياء (21) 82

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَ أَلْقَيْنا عَلى‏ كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ‏ قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ‏ فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ‏ وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ.

ص (38) 34-/ 37

381. دشمنى شياطين جنّى با پيامبران، از طريق گفتار فريبنده:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ. انعام (6) 112

382. شياطين جنّى، وسوسه‏گرانى مرموز، در دلهاى مردم:

مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.

ناس (114) 4-/ 6

383. شياطين جنّ، موجوداتى شرور:

مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.

ناس (114) 4-/ 6

384. افترا بستن شياطين جنّ به پيامبران:

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 160

وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ. انعام (6) 112

385. پيامبر صلى الله عليه و آله، موظّف به پناه بردن به خدا، از شرّ وسوسه‏هاى شياطين جنّى:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏ مَلِكِ النَّاسِ‏ إِلهِ النَّاسِ‏ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ. ناس (114) 1-/ 6

استراق‏سمع شيطانهاى جنّى‏

--) استراق‏سمع‏

اقلّيّت شيطانهاى جنّى‏

386. راستگويى اقلّيّتى از شياطين، در القاى اخبار آسمانى به كاهنان:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ تَنَزَّلُ عَلى‏ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ‏ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ.[[124]](#footnote-124) شعراء (26) 221-/ 223

اكثريت شيطانهاى جنّى‏

387. دروغگويى اكثريّت شياطين، در القاى اخبار آسمانى به كاهنان:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ.[[125]](#footnote-125) شعراء (26) 221 و 223

بنّايى شيطانهاى جنّى‏

388. شياطين، موجوداتى آشنا با فنون بنّايى و معمارى:

وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ. انبياء (21) 82

وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ. ص (38) 37

توليدمثل شيطانهاى جنّى‏

389. شياطين، داراى زاد و ولد و توليدمثل:

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي‏ ....

كهف (18) 50

نيز--) ابليس، نسل ابليس‏

شيطانهاى جنّى و سليمان عليه السلام‏

390. كار كردن برخى از شيطانها، براى سليمان عليه السلام:

وَ لِسُلَيْمانَ‏ ... وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ‏ ....

انبياء (21) 81 و 82

391. غوّاصى شيطانها، براى سليمان عليه السلام:

وَ لِسُلَيْمانَ‏ ... وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ‏ .... انبياء (21) 81 و 82

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ‏ ... وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ. ص (38) 34 و 37

392. برخى شياطين، مسخّر و تحت فرمان سليمان عليه السلام:

... وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ ... وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى‏ الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عالِمِينَ‏ وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ. انبياء (21) 79 و 81 و 82

فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ‏ وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ.

ص (38) 36 و 37

393. به غل و زنجير بستن شياطين، به دست سليمان عليه السلام:

وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ‏ وَ آخَرِينَ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 161

مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ. ص (38) 37 و 38

394. مهار و نظارت خداوند بر شياطين، جهت اطاعت از سليمان عليه السلام:

وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ. انبياء (21) 82

395. ساختمان‏سازى برخى شياطين، به امر سليمان عليه السلام:

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ‏ ... فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ‏ ...

وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ.

ص (38) 34 و 36 و 37

396. متّهم شدن سليمان عليه السلام به جادوگرى، از جانب شياطين:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا ...[[126]](#footnote-126) بقره (2) 102

397. شياطين، از دشمنان سليمان عليه السلام و حكومت او:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ‏ .... بقره (2) 102[[127]](#footnote-127)

**فرهنگ قرآن    ج‏18    161**

ظهور شيطانهاى جنّى‏

398. آشكار شدن شيطانها، در حكومت سليمان عليه السلام:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ. بقره (2) 102

وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ‏ .... انبياء (21) 82

وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ. ص (38) 37

غوّاصى شيطانهاى جنّى‏

399. شياطين، موجوداتى آشنا به فن غواصى و شنا:

وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ. انبياء (21) 82

وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ. ص (38) 37

نيز--) همين مدخل، شيطان‏هاى جنّى‏

صفات شيطان‏

1. خفا

400. بسيار پنهان و مرموز بودن، از صفات شيطان:

مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.[[128]](#footnote-128) ناس (114) 4-/ 6

2. شرارت‏

401. شرّ و بى خير بودن، از صفات شيطان:

... كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ.[[129]](#footnote-129) حجّ (22) 3

... كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ.[[130]](#footnote-130) صافّات (37) 7

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 162

3. عصيانگرى‏

402. عصيانگرى و سركشى، از صفات شيطان:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً.[[131]](#footnote-131) نساء (4) 117 و 118

... إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا.

مريم (19) 44

403. تمرّد و سركشى، خصلت شيطان:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ. حجّ (22) 3

وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ.[[132]](#footnote-132) صافّات (37) 7

4. فريبكارى‏

404. شيطان، موجودى بسيار فريبكار:

... وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ...[[133]](#footnote-133) فاطر (35) 5 و 6

5. مطرود

405. مطرود بودن و دورى از رحمت خدا، ويژگى بارز شيطان:

... الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. آل‏عمران (3) 36

... شَيْطانٍ رَجِيمٍ. حجر (15) 17

... الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. نحل (16) 98

... شَيْطانٍ رَجِيمٍ.[[134]](#footnote-134) تكوير (81) 25

6. وسوسه‏گرى‏

406. وسوسه‏گرى، خصلت شيطان:

مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.

ناس (114) 4-/ 6

نيز--) همين مدخل، وسوسه‏هاى شيطان‏

ضعف شيطان‏

--) همين مدخل، مكر شيطان‏

طرد شيطان‏

407. طرد شياطين، از استراق سمع و شنود اخبار آسمانى:

وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ‏ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ.

حجر (15) 17 و 18

وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ.

صافّات (37) 7 و 8

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ.

ملك (67) 5

نيز--) همين مدخل، صفات شيطان، مطرود

ظلم شيطان‏

408. شيطان، از زمره ظالمان:

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ ...

فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ. حشر (59) 16 و 17

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 163

ظهور شيطان‏

409. ظهور شيطان براى كافران مكّه، در جنگ بدر:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ‏ ...[[135]](#footnote-135) انفال (8) 48

عاقبت شيطان‏

--) همين مدخل، فرجام شيطان‏

عجز شيطان‏

410. ناتوانى شيطان، در گمراه كردن همه انسانها:

... وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً.

نساء (4) 117 و 118

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نحل (16) 98 و 99

411. عجز شيطان، از سلطه بر مؤمنان متوكّل:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نحل (16) 98 و 99

نيز--) همين مدخل، سلطه شيطان، محدوده سلطه شيطان و شيطان و انسان‏

عصيان شيطان‏

412. عصيانگر بودن شيطان در برابر خداى رحمان، دليل كافى بر ضرورت پرهيز از اطاعت او:

يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا. مريم (19) 44

نيز--) همين مدخل، صفات شيطان، عصيانگرى‏

عقيده شيطان‏

413. شيطان، معتقد و آگاه به خدا و شدّت عقوبتهاى وى:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ‏ ... إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

414. شيطان، معتقد و آگاه به خدا:

... الشَّيْطانُ‏ ... وَ قالَ‏ ... إِنِّي أَخافُ اللَّهَ‏ ....

انفال (8) 48

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ. حشر (59) 16

415. شيطان، معتقد و آگاه به ربوبيّت خداوند بر جهان هستى:

... الشَّيْطانِ إِذْ قالَ‏ ... إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ. حشر (59) 16

قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ.[[136]](#footnote-136) ق (50) 27

نيز--) ابليس، علم ابليس‏

علم شيطان‏

416. آگاهى شياطين عصر سليمان عليه السلام، از سحر و جادو:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 164

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ .... بقره (2) 102

417. علم و آگاهى جنيان و شياطين عصر سليمان عليه السلام، به ساختمان سازى:

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ‏ ... وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ. ص (38) 34 و 37

نيز--) ابليس، علم ابليس و همين مدخل، عقيده شيطان‏

عمر شيطان‏

--) ابليس، عمر ابليس‏

فرار شيطان‏

--) همين مدخل، شيطان در غزوه بدر

فرجام شيطان‏

418. شيطان و پيروان كافر او، داراى فرجامى همگون، و مخلّد در آتش:

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ ...

فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها .... حشر (59) 16 و 17

419. گرفتارى به آتش جهنم، فرجام شيطان و حزب او:

إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ.

فاطر (35) 6

نيز--) همين مدخل، شيطان در جهنّم‏

فريبكارى شيطان‏

--) همين مدخل، تزيين شيطان و صفات شيطان، فريبكارى‏

قدرت شيطان‏

420. امكان دست يافتن شياطين، به برخى از اخبار پنهانى:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ. شعراء (26) 221 و 223

421. شيطان، موجودى قدرتمند و توانا بر صعود در آسمانها:

وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ. حجر (15) 16

وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ. حجر (15) 17

إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ‏ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ‏ دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ‏ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ. صافّات (37) 6-/ 10

422. شيطان، قادر به مشاهده امورى پنهان از ديد آدميان:

يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ ... إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ‏ .... اعراف (7) 27

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

423. شيطان، داراى قدرت محاصره انسان، با وسوسه‏هاى خويش:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ. اعراف (7) 201

424. قدرت و توانايى شيطان، در اختلالات روحى و روانى انسان:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 165

الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. بقره (2) 275

425. توانايى شيطان، در فراموشكارى انسان:

وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. يوسف (12) 42

قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً. كهف (18) 63

426. قدرت و توانايى شيطان، در ايجاد تفرقه بين زن و شوهر:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ‏ ...

ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ‏ .... بقره (2) 102

427. استيلاى شيطان بر مشركان:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. نحل (16) 98 و 100

428. استيلاى شيطان بر منافقان:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ. مجادله (58) 19

429. توانايى شيطان، بر زدودن مهم‏ترين خاطره‏ها از ذهن انسان:

وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. يوسف (12) 42

... وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ‏ ....

كهف (18) 63

نيز--) همين مدخل، سلطه شيطان، شيطان و انسان، شيطان‏هاى جنّى و ولايت شيطان‏

كفران شيطان‏

430. شيطان، كفران‏كننده نعمتهاى خداوند:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً. اسراء (17) 27

كيد شيطان‏

--) همين مدخل، مكر شيطان‏

كيفر شيطان‏

431. عذاب هميشگى، كيفر استراق سمع شياطين:

... كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ‏ ... وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ. صافّات (37) 7-/ 9

432. اخراج شيطان از بهشت، به جهت اغواى آدم و حوّا عليهما السلام:

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ‏ ... فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ...[[137]](#footnote-137) بقره (2) 34 و 36

... أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .... اعراف (7) 22 و 24

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى‏ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا يَبْلى‏ ... وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏ قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 166

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .... طه (20) 120 و 121 و 123

433. كيفر شياطين با غل و زنجير، به دست سليمان عليه السلام:

وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ‏ وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ. ص (38) 37 و 38

434. شيطان و همنشينان وى، داراى سرنوشت و كيفرى مشترك:

يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا.[[138]](#footnote-138) مريم (19) 45

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ. زخرف (43) 36 و 39

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.[[139]](#footnote-139) ق (50) 26-/ 28

435. دورى از رحمت خدا و ورود به دوزخ، كيفر شيطان:

... وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ‏ ....

نساء (4) 117 و 118

436. كيفر شياطين شنودكننده اخبار آسمانى، به وسيله شهابها:

وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ‏ وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ‏ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ. حجر (15) 16-/ 18

نيز--) همين مدخل، شيطان در جهنّم‏

گفتگوى شيطان‏

--) ابليس، گفتگوى ابليس‏

لعن شيطان‏

437. شيطان، مورد لعن خداوند و به دور از رحمت او:

... وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ‏ ....

نساء (4) 117 و 118

مادر مريم و شيطان‏

438. شيطان، موجودى شرور و خطرساز براى انسان، از ديدگاه مادر مريم:

إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ‏ فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى‏ وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ.

آل‏عمران (3) 35 و 36

مادّيّت شيطان‏

439. شياطين، موجوداتى مادّى و غيرمجرّد:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ...[[140]](#footnote-140) بقره (2) 102

وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 167

لِلنَّاظِرِينَ‏ وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ‏ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ. حجر (15) 16-/ 18

وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ. انبياء (21) 82

وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ.[[141]](#footnote-141) صافّات (37) 7 و 10

أَ ذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ‏ طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ. صافّات (37) 62 و 65

وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ‏ وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ. ص (38) 37 و 38

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ‏ ... فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها .... حشر (59) 16 و 17

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ‏ .... ملك (67) 5

مبارزه با شيطان‏

440. فرمان خداوند به مبارزه با شيطان، همچون مقابله با دشمن:

إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ....

فاطر (35) 6

441. كفر به طاغوت، راهى براى مقابله و مخالفت با شيطان:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً. نساء (4) 60

نيز--) همين مدخل، اطاعت از شيطان، پرهيز از اطاعت شيطان‏

محلّ نزول شيطان‏

442. قلب و روح دروغ‏گويان گناهكار، محلّ فرود و نزول شيطان:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ‏ تَنَزَّلُ عَلى‏ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. شعراء (26) 221 و 222

مشركان و شيطان‏

443. جدال و مخاصمه مشركان و شيطان، در قيامت:

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.[[142]](#footnote-142) ق (50) 26-/ 28

مصونيّت از شيطان‏

444. مصون بودن آسمان، از شرّ هر شيطان:

وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ‏ وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ.

حجر (15) 16 و 17

إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ‏ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ. صافّات (37) 6 و 7

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 168

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ.

ملك (67) 5

445. مصون بودن مؤمنان متوكّل، از شيطان:

... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نحل (16) 98 و 99

عوامل مصونيّت از شيطان‏

1. استعاذه‏

--) همين مدخل، استعاذه از شيطان‏

2. ايمان‏

446. ايمان، عامل مصونيّت انسان از شرّ شيطان:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا .... نحل (16) 98 و 99

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‏ ....

مجادله (58) 10

3. تقوا

447. تقوا، عامل نجات از وسوسه‏هاى شيطان:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ. اعراف (7) 201

4. توكّل‏

448. توكّل و اعتماد بر خدا، راهى براى در امان ماندن از گزند شيطان:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نحل (16) 98 و 99

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ... وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

مجادله (58) 10

5. دعا

449. دعا به درگاه ربوبى، براى نجات از شرّ شيطان، مايه مصونيت از شرّ او:

... قالَتْ رَبِ‏ ... سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ‏ .... آل‏عمران (3) 36 و 37

6. ذكر خدا

450. ياد و ذكر خدا، عامل نجات از وسوسه‏هاى شيطان:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ. اعراف (7) 201

مكر شيطان‏

451. شياطين، همواره در صدد مكر و توطئه عليه مؤمنان:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.

نساء (4) 76

قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى‏ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. يوسف (12) 5

452. ضعف و سست بنيادى نقشه‏ها و ترفندهاى شيطان:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.

نساء (4) 76

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 169

منافقان و شيطان‏

453. منافقان، تحت اختيار شيطان و مقهور اراده او:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ‏ ...[[143]](#footnote-143) مجادله (58) 19

454. منافقان، از حزب شيطان و دار و دسته وى:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ‏ .... مجادله (58) 19

455. منافقان، ابزار شيطان و تحت تأثير القائات او:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى‏ ... إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ...[[144]](#footnote-144) مجادله (58) 8 و 10

456. نجواهاى منافقان، ابزار شيطان براى اندوهگين كردن مؤمنان:

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا .... مجادله (58) 10

457. منافقان، توطئه‏گرانى شرور و شيطان‏صفت:

وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى‏ شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ‏ .... بقره (2) 14

458. مراجعه منافقان به طاغوت براى داورى، خواسته شيطان:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ...

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً. نساء (4) 60

موسى عليه السلام و شيطان‏

459. وسوسه شيطان، عامل قتل ناخواسته فرد قبطى، از ديدگاه موسى عليه السلام:

وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى‏ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى‏ فَقَضى‏ عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ.

قصص (28) 15

نامرئى بودن شيطان‏

460. نامرئى بودن شيطان و سپاه او، براى انسانها:

يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ ... إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ‏ .... اعراف (7) 27

نجات از شيطان‏

--) همين مدخل، مصونيّت از شيطان‏

نجواهاى شيطان‏

461. منافقان، تحت تأثير نجواها و القائات شيطان:

إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مجادله (58) 10

نزاع با شيطان‏

462. نزاع پيروان كافر شيطان با وى، در قيامت:

وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللَّهُ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 170

لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ‏ وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ‏ .... ابراهيم (14) 21 و 22

463. نزاع و خصومت شيطان و مشركان با يكديگر در صحنه قيامت:

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.[[145]](#footnote-145) ق (50) 26-/ 28

نفرت از شيطان‏

464. اظهار نفرت گمراهان، از شيطان، در صحنه قيامت:

... نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. زخرف (43) 36 و 38

نقش شيطان‏

--) همين مدخل، اغواگرى شيطان، دشمنى شيطان، وسوسه‏هاى شيطان‏

وحى شيطانى‏

--) همين مدخل، القائات شيطان‏

وسوسه‏هاى شيطان‏

465. شيطان، عامل وسوسه و اغواگرى:

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ‏ .... اعراف (7) 200

وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ.

مؤمنون (23) 97

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ‏ .... فصّلت (41) 36

مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.

ناس (114) 4-/ 6

466. تلاش شياطين براى القاى وسوسه‏هاى پنهانى خود، در قلب آدميان:

مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.

ناس (114) 4-/ 6

467. توانايى اهل تقوا، بر تشخيص وسوسه‏هاى شيطان، پس از ياد خدا:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ. اعراف (7) 201

468. برطرف ساختن وسوسه‏هاى پليد شيطان از دل مسلمانان، از اهداف نزول باران در آستانه جنگ بدر:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ.[[146]](#footnote-146) انفال (8) 11

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 171

آثار وسوسه‏هاى شيطان‏

1. استدراج‏

469. گرفتارى كافران به وسوسه‏ها و تحريكات شيطان، سبب استدراج و رها شدنشان، در كفر و گمراهى:

أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. مريم (19) 83 و 84

2. امتحان‏

470. وسوسه‏هاى شيطان، سبب امتحان بيماردلان و سنگ‏دلان:

لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ. حجّ (22) 53

3. فساد

471. فسادانگيزى شيطان بين يوسف عليه السلام و برادرانش، با وسوسه‏هاى خود:

... مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي‏ ...[[147]](#footnote-147) يوسف (12) 100

زمينه وسوسه‏هاى شيطان‏

1. دشمنى‏

472. دشمنى شيطان با انسانها، زمينه نفوذ و تلاش وى، براى وسوسه ميان آنان:

... إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً. اسراء (17) 53

2. رنج‏

473. رنجها و مصيبتها، بسترى مناسب براى وسوسه‏هاى شيطان:

وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ. ص (38) 41

3. فقدان آب‏

474. فقدان آب براى تحصيل طهارت، زمينه وسوسه شيطان:

... مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ .... انفال (8) 11

4. كفر

475. كفرورزى، زمينه‏ساز نفوذ شيطان و وسوسه او در آدمى:

أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. مريم (19) 83

5. گفتار ناصواب‏

476. خارج شدن از جاده صواب در گفتار، زمينه وسوسه شيطان:

وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ‏ ....

اسراء (17) 53

نيز--) همين مدخل، القائات شيطان‏

نجات از وسوسه‏هاى شيطان‏

--) همين مدخل، مصونيّت از شيطان‏

وعده‏هاى شيطان‏

477. اعتراف شيطان در قيامت، به حقانيت وعده‏هاى خدا و دروغ بودن وعده‏هاى خود:

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ‏ ....

ابراهيم (14) 22

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 172

478. وعده‏هاى دروغين شيطان، زمينه برانگيختن آرزوهاى پوچ در انسان:

... وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً.[[148]](#footnote-148) نساء (4) 117 و 120

479. وعده شيطان به مشركان، براى امداد به آنان در جنگ بدر و تخلف از آن:

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. انفال (8) 48

480. وعده‏هاى فريبنده، از ابزار شيطان، براى گمراه كردن مردم:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً. نساء (4) 117 و 120

وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ‏ .... انفال (8) 48

وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ‏ .... ابراهيم (14) 22

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً. اسراء (17) 64

481. وعده‏هاى دروغين شيطان، ابزارى جهت ممانعت از انفاق با مال پاكيزه:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ‏ ... الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ .... بقره (2) 267 و 268

ولايت شيطان‏

482. پذيرش ولايت شيطان، سبب سلطه او بر آدمى:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. نحل (16) 98 و 100

483. پذيرش ولايت شيطان و نسل او، كارى ناپسند و سزاوار سرزنش:

... فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِ‏ ... أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. كهف (18) 50

484. مؤمنان متوكّل، خارج از سيطره و حكومت شيطان:

... مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

نحل (16) 98 و 99

485. محدوديّت ولايت شيطان به دنيا:

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 173

الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.[[149]](#footnote-149) نحل (16) 63

486. مؤمنان داراى اعمال صالح، خارج از نفوذ ولايت شيطان:

... وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا ... أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ‏ ... وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي‏ ....

نساء (4) 119 و 121 و 122

487. آزر بت‏پرست، تحت ولايت شيطان:

... يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا.[[150]](#footnote-150) مريم (19) 42 و 45

488. مشركان، تحت ولايت شيطان:

... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. نحل (16) 98 و 100

آثار ولايت شيطان‏

1. خسران‏

489. پذيرش ولايت شيطان، مايه زيان و خسران:

... وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً. نساء (4) 119

2. ضلالت‏

490. ضلالت و گمراهى، پيامد قطعى قرار گرفتن در قلمرو ولايت شيطان:

... وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ .... اعراف (7) 30

... شَيْطانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ‏ .... حجّ (22) 3 و 4

3. عذاب‏

491. گرفتارى به عذاب دوزخ، سرنوشت محتوم قرار گرفتن در قلمرو ولايت شيطان:

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً. نساء (4) 119 و 121

... شَيْطانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ. حجّ (22) 3 و 4

زمينه ولايت شيطان‏

492. شرك ورزى، مايه قرار گرفتن در تحت ولايت شيطان:

إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا. مريم (19) 42 و 45

نيز--) همين مدخل، سلطه شيطان‏

هبوط شيطان‏

--) ابليس، هبوط ابليس‏

همنشينى با شيطان‏

493. شيطان، دوست و همنشينى شوم براى انسان:

... وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً.

نساء (4) 38

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 174

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ.

زخرف (43) 36 و 38

494. همنشينى شيطان با جهنّميان:

وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.[[151]](#footnote-151) تكوير (81) 7

495. نداشتن رفاقت و همنشينى با شيطان، آرزوى آخرتى اعراض‏كنندگان از ياد خدا:

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ.

زخرف (43) 36 و 38

496. شيطان، همدم و دوست كافران و منكران قيامت:

وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً. نساء (4) 38

497. شيطان، همدمى شوم براى انفاق‏كنندگان رياكار:

وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ‏ ... وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً. نساء (4) 38

498. شيطان، همدم شومِ ترويج‏كنندگان بخل:

الَّذِينَ‏ ... وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ‏ ... وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً.

نساء (4) 37 و 38

499. شيطان، دوست و همدم كتمان‏كنندگان فضل خدا:

الَّذِينَ‏ ... وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏ ...

... وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً.

نساء (4) 37 و 38

500. شيطان، رفيق متكبران فخرفروش:

... مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً وَ الَّذِينَ‏ ... وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً.

نساء (4) 36 و 38

501. همدمى شيطان و طغيانگران مشرك، در عذاب دوزخ:

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ.[[152]](#footnote-152) ق (50) 26 و 27

آثار همنشينى با شيطان‏

1. تنفّر از شيطان‏

502. تنفّر عميق از شيطان در قيامت، عاقبت همدمى شيطان با انسان:

... شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ‏ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ. زخرف (43) 36 و 38 و 39

2. ظلم به نفس‏

503. ظلم به خويشتن، از آثار همدمى شيطان با انسان:

... شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ‏ .... زخرف (43) 36 و 39

3. منع از راه خدا

504. بازداشته شدن از راه حق، نتيجه همدمى شيطان با انسان:

... شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ‏[[153]](#footnote-153)

**فرهنگ قرآن    ج‏18    174**

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 175

عَنِ السَّبِيلِ‏ .... زخرف (43) 36 و 37

عوامل همنشينى با شيطان‏

505. همدمى و همنشينى شيطان با انسان، نتيجه اعراض از ياد خدا:

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. زخرف (43) 36

مصونيّت از همنشينى با شيطان‏

506. ياد خدا، ايمنى‏بخش انسان، از همدمى و دوستى شيطان:

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. زخرف (43) 36

كيفر همنشينى با شيطان‏

507. عذاب الهى، كيفر همنشينى و همدمى با شيطان:

... شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ‏ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ‏ ...

أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ. زخرف (43) 36 و 39

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ. ق (50) 26 و 27

نيز--) همين مدخل، دوستان شيطان‏

يوسف عليه السلام و شيطان‏

508. شيطان، عامل ايجاد كينه و عداوت بين برادران يوسف و آن حضرت، از ديدگاه يوسف عليه السلام:

وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا ... وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي‏ ....

يوسف (12) 100

يهود و شيطان‏

509. رو آوردن گروهى از يهود به جادوگرى، بعد از آموختن سحرهاى تعليم داده شده به آنان، از سوى شياطين:

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ...[[154]](#footnote-154) بقره (2) 102

510. ارتداد و كفرورزى يهود، به وسيله شيطان، با ايجاد آرزوهاى طولانى در آنان:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ‏ ... وَ أَمْلى‏ لَهُمْ.[[155]](#footnote-155) محمّد (47) 25

511. رويگردانى يهود از اسلام، با تزيين و فريبكارى شيطان:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ‏ ...[[156]](#footnote-156) محمّد (47) 25

512. يهود، ابزار شيطان و تحت تأثير القائات او:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى‏ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ يَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ إِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ‏

فرهنگ قرآن، ج‏18، ص: 176

لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.[[157]](#footnote-157) مجادله (58) 8 و 10[[158]](#footnote-158)

### فرهنگ موضوعی تفاسیر

#### ابلیس

**فرهنگ موضوعى تفاسير    ج‏1    95**

ابليس‏

در اين سرعنوان، اطّلاعات ابليس- به مفهوم خاص آن كه گفته‏اند، بزرگ شياطين است- آمده است. اطّلاعات موضوع شيطان را در جايگاه خود جستجو نماييد.

ابليس در بهشت آدم عليه السلام‏

چگونگى ورود ابليس به بهشت آدم عليه السلام‏

(ح) جامع‏البيان 2341 بقره 36

الجديد 661 ... 36

(ح) كبيرفخر 153 ... 36

مجمع‏البيان 1971 ... 36

(ح) الميزان 1421 ... 36

المنير 1431 ... 36

ابليس و قتل هابيل‏

نقش ابليس در كشتن هابيل‏

الجديد 4522 مائده 30

اختيار ابليس‏

المنار 3418 اعراف 18

نمونه 1414 حج 4

اختيار ابليس در سجده به آدم عليه السلام‏

ملّاصدرا 713 بقره 34

دلايل اختيار ابليس‏

المنار 3418 اعراف 18

ادّعاى ابليس‏---) استكبار «ابليس»

استكبار ابليس‏

(ح) التحرير 4241 بقره 34

... 30123 ص 72

كشف‏الاسرار 1451 بقره 34

منشأ ادّعاى ابليس در برترى بر آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 1181 بقره 34

... 3262 اعراف 12

تبيان 3584 ... 12

... 4966 اسراء 62

... 5838 ص 76

التحرير 2/ 418 اعراف 12

... 30323 ص 76

جامع‏البيان 1308 اعراف 12

كبيرفخر 3214 ... 12

... 23226 ص 76

كشف‏الاسرار 5663 اعراف 12

مجمع‏البيان 6204 ... 12

مراغى 1118 ... 12

المنار 3308 ... 12

المنير 1558 ... 12

الميزان 258 ... 12

(ح) ... 23226 ص 76

نمونه 1821 بقره 34

بهشت ابليس‏

ملّاصدرا 2426 حديد 20

تشابه با ابليس‏

فلسفه تشابه مشركان متكبّر با ابليس‏

المنير 27115 كهف 50

تفاوت ابليس با ملائكه‏

الميزان 228 اعراف 11

تكبّر ابليس‏---) استكبار «ابليس»

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 96

تكلّم ابليس با خدا

چگونگى گفتگوى ابليس با خدا

نمونه 1056 اعراف 12

تكلّم خدا با ابليس‏

التحرير 5414 حجر 44

... 30723 ص 85

كبيرفخر 3514 اعراف 13

(ح) نمونه 1056 ... 12

تكليف ابليس‏

تبيان 5848 ص 81

تمثّل ابليس‏

امكان تمثّل ابليس‏

الميزان 618 اعراف 25

تمثّل ابليس بر آدم عليه السلام‏

احسن‏الحديث 3863 اعراف 21

تمثّل ابليس بر حوّا

احسن‏الحديث 3863 اعراف 21

تمثّل ابليس در جاهليّت‏

جامع‏البيان 422 احزاب 31

موارد تمثّل ابليس‏

(ح) الميزان 1089 انفال 48

توليدمثل ابليس‏

الميزان 628 اعراف 25

جنس ابليس‏

(ح) ابن‏كثير 1171 بقره 34

... 1453 كهف 50

... 664 ص 85

(ح) تبيان 1501 بقره 34

... 3336 حجر 31

... 567 كهف 51

... 2147 طه 116

التحرير 4231 بقره 34

... 2/ 408 اعراف 12

جامع‏البيان 2011 بقره 34

(ح) ... 2241 ... 34

فتح‏القدير 661 ... 34

... 2943 كهف 50

كاشف 831 بقره 34

(ح) ... 4394 ابراهيم 22

(ح) كبيرفخر 2132 بقره 34

... 4520 نحل 49

... 13621 كهف 50

كشاف 7272 ... 50

(ح) مجمع‏البيان 1891 بقره 34

... 7346 كهف 50

مراغى 871 بقره 34

(ح) ملّاصدرا 93 ... 34

المنير 1341 ... 34

... 27215 كهف 50

الميزان 258 اعراف 12

(ح) ... 408 ... 25

... 15212 حجر 27

نمونه 1821 بقره 34

(ح) ... 46512 كهف 50

رابطه جنس ابليس با عصيان ابليس‏

كشاف 7272 كهف 50

جهل ابليس‏

جهل ابليس در ترك سجده به آدم عليه السلام‏

(ح) مراغى 1118 اعراف 12

(ح) المنار 3308 ... 12

حقيقت ابليس‏

الميزان 358 اعراف 22

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 97

خلقت ابليس‏

خلقت ابليس از آتش سموم‏

التحرير 2/ 418 اعراف 12

جامع‏البيان 3014 حجر 27

كبيرفخر 18019 ... 27

كشف‏الاسرار 3075 ... 27

خلقت ابليس قبل از آدم عليه السلام‏

حجةالتفاسير 291 بقره 30

شبهات در خلقت ابليس‏

(ح) الميزان 358 اعراف 25

فلسفه خلقت ابليس‏

(ح) كشف‏الاسرار 7002 نساء 121

(ح) الميزان 358 اعراف 25

درخواست ابليس‏

درخواست ابليس از خدا

الميزان 618 اعراف 25

دشمنان ابليس‏

(ح) كشف‏الاسرار 4756 مؤمنون 97

دشمنى ابليس‏

فلسفه دشمنى ابليس با آدم عليه السلام‏

التحرير 2/ 488 اعراف 17

... 32116 طه 117

كبيرفخر 12422 ... 117

الميزان 22014 ... 117

دوستان ابليس‏

(ح) كشف‏الاسرار 4756 مؤمنون 97

رجم ابليس‏

مراد از رجم ابليس‏

جامع‏البيان 3214 حجر 34

كبيرفخر 23326 ص 77

موجبات رجم ابليس‏

كبيرفخر 23326 ص 77

كشف‏الاسرار 5733 اعراف 11

(ح) نمونه 1056 ... 12

رؤيت ابليس‏

رؤيت ابليس به وسيله آدم عليه السلام‏

(ح) الميزان 1311 بقره 36

رؤيت ابليس به وسيله حوّا

(ح) الميزان 1311 بقره 36

سپاه ابليس‏

كاشف 635 اسراء 64

(ح) الميزان 428 اعراف 25

سجده ابليس‏---) سجده به «آدم عليه السلام»

عذاب ابليس‏

فلسفه عذاب ابليس‏

الميزان 508 اعراف 25

عصيان ابليس‏

آثار عصيان ابليس‏

الميزان 228 اعراف 11

آشكار شدن ماهيّت ابليس با عصيان‏

التحرير 5414 حجر 48

تفاوت عصيان آدم عليه السلام با عصيان ابليس‏

كشف‏الاسرار 1451 بقره 34

رابطه جنس ابليس با عصيان ابليس‏

كشاف 7272 كهف 50

عوامل عصيان ابليس‏

الجديد 2164 نحل 23

(ح) الميزان 268 اعراف 12

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 98

علم ابليس‏

منشأ آگاهى ابليس به گمراهى انسان‏

كشف‏الاسرار 7002 نساء 121

منشأ آگاهى ابليس به سكونت‏آدم عليه السلام در زمين‏

التحرير 2/ 488 اعراف 17

منشأ آگاهى ابليس به ناسپاسى انسان‏

تبيان 3654 اعراف 17

كبيرفخر 4314 ... 17

فرجام ابليس‏

ابن‏كثير 1713 كهف 99

جامع‏البيان 2816 ... 99

مراغى 1148 اعراف 15

المنير 1558 ... 14

قياس ابليس‏

ابن‏كثير 3272 اعراف 12

الجديد 1233 ... 12

كاشف 3073 ... 12

كبيرفخر 18319 حجر 33

كشف‏الاسرار 5663 اعراف 12

نمونه 1036 ... 12

كافران قبل از ابليس‏

المنير 1351 بقره 35

كفر ابليس‏

رابطه كفر ابليس با جهل‏

المنير 1351 بقره 34

زمان كفر ابليس‏

(ح) ملّاصدرا 2554 بقره 257

مراد از كافر بودن ابليس‏

ابن‏كثير 1181 بقره 34

تبيان 1541 ... 34

(ح) التحرير 4261 ... 34

التحرير 4391 بقره 38

... 30123 ص 72

جامع‏البيان 2281 بقره 34

كبيرفخر 2362 ... 34

... 3814 اعراف 16

مجمع‏البيان 1921 بقره 34

(ح) ملّاصدرا 723 ... 34

(ح) ... 2745 يس 67

المنار 2661 بقره 34

نمونه 34019 ص 74

موجبات كفر ابليس‏

(ح) الجديد 641 بقره 34

مجمع‏البيان 1921 ... 34

(ح) نمونه 1821 ... 34

گمراهى ابليس‏

منشأ گمراهى ابليس‏

المنير 1578 اعراف 16

(ح) نمونه 996 ... 12

نقش خدا در گمراهى ابليس‏

الميزان 16112 حجر 39

لعن بر ابليس‏

فلسفه لعن خدا بر ابليس‏

(ح) كشف‏الاسرار 1541 بقره 36

الميزان 508 اعراف 22

(ح) ... 15612 حجر 35

مراد از لعن ابليس تا روز قيامت‏

التحرير 4814 حجر 35

كبيرفخر 18319 ... 35

كشاف 5772 ... 35

... 1084 ص 78

كشف‏الاسرار 3708 ... 78

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 99

(ح) كشف‏الاسرار 3738 ص 71

(ح) الميزان 15712 حجر 35

مجادله ابليس‏

مجادله ابليس با ملائكه‏

(ح) ملّاصدرا 2554 بقره 257

(ح) ... 2745 يس 67

(ح) الميزان 448 اعراف 25

مراد ازابليس‏

احسن‏الحديث 961 بقره 34

كشف‏الاسرار 1441 ... 34

نمونه 1821 ... 35

... 1921 ... 35

... 4085 انعام 112

مرگ ابليس‏

زمان مرگ ابليس‏

مراغى 1148 اعراف 15

المنار 3368 ... 15

المنير 1568 ... 15

مقام ابليس‏

ابن‏كثير 1171 بقره 34

مقام ابليس قبل از عصيان‏

الميزان 238 اعراف 11

مهلت به ابليس‏

رابطه مهلت خدا به ابليس با قانون علّيّت‏

الميزان 16412 حجر 39

رابطه مهلت خدا به ابليس با امتحان‏

(ح) الميزان 16312 حجر 39

زمان مهلت خدا به ابليس‏

التحرير 2/ 458 اعراف 14

فلسفه مهلت خدا به ابليس‏

تبيان 2551 بقره 56

تبيان 5848 ص 81

كاشف 3093 اعراف 18

(ح) كبيرفخر 18619 حجر 39

... 921 اسراء 65

كشاف 912 اعراف 14

الميزان 518 ... 25

(ح) ... 16312 حجر 39

(ح) نمونه 1116 اعراف 18

فلسفه مهلت‏خواهى ابليس از خدا

(ح) تبيان 3614 اعراف 14

التحرير 2/ 458 ... 14

الجديد 1253 ... 14

مجمع‏البيان 6224 ... 14

مدّت مهلت خدا به ابليس‏

(ح) تبيان 3614 اعراف 14

كبيرفخر 3614 ... 15

كشف‏الاسرار 5683 ... 15

مراغى 1148 ... 15

(ح) المنار 3358 ... 15

المنير 1558 ... 15

الميزان 308 ... 15

(ح) ... 15912 حجر 38

(ح) نمونه 7111 مائده 36

... 34319 ص 81

نامهاى ابليس‏

ابن‏كثير 1171 بقره 34

نسل ابليس‏

كاشف 1375 كهف 50

(ح) كشف‏الاسرار 7035 ... 50

المنير 27615 ... 50

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 100

وسوسه ابليس‏

چگونگى وسوسه آدم عليه السلام به وسيله ابليس‏

(ح) ابن‏كثير 4352 اعراف 190

(ح) تبيان 1611 بقره 36

... 3694 اعراف 20

التحرير 32516 طه 120

(ح) جامع‏البيان 2341 بقره 36

(ح) كبيرفخر 153 ... 36

... 4514 اعراف 20

كشاف 1281 بقره 36

(ح) كشف‏الاسرار 1491 ... 36

(ح) ... 63 ... 35

(ح) ... 8143 اعراف 189

(ح) ملّاصدرا 1083 بقره 36

(ح) نمونه 1166 اعراف 20

چگونگى وسوسه حوّا به وسيله ابليس‏

(ح) ابن‏كثير 4352 اعراف 190

(ح) تبيان 1611 بقره 36

... 3694 اعراف 20

التحرير 32516 طه 120

(ح) جامع‏البيان 2351 بقره 36

(ح) كبيرفخر 153 ... 36

... 4514 اعراف 20

(ح) ... 8515 ... 189

كشاف 1281 بقره 36

(ح) كشف‏الاسرار 1491 ... 36

(ح) ... 63 ... 35

(ح) ... 8143 اعراف 189

مراغى 1409 ... 190

(ح) ملّاصدرا 1083 بقره 36

المنير 2029 اعراف 190

الميزان 3788 اعراف 190

(ح) نمونه 1166 ... 20

نيز---) آدم عليه السلام، شيطان، ملائكه، وسوسه‏[[159]](#footnote-159)

#### شیطان

**فرهنگ موضوعى تفاسير    ج‏2    1145**

شيطان‏

در اين سرعنوان، اطّلاعات شيطان آمده است.

اطّلاعات موضوع ابليس را در عنوان خود جستجو نماييد.

احتجاج با شيطان‏

احتجاج عيسى عليه السلام با شيطان‏

كاشف 1513 مائده 117

استعاذه از شيطان‏

ابن‏كثير 4083 مؤمنون 98

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏2، ص: 1146

مراغى 5418 مؤمنون 98

(ح) المنار 5419 اعراف 200

المنير 2199 ... 200

استعاذه از شيطان در نماز

(ح) ابن‏كثير 2662 انعام 112

(ح) جامع‏البيان 48 ... 112

چگونگى استعاذه محمّد صلى الله عليه و آله از شيطان‏

كشف‏الاسرار 4676 مؤمنون 97

مراداز امر خدا به‏استعاذه محمّد صلى الله عليه و آله از شيطان‏

التحرير 12118 مؤمنون 97

استعداد شيطان‏

استعداد شيطان براى درك معارف‏

(ح) ملّاصدرا 2695 يس 67

اغواگرى شيطان‏

(ح) ابن‏كثير 2672 انعام 112

الجديد 5084 انبياء 68

كاشف 2072 آل‏عمران 175

... 3252 نساء 38

(ح) كبيرفخر 721 اسراء 64

(ح) كشف‏الاسرار 4623 انعام 112

المنار 5409 اعراف 200

المنير 108 انعام 112

... 48130 ناس 4

الميزان 1206 مائده 90

... 1717 فاطر 5

روش شيطان در گمراهى انسان‏

احسن‏الحديث 3813 اعراف 17

(ح) كاشف 4394 ابراهيم 22

الميزان 845 نساء 119

الميزان 4612 ابراهيم 22

فريب قارون توسّط شيطان‏

كشف‏الاسرار 3477 قصص 81

عوامل طمع شيطان به فريب انسان‏

كبيرفخر 421 اسراء 62

منشأ اغواگرى شيطان‏

كبيرفخر 3714 اعراف 16

نقش شيطان در گمراهى انسان‏

تبيان 742 بقره 169

(ح) كبيرفخر 18719 حجر 39

(ح) ... 25121 مريم 84

(ح) ... 17026 صافات 161

الميزان 338 اعراف 17

نمونه 8310 يوسف 100

... 32710 ابراهيم 22

نقش شيطان در گمراهى كافران‏

(ح) كبيرفخر 25121 مريم 84

القائات‏شيطان‏

تشخيص القائات رحمانى از القائات شيطانى‏

ملّاصدرا 251 حمدم‏

الميزان 2213 آل‏عمران 60

مراد از القائات شيطان‏

(ح) التحرير 29817 حج 52

الهام شيطان‏

فلسفه الهام خير توسّط شيطان‏

كبيرفخر 55 بقره 169

اولياى شيطان‏

نشانه‏هاى اولياى شيطان‏

(ح) ملّاصدرا 3294 بقره 257

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏2، ص: 1147

پاكى قلب از شيطان‏

لزوم تطهير قلب از شيطان‏

(ح) ملّاصدرا 261 حمدم‏

پرستش شيطان‏

(ح) كبيرفخر 9626 يس 60

روش پرستش شيطان توسّط انسان‏

(ح) ملّاصدرا 2175 يس 60

تبعيّت از شيطان‏

آثار تبعيّت از شيطان‏

التحرير 1032 بقره 168

مراغى 1615 نساء 119

الميزان 1012 بقره 208

... 6417 يس 7

رابطه تبعيّت از شيطان با عبادت‏

المنير 2805 نساء 117

صفات پيروان شيطان‏

(ح) نمونه 18418 فاطر 6

عدد پيروان شيطان‏

كبيرفخر 4711 نساء 118

تشبيه به شيطان‏---) تشبيه «درخت زقّوم»

تفاوت شيطان با ملائكه‏

(ح) ملّاصدرا 133 بقره 34

تكلّم با شيطان‏

تكلّم خدا با شيطان‏

التحرير 30723 ص 85

كبيرفخر 3514 اعراف 12

ماهيّت تكلّم خدا با شيطان‏

التحرير 5414 حجر 44

تمثّل شيطان‏

امكان تمثّل شيطان به شكل انبياء

كبيرفخر 20826 ص 35

تمثّل شيطان بر انبياء

الميزان 1216 مائده 90

تمثّل شيطان به‏شكل سراقةبن‏مالك در غزوه‏بدر

(ح) ابن‏كثير 4972 انفال 48

احسن‏الحديث 1464 ... 48

تبيان 1355 ... 48

جامع‏البيان 1810 ... 48

الجديد 2903 ... 48

حجةالتفاسير 233 ... 4

فتح‏القدير 3162 ... 48

كبيرفخر 17415 ... 48

كشاف 2272 ... 48

كشف‏الاسرار 574 ... 48

مجمع‏البيان 8444 ... 48

(ح) المنير 3110 ... 48

نمونه 2017 ... 48

تمثّل شيطان به شكل‏هاى مختلف‏

احسن‏الحديث 3863 اعراف 25

الميزان 1216 مائده 90

تمثّل شيطان در غزوه‏بدر

(ح) المنار 2910 انفال 48

الميزان 979 ... 48

موارد تمثّل شيطان‏

(ح) الميزان 1089 انفال 48

... 3714 مريم 17

حزب شيطان‏---) «حزب شيطان»

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏2، ص: 1148

حسد شيطان‏

حسادت شيطان به ايّوب عليه السلام‏

(ح) جامع‏البيان 5717 انبياء 84

(ح) كبيرفخر 20422 ... 83

(ح) كشف‏الاسرار 2846 ... 83

(ح) نمونه 47913 ... 83

فلسفه انتساب ابتلاى ايّوب عليه السلام به شيطان‏

كشاف 974 ص 41

فلسفه حسادت شيطان به ايّوب عليه السلام‏

كبيرفخر 20322 انبياء 83

خشنودى شيطان‏

خشنودى شيطان از دنياپرستى‏

كاشف 1082 آل‏عمران 92

خطوات شيطان‏

مراد از خطوات شيطان‏

فتح‏القدير 1681 بقره 168

خلقت شيطان‏

فلسفه خلقت شيطان‏

ملّاصدرا 2534 بقره 257

(ح) ... 2455 يس 62

الميزان 388 اعراف 22

(ح) نمونه 1931 بقره 36

(ح) ... 1116 اعراف 18

(ح) ... 34519 ص 74

دشمنى شيطان‏

روش دشمنى شيطان با انسان‏

كبيرفخر 45 بقره 169

ملّاصدرا 271 حمدم‏

نمونه 5731 بقره 168

(ح) ... 18218 فاطر 6

سنّت خدا در دشمنى شياطين با انبياء

ابن‏كثير 2662 انعام 112

مراغى 68 ... 112

المنار 58 ... 112

المنير 88 ... 112

منشأ دشمنى شيطان با انسان‏

التحرير 2/ 488 اعراف 17

كبيرفخر 9826 يس 60

رابطه شياطين با انسان‏

كبيرفخر 15513 انعام 112

رجم شياطين‏---) رجم با «شهاب آسمانى»

رؤيت شيطان‏

فتح‏القدير 1972 اعراف 27

مجمع‏البيان 6324 ... 27

نمونه 1406 ... 27

رؤيت شيطان توسّط انبياء

التحرير 2/ 798 اعراف 27

(ح) الميزان 1311 بقره 36

رؤيت شيطان توسّط صالحان‏

التحرير 2/ 798 اعراف 27

(ح) الميزان 1311 بقره 36

سپاه شيطان‏

تنازع سپاه خدا با سپاه شيطان در قلب‏

ملّاصدرا 2514 بقره 257

سلطه شيطان‏

رابطه سلطه شيطان با امتحان انسان‏

المنير 17222 سبأ 19

روشهاى سلطه شيطان بر انسان‏

(ح) كبيرفخر 4014 اعراف 17

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏2، ص: 1149

(ح) الميزان 408 اعراف 22

(ح) ... 638 ... 22

نمونه 7318 سبأ 21

سلطه شيطان بر انبياء

كشاف 974 ص 41

الميزان 20917 ... 41

سلطه شيطان بر انسان‏

كبيرفخر 21326 ص 41

المنار 5127 انعام 68

(ح) الميزان 4712 ابراهيم 22

... 36616 سبأ 21

سلطه شيطان بر سليمان عليه السلام‏

كبيرفخر 20826 ص 34

سلطه شيطان بر مؤمنان‏

تبيان 4256 نحل 99

المنير 23714 ... 98

فلسفه سلطه شيطان بر انسان‏

(ح) احسن‏الحديث 3655 حجر 39

التحرير 18422 سبأ 21

مراغى 7622 ... 21

المنير 17222 ... 21

الميزان 518 اعراف 25

نمونه 7418 سبأ 21

محدوده سلطه شيطان بر انسان‏

(ح) التحرير 3214 حجر 18

كبيرفخر 5414 اعراف 27

(ح) ... 11219 ابراهيم 22

... 21326 ص 41

المنير 17222 سبأ 19

الميزان 718 اعراف 27

(ح) ... 16612 حجر 42

(ح) نمونه 1376 اعراف 27

... 40011 نحل 100

مراد از سلطه شيطان بر انسان‏

المنار 5127 انعام 68

ولايت شيطان بر پيروان خود

(ح) الميزان 428 اعراف 22

سليمان عليه السلام و شيطان‏

سرگذشت انگشتر سليمان عليه السلام و شيطان‏

تبيان 5628 ص 35

(ح) جامع‏البيان 15723 ... 35

كبيرفخر 20726 ... 34

(ح) كشف‏الاسرار 3518 ... 34

مجمع‏البيان 7428 ... 34

نمونه 28119 ... 34

سرگذشت سلطه سليمان عليه السلام بر شيطان‏

(ح) جامع‏البيان 15823 ص 35

كشف‏الاسرار 3608 ... 30

شياطين انسى‏

مراد از شياطين انس‏

(ح) جامع‏البيان 48 انعام 112

كبيرفخر 15413 ... 112

كشف‏الاسرار 4623 ... 112

مجمع‏البيان 5444 ... 112

المنار 58 ... 112

المنير 118 ... 112

نمونه 4075 ... 112

وجود شياطين انسى‏

(ح) ابن‏كثير 2662 انعام 112

(ح) جامع‏البيان 48 ... 112

(ح) كشف‏الاسرار 4623 ... 112

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏2، ص: 1150

شياطين جنّ‏

مراد از شياطين جنّ‏

(ح) جامع‏البيان 48 انعام 112

كبيرفخر 15413 ... 112

كشف‏الاسرار 4623 ... 112

مجمع‏البيان 5444 ... 112

المنار 58 ... 112

المنير 118 ... 112

نمونه 4075 ... 112

شيطان رجيم‏

مراد از رجيم بودن شيطان‏

كبيرفخر 641 م‏م‏

... 16919 حجر 17

كشف‏الاسرار 1002 آل‏عمران 36

موجبات رجيم شدن شيطان‏

نمونه 9911 نحل 98

شيطان و وحى‏

حفظ وحى از مكر شيطان‏

الميزان 1415 نساء 166

دخالت شيطان در نزول وحى‏

كبيرفخر 418 آل‏عمران 40

شيطان و القاى باطل در اثناى وحى‏

كبيرفخر 19027 شورى 51

شيطنت كاهنان‏

فلسفه اطلاق شيطان بر كاهنان در جاهليّت‏

الجديد 401 بقره 14

صفات شيطان‏

(ح) پرتو 1231 بقره 34

عجز شياطين‏

فلسفه عجز شياطين از دريافت قرآن‏

مراغى 10819 شعراء 212

المنير 22719 شعراء 212

عذاب شياطين‏

فلسفه عذاب شياطين‏

مراغى 829 ملك 5

عقيده به شيطان‏

كبيرفخر 11313 انعام 100

المنار 467 ... 100

الميزان 2097 ... 100

عقيده به شيطان در جاهليّت‏

التحرير 4057 انعام 100

الجديد 401 بقره 14

قدرت شياطين‏

محدوده قدرت شياطين‏

كبيرفخر 881 م‏م‏

... 21326 ص 41

كلام شيطان‏

روش شناخت كلام شيطان از كلام ملائكه‏

(ح) الميزان 1813 آل‏عمران 41

گرايش به شيطان‏

فلسفه گرايش انسان به شيطان‏

كبيرفخر 9826 يس 60

گفتگوى شيطان‏

چگونگى تكلّم شيطان با خدا

نمونه 1056 اعراف 12

چگونگى گفتگوى شيطان با انسان‏

(ح) الميزان 1813 آل‏عمران 41

گمراهى شيطان‏

فلسفه گمراهى شيطان‏

تبيان 3644 اعراف 16

(ح) الميزان 16112 حجر 39

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏2، ص: 1151

ماهيّت شيطان‏

كاشف 201 حمدم‏

... 4412 نساء 118

... 4394 ابراهيم 22

كبيرفخر 761 م‏م‏

... 957 بقره 275

(ح) ... 11219 ابراهيم 22

ملّاصدرا 141 حمدم‏

... 2534 بقره 257

مبارزه با شيطان‏

ابزار دفاعى انسان در مقابل شيطان‏

نمونه 1126 اعراف 18

روشهاى مبارزه با شيطان‏

مراغى 1268 اعراف 27

ملّاصدرا 251 حمدم‏

مجادله شيطان‏

مجادله شيطان با انبياء

كاشف 201 حمدم‏

مجادله شيطان با خدا

كاشف 201 حمدم‏

مجادله شيطان با ملائكه‏

(ح) ملّاصدرا 2745 يس 67

محبّت شيطان‏

تفاوت محبّت خدا با محبّت شيطان‏

(ح) ملّاصدرا 2584 بقره 257

مسّ شيطان‏

عصمت عيسى عليه السلام از مسّ شيطان‏

ابن‏كثير 5381 آل‏عمران 36

(ح) جامع‏البيان 2383 ... 36

كبيرفخر 298 ... 36

مجمع‏البيان 7382 آل‏عمران 36

المنير 2133 ... 36

عصمت مريم عليها السلام از مسّ شيطان‏

ابن‏كثير 5381 آل‏عمران 36

(ح) جامع‏البيان 2383 ... 36

كبيرفخر 298 ... 36

مجمع‏البيان 7382 ... 36

المنير 2133 ... 36

مصاديق شيطان‏

التحرير 1/ 98 انعام 112

مفهوم شيطان‏

تبيان 231 حمدم‏

جامع‏البيان 491 م‏م‏

حجةالتفاسير 525 فرقان 29

ملّاصدرا 41 حمدم‏

نمونه 1821 بقره 34

(ح) ... 1911 ... 36

... 4075 انعام 112

مكر شيطان‏

فلسفه ضعف مكر شيطان‏

تبيان 2603 نساء 76

مجمع البيان 1183 ... 76

نمونه 124 ... 76

مكر شيطان نسبت به ايّوب عليه السلام‏

كبيرفخر 21326 ص 41

(ح) كشف‏الاسرار 2886 انبياء 83

مقايسه مكر شيطان با مكر زنان‏

(ح) كشف‏الاسرار 5822 نساء 76

نام‏گذارى شيطان به خنّاس‏

الميزان 39720 ناس 4

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏2، ص: 1152

نجواى شياطين‏

نجواى شياطين با يكديگر

(ح) ابن‏كثير 2672 انعام 112

(ح) جامع‏البيان 48 ... 112

نفوذ شيطان‏

آسمان مورد نفوذ شيطان‏

(ح) نمونه 4911 حجر 17

تأثير شيطان در انسان‏

كشف‏الاسرار 7481 بقره 275

المنار 4265 نساء 117

(ح) ... 3648 اعراف 27

راههاى نفوذ شيطان در انسان‏

(ح) كبيرفخر 2661 حمد 7

(ح) ملّاصدرا 1821 ... 7

المنير 1598 اعراف 16

(ح) نمونه 18412 اسراء 64

... 47327 ناس 6

محدوده نفوذ شيطان‏

تبيان 1704 انعام 71

التحرير 2405 نساء 120

... 3214 حجر 18

موانع نفوذ شياطين به آسمان‏ها

(ح) نمونه 1919 صافات 10

نقش بعثت محمّد صلى الله عليه و آله در محدوديّت نفوذ شيطان‏

(ح) ملّاصدرا 241 حمدم‏

نقش شيطان‏

چگونگى شركت شيطان در مال انسان‏

كبيرفخر 621 اسراء 64

كشاف 6782 ... 64

الميزان 14613 اسراء 64

چگونگى شركت شيطان در فرزند انسان‏

كبيرفخر 621 اسراء 64

كشاف 6782 ... 64

الميزان 14613 ... 64

ملاك نسبت عمل به شيطان‏

(ح) الميزان 983 آل‏عمران 14

نقش شيطان در ايجاد شبهات‏

حجةالتفاسير 184 حجر 39

ملّاصدرا 2564 بقره 257

نقش شيطان در بيمارى‏هاى روانى‏

ابن‏كثير 3261 بقره 275

تبيان 3602 ... 275

التحرير 823 ... 275

جامع‏البيان 1013 ... 275

الجديد 3551 ... 275

كبيرفخر 947 ... 275

كشاف 3191 ... 275

كشف‏الاسرار 7471 ... 275

مجمع‏البيان 6692 ... 275

مراغى 633 ... 275

المنار 943 ... 275

الميزان 4102 ... 275

(ح) ... 4122 ... 275

نمونه 2722 ... 275

نقش شيطان در تدبير امور

(ح) الميزان 32613 كهف 51

نقش شيطان در تزيين دنيا

(ح) الميزان 963 آل‏عمران 14

(ح) ... 1023 ... 14

نقش شيطان در تزيين عمل‏

الميزان 983 آل‏عمران 14

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏2، ص: 1153

نقش شيطان در جلوگيرى از انفاق‏

كبيرفخر 697 بقره 268

نقش شيطان در صرع‏

تبيان 3602 بقره 275

... 4256 نحل 99

التحرير 823 بقره 275

(ح) كبيرفخر 957 ... 275

كشاف 3201 ... 275

مجمع‏البيان 6691 ... 275

المنار 953 ... 275

نمونه 2722 ... 275

نقش شيطان در مكتب جبر

(ح) نمونه 1086 اعراف 16

نقش شيطان در فراموشى‏

(ح) المنار 5087 انعام 68

وجود شياطين‏

كبيرفخر 761 م‏م‏

وسوسه‏هاى شيطان‏---) وسوسه‏

وعده شيطان‏

برترى وعده خدا بر وعده شيطان‏

كبيرفخر 707 بقره 268

نيز---) ابليس، جنّ، ملائكه‏[[160]](#footnote-160)

## ابلیس و شیطان در دائره المعارف ها

### دائره المعارف قرآن

مقاله ابلیس از نرم افزار جامع التفاسیر نور و از این آدرس

https://quran.isca.ac.ir/fa/Cyclopedia/240/78614

#### ابلیس

**دايرة المعارف قرآن كريم    ج‏1    561**

ابليس:

نام خاص موجودى زنده، مكلّف، متمرّد از فرمان الهى و رانده شده از درگاه وى‏

واژه ابليس در قرآن كريم يازده بار به كار رفته كه نُه بار آن در ضمن داستان آفرينش آدم\* و فرمان سجده بر وى آمده است. (بقره/ 2، 34؛ اعراف/ 7، 11؛ حجر/ 15، 31 و 32؛ اسراء/ 17، 61؛ كهف/ 18، 50؛ طه/ 20، 116؛ ص/ 38، 74 و 75) شرح داستان بر اساس آيات سوره اعراف كه با تفصيل بيش‏ترى به اين موضوع پرداخته، چنين است: هنگامى كه خداوند، بشر را از گِل آفريد و از روح خويش در او دميد، به فرشتگان فرمان سجده بر وى داد. همه فرشتگان، جز ابليس سجده كردند؛ ولى او تكبّر ورزيد و از سجده سرباز زد.

وقتى خداوند سبب را پرسيد، ابليس گفت: من از او بهترم؛ زيرا مرا از آتش و او را از گِل آفريدى؛ آن گاه خداوند ابليس را از آن مقام راند و او را لعنت\* كرد. ابليس از خداوند تا روز بعث مهلت خواست و خدا به او مهلت داد؛ سپس ابليس سوگند ياد كرد كه همه بندگان به جز مخلَصان را از راه به در بَرَد و خداوند به او و پيروانش وعده جهنّم داد. در دو مورد ديگر نيز واژه ابليس آمده است: يكى در سوره سبأ/ 34، 20 كه به پيروى قوم سبأ از او اشاره دارد و ديگرى در سوره شعراء/ 26، 95 كه پايان كار او و پيروانش در روز بازپسين را گزارش مى‏دهد.

واژه شيطان و شياطين نيز 88 بار در قرآن به كار رفته كه در بسيارى از موارد به معناى ابليس است. شيطان، اسم جنس و نامى فراگير براى هر موجود شرير متمرّد و فريب‏كار است.

از بررسى موارد كاربرد واژه شيطان در قرآن و گفته مفسّران بر مى‏آيد كه در اغلب موارد، مقصود از شيطان يا دست كم، مصداق بارز آن، همان ابليس است.[[161]](#footnote-161) برخى تصريح كرده‏اند كه شيطان اغلب به معناى ابليس به كار[[162]](#footnote-162) رفته و عَلَم بالغلبه [براى آن شده است‏][[163]](#footnote-163) و به نظر برخى، «الشيطان» همه جا مرادف ابليس است.[[164]](#footnote-164) قرآن پس از سرباز زدن ابليس از سجده، او را «الشيطان» ياد مى‏كند. (بقره/ 2، 36؛ اعراف/ 7، 20؛ طه/ 20، 117) در پاره‏اى از آيات ديگر، واژه شيطان معنايى جز ابليس را نمى‏رساند؛ به طور مثال، در آيه: «وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ» (ابراهيم/ 14، 22) به اتّفاق گفته شده كه مقصود از «شيطان»، جز ابليس موجود ديگرى نيست؛[[165]](#footnote-165) البتّه در پاره‏اى از موارد چون آيه‏ «الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ» (بقره/ 2، 268) در اين‏كه مقصود، ابليس است يا ديگر فريب‏كارانِ جنّ و انس را نيز در بر مى‏گيرد، اختلاف نظر وجود دارد.[[166]](#footnote-166) برآيند كاوش‏ها آن است كه مقصود از مفرد معرفه (الشيطان)، ابليس است، مگر آن‏كه قرينه‏اى برخلاف باشد و در بيش‏تر موارد، مقصود از مفرد نكره (شيطان) نيز ابليس به شمار مى‏رود و صيغه جمع آن (شياطين) نيز ابليس را كه يكى از مصاديق روشن است، فرا مى‏گيرد.[[167]](#footnote-167)

برابر برخى روايات، نام اصلى ابليس، حارث (حرث) بوده است كه به دليل عبادت طولانى، او را عزازيل، يعنى عزيز خدا، خطاب مى‏كردند. وى پس از عُجب، ابليس ناميده شد و پس از امتناع از سجده\* و رانده شدن از درگاه الهى، الشيطان نام گرفت.[[168]](#footnote-168)

نام‏هاى ديگر او، «ضريس، سرحوب، المتكوّن و المتكوّز» است.[[169]](#footnote-169) زرتشتيان او را «انگْرَ مَينيو»oyneiam argna خوانند. كنيه و القاب ابليس عبارتند از: ابومُرّه (ابوقره) ابوكردوس، ابولبينى (نام‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 562

دختر وى)[[170]](#footnote-170) نائل، ابوالحسبان، ابوخلاف، ابودجانه.[[171]](#footnote-171)

درباره ريشه لغوى واژه «ابليس» دو ديدگاه وجود دارد: 1. برخى از لغت‏شناسان‏[[172]](#footnote-172) و مفسّران،[[173]](#footnote-173) ابليس را واژه‏اى عربى بر وزن «افعيل» دانسته‏اند كه از ريشه (ب- ل- س) اشتقاق يافته است. اين واژه در لغت به معناى يأس، حزن، درماندن، سكوت و حزن ناشى از يأس و ترس، پشيمانى و حيرت آمده و ابليس، بدان روى بدين نام خوانده شده كه از هر خير يا از رحمت الهى مأيوس و پشيمان شد.[[174]](#footnote-174) زبيدى مى‏گويد: «بلس» به معناى كسى است كه خيرى نزد او يافت نشود يا آن كس كه از او شرّ برخيزد.[[175]](#footnote-175)

براساس اين ديدگاه، غير منصرف بودن ابليس به دليل آن است كه در زبان عربى كم‏نظير و به اعلام بيگانه شباهت دارد.[[176]](#footnote-176) 2. بيش‏تر لغت دانان، واژه ابليس را برگرفته از زبان‏هاى بيگانه مى‏دانند و علّت غير منصرف بودن آن را عَلَم و اعجمى بودن ذكر مى‏كنند.[[177]](#footnote-177) برخى از صاحبان اين رأى، از مأخذ اصلى اين واژه و چگونگى انتقال آن به زبان عربى سخن نگفته‏اند. كسانى هم كه به بررسى و كاوش پرداخته‏اند، به نظر يك‏سانى نرسيده‏اند. در اين زمينه، سه احتمال ذكر شده است: بيش‏تر خاورشناسان، چون «گايگر»regieG ، «فون كومر»remerknoV و «فرنكل»leknearF اين واژه را برگرفته از كلمه يونانى «ديابولس»solobaid دانسته‏اند.[[178]](#footnote-178) لفظ «ديابولس» در ترجمه، معادل لغتِ عبرى‏NTS (شيطان) است كه در عهد عتيق به كار رفته است.

گفته شده: لغت ديابولس در زبان يونانى‏به معناى نمّام و مفترى است.[[179]](#footnote-179) پژوهش‏گران، انتقال مستقيم آن را از زبان يونانى به عربى بعيد مى‏دانند و با عنايت به آن كه واژه ديابولس در عهد جديد و آثار مفسّران آن، در قالب موجودى شرور و فتنه‏گر، بلكه سركرده سپاهيان شر ظهور يافته، احتمال انتقال اين واژه را از طريق مسيحيان (نه يهوديان) به زبان عربى به واقعيّت نزديك‏تر مى‏دانند. «هوروويتس»ztivoroH عقيده دارد كه اين لفظ، نخست به سريانى و از آن به عربى منتقل شده است. برخى انتقال مستقيم‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 563

آن‏را از زبان يونانى به عربى محتمل دانسته، رواج آن را در ميان مسيحيان عرب زبان كه با كليساى روم شرقى در ارتباط بوده‏اند، مطرح ساخته‏اند؛ ولى «گريم» حدس‏مى‏زندكه‏اين واژه‏ازطريق عربستان جنوبى انتقال يافته و مردم حبشه، واسطه انتقال آن به اعراب دوران صدر اسلام هستند.[[180]](#footnote-180)

دو احتمال ديگر درباره مأخذ اصلى واژه ابليس اين كه ابليس يا از مادّه «بالوس» به معناى آميخته و غربال ناشده و يا از مادّه «بالش» به معناى جست‏وجو، تفتيش و كاوش است. «بلاش» از همين ريشه، پليسِ مخفى داخلى را گويند؛ به جهت آن‏كه ابليس، پليس سرّى داخلى است يا بدان روى كه خالص و صاف نبوده؛ بلكه آميختگى و اختلاط دارد و در معرض آزمون و غربال قرار گرفته، او را به اين نام خوانده‏اند.[[181]](#footnote-181)

از ديرباز اعتقاد به وجود شيطان\* و نيروهاى شرور در ميان اديان و مذاهب وجود داشته است؛ به همين جهت در متون مقدّس اديان و مذاهب پيشين، از ابليس، ماهيّت، گستره كوشش و راه‏هاى مقابله با او، كنام و فرجام وى سخن گفته شده است كه در بسيارى از موارد، مشابه، بلكه هم‏سان و در برخى موارد متفاوت است. در ميان تيوتن‏ها، الهه‏ikoL عامل انواع شقاوت و بدبختى، مصائب و بلايا و پروردگار شيطان‏ها شناخته مى‏شد.[[182]](#footnote-182) اسلاوها از شيطان با واژه بسوuseB مكروه و ناپسند ياد مى‏كردند.[[183]](#footnote-183) در اوستا از وى با نام انگْرَمَينيو و در پَهْلوى، اهرِمَن يا اهريمن يا آهِرْمَن به معناى «مينوى ستيهنده و دشمن» و در ادبيات پارسى، گنامينو به معناى «مينوى از ميان برنده و نابود كننده» و با وصف «مايل به از ميان بردن و نابود كردن» ياد شده است.[[184]](#footnote-184) در ميان يهوديان و مسيحيان نيز ابليس، موجودى منفى و منفور شناخته مى‏شود؛ اگرچه در سفر پيدايش، عامل فريب آدم و حوّا و هبوط\* آنان از بهشت، «مار» معرّفى شده است؛[[185]](#footnote-185) البتّه عهد جديد به صراحت، ضمن گزارش ماجراى اخراج وى از آسمان‏ها كه به گونه‏اى متفاوت آمده، مار را همان ابليس شناسانده است.[[186]](#footnote-186)

در كتاب مقدّس، ابليس مترادف با شيطان،[[187]](#footnote-187) و فرشته چاه بى‏انتها دانسته شده كه به زبان عبرى، او را «ابدون» و به يونانى «اپوليون» به معناى نابود كننده‏[[188]](#footnote-188) مى‏خوانند؛ هم‏چنين مكرّر درباره وسوسه و فريب‏هاى وى هشدار داده‏[[189]](#footnote-189) و از ويژگى‏هاى وى با اين تعابير ياد شده است: رئيس‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 564

ديوها،[[190]](#footnote-190) رئيس ارواح ناپاك،[[191]](#footnote-191) رئيس نيروهاى پليد،[[192]](#footnote-192) از همان اوّل قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت و در وجود او ذره‏اى حقيقت پيدا نمى‏شود، ذاتاً دروغ‏گو، پدر تمام دروغ‏گوها،[[193]](#footnote-193) پدر واقعى كفر پيشگان،[[194]](#footnote-194) و دشمن شما كه چون شيرى گرسنه، غرّان به هر سو مى‏گردد تا طعمه‏اى بيابد و آن را ببلعد.[[195]](#footnote-195) در كتاب مقدّس، ابليس از فرشتگان دانسته شده‏[[196]](#footnote-196) و دامنه قدرت‏وى به‏گونه‏اى گسترده است كه از او با عنوان فرمان‏رواى اين دنيا،[[197]](#footnote-197) حاكم اين دنياى پر از گناه‏[[198]](#footnote-198) و موجب جنون‏[[199]](#footnote-199) و صرع‏[[200]](#footnote-200) ياد شده و به توانايى او از اين‏كه به شكلى حتّى به‏هيأت فرشتگان نور درآيد تا مردم را بفريبد، اشاره شده است.[[201]](#footnote-201) كتاب مقدّس، قساوت قلب را موجب سلطه وى معرفى‏[[202]](#footnote-202) و به آدميان چنين سفارش كرده‏است: خودرا با تمام سلاح‏هاى خدا مجهز كنيد تا بتوانيد در برابر وسوسه‏ها و نيرنگ‏هاى شيطان بايستيد؛[[203]](#footnote-203) هم‏چنين از بخشش ديگران براى جلوگيرى از بهره‏بردارى شيطان،[[204]](#footnote-204) و ازدواج جهت رهايى از وسوسه\* شيطان‏[[205]](#footnote-205) وعدم پيوند با بى‏ايمانان‏[[206]](#footnote-206) و تكيه برخداوند و استوارى‏[[207]](#footnote-207) به صورت راه‏هاى مقابله با وى سخن به ميان آمده است و آتش ابدى را سراى شيطان و ارواح شرير و فرجام وى دانسته است.[[208]](#footnote-208)

وجود ابليس:

عدّه‏اى، ابليس را همان نيروى درونى غرايز انسان كه او را به سوى شر فرا مى‏خواند دانسته‏اند.[[209]](#footnote-209) تعابير قرآن، ابليس را به صراحت موجودى حقيقى، نه پندارى و نه همان نفس\* امّاره معرّفى مى‏كند كه نه به صورت استقلالى، بلكه در حيطه حاكميّت خداوند، آدميان را به شرّ و گناه\* فرا مى‏خواند، از اين رو وجود شيطان كه به شر و معصيت فرا مى‏خواند، از اركان نظام عالم انسانى شمرده مى‏شود؛ نظامى كه بر سنّت اختيار جريان داشته، هدف آن سعادت نوع انسان است‏[[210]](#footnote-210) و از آياتى مانند: «فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ» (طه/ 20، 117) استفاده مى‏شود كه خداوند، ابليس را به طور مشخّص و روشن به آدم و حوّا\* شناسانده و از آياتى مانند: «هَلْ أَدُلُّكَ عَلى‏ شَجَرَةِ الْخُلْدِ» (طه/ 20،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 565

120)، «وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ» (اعراف/ 7، 21)[[211]](#footnote-211) كه گفت‏وگوى آدم و ابليس را گزارش مى‏كند، به دست مى‏آيد كه ابليس مخاطبى آشنا براى آدم بوده است؛ چنان كه پاره‏اى از روايات، از تمثّل و سخن گفتن وى با بسيارى از پيامبران چون آدم، نوح و ابراهيم و ....[[212]](#footnote-212) و شنيدن صداى او از سوى امامان معصوم دلالت دارند؛[[213]](#footnote-213) هم چنين به تصريح قرآن، ابليس از ذرّيّه (كهف/ 18، 50)، حزب (مجادله/ 58، 19 و لشكريان سواره و پياده نظام (شعراء/ 26، 95؛ اسراء/ 17، 64) برخوردار است.

ماهيّت ابليس:

درباره اين‏كه ماهيت و حقيقت ابليس از جنّ\* است يا ملائكه\*، دو ديدگاه مهم وجود دارد:

1. ابليس از جن:

حسن بصرى و قتاده در روايت ابن‏زيد، بلخى، رمانى‏[[214]](#footnote-214) و بسيارى ديگر چون سيّد مرتضى، ابوالفتوح رازى،[[215]](#footnote-215) زمخشرى،[[216]](#footnote-216) قمى،[[217]](#footnote-217) سيد قطب‏[[218]](#footnote-218) و مغنيه،[[219]](#footnote-219) ابليس را از جن مى‏دانند.

شيخ مفيد، شيعه را بر اين رأى دانسته‏[[220]](#footnote-220) و فخر رازى‏آن‏رابه معتزله نسبت داده است.[[221]](#footnote-221) بسيارى از دارندگان اين رأى، به استناد پاره‏اى از روايات، او را پدر جن (ابوالجنّ) دانسته‏اند؛ در برابرِ حضرت آدم كه ابوالانس است.[[222]](#footnote-222) صاحبان اين رأى، افزون بر برخى روايات،[[223]](#footnote-223) ادلّه ذيل را نيز اقامه كرده‏اند:

الف. به تصريح قرآن، ابليس از جنّيان بوده است:

«فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ.» (كهف/ 18، 50) ب. برابر آيات قرآن، انسان از خاك، و جن از آتش آفريده شده‏اند (حجر/ 15، 26 و 27) و طبق روايات، آفرينش ملائك از نور، ريح و روح بوده‏[[224]](#footnote-224) و ابليس، جنس خود را از آتش معرّفى كرده است: «خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» (ص/ 38، 76) بر اين اساس، ابليس از جنيّان است كه از آتش\* آفريده شده‏اند. ج. ابليس كه استكبار\* ورزيد و از انجام فرمان خداوند سرباز زد نمى‏تواند از ملائك باشد؛ زيرا ملائك معصومند و هرگز در برابر فرمان الهى سرپيچى و گناه نمى‏كنند: «لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» (تحريم/ 66، 6) بلكه از جن است كه برخى فرمان‏بردار و برخى منحرفند: «وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ»

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 566

(جن/ 72، 14)، «وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً.» (جن/ 72، 11) د. ابليس كه از كافران بود و از امر الهى سرپيچيد نمى‏تواند از ملائك باشد؛ زيرا خداوند فرشتگان را رسولان خويش معرّفى كرده است: «جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا» (فاطر/ 35، 1) و كفر و فسق در ساحت رسولان الهى راه ندارد. ه. ابليس كه به تصريح قرآن، ذريّه و نسل دارد، از جنّ است‏[[225]](#footnote-225):

«أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي» (كهف/ 18، 50) زيرا جنيان داراى جنسيّت، آميزش و در نتيجه، توالد و تناسلند: مردانى از آدميان به مردانى از جن پناه مى‏برند: «وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ» (جن/ 72، 6) و در وصف زنان بهشتى مى‏فرمايد: دست هيچ انس و جنّى پيش از ايشان به آن‏ها نرسيده است:

«لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ» (الرحمن/ 55، 56 و 74) در حالى كه فرشتگان از جنسيّت و در نتيجه از توالد و تناسل مبرّا هستند:

«وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ.» (زخرف/ 43، 19)

براساس اين ديدگاه، شمول فرمان سجده يا استثناى ابليس از ملائك نشان دهنده آن نيست كه وى جزو فرشتگان بوده است، زيرا اين استثنا، يا استثناى منقطع است؛ يعنى استثنايى است كه مستثنا (ابليس) از جنس مستثنا منه (ملائك) نيست كه اين نوع استثنا در كلام عرب متداول بوده و كاربرد فراوانى دارد يا استثنايى متصل است؛ امّا به ادلّه ذيل، در رديف فرشتگان شمرده مى‏شده است: يك. به علّت فزونى تعداد ملائك، لفظ ملائك از باب تغليب بر ابليس نيز اطلاق شده است.[[226]](#footnote-226) دو. از آن جا كه ابليس در معيّت ملائك به عبادت اشتغال داشت، وقتى ملائك كه مقامشان از وى برتر بود، به سجده مأمور شدند، ابليس كه از جنس جن و همراه ايشان بود، به طريق اولى‏ به سجده كردن سزاوارتر است.[[227]](#footnote-227) سه. به‏دليل آن‏كه ابليس از نظر فعل، فرشته واز جهت نوع، از جن بوده، امر به فرشتگان، او را نيز در بر مى‏گرفته است.[[228]](#footnote-228) چهار. ضمير جمع در «فسجدوا» به همه مأموران به سجده باز مى‏گردد كه اعمّ از فرشتگان و جنيّان است؛ ولى خداوند به ذكر ملائك كه با همه علوّ شأن، مأمور به تذلُّل و خضوع در برابر آدم بوده‏اند، بسنده كرده است.[[229]](#footnote-229)

2. ابليس از ملائك:

ابن‏عبّاس، ابن‏مسعود، قتاده، سعيد بن‏مسيّب، ابن‏جريح، ابن‏انبارى، ابن‏جرير طبرى، شيخ طوسى، بيضاوى و گروهى ديگر، ابليس را از ملائك دانسته‏اند.[[230]](#footnote-230) آلوسى اين رأى را به بيش‏تر صحابه و تابعان نسبت‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 567

داده است.[[231]](#footnote-231)

صاحبان اين ديدگاه، مسؤوليّت ابليس را (پيش از تمرّد) رئيس فرشتگان دنيا، سلطان دنيا، سلطان زمين، و خزانه‏دار بهشت‏[[232]](#footnote-232) شمرده‏اند.

صاحبان اين نظر، افزون بر روايات،[[233]](#footnote-233) به ظاهر آياتى مانند: «وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا» (بقره/ 2، 34) تمسّك كرده و گفته‏اند: اگر ابليس از ملائك نبود، فرمان الهى شامل او نمى‏شد و مى‏توانست به اين بهانه از سجده سرباز زند؛ هم‏چنين استثناى ابليس از فرشتگان در چند آيه، نشان مى‏دهد كه ابليس از ملائك بوده است؛ در غير اين صورت بايد استثنا را منقطع بدانيم كه مستلزم حمل بر مجاز و بر خلاف ظاهر و نيز مستلزم‏[[234]](#footnote-234) تخصيص عمومات است كه محذور آن بيش‏تر از آن است كه ابليس را از ملائك بدانيم.[[235]](#footnote-235) صاحبان اين رأى، از آيه‏ «كانَ مِنَ الْجِنِّ» (كهف/ 18، 50) پاسخ‏هايى را گفته‏اند: برخى برآنند كه تفاوت ميان فرشتگان و جنّ، تفاوت نوعى‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 568

نيست؛ بلكه جنّ، صنفى از ملائك است. شايد بتوان قديم‏ترين مأخذ اين عقيده را روايت ابن‏عبّاس دانست كه مى‏گويد: ابليس از طايفه‏اى از ملائك بوده كه آنان را «الجنّ» مى‏ناميدند و از ميان ملائك، فقط اين گروه، از «نارالسموم» آفريده شده بود و امّا اين كه چگونه ممكن است فرشته‏اى از فرمان الهى سر باز زند، گفته مى‏شود از قرآن فقط عصمت برخى از فرشتگان و نه همه آنان فهميده مى‏شود.[[236]](#footnote-236) علّت نام‏گذارى اين فرشتگان به جنّ، به دليل خزانه‏دارى جنّت يا پنهانى از ديدگان بوده است‏[[237]](#footnote-237) بر اساس نظر برخى، ابليس ابتدا از ملائك بود؛ امّا پس از نافرمانى، مسخ\* و از جنّيان شد.[[238]](#footnote-238) صاحبان اين رأى، آيه‏ «كانَ مِنَ الْجِنِّ» (كهف/ 18، 50) را به معناى «صار من الجن» گرفته‏اند. شايد بتوان كلام زمخشرى را به اين رأى ناظر دانست كه بر اساس آن، جمله‏ «فَاخْرُجْ مِنْها»\* را به خروج از آفرينش نخستين معنا كرده است؛ يعنى پس از آن كه سفيد، زيبا و نورانى بود، او را سياه، زشت و ظلمانى گردانيد.[[239]](#footnote-239)

از بررسى مجموع ادلّه و روايات بر مى‏آيد كه ابليس از جن بوده؛ ولى به دليل عبادت فراوان، در جاى‏گاه قدسى ملائك قرار داشته؛ از همين رو امر به سجده او را نيز در بر گرفته است.

ويژگى‏ها و صفات ابليس:

در قرآن كريم برخى از اوصاف اين موجود شريربه صورت‏اسم، وصف و جمله ارائه شده كه بدين شرح است: 1. مستكبر (بقره/ 2، 34) 2. كافر (بقره/ 2، 34؛ ص/ 38، 74) 3. كفور/ ناسپاس (اسراء/ 17، 27) 4. فاسِقٌ‏ (كهف/ 18، 50) 5. عصى/ عصيان‏گر (مريم/ 19، 44) 6 و 7. مارد و مريد/ سركش (صافات/ 37، 7) (نساء/ 4، 117) 8. مذؤم/ نكوهيده (اعراف/ 7، 18) 9. رجيم/ رانده شده (تكوير/ 81، 25؛ ص/ 38، 77؛ نحل/ 16، 98) 10. مدحور/ رانده (اعراف/ 7، 18) 11. ملعون (ص/ 38، 78؛ حجر/ 15، 35) 12. منظر/ مهلت يافته (اعراف/ 7، 15) 13. عدو، عدو مبين/ دشمن، دشمن آشكار (يس/ 36، 60؛ كهف/ 18، 50؛ فاطر/ 35، 6؛ بقره/ 2، 208 و 168؛ انعام/ 6، 142؛ يوسف/ 12، 5) 14. هم دم بد (نساء/ 4، 38) 15. خذول/ فرو گذارنده انسان (فرقان/ 25، 29) 16. مضل مبين/ گمراه كننده آشكار (قصص/ 28، 15؛ ص/ 38، 82) 17. غرور، فتنه گرى، فريب كارى (اعراف/ 7، 22 و 27؛ طه/ 20، 120) 18. وعده كاذب و برانگيختن آرزو (نساء/ 4، 120 19. دعوت گرى به سوى جهنم.

(لقمان/ 31، 21)

قياس ابليس:

ابليس، آفرينش خود را با آفرينش آدم، قياس كرد و علّت سرپيچى از سجده بر وى را برترى جنس خويش شمرد: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ».

(اعراف/ 7، 12) بر پايه روايتى از پيامبر صلى الله عليه و آله، ابليس بنيان‏گذار قياس\* است: اوّل من قاس امرالدين برأيه ابليس.[[240]](#footnote-240) همين تعبير، از زبان ابن‏عبّاس، حسن بصرى، و ابن‏سيرين و گروهى ديگر نيز نقل شده است.[[241]](#footnote-241) اين قياس ابليس كه تمثيل منطقى و نوعى استدلال ظنّى است،[[242]](#footnote-242) از نادانى، خودبينى و پليدى او سرچشمه مى‏گيرد. امام صادق عليه السلام مى‏فرمايد: ابليس با اين سخن، ميان آتش و گِل قياس كرد. اگر او نورانيّت آدم را با روشنايى آتش مقايسه مى‏كرد، به مزاياى يكى از آن دو نور، و صفا و زلالى آن بر ديگرى آگاهى مى‏يافت.[[243]](#footnote-243) مفسّران، قياس ابليس و نادرستى آن را به تفصيل بررسى كرده‏اند.[[244]](#footnote-244)

علّت رانده شدن ابليس:

برابر آيات قرآن، سرپيچى ابليس از امتثال فرمان خداوند در سجده بر آدم، موجب رانده شدن او از مقام قرب الهى و خوارى وى شد: «فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ ...\* قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ.» (اعراف/ 7، 11- 13) عصيان و تمرّد ابليس در استكبار و حسد او ريشه دارد.[[245]](#footnote-245) دقّت در آيات سوره حجر، از تعصّب شديد

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 569

وى درباره جنس خويش در برابر مادّه نخستين آفرينش آدم پرده بر مى‏دارد؛ آن جا كه به صراحت مى‏گويد: من آن نيستم كه براى بشرى آفريده شده از گِلى خشك، سياه و بدبو سجده كنم: «قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.» خداوند در پى اين تعصّب، او را از آن مقام راند: «قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ.» (حجر/ 15، 33 و 34) بر پايه روايتى از امام زين‏العابدين عليه السلام نخستين گناهى كه معصيتِ خداوند بدان صورت گرفت، كبر ابليس بود.[[246]](#footnote-246) حسادت ابليس در برابر كرامت ذاتى انسان كه موجب خضوع و تكريم همه فرشتگان در مقابل حضرت آدم شد، عامل ديگر سرپيچى ابليس است كه مى‏توان آن را از آيات سوره اسراء استفاده كرد:

آيا براى كسى كه از گل آفريدى، سجده كنم؟ چرا او را بر من برترى دادى؟ اگر تا روز قيامت\* مهلتم دهى، به طور قطع فرزندانش را جز اندكى لجام‏زده، به دنبال خود كشانده، آنان را مستأصل‏[[247]](#footnote-247) خواهم كرد: «قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً\* قالَ أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا.» (اسراء/ 17، 61 و 62) استفهام انكارى و گفتار اعتراض‏آميز ابليس در برابر تكريم مقام آدم، نشان دهنده اوج حسادت او به آدم است. امام على عليه السلام در تبيين استكبارِ ابليس، به تعصّب و حسادت وى اشاره كرده و او را سر سلسله مستكبران و پيشواى متعصّبان و حسودان بر آدم خوانده است.[[248]](#footnote-248)

كفر ابليس:

در سوره بقره/ 2، 34 و ص/ 38، 74 آمده است: «وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ».

در اين كه مقصود از كفر، كفرِ عناد يا كفرِ جهالت است، بين مفسّران اختلاف نظر وجود دارد. پاره‏اى به استناد اقرار وى كه بر سر راه راست تو در كمين آنان خواهم نشست: «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» (اعراف/ 7، 16) و آنان را گمراه خواهم كرد: «لَأُغْوِيَنَّهُمْ ...» (ص/ 38، 82) او را عالم به دين حق و اضلال، و كفر او را كفر عناد دانسته و عده‏اى به دليل اين‏كه اختيار شقاوت با علم به گمراهى را محال دانسته‏اند، كفر وى را كفرِ جهالت معرّفى كرده‏اند.[[249]](#footnote-249) تبيين كفر ابليس در كلام الهى به صيغه ماضى، موجب پيدايش آراى گوناگونى شده است: 1. همان‏طور كه از ظاهر آيه نيز برمى آيد، ابليس پيش از تمرّد كافر بوده است. براساس اين ديدگاه، عبادت طولانى ابليس، نه از سرِ ايمان و اخلاص، بلكه از روى ريا، نفاق و هم رنگ شدن با جماعت فرشتگان بوده است.[[250]](#footnote-250) از سخن ابليس در آيه‏ «لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» (حجر/ 15، 33) برمى‏آيد كه وى پيش از صدور فرمان سجده نيز كافر بوده است.[[251]](#footnote-251)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 570

افزون بر ظواهر آيات، گفت‏وگوى مشهور ابليس با فرشتگان را كه در آن شبهاتى در حكمت آفرينش، فايده تكليف و ... از سوى او مطرح مى‏شود، تأييدى بر كفر وى پيش از سرپيچى از فرمان خدا دانسته‏اند. اين گفت‏وگو را الملل والنحل‏ به نقل از «مارى» شارح اناجيل آورده است‏[[252]](#footnote-252) و مفسّران، پس از نقل، براساس مشرب خويش، بدان شبهه‏ها پاسخ‏هاى گوناگونى داده‏اند.[[253]](#footnote-253) مؤيّد ديگر اين رأى، نظريّه موافات است كه براساس آن جمع بين كفر و ايمان در شخص واحد در دو زمان محال است؛ زيرا ايمان، موجب استحقاق ثواب دائم و كفر موجب استحقاق عقاب هميشگى است و جمع بين اين دو استحقاق، مانند جمع بين خود ثواب و عقاب دائم محال است؛ بنابراين با توجّه به بطلان قول به احباط، عروض هر يك از ايمان و كفر نمى‏تواند از بين برنده ديگرى باشد؛ بلكه كاشف از نبود ديگرى از آغاز است.[[254]](#footnote-254) بدين‏سان اگر ابليس، مؤمن و عبادتش ناشى از ايمان بود، هرگز به كفر و عذاب الهى دچار نمى‏شد. طبرسى نيز اين ديدگاه را به دليل انطباق آن با موافات كه بدان اعتقاد دارد، برگزيده‏[[255]](#footnote-255) و ملاصدرا، نظريّه موافات را

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 571

بر مبناى حكيمان توجيه‏[[256]](#footnote-256) و فخر رازى در تفسير خود هر دو مؤيّد را ذكر كرده است.[[257]](#footnote-257) 2. ابليس، نخست مؤمن بود؛ ولى به كفر گراييد. اين رأى به چند صورت تبيين شده است: يك. گرچه ابليس ايمان داشت، خداوند از ازل مى‏دانست كه او به حتم كافر خواهد شد؛ بر اين اساس، ابليس در علم خدا، از زمره كافران به شمار مى‏آمد؛ به همين جهت كفر وى در قرآن كريم به صيغه ماضى گزارش شده است.[[258]](#footnote-258) دو. از آن‏جا كه ابليس پس از ايمان، به كفر گراييد، تعبير به‏ «كانَ مِنَ الْكافِرِينَ» پس از گذشت زمانى هر چند كوتاه، امرى مُجاز و متداول است. سه. ابليس مؤمن بود و كافر شد و جمله‏ «كانَ مِنَ الْكافِرِينَ» به معناى صار من الكفرين است.[[259]](#footnote-259)

فلسفه آفرينش و امهال ابليس:

طبق آيات، ابليس از انجام فرمان الهى درباره سجده بر آدم سر باز زد و از جاى‏گاهى كه در آن قرار داشت، رانده شد؛ پس از آن، از خداوند خواست كه او را تا روز قيامت مهلت دهد و خداوند نيز آن را پذيرفت: «قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ\* قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ.» (حجر/ 15، 36 و 37) چون از ابليس جز شرارت برنمى‏خيزد، هماره اين پرسش مطرح بوده كه چرا خداوند با شناختى كه از ابليس داشت، او را آفريد و مهلت‏خواهى او را پس از رانده‏شدن، پذيرفت.[[260]](#footnote-260) گرچه حكمتِ آفرينش شيطان بسيار است و جز خدا كسى بر همه آن‏ها احاطه ندارد،[[261]](#footnote-261) فيلسوفان، متكلّمان و مفسّران، بر اساس مبانى خود پاسخ‏هاى گوناگونى داده‏اند:

1. آفرينش ابليس به اعتبار وجود نفسى‏اش جز خير نيست و به اعتبار وجود لغيره و اضافى آن نيز نفعش از شرّ\* او بيش‏تر است؛ زيرا هستى هر موجود، دو گونه اعتبار مى‏شود: وجود فى نفسه (نفسى) يعنى اعتبار موجود به خودش، و وجود لغيره (اضافى) يعنى سنجش و اعتبار آن موجود، به موجودات ديگر. وجود نفسى هر موجود كه آفرينش بدان تعلّق مى‏گيرد، جز خير نخواهد بود و جز به نيكويى متصّف نمى‏شود؛ هم‏چنين براساس حكمت الهى، وجود اضافى موجود به موجودات ديگر نيز بايد نفعش از ضررش بيش‏تر باشد.

آفرينش شرّ مطلق، شرّ غالبى بر خير، يا خير و شرّ مساوى، با حكمت الهى سازگار نيست؛[[262]](#footnote-262) بر اين‏اساس و از آن جا كه وجود ابليس، شرّ محض نيست؛ بلكه شرّ آميخته به خير است‏[[263]](#footnote-263) و چون جنبه خير او از جنبه شرّش بيش‏تر است، در مجموع، وجودش براى جهان هستى خير است، نه شر، و اگر موجودى، منفعتى اعظم يا دفع مفسده‏اى اكبر را در بر نداشته باشد، آفريده نمى‏شود؛[[264]](#footnote-264) از اين رو همان‏گونه كه انسان از الهام ملك منتفع مى‏شود، از وسوسه شيطان نيز بهره مى‏برد. اگر اوهام شيطانى نبود، اولياى الهى براى كشف حقايق در جست‏وجوى براهين برنمى‏آمدند.

چه بسا آدمى از عداوت دشمن، بيش‏تر از محبّت دوست بهره‏مند مى‏شود. يكى از فوايد عداوت دشمنان، سرعت بازگشت به سوى خدا است.[[265]](#footnote-265) از امام على عليه السلام نقل شده كه فرمود: خدا مى‏خواهد كرامتش را بر مؤمنان ظاهر سازد؛ زيرا اگر ابليس و وسوسه‏هايش نبود، نور معرفت بر دل مؤمن نمى‏تابيد و عطر محبّت از آن پيدا نمى‏شد.[[266]](#footnote-266) بدين‏سان وجود ابليس براى افراد باايمان و ره‏پويان راه حق زيان‏بخش نيست؛ بلكه وسيله پيشرفت و تكامل است.[[267]](#footnote-267)

2. وجودابليس و شرور ديگر به خودى خود براى انسان خوب يا بد نيست؛ بلكه خوب يا بد بودن هرچيز، به نوع واكنش انسان در برابر آن بستگى دارد؛[[268]](#footnote-268) بر اين اساس، وجود ابليس در صورتى كه از او پيروى شود، شرّ، و در صورت مخالفت، خير و موجب تعالى است.

3. وجود ابليس براى نظام عالم انسانى كه بر سنّت اختيار و سعادت نوع بنا شده، ضرورت دارد.

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 572

مرتبه وجودى انسان ايجاب مى‏كند كه آزاد و مختار باشد تا بتواند كمال و فعليّت خويش را از راه اختيار و انتخاب به دست آورد؛ از اين رو همواره بايد بر سر دو راه: «وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ» (بلد/ 90، 10) و ميان دو دعوت: «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» (شمس/ 91، 8) قرار گيرد.[[269]](#footnote-269) راه راست و صراط مستقيم كه همان راه سعادت و رهايى او است و فطرت و فرشته، وى را به اين راه مى‏خوانند و بى‏راهه فجور كه شيطان با وسوسه‏هاى خويش در جهت سوق انسان به آن سو ايفاى نقش مى‏كند؛ بنابراين، وجود شيطان كه به شرارت مى‏خواند ضرورت دارد؛ زيرا طاعت بدون معصيت بى مفهوم است و با بطلان طاعت و معصيت، ثواب، عقاب و رسالت هم باطل مى‏شود.

4. آفرينش ابليس، براى امتحان بندگان است: «وَ ما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ.» (سبأ/ 34، 21) خداوند، القائات شيطان را براى بيماردلان و سنگ دلان مايه آزمايش قرار داده است: «لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ.» (حج/ 22، 53) ابليس، با بهره‏گيرى از هواى نفس انسان، او را وسوسه كرده، در بوته آزمايش قرار مى‏دهد.

تكليف\* و هدايت‏پذيرى، بدون آفرينش ابليس تحقّق نمى‏يابد. دو آيه 43 انعام/ 6 و 48 انفال/ 8 نيز به تزيين اعمال انسان براى وى از سوى شيطان اشاره دارد. خدا اجازه چنين فتنه‏گرى را از آن رو به شيطان داده تا [هم شقاوت خود او و هم‏] آزمايش\* بندگان، كامل و زمينه تربيت بشر فراهم شود.[[270]](#footnote-270) برابر آيات پيشين، مصلحت القائات شيطانى، آزمون عامّه مردم است و امتحان، از سنن الهى حاكم بر عالم انسانى به شمار مى‏رود كه سعادت و شقاوتِ انسان بدان بستگى دارد.[[271]](#footnote-271) و البتّه در اين صحنه پيكار، خداوند انسان را در مقابل وسوسه‏هاى شيطان بى‏دفاع واننهاده است؛ بلكه با اعطاى عقل، فطرت پاك و عشق به تكامل، انسان را به سوى حق رهنمون گشته و با تزيين ايمان در قلب وى و شناساندن فجور به وى او را در مقابل شيطان مجهّز و مؤيّد كرده است.[[272]](#footnote-272) به گفته برخى نسبت ابليس با ملائك، نسبت وهم به قوّه عاقله است. همان گونه كه وجود وهم در عالم صغير، در ادراك جزئيات لازم است- البتّه‏اگرچه موجب غلط و كفر مى‏گردد، ولى‏ضررآن باحكمت وبرهان‏دفع مى‏شود- وجود شيطان نيز براى عمارت نشئه دنيايى ضرورت دارد و شّر او با نور اسلام و شريعت دفع مى‏شود.[[273]](#footnote-273)

5. تضادّ و كشمكش، زمينه فيض حق و تازيانه تكامل است. فلاسفه مى‏گويند: حركت،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 573

بدون وجودِ معاوق ممكن نيست؛ زيرا حركت، تكاپويى است كه با اصطكاك و تصادم محقّق مى‏شود.[[274]](#footnote-274) تضادّ و اختلاف، زمينه‏ساز فيض و منشأ خيرات و پيدايش موجودات است؛[[275]](#footnote-275) بدين‏سان وجود ابليس براى پيدايش هستى و زمينه تحقّق تكامل در آن، يك ضرورت است.[[276]](#footnote-276)

6. شرّ و نقصان، براى عالم مادّه ذاتى است؛ به تعبير ديگر، معناى خالى بودن عالم مادّه از شرّ و فساد، آن است كه عالم مادّى در عين ماديّت مجرّد باشد؛ يعنى فعليّت‏هاى آن بدون قوّه، و خير آن بدون شر، و نفع آن بدون ضرر باشد و وجود چنين عالم مادّى محال است.[[277]](#footnote-277) نظام جهان، ذاتىِ جهان و قطعى و تخلّف ناپذير است، نه تشريفاتى و قراردادى كه بتوان در اجزا يا ارتباط بين اجزا تغيير پديد آورد. اراده حق، يعنى اراده همه اشيا و همه روابط و نظام‏هاى آن.[[278]](#footnote-278) وجودْ خير است و هرچه قابل وجود باشد، خداوند وجود را بدان افاضه مى‏كند. ظلمت و شرارت به جعل جاعل نيست؛ بلكه از لوازم هويّت او است؛[[279]](#footnote-279) بدين جهت، نه مى‏توان وجود لغيره را كه مبدأ شر براى ديگران است، از وجود لنفسه تفكيك كرد و نه مى‏توان موجودات هستى را از يك‏ديگر تجزيه نمود.[[280]](#footnote-280)

7. آفرينش ابليس، بر مبناى استعداد وى صورت پذيرفته، به گونه‏اى ديگر امكان‏پذير نيست و پروردگار به هرچيز، آفرينشى را كه درخور او است، عطا كرد؛ سپس آن را هدايت فرمود:

«رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ.» (طه/ 20، 50) از اضافه خلق به ضمير، چنين برمى‏آيد كه هرچيز فقط گونه‏اى خاص از وجود را پذيرا است و بس، و خداوند همان را بدو مى‏دهد.[[281]](#footnote-281)

افزون بر پاسخ‏هاى پيشين، برخى گفته‏اند:

چون خداوند مى‏دانست آنان كه با وسوسه‏اى كفر مى‏ورزند، بدون او نيز چنين خواهند بود، وجود ابليس، موجب افزايش مفسده نخواهد بود، و انسان را به آن وانخواهد داشت؛ بلكه ممكن است موجب مشقّت تكليف شود كه در اين صورت، بندگان به سبب آن، ثواب بيش‏ترى كسب مى‏كنند.[[282]](#footnote-282)

برخى از پاسخ‏هاى پيشين، راز امهال را نيز روشن مى‏سازد؛ ولى افزون بر اين پاسخ‏ها، براى انظار و مهلت‏يابى ابليس از سوى خداوند، جواب‏هاى ديگرى نيز ذكر شده است: 1. طبق پاره‏اى از روايات، خداوند براى پاداش عبادت‏ها، تقاضاى امهال او را پذيرفت.[[283]](#footnote-283) 2. هدف خداوند در

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 574

امهال او آن بود كه وقت توبه و اعتذار را بر او وسيع گرداند؛ البته علم خداى تعالى به آن كه ابليس با سوء اختيار، توبه و ايمان را اختيار نخواهد كرد، مانع از مهلت دادن به وى نبود. 3. راز امهال ابليس بشارت به انسان‏ها است تا از بخشايش الهى مأيوس نگردند[[284]](#footnote-284) و از رحمت واسعه خداوند نوميد نشوند چرا كه ابليس با ارتكاب گناه و خطاى بزرگ از رحمت خداوند مأيوس نبود. 4. براى تحقّق وعيد خود مبنى بر «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ» (اعراف/ 7، 18) به او مهلت داد.[[285]](#footnote-285) در نهج‏البلاغه‏ آمده است كه خداوند به او مهلت داد تا غضب و خشم شامل حالش شود و آزمايش او به اتمام رسد و وعده‏اى كه بدو داده، تحقّق پذيرد.[[286]](#footnote-286) گفتنى است اشاعره به دليل اين‏كه در كار خدا چون و چرا راه ندارد: «لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ» (انبياء/ 21، 23)) پاسخ پرسش پيشين را لازم نمى‏دانند.[[287]](#footnote-287) بنابر مبناى اين گروه (گروهى كه رعايت مصالح را بر خداوند لازم نمى‏دانند؛ بلكه معتقدند مصلحت و صواب، آن است كه او انجام مى‏دهد) اين پرسش موضوع خود را از دست داده، پاسخ لازم خود را مى‏يابد؛ زيرا با عنايت به آن‏كه خداوند، ابليس را آفريد و همو بدو مهلت داد، خلقت و امهال، عين عدل و نيكى است.[[288]](#footnote-288)

دشمنى ابليس با انسان و لزوم‏هوشيارى در برابر او:

خداوند از همان آغاز، در مورد دشمنى\* ابليس به آدم عليه السلام هشدار داد و او را از فريب‏كارى وى و نتايج زيان‏بار آن بر حذر داشت: «فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى‏» (طه/ 20، 117) و دشمنى‏آشكار وى را در پيمان خود با همه فرزندان آدم به آنان خاطرنشان كرد:

«أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.» (يس/ 36، 60) در آيات ديگرى از قرآن نيز به دشمنى و دشمنى آشكار وى اشاره شده است. (فاطر/ 35، 6؛ قصص/ 28، 15؛ بقره/ 2، 168 و 208؛ انعام/ 6، 142؛ اسراء/ 17، 53؛ يوسف/ 12، 5) مفسّران، حسادت،[[289]](#footnote-289) برگزيدگى آدم بر فرشتگان و تكريم ويژه او از سوى خداوند، طرد ابليس از مقام قرب و رجم\* و لعن او تا روز واپسين‏[[290]](#footnote-290) را علل دشمنى وى بر شمرده‏اند. ابراز دشمنى به وسيله وى در قالب تهديدها و رجزخوانى‏ها و دعوت به تبه‏كارى و شقاوت، بهترين دليل بر دشمنى او است. قرآن با توجّه به اين دشمنى، در موارد فراوانى درباره دورى جستن از ابليس به انسان‏ها هشدار داده است: برانگيختن آرزو و وعده‏هاى ابليس فريبى بيش نيست: «وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً.» (اسراء/ 17، 64) نيز نساء/ 4، 120. او در صدد فتنه و

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 575

فريب\* انسان‏ها است: «يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ....» (اعراف/ 7، 27) ابليس فرو گذارنده و خوار كننده آدمى است: «وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا.» (فرقان/ 25، 29) يارى شيطان، مصداق عذاب الهى به شمار مى‏رود: «يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا.» (مريم/ 19، 45) هركس شيطان را دوست بگيرد، دستخوش زيانى آشكار خواهد شد: «وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً.» (نساء/ 4، 119) شيطان، هم‏نشين بدى است: «وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً.» (نساء/ 4، 38) رستگارى با دورى گزيدن از اعمال شيطانى به دست مى‏آيد: «... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.» (مائده/ 5، 90) نبايد خود زمينه كوشش و وسوسه شيطان را فراهم سازيم: «قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى‏ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ.» (يوسف/ 12، 5) از گام‏هاى شيطان پيروى مكن: «... وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.» (بقره/ 2، 168) نيز انعام/ 6، 142، بقره/ 2، 208.

شيطان را پرستش مكن: «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.» (يس/ 36، 60) نيز مريم/ 19، 44. او دشمن شما است؛ پس او را دشمن بگيريد: «إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا.» (فاطر/ 35، 6) شيطان از اولياى خود مى‏هراساند، از اولياى او مهراسيد[[291]](#footnote-291):

«إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.» (آل‏عمران/ 3، 175) با آن‏كه بسيارى از شما را گمراه كرده، چرا نمى‏انديشيد؟ «وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.» (يس/ 36، 62) با آن كه شيطان مى‏خواهد شما را به دشمنى و غفلت بكشاند، آيا شما دست برمى‏داريد؟ «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ‏ ... فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.» (مائده/ 5، 91) اگر فضل و رحمت الهى نبود، به جز اندكى، همگى از او پيروى مى‏كرديد: «وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا» (نساء/ 4، 83) و اگر عنايت الهى نبود، هرگز هيچ يك تزكيه نمى‏شُديد: «وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً.» (نور/ 24، 21)

گستره فعاليت ابليس:

در آيات بسيارى، تأثير ابليس و يارانش بسيار محدود و مكر\* و حيله شيطان ضعيف دانسته شده است: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.» (نساء/ 4، 76) اين محدوديّت از جهات گوناگون است:

1. ابليس و ذرّيّه او در عرصه تكوين و آفرينش، هيچ نقشى ندارند؛ چنان‏كه خداوند تأكيد كرده كه آنان را در آفرينش آسمان و زمين و نيز

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 576

آفرينش خودشان به شهادت نگرفته است‏[[292]](#footnote-292): «ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً.» (كهف/ 18، 51) مقصود از عدم اشهاد، استعانت\* نجستن از آنان،[[293]](#footnote-293) و آيه، در صدد نفى ولايت\* ابليس‏است؛ زيرا اولًا ولايت تدبير در هرچيز موقوف بر آن است كه دارنده ولايت، احاطه علمى تام به آغاز، مقارنات و غايت امور آن داشته باشد؛ در حالى كه ابليس و ذرّيّه‏اش از مبدأ و آغاز آفرينش آسمان‏ها و زمين، بلكه از مبدأ و آغاز پيدايش خودشان نيز آگاهى نداشتند؛ زيرا خداوند آنان را هنگام آفرينش، بر كار خويش شاهد نگرفت و فعل خويش را نزد ايشان انجام نداد و ثانياً انواع آفريدگان به صورت فطرى به سوى كمال مختص خويش ره مى‏پويند و بدان سو هدايت مى‏شوند (طه/ 20، 50) آن‏گاه اگر تصدّى تدبير آسمان و زمين و انسان به دست شياطين اشرار و مفسد باشد، به نقض سنّت الهى در هدايت عامّه مى‏انجامد كه امرى محال است.[[294]](#footnote-294) برخى با استناد به اين كه شيطان از جنّ است،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 577

و جنّيان بر خلاف فرشتگان، در نظام تكوين نقش اجرايى ندارند،[[295]](#footnote-295) ابليس و دست‏يارانش را در عرصه تكوين، از ايفاى هرگونه تأثير و نقشى بركنار دانسته‏اند.

2. ابليس، شياطين و جنّيان نمى‏توانند بر عوالم غيب و اخبار پنهان آگاهى يابند و در كسب اخبار آسمانى ناتوانند: «وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ\* إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ.» (حجر/ 15، 17 و 18) نيز صافات/ 37، 6- 10 و ملك/ 67، 5؛ بدين جهت، جنّيان خود پس از اعتراف به وجود نگهبانان توانا و تيرهاى شهاب، تأكيد كرده‏اند كه ما نمى‏دانيم آيا براى كسانى كه در زمينند، بدى خواسته شده يا پروردگارشان براى آنان هدايت خواسته است:

«وَ أَنَّا لا نَدْرِي أَ شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً» (جن/ 72، 10) هم‏چنين در داستان مرگ سليمان عليه السلام آمده است كه وقتى بدن او بر زمين افتاد، جنّيان از مرگ او آگاه شدند و اگر پيش از آن آگاه مى‏شدند، دست از خدمت او بر مى‏داشتند: «فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ.» (سباء/ 34، 14)

3. ابليس و دست‏يارانش از انجام هرگونه تصرّف و اخلال در وحى\* و عزم انبيا ناتوانند. بر اساس آيات قرآن و طبق ادلّه عقلى بيان شده در علم كلام، ابليس و يارانش، توانايى كسب اطلاع، القا، انسا و هر گونه تصرّف و اخلال ديگر در وحى را ندارند و انبيا در تلقّى و ابلاغ وحى، از هر گونه خطا و اشتباه معصومند. خداوند، نزول وحى و حفظ آن را به خود نسبت مى‏دهد: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» (حجر/ 15، 9) و هرگونه كژى و كاستى را از آن نفى مى‏كند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى‏ عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً» (كهف/ 18، 1) و براى همگان تبيين مى‏كند كه فرشته امين و توانمند وحى، آن را بر قلب پيامبر نازل كرده است: «وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ\* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ\* عَلى‏ قَلْبِكَ ...» (شعراء/ 26، 192- 194) و اعلام مى‏دارد كه نزول وحى در ميان تدابير شديد حفاظتى صورت مى‏پذيرد: داناى نهان است و كسى را بر غيب خود آگاه نمى‏كند؛ جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد كه در [اين صورت‏] براى او از پيش‏رو و از پشت سرش نگاهبانانى خواهد گماشت:

«عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى‏ غَيْبِهِ أَحَداً\* إِلَّا مَنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً» (جن/ 72، 26 و 27) و ساحت وحى را از دسترس شياطين دور دانسته، تأكيد مى‏كند كه شيطان‏ها آن را فرود نياورده‏اند و آنان نمى‏توانند وحى كنند و در حقيقت آن‏ها از شنيدن، معزول و محرومند: «وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ\* وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ\* إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ» (شعراء/ 26، 210، 211، 212) بدين‏سان، آيات الهى و قرآن، از تصرّف ابليس و شيطان رجيم به كلّى بر كنار است: «وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ.» (تكوير/ 81، 25)

براساس براهين عقلى‏[[296]](#footnote-296) در عصمت\* انبيا و مفاد همين آيات است كه مفسّران شيعه، واژه «تمنّى» در آيه 52 حج/ 22 را به معناى آرزوى پيامبر در هدايت كردن امّت دانسته‏اند[[297]](#footnote-297) و معناى آيه چنين است كه هرگاه پيامبرى هدايت مردم و كام‏يابى در رسالت خويش را آرزو\* مى‏كرد، شيطان در آرزوى او اخلال پديد مى‏آورد؛ ولى خداوند، سرانجام آن وسوسه‏ها و القائات را زايل و آيات خود را استوار مى‏ساخت و كوشش پيامبرش را به نتيجه مى‏رساند: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.» (حج/ 22، 52)

4. ابليس و يارانش بر بندگان خداوند هيچ‏گونه سلطه‏اى ندارند. خداوند در پاسخ تهديدهاى ابليس، مبنى بر فريب‏دادن و گمراه‏ساختن همگان، به جز مخلَصان، ابليس را مخاطب ساخته كه تو را بر بندگان من تسلّطى نيست، مگر گمراهانى كه از تو پيروى كنند: «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ» (حجر/ 15، 42)، «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفى‏ بِرَبِّكَ وَكِيلًا». اسراء/ 17، 65) نيز نحل/ 16، 99. بسيارى از مفسّران، مقصود از بندگان را همه فرزندان آدم، و نه فقط مؤمنان و مخلصان گرفته و استثنا را در آيه، متصّل دانسته‏اند.[[298]](#footnote-298) دقّت در كلام الهى در پاسخ به ابليس،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 578

سه نكته را روشن مى‏سازد: الف. خداوند با ردّ كلام او مبنى بر فريب همگان، به جز مخلصان، تسلّط وى را بر گمراهانى كه از او پيروى مى‏كنند، منحصر ساخت. ب. ادّعاى استقلال او را در اغوا مردود دانسته، اعلام كرد كه اغواى او بر اساس قضاى الهى صورت مى‏پذيرد: «كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ.» (حج/ 22، 4) ج. قضاى الهى در سلطه ابليس بر پيروان و گمراهان نيز سلطه‏اى كيفرى است، نه ابتدايى.[[299]](#footnote-299) اين نكته در آيه 99 و 100 نحل/ 16 نيز آمده است: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ\* إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ».

در روز واپسين نيز كه روز ظهور حقايق است و نمى‏توان در آن به دروغ و باطل سخن راند، ابليس به عدم سلطه خود اعتراف مى‏كند: «ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي». (ابراهيم/ 14، 22)

از مباحث پيشين روشن شد كه قلمرو كوشش ابليس، فعّاليّت‏هاى تشريعى و تكليفى انسان، آن هم در حوزه انديشه و در حدّ وسوسه و تزيين و نظاير آن است و در عرصه تكوين، هيچ‏گونه تأثيرى ندارد.[[300]](#footnote-300) برخى، اين‏فعّاليّت‏هاى محدود را

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 579

سلطه ندانسته و استثناى آيه 22 ابراهيم/ 14 را منقطع دانسته‏اند.[[301]](#footnote-301) درباره قلمرو فعّاليّت ابليس، سه آيه ذيل، مباحث فراوانى را در ميان مفسّران و متكلّمان برانگيخته است: يك. سخن حضرت ايوب كه رنج و عذاب خويش را به شيطان نسبت مى‏دهد: «أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ». (ص/ 38، 41) بيش‏تر مفسّران، اسناد عذاب و رنج ايوب\* را به شيطان مجازى دانسته‏اند.[[302]](#footnote-302) برخى از آنان در تفسير آيه، دعوت همسر ايوب به سجده در مقابل ابليس از سوى ابليس، عدم توانايى بر اقامه نماز بر اثر بيمارى، قطع وحى براى مدّتى،[[303]](#footnote-303) بزرگ‏نمايى مشكلات وى براى آن‏كه به جزع وادار شود،[[304]](#footnote-304) يادآورى نعمت‏هاى گذشته و زوال وى يا جداسازى مردم از او[[305]](#footnote-305) يا ايجاد زمينه براى ابتلاى وى‏[[306]](#footnote-306) و مواردى نظير آن را عامل رنج و عذاب ايوب شمرده‏اند.

طبق روايتى، سلطه وى بر اضرار به ايوب، به دليل استجابت درخواست وى از سوى خداوند در اين مورد خاص بوده‏[[307]](#footnote-307) و عدّه‏اى ديگر احتمال نوعى سببيّت طولى را براى وى در كنار اسباب طبيعى تقويت كرده‏اند.[[308]](#footnote-308) دو. سخن خداوند در تشبيه رباخواران به كسانى كه بر اثر تماس شيطان، ديوانه و گيج شده‏اند: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ.» (بقره/ 2، 275) عدّه‏اى هيچ گونه نقشى را براى ابليس در پيدايش صرع، محتمل ندانسته‏اند[[309]](#footnote-309) و پاره‏اى از روايات نيز بر اين ديدگاه صحّه مى‏گذارد.[[310]](#footnote-310) عدّه‏اى ديگر، انتساب برخى از انواع خبط، صرع يا جنون را به واسطه اسباب طبيعى، همانند آفت واختلال مغزى، به جن منتفى ندانسته‏اند.[[311]](#footnote-311) برخى آن را مَثَلى بر وجه تشبيه و نه حقيقت تلقّى كرده‏اند و شيطان را هرگز به تخبيط توانا نمى‏دانند. عدّه‏اى نيز معناى آيه را واقعيّتى روشن در روز واپسين دانسته‏اند كه رباخواران در روز قيامت، به حتم همانند مستان از خاك بر خواهند خاست.[[312]](#footnote-312) رأى ديگر آن است كه اين سخن، بر اساس اعتقادات عرب در آن عصر و نه بر اساس يك واقعيّت عينى است.[[313]](#footnote-313) سه. در آيه 68 انعام/ 6 آمده است: اگر شيطان موجب فراموشى تو از فرمان خداوند شود، پس از توجّه، ديگر با ستم‏گران منشين: «وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ». با عنايت به عصمت انبيا و مصونيّت آنان، انتساب انسا (فراموشاندن) به شيطان درباره پيامبر صلى الله عليه و آله، بسيارى را بر آن داشته است كه يا خطاب را در آيه، مانند بسيارى از آيات، درباره ديگران بدانند يا اگرچه خطاب را متوجّه پيامبر صلى الله عليه و آله دانسته، آن را براى مبالغه در تحذير مؤمنان معرّفى كنند يا خطاب را فرضى گرفته‏اند. رأى ديگر آن است كه اين انسا پيش از ورود نهى از سوى خداوند درباره ناپسندى هم‏نشينى با آنان، معنا مى‏يابد.[[314]](#footnote-314)

كوشش ابليس براى وسوسه‏پيامبران:

ابليس، نژاد[[315]](#footnote-315) و دست‏يارانش در برابر همه پيامبران به دشمنى آشكار برخاسته‏اند:

«وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ» (انعام/ 6، 112) و در جهت مقابله با اهداف و آرزوهاى انبيا، كوشش‏هايى فريب‏كارانه پى افكنده‏اند: «تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى‏ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ.» (نحل/ 16، 63) نيز حج/ 22، 52. گوشه‏هايى‏از آن اقدام‏ها بدين شرح انعكاس يافته است:

الف. حضرت آدم عليه السلام:

تلاش‏هاى خصمانه ابليس بر ضدّ آن حضرت آدم مشتمل بر: وسوسه:

«فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ» (طه/ 20، 120)، سوگند دروغ مبنى بر خير خواهى: «وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ» (اعراف/ 7، 21)، فريب‏كارى و ايجاد زمينه هبوط مشقّت‏آميز از بهشت: «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 580

كانا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا» (بقره/ 2، 36) و «فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ» (اعراف/ 7، 22) در آيات قرآن گزارش شده است.

ب. ابراهيم عليه السلام:

يكى از آزمون‏هاى الهى، رؤياى مأموريّت قربانى\* كردن فرزند بود كه ابليس كوشيد با وسوسه حضرت و ايجاد ترديد در همسر و فرزندش، مانع‏تراشى كند؛[[316]](#footnote-316) ولى طبق آيه 104 و 105 صافات/ 37 (وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ\* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) خداوند او را از صادقه بودن رؤيا مطمئن ساخت. هنگام انجام مناسك نيز ابليس سه بار بر وى ظاهر گشت كه با واكنش سخت پرتاب سنگ از سوى ابراهيم\* مواجه شد[[317]](#footnote-317) كه هم اكنون نيز حركت نمادين آن (رمى جمرات) جزء مناسك حج به شمار مى‏رود.

ج. ايوب عليه السلام:

ايجاد زمينه پيدايش امور مشقّت آفرين و سخت براى ايوب عليه السلام پيامد كوشش‏هاى ابليس بود. (ص/ 38، 41)

د. موسى‏\* عليه السلام:

كوشش براى كشاندن موسى‏ عليه السلام به عرصه نزاع ميان يكى از ياوران و دشمنان وى در بنى‏اسرائيل كه به مرگ دشمنش منتهى شد، به صراحت اقدامى از سوى شيطان معرّفى گرديد: «فَوَكَزَهُ مُوسى‏ فَقَضى‏ عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ.» (قصص/ 28، 15)

ه. يوشع عليه السلام:

سعى در جهت فراموشاندن آوردن ماهى به وسيله يوشع كه قرآن از او با عنوا ن «فتاه» ياد كرده،[[318]](#footnote-318) كوششى از سوى ابليس گزارش شده است: «وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ.» (كهف/ 18، 63)

و. يوسف عليه السلام:

برانگيختن آتش حسادت در برادران كه موجب سختى‏هاى بسيار در زندگى يوسف\* شد: «أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي» (يوسف/ 12، 100) هم‏چنين فراموشاندن بازگويى داستان يوسف نزد عزيز مصر به وسيله هم بند آزاد شده وى كه موجب بقاى يوسف در زندان تا چندين سال ديگر شد، از اقدام‏هاى خصمانه ابليس بوده است: «فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.» (يوسف/ 12، 42)

در تفاسير نيز گزارش‏هايى از گفت‏وگو، مجادله،[[319]](#footnote-319) وسوسه\*[[320]](#footnote-320) و اقدام‏هاى خصمانه ديگر[[321]](#footnote-321) ابليس بر ضدّ انبيا ارائه شده است؛ هم‏چنين روايات درباره شرارت‏ها و گفت‏وگوى ابليس با پيامبرانى چون نوح،[[322]](#footnote-322) ابراهيم،[[323]](#footnote-323) داوود،[[324]](#footnote-324) زكريا،[[325]](#footnote-325)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 581

ذى‏الكفل (بنابر اين كه وى از پيامبران باشد)،[[326]](#footnote-326) موسى‏،[[327]](#footnote-327) عيسى‏،[[328]](#footnote-328) و پيامبر گرامى اسلام‏[[329]](#footnote-329) هم‏چنين با امام على عليه السلام‏[[330]](#footnote-330) گزارش‏هايى را ارائه كرده‏اند. بر اساس روايتى از امام صادق عليه السلام، ابليس از زمان آدم به بعد نزد انبيا حضور مى‏يافته است.[[331]](#footnote-331) بديهى است كه به دليل عصمت انبيا، تلاش‏هاى گوناگون ايذايى و وسوسه‏هاى تعب‏انگيز ابليس، در نفوس پيامبران تأثيرى بر جاى نمى‏گذارد؛[[332]](#footnote-332) بلكه به جهت مصالحى مانند امتحان آنان بوده است.[[333]](#footnote-333) اعمال فريب‏كارانه وى براى گمراهى امّت‏هاى آنان گرچه موجب زحمات بيش‏ترى براى پيامبران شد، هرگز مانع تحقّق اهداف و آرزوهاى آنان نخواهد بود. (حج/ 22، 52)

اهداف و شيوه‏هاى ابليس:

قرآن كريم ابليس را دشمن آشكار انسان شناسانده‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 582

(يس/ 36، 60) از همين رو، ابليس پس از گرفتن مهلت از خداوند، سوگند ياد كرد كه همه بنى‏آدم به جز مخلَصان را گمراه كند: «قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ\* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (ص/ 38، 82 و 83) و در نخستين گام، به وسوسه آدم و حوّا پرداخت: «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ.» (اعراف/ 7، 20) خداوند نيز هدف ابليس را در به گمراهى\* كشاندن انسان‏ها: «يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً» (نساء/ 4، 60) و نيز جهنّمى كردن آن‏ها به روشنى بيان مى‏كند:

«أَ وَ لَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ» (لقمان/ 31، 21)، «إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ.» (فاطر/ 35، 6) ابليس، هم در حوزه انديشه و هم در حوزه عمل، فعّاليت دارد و مى‏كوشد در ارتباطهاى فردى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى آدميان اخلال كند.

او براى تحقّق مهم‏ترين هدف خود كه انحطاط انسان و انحراف او از صراط مستقيم است (اعراف/ 7، 16) اهداف ميانى و راه‏كارهايى دارد كه قرآن، سخنان تهديدآميز وى بر ضدّ انسان را پس از مهلت‏يابى بدين شرح باز گفته است: 1. تهاجم همه جانبه: ابليس به خداوند گفت: چون مرا گمراه ساختى، من هم براى فريفتن آدميان بر سر راه راست تو خواهم نشست و از پيش رو و پشت سر و طرف راست وچپشان برآن‏ها مى‏تازم؛ به گونه‏اى كه بيش‏تر آنان را شكرگزار نخواهى يافت: «قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ\* ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ». (اعراف/ 7، 16 و 17) 2. لگام زدن و سلطه كامل: ابليس گفت: اگر تا روز قيامت مهلتم دهى، به طور قطع بر بيش‏تر فرزندان آدم، لگام خواهم زد و آنان را ريشه‏كن خواهم ساخت: «لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا». (اسراء/ 17، 62) 3. ايجاد دشمنى: «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.» (مائده/ 5، 91) 4.

بازداشتن از ياد خدا و به‏ويژه نماز:\* «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ‏ ... يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ.» (مائده/ 5، 91) 5. ايجاد حزن\* و افسردگى در جامعه اسلامى و به هراس افكندن مؤمنان:

نجوا از القائات شيطان است تا در كسانى كه ايمان آورده‏اند، دل‏تنگى پديد آورد: «إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا.» (مجادله/ 58، 10) 6. دعوت به كفر: «كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ.» (حشر/ 59، 16) دعوت ابليس به كفر، بدان جهت است كه كفر زمينه دوستى\* و ولايت، بلكه سلطه كامل او را فراهم مى‏سازد: «إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ.» (اعراف/ 7، 27) 7. تزيين: آراستن گناه و زيبانمايى افكار و اعمال باطل در ديدگاه مرتكبان، شيوه ديگر ابليس است: «قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ» (حجر/ 15، 39) و نيز 48 انفال/ 8؛ 63 نحل/ 16؛ 43 انعام/ 6؛ 24 نمل/ 27 و 38 عنكبوت/ 29. قرآن از آراستن نعمت‏هاى دنيايى و محبوب نماياندنِ زنان، فرزند\* ان، اموال فراوان از زر و سيم، مركب، دام و كشت‏زار، در آيات 212 بقره/ 2 و 14 آل‏عمران/ 3 پرده برداشته است. 8. برانگيختن آرزوهاى طولانى: يكى از شيوه‏هاى ابليس‏براى گمراه‏ى انسان‏ها، برانگيختن آرزوى طول بقا و ديگر آرزوهاى دور و دراز دنيايى است‏[[334]](#footnote-334): «وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ.» (نساء/ 4، 119) 9. فراموشاندن: يكى از راه‏هاى نفوذ ابليس در حزب خويش، اصلى نماياندن موضوعات فرعى و جلب توجّه ايشان بدان است تا بدين وسيله، ياد خداوند يا عمل به وظايف خود، فراموششان گردد:

«اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ» (مجادله/ 58، 19)، «ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ.» (كهف/ 18، 63) نيز يوسف/ 12، 42.

10. ترساندن: روش ديگر ابليس، ايجاد ترس در پاره‏اى اوقات چون هنگام رويارويى با دشمن است‏[[335]](#footnote-335): «إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.» (آل‏عمران/ 3، 175) 11. تسهيل نمودن گناه:

روش ديگر، آسان‏سازى و كوچك‏نمايى گناهان بزرگ‏[[336]](#footnote-336) و زمينه‏سازى براى ارتكاب آن از طريق ظاهر كردن كار زشت در هيأتى زيبا يا تطويل‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 583

آرزوهاى انسان‏[[337]](#footnote-337) است: «الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ.» (محمّد/ 47، 25) 12. گسترش فساد\* و ترويج فحشا\* و منكر: «وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ.» (نور/ 24، 21) شيطان، در ارتكاب انسان به شراب\* خورى و بت‏پرستى\* و قمار\* بازى مى‏كوشد:

«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (مائده/ 5، 90) و نيز شياطين به آموختن سحر به مردم همّت مى‏گمارند: «وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.» (بقره/ 2، 102) 13. احياى سنّت‏هاى جاهلى و تغيير آفرينش: ترويج بريدن گوش‏هاى چارپايان طبق سنّت‏هاى جاهلى و دادن تغيير در آفرينش الهى، از روش‏هاى نفوذ ابليس و ياران او است:

«وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ.» (نساء/ 4، 119) 14.

برانگيختن حسد، ايجاد درگيرى و تنازع: حضرت يوسف برهم خوردن ارتباط درست ميان خود و برادرانش را به شيطان نسبت مى‏دهد: «أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي» (يوسف/ 12، 100) حضرت موسى نيز درگيرى يكى از دشمنانش را با وى كه به قتل او انجاميد، محصول تلاش شيطان مى‏داند: «قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ» (قصص/ 28، 15) به همين جهت، به همگان سفارش مى‏كند كه با يك‏ديگر نيكو سخن بگويند تا شيطان نتواند ميان آنان آتش دشمنى برافروزد: «قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ.» (اسراء/ 17، 53) اين كوشش شيطانى از طريق شراب و قمار نيز پى‏گيرى مى‏شود: «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ.» (مائده/ 5، 91) شياطين با ايجاد زمينه مجادله نيز مى‏كوشند حق‏گويان را به اطاعت خويش وادارند يا به تشنّج دامن زنند:

«إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.» (انعام/ 6، 121) نيز حج/ 22، 3؛ افزون بر آن، با ابلاغ سخنان زيبا و فريبنده به دشمنان انبيا، در مقابله با تبليغ حق مى‏كوشند. (انعام/ 6، 112) شياطين، آدمى را هنگام انتخاب حق بر باطل، به ترديد مى‏افكنند و در مسير حيات معنوى به‏رهزنى مى‏پردازند. آنان از اين راه آدميان را حيران و مذبذب مى‏سازند. (انعام/ 6، 71) 15. داورى\* بردن نزد طاغوت: ابليس و دست‏ياران وى در جهت تحكيم پايه‏هاى حكومت طاغوت كه به اجراى فرمان‏هاى الهى گردن نمى‏نهند، مى‏كوشند و مؤمنان را به داورى‏بردن نزد آنان فرا مى‏خوانند:

«يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً.» (نساء/ 4، 60) 16. توسعه ربا\*:

شيطان با ايجاد ترديد و مشابه دانستن ربا و بيع، قدرت تشخيص درست را ازبين برده، ربا را

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 584

مى‏گستراند[[338]](#footnote-338): «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ.» (بقره/ 2، 275) 17. وعده فقر براى جلوگيرى از انفاق\*: «الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ.» (بقره/ 2، 268)

گرفتارى بسيارى در دام‏ابليس:

به‏رغم محدوديّت گستره فعّاليّت و كوشش ابليس و يارانش و نداشتن هيچ گونه سلطه بر آدميان، بسيارى با سوء اختيار خويش، به دام او گرفتار آمده و دچار گمراهى شده‏اند؛ از اين رو خداوند مردم را به انديشه فرا مى‏خواند: «وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ».

(يس/ 36، 62) برگزيدن اميال نفسانى بر تمايلات فطرى و دنيا بر آخرت، گمان ابليس را محقّق كرد و تهديد او را مبنى بر فريب بسيارى از انسان‏ها جامه عمل پوشانيد: «وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.» (سبأ/ 34، 20)

قرآن، عوامل و زمينه‏ها و رمز نفوذ ابليس را چنين بيان كرده است: 1. پذيرفتن و لا يت ابليس و شرك به خدا: پذيرفتن ولايت ابليس و شرك به خداوند موجب سلطه ابليس مى‏شود: «إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ.» (نحل/ 16، 100) 2. روى گرداندن از ياد خدا: هركس از ياد خدا دل بگرداند، بر او شيطانى مى‏گماريم كه هم‏نشين او باشد: «وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.» (زخرف/ 43، 36) 3. قساوت قلب\*:

سنگ‏دلى، زمينه تزيين اعمال ناشايست را پديد مى‏آورد: «وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.» (انعام/ 6، 43) 4 و 5 و 6. جدايى از آيات الهى، دنياگرايى و هواپرستى: انسلاخ و جدايى از آيات الهى و دل‏بستگى به مادّيات و به تعبير قرآن «اخلاد إلى الأرض» و پيروى از هواى نفس، زمينه فعّاليّت شيطان را در وجود انسان فراهم مى‏كند: «وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ\* وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ». (اعراف/ 7، 175 و 176) 7. گناه: سلطه شيطان بر اثر گناه پديد مى‏آيد: «إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا» (آل‏عمران/ 3، 155)، «هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى‏ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ\* تَنَزَّلُ عَلى‏ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ.» (شعراء/ 26، 221 و 222)

كيفيّت فريب و گمراه‏سازى:

قرآن كريم پس از برحذر داشتن انسان از گرفتار آمدن در دام ابليس، در تبيين چگونگى فريب او مى‏فرمايد: همانا او و قبيله‏اش شما را از آن‏جايى مى‏بينند كه شما آن‏ها را نمى‏بينيد: «إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ». (اعراف/ 7، 27) ابليس و شياطينِ تحتِ امر او، با بهره‏گيرى از ابزار عواطف و احساسات انسان، در ادراك وى تصرّف كرده، اوهام و انديشه‏هاى دروغين و باطل را در

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 585

نفس او مى‏افكنند؛ با اين حال، انسان اين اوهام را از خود دانسته و در آن ترديدى ندارد؛ از اين رو افكار و اوهام ياد شده، هم به ابليس و هم به انسان نسبت داده مى‏شود و با استقلال انسان در انديشه و اراده منافاتى ندارد؛ زيرا تصرّف ابليس در ادراك انسان، تصرّف طولى و در جهت اراده انسان است و نه در عرض و برابر آن؛[[339]](#footnote-339) به همين جهت، پس از فراخوان ابليس به انجام معصيت يا ترك طاعت، آدمى در خود براى انجام واجبات، احساس سنگينى مى‏كند و براى انجام گناهان ميل شديد در خود مى‏يابد؛ بدين جهت، در قرآن از اين اوهام القايى ابليس به وسوسه ياد مى‏شود.

(طه/ 20، 120) برخى مفسّران گفته‏اند: وسوسه، صوتى خفى است كه ابليس در گوش دل آدمى مى‏افكند. وسوسه ابليسى با ويژگى فراخواندن به گناهان قابل تشخيص و شناسايى است.[[340]](#footnote-340) به تصريح قرآن، ابليس با تزيين، آراستن و جلوه دادن دنيا در چشم انسان، او را به سوى گناهان مى‏كشاند و از توجّه به حقيقت خويش و ياد خداوند باز مى‏دارد؛ بنابراين ابليس در برابر هواى نفس، استقلالِ وجودى دارد؛ امّا استقلال عملى نداشته، فقط از رهگذر هواى نفس آدمى عمل مى‏كند.[[341]](#footnote-341) از جمله راه‏هاى نفوذ شيطان، شهوت، غضب و هواى نفس دانسته شده است‏[[342]](#footnote-342) و برخى با واجب دانستن شناخت راه‏هاى نفوذ شيطان؛ مواردى چون حسد، حرص و تعصّب ... را نيز بدان‏ها افزوده‏اند.[[343]](#footnote-343)

راه‏هاى مقابله با كوشش‏هاى‏ابليس:

از آن جا كه گستره تلاش ابليس و يارانش، انديشه و ادراك آدميان است مى‏توان با بازشناسى چگونگى عمل‏كرد او، خود را از فريب او مصون و محفوظ نگه داشت. ابليس، لشكر، ذرّيّه و حزبش، بر آدمى سلطه ندارند؛ امّا از آن‏جا كه هماره مى‏كوشند و از طريق هواهاى نفسانى عمل مى‏كنند، در صورتى كه با آنان مقابله نشود، كام‏ياب خواهند شد. از مطاوى آيات قرآن بر مى‏آيد كه مى‏توان با راه‏هاى ذيل به مقابله با شيطان برخاست: 1. اخلاص: ابليس از همان آغاز، با اعتراف به عدم توانايى خود در فريب مخلِصان و آنان‏كه از قيد خويش رهايى يافته‏اند، يعنى مخلَصان، اخلاص را حصن تسخيرناپذير شياطين معرّفى كرد: «لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ\* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.» (حجر/ 15، 39 و 40) نيز ص/ 38، 82، 83. 2 و 3. ايمان و توكل:

شيطان بر آنان‏كه در حصن ايمان، سنگر گرفته و بر خدا توكّل\* كرده‏اند، هيچ‏گونه سلطه‏اى نخواهد داشت‏[[344]](#footnote-344): «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.» (نحل/ 16، 99)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 586

4. استعاذه: پناه بردن به خداى يگانه و پناه جستن از وى در برابر دشمن بى‏امان، يكى از راه‏هاى مقابله با ابليسيان است كه قرآن ما را بدان فراخوانده: و «إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.» (اعراف/ 7، 200) نيز مؤمنون/ 23، 97؛ نحل/ 16، 98؛ فصلت/ 41، 36؛ آل‏عمران/ 3، 36. 5. پاكيزگى و طهارت: پاكيزگى و طهارت،\* آدمى را از پليدى\* شيطان دورمى‏سازد:

«وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ» (انفال/ 8، 11) چنان‏كه تحصيل ملكه تقوا و تحكيم آن، چشمان دل را بر تماس و وسوسه ابليس و يارانش بينا و از فرو افتادن در دام‏هاى وى حفظ مى‏كند[[345]](#footnote-345): «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ» (اعراف/ 7، 201).

فرجام ابليس و ياران او:

خداوند در همان گفت‏وگوى آغازين، جاى‏گاه نهايى ابليس و پيروانش را فرو افتادن در دوزخ\* خشم الهى اعلام فرمود: «قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ\* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ» (ص/ 38، 84 و 85) و جهنّم را سزاى آنان دانست:

«قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً.» (اسراء/ 17، 63) براساس آيات قرآن، در روز حشر، پس از داورى خداوند، ابليس‏[[346]](#footnote-346) در سخنانى درس‏آموز با اعلام بى‏زارى از پيروان خويش، مسؤوليّت انحراف‏هاى آنان را بر عهده خود ايشان دانسته، مى‏گويد: همانا خداوند به شما وعده داد وعده‏اى راست؛ ولى من به شما وعده دادم؛ پس تخلّف كردم. مرا بر شما تسلّطى نبود، جز آن‏كه شما را خواندم و شما اجابت كرديد؛ پس مرا سرزنش نكنيد و به ملامت خويشتن بپردازيد.

اكنون من فريادرس شما نيستم و شما نيز نمى‏توانيد فريادرس من باشيد. من كفر مى‏ورزم به اين كه شما مرا پيش از اين شريك [پروردگار] كرديد: «وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ». (ابراهيم/ 14، 22)

در پايان، همه آنان به فرجام خويش رسيده، به «جحيم» افكنده مى‏شوند: «فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَ الْغاوُونَ\* وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.» (شعراء/ 26، 94 و 95)

منابع-

ابليس فى‏القرآن والحديث؛ اخلاق در قرآن؛ اعلام قرآن؛ اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؛ انوارالتنزيل و اسرارالتأويل، بيضاوى؛ اوستا؛ بحارالانوار؛ البداية والنهايه؛ البرهان فى تفسيرالقرآن؛ پرتوى از قرآن، تاج‏العروس؛ تاريخ بلعمى؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ ترتيب كتاب العين؛ تفسيرالتحرير والتنوير؛ تفسير روح البيان؛ التفسير الكبير؛ تفسير العيّاشى؛ تفسير القرآن العظيم، ابن‏كثير؛ تفسير القرآن الكريم،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 587

ملّاصدرا؛ تفسير القمى؛ التفسير الكاشف؛ تفسير كنزالدقايق؛ تفسير المنار؛ تفسير موضوعى، جوادى آملى؛ تفسير نمونه؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لأحكام القرآن، قرطبى؛ الحكمة المتعاليه فى‏الاسفار العقليه‏الاربعة؛ دائرةالمعارف الاسلاميّه؛ دائرة المعارف الشيعيّه؛ الدرّالمنثور فى‏التفسير بالمأثور؛ روح‏المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ روض‏الجنان و روح‏الجنان؛ رياض السالكين؛ شرح الاسماء، سبزوارى؛ الشفاء؛ عدل الهى؛ الفرقان فى تفسير القرآن؛ فى ظلال‏القرآن؛ قاموس كتاب مقدّس؛ الكافى؛ الكتاب المقدس؛ كشف‏الاسرار و عدّة الابرار؛ كشف المراد فى شرح تجريدالاعتقاد؛ الكشّاف؛ لسان‏العرب؛ مجمع البحرين؛ مجمع‏البيان فى تفسيرالقرآن؛ مفردات الفاظالقرآن؛ معارف قرآن؛ معانى القرآن؛ معجم اللاهوت الكتابى؛ معجم مقاييس اللغه؛ المعرّب؛ مكاشفةالقلوب؛ الملل و النحل؛ منشور جاويد؛ الميزان فى تفسيرالقرآن؛ نهج‏البلاغه؛ واژه‏هاى دخيل در قرآن مجيد. [[347]](#footnote-347)

على محمّدى آشنانى‏

#### شیطان

مقاله شیطان از این آدرس

https://quran.isca.ac.ir/fa/Cyclopedia/240/78614

شیطان

موجودى شریر و وسوسه‌گر انسان

لغویان در عربى یا دخیل بودن کلمه « شیطان » بر یک نظر نیستند: شمارى آن را واژه‌اى اصیل در زبان عربى و برخى آن را از واژگان دخیل در قرآن دانسته‌اند. اغلب واژه‌شناسان عرب این واژه را عربى دانسته‌اند؛ ولى درباره مبدأ اشتقاق این کلمه بر یک نظر نیستند و براى آن دو مبدأ یاد کرده‌اند :(1) 1. برخى آن را برگرفته از مصدر « شطن » به معناى دور شدن دانسته‌اند، چنان‌که « بئرشطون » به معناى چاه عمیق، و « شطن » به معناى ریسمان طویل که بین دو طرف آن فاصله است و نیز به اسبى که از صاحبش نافرمانى کند ،(2) از این‌رو به هر موجود نافرمان، متمرد از حق و دور از رحمت الهى شیطان گفته مى‌شود .(3) بنا بر نقلى، معناى اصلى مادّه « ش - ط - ن » انحراف از حق و درستى است و « شیطان » مصداق کامل انحراف از حق و خروج از مراحل صدق است و این معنا در جنّ، انس و حیوان و غیر آن محقق مى‌شود؛ ولى انصراف آن به جنّ، سپس به انسان و به حیوان با قرینه همراه است ،(4) از این رو هر صفت زشت و ناپسندى در انسان، « صفت شیطانى » نامیده مى‌شود، چنان‌که بر پایه روایتى، پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله از حسد و غضب با عنوان شیطان یاد کرده است .(5) 2. شمارى دیگر از لغویان، واژه شیطان را برگرفته از « شاط، یشیط »(6) بدون نون و به معناى سوختن از روى خشم (7) دانسته‌اند و آفرینش شیطان از آتش براساس گزارش قرآن: « وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ » ( الرّحمن / 55، 15 ) مؤید معناى لغوى آن است .(8) بر پایه نقلى، معناى اصلى واژه « ش - ى - ط » از بین رفتن به سبب سوختن یا غیر آن است (9) و گفته شده اگر ریشه کلمه شیطان « شاط » باشد، معناى حقیقى آن سوختن است و دیگر معانى این کلمه، همچون از بین رفتن و باطل شدن از باب مجاز است .(10) اگر واژه شیطان برگرفته از « شاط، یشیط » بر وزن فَعلان باشد، جمع آن مى‌بایست « شِیاط » یا « شُیاطى » باشد، همچون غَضبان که جمع آن « غِضاب » است و سَکران که جمع آن « سُکارى » است .(11) در حالى که در متون ادبى عرب به ندرت واژه شیطان بر اوزان نامبرده جمع بسته شده است، از این‌رو اشتقاق کلمه شیطان از ریشه « ش - ط - ن » پذیرفتنى‌تر است .(12) سیبویه در دیدگاهى نادر، براى این واژه دو ریشه قائل است: در یک جا آن را از « شطن » و در جایى دیگر آن را از « شیط » مى‌داند .(13) در برابر کسانى که کلمه شیطان را عربى دانسته‌اند، برخى این واژه را از واژگان دخیل (14) و آن را برگرفته از عبرى یا سریانى دانسته‌اند ؛(15) نیز گفته شده که شیطان برگرفته از لغت عبرى « هاشطین » به معناى مخالفت و دشمنى یا از لفظ سریانى آن اخذ شده است .(16) در قاموس کتاب مقدس، شیطان ترجمه یونانى دیابوس به معناى سخن‌چین است و آن را « اپلیون » به معناى هلاک کننده نیز گویند .(17) گرچه برخى شیطان را از واژگان دخیل دانسته‌اند، ادعاى اجماع مسلمانان و مستشرقان (18) و نیز مصطلح و مشهور بودن این واژه قبل از نزول قرآن و کاربرد فراوان این واژه در ادبیات کهن عرب، دلیل بر دخیل نبودن آن است، چنان‌که عرب نام برخى مردان قدرتمند را شیطان مى‌نهاد؛ همچون شیطان بن مدلج از بنى‌جشم، شیطان بن بکر بن عوف از اجداد علقمه (19) و حارث بن فروة بن شیطان ؛(20) نیز برخى قبایل کهن عرب « بنو شیطان » نامیده شده‌اند .(21) کاربرد این واژه در اشعار دوره جاهلى نیز دلیلى دیگر بر دخیل نبودن آن است، چنان‌که امیة بن أبى‌الصلت درباره سلیمان علیه‌السلام که شیاطین متمرّد از فرمانش را به غل و زنجیر مى‌کشید، چنین مى‌گوید: أَیُّما شاطنٍ عَصاهُ عَکاهُو رماهُ فى القَید و الأغلالِ (22) در قرآن کریم از شیطان با اوصافى همچون سرکش و ویرانگر و دور از رحمت الهى یاد شده است: « شَیْطَانًا مَّرِیدًا \* لَّعَنَهُ اللَّهُ ». ( نساء / 4، 117 - 118 ) واژه « شیطان » 88 بار در قرآن آمده است: 64 بار به صورت مفرد معرفه « الشَّیطان »، 6 بار به صورت مفرد و نکره ( شیطان ) و 18 بار به صورت جمع « الشَّیاطین ». بسامد کلمه شیطان در قرآن همسان بسامد کلمه ملائکه در قرآن است. گفته‌اند این همسانى به علت تقابل شیطان و ملک در معناى شرّ و خیر و در عدد نفوس و در اصل خلقت است .(23) در مواردى که لفظ شیطان مفرد و با « ال » تعریف آمده، مراد از آن ابلیس \* است؛ همانند آیات 36 سوره بقره / 2 و 20 - 22 سوره اعراف / 7 و 120 سوره طه / 20، مگر آنکه قرینه‌اى برخلاف باشد و آنجا که کلمه شیطان به شکل نکره و با ادات عام مانند « کلّ » آمده است ابلیس و ذرّیه‌اش و شیاطین جنّ \* و انسى به طور عام مراد است. ( حجّ / 22، 3؛ تکویر / 81، 25 ) موارد کاربست کلمه شیطان در حالت مفرد و جمع در قرآن عبارت‌اند از: 1. ابلیس ( بقره / 2، 36 )؛ 2. هر موجود سرکش ( حجّ / 22، 3 )؛ 3. لشکریان و پیروان ابلیس ( بقره / 2، 102 )؛ 4. رهبران کفر ( بقره / 2، 14؛ آل‌عمران / 3، 75 )؛ 5. ارواح خبیث و غول‌هاى بیابانى ( انعام / 6، 71؛ انبیاء / 21، 82؛ مؤمنون / 23، 97 )؛(24) 6. مار \* ( صافّات / 37، 65 )؛ 7. طغیانگران. ( انعام / 6، 112 )(25) در برخى موارد، اختلاف است که مراد از « الشیطان » ابلیس است یا هر فریب‌کار جنّى و انسى ؛(26) همچون آیه « الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ ». ( بقره / 2، 268 )

1. تاج العروس، ج10، ص317، «شيط»؛ التحقيق، ج6، ص 60 - 61، «شطن»؛ التطور الدلالى بين لغة الشعر الجاهلى و لغة القرآن، ص477.

2. العين، ج6، ص237؛ معجم مقاييس اللغه، ج3، ص184؛ المصباح، ص313، «شطن».

3. العين، ج6، ص236؛ معجم مقاييس اللغه، ج3، ص184؛ مفردات، ص261، «شطن».

4. التحقيق، ج6، ص60؛ لسان العرب، ج13، ص239، «شطن».

5. مفردات، ص261، «شطن».

6. تاج العروس، ج10، ص317، «شيط»؛ التطور الدلالى بين لغة الشعر الجاهلى و لغة القرآن، ص477.

7. لسان العرب، ج13، ص238؛ المصباح، ج1، ص313، «شطن».

8. مفردات، ص261؛ النهايه، ج2، ص519 ، «شيط».

9. معجم مقاييس اللغه، ج3، ص235، «شيط»

10. تاج العروس، ج10، ص317.

11. شيطان در قرآن، ص11.

12. العين، ج6، ص237؛ معجم مقاييس اللغه، ج3، ص185، «شطن»؛ تاج العروس،ج 18، ص322، «شطن».

13. تاج العروس، ج10، ص317؛ مجمع البحرين، ج6، ص 272، «شيط».

14. نك: واژه‌هاى دخيل در قرآن، ص281 - 284؛ التحقيق، ج6، ص61.

15. التحقيق، ج6، ص61؛ نثر طوبى، ج2، ص10، «شطن».

16. اعلام قرآن، ص78.

17. قاموس كتاب مقدس، ص69؛ لغت نامه، ج12، ص12966.

18. التطور الدلالى بين لغة الشعر الجاهلى و لغة القرآن، ص476.

19. التطور الدلالى بين لغة الشعر الجاهلى و لغة القرآن، ص478.

20. اسدالغابه، ج1، ص410؛ الإصابه، ج1، ص685.

21. الطبقات، ج6، ص374؛ معجم البلدان، ج3، ص384.

22. معجم مقاييس اللغه، ج3، ص185؛ تاج العروس، ج18، ص321، «شطن».

23. نك: المعجم فى فقه لغة القرآن، ج1، ص158.

24. نك: واژه‌هاى دخيل در قرآن، ص281.

25. وجوه القرآن، ص183.

26. التفسير الكبير، ج7، ص68.

مقصود از شیطان

به هر موجودى از جنّ و انس که در برابر حق تمرّد و نافرمانى کند و از رحمت الهى دور شود، شیطان گفته مى‌شود (1) و شیطان اسم هر فرد پلید و بدخوى از جنّ و انس است ،(2) چنان‌که در برخى آیات تعبیر « شَیاطِینَ الاْءِنْسِ وَ الْجِنِّ » آمده است. ( انعام / 6، 112 ) واژه شیطان در برخى کاربردهاى آن به معناى آلودگى و میکروب به کار رفته است؛ از جمله در روایتى از على علیه‌السلامنوشیدن آب از قسمت‌هاى ترک برداشته و دستگیره ظرف به سبب حضور شیاطین منع شده است ؛(3) نیز در برخى عبارات از نفس امّاره انسان‌ها به شیطان تعبیر شده است. به گفته صدرالمتألهین، تا هنگامى که انسان در مقام متابعت هوا و سلوک طریق وسوسه و جهود و عتو و استکبار است، شیطانِ او نفس اوست .(4) بیشترین کاربرد کلمه « شیطان » در قرآن و احادیث در باره کسانى است که مرتکب کار شیطانى مى‌شوند، چنان‌که در قرآن از منافقان ( بقره / 2، 14 ) و ساحران ( بقره / 2، 102 ) به شیطان تعبیر شده است.

واژه شیطان در این مقاله، به وصف شیطنت و وسوسه‌گرى شیاطین جن و انس ناظر است که ابلیس مصداق کامل آن است و نیز مقصود نفس امّاره انسان است که او را وسوسه و به شرّ و فساد دعوت مى‌کند. البته وسوسه‌گرى نفس امّاره در طول وسوسه‌هاى ابلیس و شیاطین جن و انس است و با تحریک آن‌ها صورت مى‌پذیرد.

1. معجم مقاييس اللغه، ج 3، ص 184، «شطن»؛ مفردات، ص 261، «شيط».

2. مفردات، ص254؛ لسان العرب، ج13، ص238، «شطن».

3. الكافى، ج6، ص385.

4. مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهين، ص353.

شیطان و ابلیس

نخستین و بارزترین مصداق شیطان، ابلیس است که به تصریح قرآن، از آتش آفریده شده است: «... إِبْلِیسَ ... قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنى مِن نَّار ...». ( اعراف / 7، 12 ) وى نخستین کسى است که با پیمودن راه طغیان، از رحمت خداوند دور و ابلیس نامیده شد .(1) به گفته ابن عباس، نام ابلیس پیش از معصیت، « عزازیل » بود و به واسطه تمرد و معصیتش از رحمت خدا مأیوس و ابلیس نامیده شد .(2) واژه ابلیس در قرآن 11 بار به کار رفته است که 9 بار آن ضمن داستان آفرینش آدم علیه‌السلام و نافرمانى او از سجده بر آدم علیه‌السلامآمده است و در دو مورد دیگر نیز واژه ابلیس آمده است: یکى در آیه 20 سوره سبأ / 34 که به پیروى قوم سبأ از ابلیس اشاره دارد و دیگرى در آیه 95 سوره شعراء / 26 که پایان کار او و پیروانش در روز واپسین را گزارش مى‌دهد. به جز موارد یازده‌گانه فوق از او با عنوان « شیطان » یاد شده است.

1. مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهين، ص309.

2. روض الجنان، ج1، ص212؛ التحقيق، ج1، ص330، «بلس».

پیشینه باور به وجود شیطان

عقیده به شیطان از دیرباز از باورهاى بشر بوده است. براساس آیات قرآن، برخى مشرکان در جاهلیت، شیاطن را شریک خدا مى‌پنداشتند: « وَ جَعَلُواْ لِلَّهِ شرَکاَءَ الجِنَّ ...». ( انعام / 6، 100 ) بر اساس این آیه، مشرکان جنیان را شریک خدا دانسته، به دو مبدأ خیر و شرّ قائل بودند و همه شرور و بدى‌ها را به مبدأ شرّ نسبت مى‌دادند. جنّ در این آیه به اهریمن و مبدأ شرّ ( شیطان ) اشاره دارد .(1) آیه « وَ جَعَلُواْ بَیْنَهُ وَ بَیْن الْجِنَّةِ نَسَبًا » ( صافات / 37، 158 ) بنابر وجهى، اشاره به کسانى است که به ثنویت عقیده دارند، از این‌رو که آنان یزدان و اهریمن را دو برادر مى‌پندارند که یکى از آن‌ها به آفرینش خیر و دیگرى به آفرینش شرّ مى‌پردازد (2) و مقصود از جنّ در این آیات شیطان است ؛(3) نیز گفته شده فاعل « وَ جَعَلُواْ » در این آیه کافران‌اند که مى‌پندارند خداوند با جنیان برادر است و خدا، خیرات و حیوانات مفید را و شیطان تاریکى و پلیدى و حیوانات زیانبار را آفریده است .(4) به گفته برخى دیگر، مراد این است که مشرکان شیطان را در عبادت خداوند شریک قرار داده‌اند و این همان نَسَبى است که میان خداوند و پریان قرار داده‌اند .(5) باور به « اَهورا مزدا » و « اَهریمن » در ادیان ایرانى از همین قبیل است. آیین زرتشت، زیبایى‌ها و خوبى‌ها را آفریده اهورا مزدا و زشتى‌ها و سیاه‌ورزى‌ها را زاده اهریمن مى‌داند .(6) در متون مقدس نیز نام شیطان آمده است. در کتاب مقدس، ابلیس مترادف با شیطان (7) و فرشته چاه بى‌انتها دانسته شده است (8) و در مورد وسوسه و فریب‌هاى وى هشدار داده ،(9) و آتش ابدى را فرجام شیطان و ارواح شریر دانسته است .(10) مسیحیان بر این باورند که عیسى علیه‌السلام شوکت شیطان را درهم شکسته و از این‌رو بر مسیحیان واقعى سلطه ندارد .(11) در گذشته، گروهى از مردم براى دفع ضرر و مصونیت از آزار و اذیت شیاطین، به تقدیس و عبادت شیطان مى‌پرداختند که اطلاعاتى از بقایاى این گروه در دست نیست. در حال حاضر، فرقه‌اى به نام یزیدیه در شهر موصل و نواحى آن در عراق هست که باورها و آداب آن‌ها به شیطان‌پرستى نزدیک است .(12)

1. نك: مجمع البيان، ج4، ص531 ؛ التحرير و التنوير، ج6، ص244.

2. جامع البيان، ج23، ص69؛ التحرير و التنوير، ج23، ص 94.

3. روح البيان، ج7، ص493؛ التحرير و التنوير، ج23، ص 94.

4. روض الجنان، ج16، ص243؛ روح‌المعانى، ج12، ص144 - 145.

5. مجمع البيان، ج8 ، ص719؛ نهج البيان، ج4، ص305.

6. براى نمونه نك: اوستا، بخش سوم: سرورهاى زرتشت، يسنه هات، 30، ص159 و يسنه‌هات 32، ص165؛ يسنه هات 45، ص179.

7. كتاب مقدس، مكاشفه يوحناى رسول، 12، 9.

8. كتاب مقدس، مكاشفه يوحناى رسول، 9، 20.

9. كتاب مقدس، متى، 25، 41؛ نامه قرنتيان، 11، 14.

10. اعلام قرآن، ص81 .

11. چهره شيطان در قرآن، ص96؛ جاهليت و اسلام، ص293.

12. لغت‌نامه، ج14، ص21033 - 21034، «يزيديه».

فلسفه آفرینش شیطان

در پاسخ به این پرسش که فلسفه آفرینش موجودى شریر و اغواگر همانند شیطان که همواره آدمى را به شرّ و فساد وسوسه مى‌کند چیست ؟ مفسران، متکلمان و فلاسفه پاسخ‌هایى گوناگون داده‌اند: برآیند همه پاسخ‌هاى یادشده این است‌که وجود شیطان براى نظام عالم انسانى که بر سنت اختیار و سعادت نوع بشر بنا شده ضرورت دارد، زیرا انسان، موجودى آزاد و مختار آفریده شده و همواره بر سر دو راهى قرار دارد: « وَ هَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْن » ( بلد / 90، 10 ) و راه به او نشان داده شده: « إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا ». ( دهر / 76، 3 ) اگر شیاطین جنّ و انس و نفس امّاره که همگان را به شرّ و فساد دعوت مى‌کنند، بر سر راه انسان نباشند، انسان به کمال و فضیلت مطلوب دست نمى‌یابد.

از سوى دیگر، عناصر عالم هستى فى‌نفسه و در حدّ ذات خود - بى‌آنکه با چیز دیگر مقایسه شوند - خیر هستند. بر فرض محال، اگر شرّى متعلق آفرینش قرار گیرد، پس از موجود شدن، همانند دیگر موجودات خواهد شد و دیگر اثرى از شرّ در آن نخواهد بود .(1) وجود شیطان در عالم هستى همچون وجود وهم و خیال در وجود انسان است که به رغم آنکه منشأ اشتباه و کفر مى‌شود، براى ادراک جزئیات لازم است و شرّ آن به سبب حکمت و برهان از بین مى‌رود. وجود شیطان در دنیا ضرورت دارد، زیرا موجب آبادانى زندگى دنیوى مى‌شود و شرّ آن با نور اسلام و اطاعت از شریعت الهى از بین مى‌رود .(2) همچنین درباره فلسفه خلقت شیطان گفته‌اند که آفرینش با همه وسعتى که دارد، همه اجزایش همانند حلقه‌هاى یک زنجیره با یکدیگر مرتبط‌اند و ارتباط موجودات به معناى همانند بودن همه موجودات و نفى اختلاف نیست، زیرا چنانچه این تفاوت نباشد، همه موجودات یکى خواهند بود و تمیّز و اختلافى میان آن‌ها نخواهد بود و این به معناى بطلان وجود است (3) و در نهایت، وجود شیطان و القائات شیطانى موجب امتحان انسان‌ها و جدا شدن صف مؤمنان به آخرت، از کسانى است که در تردید و شک به سر مى‌برند: « وَ مَا کَانَ لَهُ عَلَیهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یُو ٔ مِنُ بِالاْخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فى شَکٍ ....». ( سبأ / 34، 21 )

1. الميزان، ج8 ، ص37.

2. تفسير صدرالمتألهين، ج4، ص253 - 254.

3. الميزان، ج8 ، ص37.

شیطان هاى انسى

بر اساس آیات قرآن، شیاطین از دو گروه جنّ و انس هستند: «...شَیاطِینَ الاْءِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحِى‌بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ ». ( انعام / 6، 112 ) ( تفصیل بیشتر => ابلیس، فلسفه آفرینش و امهال ابلیس ) در آیاتى از قرآن کریم به وجود شیاطین انسى تصریح شده و بر پایه نقلى، شیاطین انسى شریرتر از شیاطین جنّى هستند .(1) در قرآن، دشمنى شیاطین انس و جنّ با انبیا، از طریق گفتار فریبنده و دروغ، گزارش شده است: « وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الاْءِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحِى بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ». ( انعام / 6، 112 ) بنا بر نقلى، آیه 175 سوره آل‌عمران / 3، در باره غزوه اُحُد و مقصود از « شیطان »، ابوسفیان و یارانش است :(2) « إِنَّما ذلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ ». شیاطین انس، همانند شیاطین جنّ موجوداتى وسوسه‌گر هستند که پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله، موظّف بود از آن‌ها به خداوند پناه ببرد: « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \*...\* مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِى یُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ». ( ناس / 114، 1 - 6 ) خداوند از منافقان توطئه‌گر به « شَیاطِینِهِمْ » تعبیر کرده است: « وَ إِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَیاطِینِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَکُمْ ». ( بقره / 2، 14 ) منافقان هنگام مواجهه با مؤمنان ابراز ایمان مى‌کردند و هنگامى که در برابر شیاطین ( دیگر منافقان ) قرار مى‌گرفتند ایمانشان را انکار مى‌کردند .(3) بر پایه روایتى از رسول خدا صلى‌الله‌علیه‌و‌آله در پاسخ به ابوذر که آیا میان بنى‌آدم نیز شیاطین هستند، فرمود: شیاطین انس از شیاطین جن شریرتر هستند.

1. تفسير قرطبى، ج7، ص68؛ زادالمسير، ج2، ص68.

2. تفسير مقاتل، ج1، ص317؛ الكشّاف، ج1، ص443.

3. تفسير قرطبى، ج1، ص206؛ الدرالمنثور، ج1، ص31.

حزب شیطان

خداوند از کسانى که شیطان بر آنان مسلّط شده و یاد خدا را فراموش کرده‌اند به « حزب شیطان » تعبیر مى‌کند: « اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَئهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُوْلَئکَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطَانِ هُمُ الخَْاسِرُون ». ( مجادله / 58، 19 ) اصطلاح حزب شیطان در برابر « حزب اللَّه » است که در آیه 22 سوره مجادله آمده است: «... أُوْلَئکَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُون ». واژه‌شناسان « حزب » را به معناى جماعتى با همبستگى شدید ،(1) همراهان، اهل و سپاهیان دانسته‌اند (2) که از موارد کاربرد آن، اصل تجمع بر اندیشه و هدف هماهنگ برداشت مى‌شود .(3) کسانى که شیطان بر آن‌ها مسلط مى‌شود نه تنها خدا را به کلى فراموش مى‌کنند و منحرف مى‌شوند، در شمار عمّال شیطان و حزب او قرار مى‌گیرند.

1. مفردات، ص115؛ الصحاح، ج1، ص109، «حزب».

2. مجمع البحرين، ج2، ص39؛ اقرب الموارد، ج1، ص636، «حزب».

3. التحقيق، ج1، ص207، «حزب».

منافقان و ساحران شیطان صفت

در قرآن از منافقان به شیطان تعبیر شده است. آیه 14 سوره بقره / 2 روش منافقان را بیان مى‌کند که هنگام ملاقات با مؤمنان ادعاى ایمان کرده و در خلوتگاه‌ها با دوستان شیطان‌صفت خود همراهى اظهار مى‌کنند: « و اِذا لَقُوا الَّذینَ ءامَنوا قالوا ءامَنّا و اِذا خَلَوا اِلى شَیـطینِهِم قالوا اِنّا مَعَکُم ». در قرآن کریم از ساحران نیز به شیطان تعبیر شده: « و اتَّبَعوا ما تَتلوا الشَّیـطینُ » ( بقره / 2، 102 ) و ساحرانِ آموزش‌دهنده سحر را شیاطین و کافر معرفى کرده است :(1) « و ما کَفَرَ سُلَیمـنُ و لـکِنَّ الشَّیـطینَ کَفَروا یُعَلِّمونَ النّاسَ السِّحرَ ». ( بقره / 2، 102 ) به گفته مفسران، مقصود از شیاطین در این آیه، شیاطین جنّ و انس است .(2)

1. جامع البيان، ج1، ص353؛ التبيان، ج1، ص373.

2. التفسير الكبير، ج3، ص203؛ تفسير ابن كثير، ج1، ص233.

دشمنى شیطان با انسان

آیات فراوانى از دشمنى آشکار شیطان، با انسان خبر داده: « إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلاْءنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِین » ( یوسف / 12، 5 ) و از پیروى این دشمن دیرینه نهى کرده‌اند: « وَ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِین » ( بقره / 2، 168 )، زیرا او در صدد خوار کردن انسان است: «... وَ کَانَ الشَّیْطَـنُ لِلاْءنسَانِ خَذُولا ». ( فرقان / 25، 29 ) بنابراین، انسان هم باید با شیطان دشمنى کند: « إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکمْ عَدُوٌّ فَاتخِّذُوهُ عَدُوًّا ». ( فاطر / 35، 6 ) سوگندهاى شیطان براى گمراه کردن بنى‌آدم مؤید دشمنى دیرینه او با انسان است: « قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِین ». ( ص / 38، 82 ) شیطان پس از آنکه از رحمت الهى دور شد، سوگند یاد کرد که بندگان خدا را گمراه کند: «... قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا ». ( نساء / 4، 118 ) لام در « لَأَتَّخِذَنَّ » و مابعد آن براى قسم است .(1) در آیه‌اى دیگر به فرزندان آدم هشدار مى‌دهد که شیطان در کمین نشسته است تا شما را گمراه کند، در حالى که او و پیروان و فرزندانش شما را مى‌بینند؛ ولى شما آن‌ها را نمى‌بینید. البته براساس سنت الهى، شیطان‌ها اولیاى مردم بى‌ایمان هستند: « یَابَنى‌ءَادَمَ لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ ... إِنَّهُ یَرَئکُمْ هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لا تَرَونَهُم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ لِلَّذِینَ لاَ یُو ٔ مِنُون ». ( اعراف / 7، 27 ) شیاطین جنّ و انس نه تنها در برابر انسان‌هاى عادى، در برابر اولیاء و انبیاى الهى نیز به دشمنى برخاسته‌اند: « وَ کَذلِکَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبىٍ عَدُوًّا شَیَاطِینَ الاْنسِ وَ الْجِنِّ ...». ( انعام / 6، 112 ) بر اساس این آیه، رویارویى دشمنان سرسخت به پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آلهاختصاص نداشته، بلکه در برابر همه پیامبران، دشمنانى از شیاطین جن و انس بوده‌اند؛ همچنین بر اساس آیات قرآن، شیاطین با آرزوهاى انبیا در هدایت مردم دشمنى داشتند: « وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِىٍّ إِلاَّ إِذاتَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطانُ فِى أُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ اللَّهُ ما یُلْقِى الشَّیْطانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللَّهُ آیاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ». ( حجّ / 22، 52 ) نمونه‌هایى از شیطنت‌هاى شیاطین جن و انس نسبت به انبیاى پیشین و اولیاى الهى عبارت‌اند از:

1. مجمع البيان، ج1، ص333؛ اعراب القرآن، ج2، ص325.

1. آدم علیه السلام

ابلیس، بارزترین مصداق شیطان، با سخنان فریبنده خویش به وسوسه آدم علیه‌السلامپرداخت: « فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطـنُ قَالَ یَاَدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلى شَجَرَةِ الخُْلْدِ وَ مُلْکٍ لاَّ یَبْلى » ( طه / 20، 120 ) و موجب لغزش آدم علیه‌السلامو حوا و بیرون رانده شدن آن دو از بهشت گردید: « فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کاَنَا فِیهِ ». ( بقره / 2، 36 ) خداوند نسبت به دشمنى شیطان با آدم علیه‌السلامو ذرّیه‌اش در آیاتى هشدار داده است. ( یوسف / 12، 5 )

2. ایوب علیه السلام

شیطان موجب پیدایش رنج و عذاب ایّوب علیه‌السلام شد: « وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا أَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنىَ الشَّیْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَاب ». ( ص / 38، 41 ) بر پایه روایتى از امام صادق علیه‌السلامشیطان از سوى خداوند اجازه یافت بر دنیاى ایوب مسلط شود و به درخواست او نعمت‌هاى دنیوى ایّوب گرفته شود .(1) ایّوب علیه‌السلامکه گرفتار رنج و بلاهاى فراوانى شده بود، از سوى شیطان وسوسه مى‌شد که خدا همه نعمت‌هایش را از تو باز ستانده و فراموشت کرده است و تو او را شکرگزارى مى‌کنى و از سویى دیگر قوم ایوب علیه‌السلامرا وسوسه مى‌کرد که آن‌حضرت را از میان خود اخراج کنند .(2) در این حال بود که ایّوب علیه‌السلام از پروردگار خویش کمک خواست.

1. تفسير قمى، ج2، ص240؛ الصافى، ج4، ص302؛ البرهان، ج4، ص662.

2. التبيان، ج 8، ص 567؛ مجمع البيان، ج 8، ص 745.

3. موسى علیه السلام

موسى علیه‌السلام ایجاد مخاصمه میان مرد قبطى و اسرائیلى را که به دخالت موسى علیه‌السلامو قتل مرد قبطى انجامید، از اعمال شیطان دانسته و از عمل خویش آمرزش مى‌طلبد: « فَوَکَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَیْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَـنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِین ». ( قصص / 28، 15 ) کشته شدن مرد قبطى نافرمانى موسى نسبت به خدا نبود، زیرا عمل وى غیرعمدى و در دفاع از مرد اسرائیلى بود؛ شیطان در آن اقدام که مایه مشقّت موسى علیه‌السلامگردید، نقش داشت .(1)

1. الميزان، ج16، ص18.

4. یوشع بن نون

وى وصى موسى علیه‌السلام (1) و برپایه نقلى از انبیاى بنى‌اسرائیل بود .(2) او علت فراموشکارى خویش را شیطان دانست: « قالَ ... فَإِنىِ نَسِیتُ الحُوتَ وَ مَا أَنسَئـنِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَنُ أَنْ أَذْکُرَهُ ». ( کهف / 18، 63 ) مراد از نسیان ایجاد وسوسه در قلب است تا موجب فراموشى گردد .(3) سعى شیطان در جهت فراموشاندن ماهى به کسى است که در آیه « و اِذ قالَ موسى لِفَتـهُ » ( کهف / 18، 60 ) با عنوان « فَتى » از او یاد شده است. به گفته بیشتر مفسران، مقصود از آن یوشع بن نون است .(4)

1. روض الجنان، ج13، ص16.

2. كشف الاسرار، ج5 ، ص713.

3. التبيان، ج 7، ص 69؛ كشف الاسرار، ج 5، ص 717.

4. الكشاف، ج2، ص731؛ التفسير الكبير، ج21، ص144.

5 . یوسف علیه السلام

آن حضرت، پس از سال‌ها دورى، هنگامى که پدر و مادرش بر او وارد شدند، دشمنى برادرانش به خود را بر اثر وسوسه‌هاى شیطان نسبت به آنان دانست: « فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلى یُوسُفَ ءَاوَى إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ \*... مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنى وَ بَیْنَ إِخْوَتىِ ...». ( یوسف / 12، 99 - 100 ) بر اساس نقلى، مراد از فسادانگیزى شیطان میان یوسف علیه‌السلام و برادرانش ایجاد حسد در آنان بود .(1)

1. مجمع البيان، ج5 ، ص405؛ تفسير قرطبى، ج10، ص267.

شیاطین در تسخیر سلیمان

گرچه طبیعت شیاطین نافرمانى است، خداوند آن‌ها را فرمانبر سلیمان علیه‌السلامقرار داد تا در ساخت و ساز بناهاى عظیم و غوّاصى در دریا و استخراج منابع گرانبها از آن‌ها بهره گیرد: « فَسَخَّرنا لَهُ ... \* و الشَّیـطینَ کُلَّ بَنّاءٍ و غَوّاص ». ( ص / 38، 36 - 37 ) در آیه 82 سوره انبیاء / 21 افزون بر تصریح به فرمانبرى شیاطین از سلیمان علیه‌السلامتصریح شده است که خداوند مانع سرکشى گروهى از شیاطین است :(1) « وَ کُنَّا لَهُمْ حَـفِظِین » و حتى گروهى از شیاطین بر اثر تمرّد و نافرمانى در اسارت و زندان سلیمان علیه‌السلام بودند: « و الشَّیـطینَ ... \* و ءاخَرینَ مُقَرَّنینَ فِى الاَصفاد ». ( ص / 38، 37 - 38 ) « مُقَرَّنینَ » در آیه به معناى نزدیکى و در اینجا اشاره به بستن دست و پا به گردن با زنجیر است .(2) اگر مقصود از « شیاطین » در آیه شیاطین جن باشد که جسمى لطیف دارند، « غل و زنجیر » تعبیرى کنایى از بازداشت و جلوگیرى از فعالیت‌هاى تخریبى آن‌هاست و اگر منظور شیاطین انسانى باشد، این جمله به معناى اصلى خود است .(3) (=> سلیمان )

1. كشف الاسرار، ج6، ص283.

2. التبيان، ج 8، ص 565؛ التفسير الكبير، ج 26، ص 210.

3. نمونه، ج19، ص288.

اقدامات و عملکرد شیطان

در آیات بسیارى از قرآن به اقدامات شیطان تصریح شده که عبارت‌اند از:

1. گمراه کردن

یکى از اقدامات شیطان در برابر انسان‌ها، گمراه کردن آنان است. شیطان پس از رانده شدن از درگاه الهى سوگند یاد کرد همه انسان‌ها به جز مخلَصان را گمراه کند: « قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ \* إِلاَّ عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِین » ( ص / 38، 82 - 83 )؛ نیز درباره گمراه کردن گروه‌هایى از مردم چنین سوگند یاد کرد: « قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِکَ نَصِیباً ... \* وَ لَأُضِلَّنَّهُم ...». ( نساء / 4، 118 - 119 ) لام در « لَأَتَّخِذَنَّ » و ما بعد آن براى قسم است .(1) از آنجا که شیطان خود مى‌داند که قدرت گمراه کردن همه مردم را ندارد، سهم خویش را از گمراه کردن آنان نصیب معینى مى‌داند، گرچه درباره نصیبى که شیطان از گمراه کردن بندگان خدا دارد دیدگاه‌هاى دیگرى نیز وجود دارد .(2) در آیه‌اى دیگر، خداوند گمراهى و به کفر کشاندن انسان‌ها را به شیطان نسبت داده است: «... وَ یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاَ بَعِیدًا ». ( نساء / 4، 60 ) مراد از « ضَلاَلاَ بَعِیدًا » این است که آنان هرگز به دین الهى باز نمى‌گردند ؛(3) نیز گفته شده مقصود از « ضلال بعید » به کفر کشاندن انسان‌هاست .(4) در این آیه، گمراهى انسان‌ها به شیطان نسبت داده شده، زیرا خداوند ضلالت \* را در وجود بندگانش نیافریده است و اگر - بنابر قول جبرگرایان - ضلالت را خدا آفریده بود، اضلال گمراهان را به خود نسبت مى‌داد نه به شیطان (5) و این شیطان است که همواره در صدد گمراه کردن انسان است.

1. مجمع‌البيان، ج3، ص172؛ اعراب القرآن، ج1، ص325.

2. روض الجنان، ج6، ص121؛ تفسير قرطبى، ج5 ، ص388.

3. كشف الاسرار، ج2، ص558 ؛ منهج الصادقين، ج3، ص 61.

4. التحرير و التنوير، ج4، ص172.

5. مجمع البيان، ج3، ص102؛ التفسير الكبير، ج11، ص 47.

2. دشمنى

شیطان همواره در صدد ایجاد دشمنى و کینه میان مردم است: « إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ ...». ( مائده / 5، 91 ) خداوند در مورد اختلاف‌افکنى و ایجاد دشمنى شیطان، به بندگانش هشدار مى‌دهد: « وَ قُلْ لِعِبادِى ... إِنَّ الشَّیْطانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ ». ( اسراء / 17، 53 ) مراد از « یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ » القاى دشمنى از سوى شیطان در میان مردم است .(1) قرآن، شراب و قمار و بت‌ها و ازلام را پلید و از اعمال شیطان دانسته و به دورى از آن‌ها فرمان داده است، زیرا شیطان به وسیله رواج پلیدى‌ها در صدد ایجاد دشمنى میان مردم است: «... إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ... \* إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ ...». ( مائده / 5، 90 - 91 )

1. مجمع البيان، ج6، ص650؛ التفسير الكبير، ج20، ص 229.

3. باز داشتن از یاد خدا و نماز

از اقدامات شیطان، باز داشتن بندگان خدا از یاد خدا و نماز است: «... یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ ...». ( مائده / 5، 91 ) غفلت از یاد خدا، ابزار شیطان براى گرفتار ساختن انسان در دام زیانکارى است: « اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُوْلَئکَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطَانِ هُمُ الخَْاسِرُون ». ( مجادله / 58، 19 ) شیطان از ابزارهایى گوناگون، همانند شراب و قمار، براى بازداشتن مردم از یاد خدا و نماز بهره مى‌گیرد: « إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ ... فى الخَْمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَوة ...». ( مائده / 5، 91 )

4. ایجاد فراموشى

شیطان، تکالیف آدمى را از یاد او مى‌برد، چنان‌که تکلیف دورى از همنشینى با ظالمان و یاوه‌گویان درباره قرآن را از یاد انسان مى‌برد: « وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِى آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِى حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَ إِمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ ». ( انعام / 6، 68 ) ایجاد فراموشى از سوى شیطان نسبت به زندانى آزاد شده و همبند با یوسف علیه‌السلام، سبب باقى ماندن چندین ساله یوسف در زندان گردید: « وَ قالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْکُرْنِى عِنْدَ رَبِّکَ فَأَنْساهُ الشَّیْطانُ ذِکْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ ...». ( یوسف / 12، 42 )

5 . سرگرم کردن به آرزوها

شیطان پس از رانده شدن از درگاه الهى سوگند یاد کرد با سرگرم کردن مردم به آرزوهاى بلند، آن‌ها را از راه حق منحرف سازد: «... وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ ... \* یَعِدُهُمْ وَ یُمَنِّیهِمْ وَ مَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَـنُ إِلاَّ غُرُورًا ». ( نساء / 4، 119 - 120 ) شیطان انسان‌ها را به آرزوهایى سرگرم مى‌کند؛ همانند طول عمر، بهره‌مندى مجرمان از رحمت الهى بدون توبه و رهایى از جهنم با شفاعت .(1) شیطان با القاى آرزوهاى باطل، در برابر دعوت پیامبران قرار مى‌گرفت. بر اساس گزارش آیات قرآن، هرگاه پیامبرى آیات الهى را براى مردم مى‌خواند و آرزوى گرویدن مردم و کامیابى در رسالت خویش را داشت، شیطان با وسوسه و القاى آرزوهایى در دل ستم‌پیشگان، شرایط را نامساعد مى‌کرد؛ ولى خدا با از بین بردن وسوسه‌هاى شیطان به آیات خود استحکام مى‌بخشید: « وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِىٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطانُ فِى أُمْنِیَّتِهِ فَیَنسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِى الشَّیْطَـن ». ( حجّ / 22، 52 ) همچنین شیطان اعمال زشت انسان‌هاى گرفتار ارتداد را در نظرشان زینت داده و آن‌ها را به آرزوهاى دور مى‌فریبد: «... الشَّیْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ ... \* ذلِکَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ کَرِهُوا رِضْوانَهُ ». ( محمّد / 47، 25 و 28 ) براساس روایتى از امام صادق علیه‌السلام، پس از نزول آیه « و الَّذینَ اِذا فَعَلوا فـحِشَةً اَو ظَلَموا اَنفُسَهُم ذَکَروا اللّهَ فَاستَغفَروا لِذُنوبِهِم » ( آل‌عمران / 3، 135 ) ابلیس و لشکریانش از نزول این آیه احساس خطر کرده و آن را موجب نجات بشر دانستند. شیاطین براى رویارویى با این آیه تصمیم گرفتند انسان‌ها را با وعده و آرزوها سرگرم کنند تا به گناه آلوده شوند و توبه را از یادشان ببرند .(2)

1. الكشّاف، ج1، ص566 .

2. امالى، ص551 ؛ الميزان، ج20، ص398.

6. هراس افکنى

هراس‌افکنى در دل مسلمانان، از شگردهاى شیطان براى جلوگیرى از شرکت در جهاد است: « إِنَّما ذلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ ». ( آل‌عمران / 3، 175 ) آیه یادشده درباره عمل نفاق‌گونه نعیم‌بن‌مسعود است که از سوى ابوسفیان مأمور شد مسلمانان را بترساند تا آنان را از جنگ با مشرکان باز دارد .(1)

1. مجمع‌البيان، ج2، ص888 ، 890 ؛ الكشّاف، ج1، ص 443.

7. امر به گناه و کارهاى خرافى

شیطان دشمن انسان است و به بدى‌ها و کارهاى زشت فرمان مى‌دهد: « إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِین \* إِنَّمَا یَأْمُرُکُم بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاء » ( بقره / 2، 168 - 169 )؛ همچنین مردم را به اعمال خرافى، همانند شکافتن گوش چارپایان و تغییر در آفرینشِ خدا فرمان مى‌دهد: «... وَ لاَمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِرُّنَّ خَلْقَ اللَّهِ ...». ( نساء / 4، 119 ) این آیه به رسوم نادرست عرب جاهلى، همچون چاک دادن یا بریدن گوش حیوانات اشاره دارد (1) و درباره معناى « وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ » اختلاف نظر است که مراد از این تغییر، تحریم حلال و تحلیل حرام یا اخته کردن چارپایان یا تغییر دین الهى است. روایتى از امام صادق علیه‌السلام و نیز جمله بعدى آیه مؤید معناى اخیر است .(2)

1. كشف الاسرار، ج2، ص699؛ التحرير و التنوير، ج4، ص 258.

2. مجمع‌البيان، ج3، ص173؛ الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، ص127.

8 . افترا به خدا

از جمله اقدامات شیطان امر به افترا و دروغ بستن به خداست: «... إِنَّمَا یَأْمُرُکُم ... أَن تَقُولُواْ عَلى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون ». ( بقره / 2، 169 ) گفته شده مراد این است که شیطان مردم را وادار مى‌کند براى خدا شریک و فرزند قائل شوند و کارهاى خلاف عقل را به او نسبت دهند .(1) بنابر نقلى، مقصود حرام کردن برخى از حیوانات بر خود، همانند « بحیرة » و « سائبه » است که شرع آن‌ها را حلال شمرده است .(2)

1. مجمع‌البيان، ج1، ص460؛ روح المعانى، ج1، ص437.

2. جامع البيان، ج2، ص46؛ تفسير قرطبى، ج2، ص210.

9. تزیین اعمال

شیطان اعمال مشرکان را براى آن‌ها زینت مى‌دهد تا به کارهاى خود خوشبین و امیدوار باشند: «... فَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُم ...» ( نحل / 16، 63 )؛ « وَ إِذْ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ...». ( انفال / 8، 48 ) بر اساس آیه‌اى دیگر، شیطان اعمال و گناهان بزرگ پیروانش را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاى طولانى فریفته است :(1) «... الشَّیْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ ». ( محمّد / 47، 25 )

1. جوامع الجامع، ج4، ص126؛ روح البيان، ج8 ، ص519 .

10. امر به فحشا و منکر

شیطان، پیروان خود را به فحشاء و منکر فرمان مى‌دهد: «... وَ مَن یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ ...». ( نور / 24، 21؛ نیز بقره / 2، 169 و 268 )

11. وسوسه گرى

از دیگر کارکردهاى شیطان، ایجاد وسوسه در دل بشر است: « مِن شَرِّالْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ \* الَّذِى یُوَسْوِسُ فى صُدُورِ النَّاس ». ( ناس / 114، 4 - 5 ) گفته شده مقصود از « خنّاس » در این آیه، شیطان است که در دل افراد وسوسه مى‌کند .(1) وسوسه‌گرى شیطان در القاى اوهام و افکار باطل در نفس انسان به گونه‌اى است که انسان میان افکار خویش و القائات شیطانى تفاوتى حس نمى‌کند و آن‌ها را به کسى جز خودش مستند نمى‌داند .(2) خطر القائات شیاطین به گونه‌اى است که خدا به پیامبرش فرمان مى‌دهد از شرّ وسوسه‌هاى شیاطین به خدا پناه ببرد: « وَ قُل رَّبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِین ». ( مؤمنون / 23، 97 ) بر اساس روایتى از امام حسن عسکرى علیه‌السلام، مراد از « هَمَزَاتِ الشَّیَاطِین » وسوسه‌هایى است که شیطان در دل مى‌افکند .(3) گفته شده مقصود از امر شیطان در « إِنَّمَا یَأْمُرُکُم بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاء ...» ( بقره / 2، 169 ) وسوسه اوست که بدین وسیله، نیّات سوء خود را در قلب انسان مى‌افکند و کار زشت و پلید را در نظرش زیبا جلوه مى‌دهد .(4) شیاطین جنّ و انس و نفس امّاره انسان، هر یک به گونه‌اى در او نفوذ کرده و او را وسوسه مى‌کند، چنان‌که گفته شده شیطان هر انسان در درونش نهفته است. به گفته ابن عباس، شیطان در وجود فرزندان آدم، همانند خون در بدن آنان است .(5) روایتى از پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله مؤید همین مطلب است .(6) شیطان به گونه‌اى انسان‌ها را با وسوسه‌هاى خویش محاصره مى‌کند که حتّى انسان‌هاى باتقوا تنها با بهره‌مندى از یاد خدا از آن نجات مى‌یابند: « إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ». ( اعراف / 7، 201 ) « مَسَّهُم طائِفٌ » بدین معناست که آنان را در محاصره وسوسه‌هاى خود قرار مى‌دهد .(7)

1. معانى القرآن، ج3، ص302؛ مجمع البيان، ج10، ص869 .

2. الميزان، ج8 ، ص40.

3. تفسير قمى، ج2، ص93؛ نور الثقلين، ج3، ص552 .

4. الميزان، ج1، ص417.

5. مجمع البيان، ج2، ص409.

6. بحارالانوار، ج11، ص140 - 141.

7. مجمع‌البيان، ج4، ص790.

12. وعده فقر

وعده به فقر و تهیدستى از اقدامات شیطان است: « الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْر ...». ( بقره / 2، 268 ) شیطان انسان‌ها را بیم مى‌دهد که اگر صدقه دهید فقیر و به مردم نیازمند مى‌شوید. مؤمنان مى‌دانند که چنین وعده‌اى، شیطانى و دروغ است .(1)

1. كشف الاسرار، ج1، ص730.

13. تحریک به جدال با مومنان

از جمله کارکردهاى شیاطین، تحریک دوستانشان براى مجادله باطل با مؤمنان است: « و اِنَّ الشَّیـاطینَ لَیوحونَ اِلى اَولِیائِهِم لِیُجـادِلوکُم ». ( انعام / 6، 121 ) در اینکه مراد از شیاطین در این آیه چیست، مفسران، نظر یکسانى ندارند؛ از جمله گفته‌اند مراد، سران و احبار یهود، گبران فارس یا شیاطین جنّى ،(1) ابلیس و لشکریانش (2) است. در هر حال، شیاطین به دوستان و پیروان خود وحى و اشارت مى‌کنند تا با مسلمانان در حلیت میته و مردار مجادله و مخاصمه کنند.

1. روض الجنان، ج8 ، ص25.

2. التفسير الكبير، ج13، ص169 - 170.

اطاعت از شیطان

قرآن کریم با تعبیرهایى گوناگون، اطاعت از شیطان را در برابر اطاعت از خدا قرار داده و با یادآورى دشمنى شیطان، مؤمنان را از اطاعت شیطان باز داشته است: « یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا ... وَ لاَتَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِین ». ( بقره / 2، 208 ) تعبیر « لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ » در 5 آیه تکرار شده است که نشان اهمیت نهى از اطاعت شیطان است. قرآن به فرزندان آدم نیز هشدار مى‌دهد از پیروى شیطان دورى کنند: « یَا بَنى ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ الشَّیْطَانَ ...». ( یس / 36، 60 ) مراد از عبادت شیطان، اطاعت از فرمان‌هاى اوست .(1) خداوند با بیان سرگذشت برخى عالمان هدایت‌یافته ( بلعم باعورا )(2) که با کوشش و تعقیب شیطان ایمان خود را از دست دادند، به همگان هشدار مى‌دهد که انسان‌ها در هر مرتبه‌اى باشند همواره در معرض وسوسه‌هاى شیطانى و خطر اطاعت از او هستند: « وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَیْنَاهُ ءَایَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَـن ...». ( اعراف / 7، 175 )

1. تفسير مقاتل، ج3، ص583 ؛ مجمع البيان، ج8 ، ص672.

2. تفسير قمى، ج1، ص248؛ الكشّاف، ج2، ص178.

پیمان عدم پیروى از شیطان

براساس عهد الهى، بنى‌آدم به سبب دشمنى شیطان از عبادت و پیروى او منع شده‌اند: « أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنى ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُّبِین ». ( یس / 36، 60 ) گفته شده مقصود از « عهد » در این آیه توصیه به نافرمانى شیطان از سوى پیامبران است (1) و به گفته برخى، مراد، عهد خدا با انسان‌ها در « عالم ذر » است .(2) ( اعراف / 7، 172 )

1. كشف الاسرار، ج8 ، ص242؛ الميزان، ج17، ص103.

2. الميزان، ج 17، ص 103.

زمینه هاى اطاعت از شیطان

شیطان از راه‌هاى گوناگون و فریبنده بر سر راه انسان‌ها مى‌نشیند تا آن‌ها را گمراه کند. شیطان تهدید کرده است که از هر سو ( پیش و پس و چپ و راست ) بر انسان‌ها مى‌تازد: « ثُمَّ لاَتِیَنَّهُم مِّن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمَانهِمْ وَ عَن شَمَائلِهِمْ ...». ( اعراف / 7، 17 ) مراد این است که شیطان از هر راه ممکن در پى گمراه‌کردن مردم است .(1) بر اساس آیات قرآن، دلبستگى به دنیا و نیز پیروى از هواى نفس، زمینه‌ساز اطاعت از شیطان است: «... فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطانُ فَکانَ مِنَ الْغاوِینَ \* وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَئـهُ ...». ( اعراف / 7، 175 - 176 ) پیشینه گناه و معصیت نیز زمینه اطاعت از شیطان و ترک جهاد است: «... الَّذِینَ تَوَلَّوْا مِنْکُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطانُ بِبَعْضِ ما کَسَبُوا ...». ( آل‌عمران / 3، 155 ) این آیه در غزوه احد درباره کسانى نازل شد که گناهان پیشین آنان سبب لغزش و پیروى آنان از شیطان گردید .(2) بر اساس آیات قرآن، دروغگویى از گناهانى است که زمینه اطاعت از شیطان را فراهم مى‌کند: « هَلْ أُنَبِّئُکُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیاطِینُ \* تَنَزَّلُ عَلى کُلِّ أَفَّاکٍ ». ( شعراء / 26، 221 - 222 )

1. الكشّاف، ج2، ص93؛ روح المعانى، ج4، ص335.

2. روض الجنان، ج5 ، ص117.

پیامدهاى اطاعت از شیطان

پیامدهاى اطاعت از شیطان، بر اساس آیات قرآن عبارت‌اند از:

1. شرک

پیروى از شیطان سبب مى‌شود که انسان در شمار مشرکان قرار گیرد: «... وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ ». ( انعام / 6، 121 ) شیطان در قیامت از پیروان خویش و از اینکه آنان او را شریک خدا قرار داده‌اند با ابراز تنفر (1) برائت مى‌جوید: « وَ قالَ الشَّیْطانُ ... إِنِّى کَفَرْتُ بِما أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ». ( ابراهیم / 14، 22 ) در آیه‌اى دیگر، خداوند از سلطه شیطان بر مشرکان خبر مى‌دهد: « إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ ». ( نحل / 16، 100 )

1. التبيان، ج6، ص290.

2. عدم ایمان به خدا و آخرت

قرآن کریم منکران خدا و آخرت را دوست و همدم شیطان مى‌داند: « وَ لا یُو ٔ مِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الاْخِرِ وَ مَنْ یَکُنِ الشَّیْطانُ لَهُ قَرِیناً فَساءَ قَرِیناً ». ( نساء / 4، 38 ) مقصود از « قرین » در این آیه همنشین و دوستى است که از وى پیروى شود .(1)

1. مجمع‌البيان، ج3، ص74؛ المنير، ج5 ، ص63.

3. گمراهى

قرآن از گروهى خبر مى‌دهد که گمراهى آنان قطعى است، زیرا آنان شیاطین را به جاى خدا اولیاى خود برمى‌گزیدند: « فَرِیقًا هَدَى وَ فَرِیقًا حَقَّ عَلَیهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتخَّذُواْ الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ ...». ( اعراف / 7، 30 )

4. سرگردانى

کسانى که در دام وسوسه‌هاى شیطانى گرفتار مى‌شوند، نه تنها به راهى رهنمون نمى‌شوند، بلکه شیطان آنان را در تحیر و سرگردانى رها مى‌کند، چنان که خداوند افرادى را که ایمان خود را از دست داده و به شرک باز مى‌گردند، به هواپرستان سرگردانى که فریفته شیطان‌اند، تشبیه کرده است: « قُلْ أَ نَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ... وَ نُرَدُّ عَلى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَئـنَا اللَّهُ کاَلَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فى الْأَرْضِ حَیْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ یَدْعُونَهُ إِلى الْهُدَى ...». ( انعام / 6، 71 ) خداوند در این آیه به انسانى مثال زده که در کار خود سرگردان گشته و شیطان‌ها از هر سو او را محاصره کرده و وى را به هلاکت فرامى‌خوانند .(1)

1. الميزان، ج7، ص144.

5 . خسران و زیان

هر کس شیطان را به جاى خدا ولىّ خود برگیرد و از او پیروى کند، زیانِ آشکارى کرده است: « وَ مَن یَتَّخِذِ الشَّیْطَـنَ وَلِیًّامِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِینًا ». ( نساء / 4، 119 ) گفته شده مراد از « خُسْرَانًا مُّبِینًا » انتخاب جهنم به جاى بهشت و خشنودى شیطان به جاى رضایت خداست .(1)

1. مجمع البيان، ج3، ص174.

6. تحریم نعمت هاى خدا

تحریم برخى از نعمت‌ها و امکانات زمین بر خویشتن، نتیجه پیروى از شیطان است: « یا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلالاً طَیِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ ». ( بقره / 2، 168 ) این آیه در شأن شمارى از مشرکان قریش نازل شد که برخى از حلال‌ها را به دلخواه خود حرام و برخى از حرام‌ها را حلال مى‌شمردند .(1)

1. كشف الاسرار، ج1، ص450؛ روح المعانى، ج1، ص436.

کیفر پیروان شیطان

قرآن کریم کیفر اطاعت‌کنندگان از شیطان را با تعابیر گوناگونى بیان کرده است: در برخى آیات، جایگاه پیروان شیطان را جهنم ذکر مى‌کند که از آن هیچ گریزگاهى ندارند: « أُوْلَئکَ مَأْوَئـهُمْ جَهَنَّمُ وَ لاَ یَجِدُونَ عَنْهَا مَحِیصًا ». ( نساء / 4، 121 ) در برخى آیات نیز خلود در جهنم را کیفر پیروان شیطان مى‌داند. خداوند در گزارش از فرجام شیطان و کسانى که به فرمان او کافر شدند، کیفر آنان را خلود در آتش جهنم ذکر مى‌کند: « کَمَثَلِ الشَّیْطانِ إِذْ قالَ لِلاْءِنْسانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ ... \* فَکانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِى‌النَّارِ خالِدَیْنِ فِیها ». ( حشر / 59، 16 - 17 ) در آیات دیگر از کیفر و عذاب اطاعت کنندگان شیطان، به « عذاب دردناک » تعبیر شده است: «... فَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُمُ الْیَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ ». ( نحل / 16، 63؛ ابراهیم / 14، 22 )

راه هاى مصونیت از شیطان

راه‌هاى مصونیت از شرّ شیاطین جنّ و انس عبارت‌اند از:

1. استعاذه

براى رهایى از وسوسه‌هاى شیطان در موقعیت‌هاى حساس، همانند تلاوت قرآن و نماز به استعاذه \* ( پناه بردن به خدا ) سفارش شده است: « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیم ». ( نحل / 16، 98 ) گفته شده سبب عطف آیه « فَاذا قَرَأتَ القُرءَانَ فَاسْتَعِذْ ...» با فاء به « عمل صالح » در آیه قبلى، این است که استعاذه از مصادیق عمل صالح به شمار مى‌آید .(1) آیه 200 سوره اعراف / 7 راهکار رویارویى با تحریک شیطان را استعاذه مى‌داند: « وَ إِمَّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ....» و آیه بعدى: « اِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا اذا مَسَّهُم طائفٌ مِنَ الشَّیطـن تَذَکَّرُوا » ( اعراف / 7، 201 ) همچون تعلیلى براى امر « فَاستَعِذ » است و نشان مى‌دهد که پناه بردن به خدا هنگام وسوسه شیطان، راه پارسایان است و خدا آنان را کفایت و کید شیطان را از آنان دفع مى‌کند .(2) از آیات نخست سوره ناس / 114 استفاده مى‌شود که خداوند از استعاذه کننده مراقبت و او را از شرّ شیطان‌ها کفایت مى‌کند، زیرا اگر چنین نبود، خداوند وى را به استعاذه فرا نمى‌خواند .(3) استعاذه، لطفى از سوى خداست که جلو تأثیر وسوسه‌هاى شیطان را مى‌گیرد .(4) بر اساس روایتى، رسول خدا صلى‌الله‌علیه‌و‌آلهدر ابتداى نماز و پیش از قرائت از شرّ شیطان به خدا پناه مى‌برد .(5) پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله از حضور شیاطین به خدا پناه مى‌برد: « واَعوذُ بِکَ رَبّ اَن یَحضُرون ». ( مؤمنون / 23، 98 ) منظور از حاضر شدن شیاطین حضور آن‌ها هنگام نماز یا تلاوت قرآن یا در همه احوال و مواقع است .(6) آیات بیان کننده استعاذه از شیطان دو دسته‌اند: دسته نخست، آیاتى‌اند که بدون اشاره به اعمال شیطان، سخن از استعاذه دارند؛ مانند آیه « فَاذا قَرَأتَ القُرءانَ فَاستَعِذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطـنِ الرَّجیم ». ( نحل / 16، 98 ) گفته شده روشن بودن شرّ شیطان و وسوسه‌گرى او، علت عدم ذکر کارهاى شرّ وى است .(7) دسته دیگر آیاتى‌اند که به استعاذه در برابر کارهاى شیطان، سفارش کرده‌اند، چنان‌که به پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آلهفرمان داده شده که از وسوسه‌هاى شیاطین به خدا پناه ببرد: « و قُل رَبّ اَعوذُ بِکَ مِن هَمَزاتِ الشَّیطین ». ( مؤمنون / 23، 97 ) آیه4 سوره ناس / 114 نیز سفارش مى‌کند که از هر وسوسه و اندیشه بدى به خدا پناه ببر. « وسواس » در این آیه به معناى صداى نهفته و آرام است .(8) آوردن صفت وسواس به جاى نام شیطان براى مبالغه در کار اوست. بدین ترتیب، گویا شیطان، خودِ وسوسه است .(9) استعاذه از شیطان دو گونه است: أ. زبانى و لفظى. قرآن براى استعاذه لفظى عبارت‌هایى را از اولیاى الهى همچون موسى علیه‌السلام ( بقره / 2، 67 )، نوح علیه‌السلام ( هود / 11، 47 )، مریم علیهاالسلام ( مریم / 19، 18 ) و یوسف علیه‌السلام ( یوسف / 12، 23 ) به گونه‌اى عام نقل کرده و در مورد پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله به گونه خاص فرمان داده است که از شرّ وسوسه‌هاى شیطانى به خدا پناه ببرد. ( مؤمنون / 23، 97 - 98؛ فلق / 113، 1؛ ناس / 114، 1 ) مفسران براى استعاذه لفظى تعابیر گوناگونى بیان کرده‌اند؛ مانند « أعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم »، « أستعیذ باللّه ...»، « مَعاذَ اللّه » و « أعوذ باللّه السّمیع العلیم ...».(10) ب. قلبى. روشن است که استعاذه زبانىِ صرف، بدون معرفت و استعاذه قلبى بى‌فایده است ،(11) چنان‌که یاد دارو، شفابخش نیست .(12) عبارت « انَّهُ هُوَ السَّمیعُ العَلِیم » پس از فرمان استعاذه در آیه 36 سوره فصّلت / 41 دلالت دارد که استعاذه زبانى وقتى مؤثر است که حقیقت آن در قلب جاى گیرد. بر این اساس گفته شده استعاذه، کیفیتى نفسانى است که از علم کامل برهانى و ایمان به مقام توحید فعلى ( افعالى ) حق حاصل مى‌شود .(13) (=> استعاذه )

1. الكشاف، ج 2، ص 632.

2. الميزان، ج8 ، ص385.

3. مجمع البيان، ج10، ص498.

4. التفسير الكبير، ج15، ص98.

5. التفسير الكبير، ج10، ص175؛ الدر المنثور، ج4، ص130.

6. مجمع‌البيان، ج7، ص178؛ البحر المديد، ج3، ص597 .

7. روح‌البيان، ج5 ، ص80 .

8. مفردات، ص869 ، «وسوس»؛ الكشاف، ج4، ص823 .

9. الكشاف، ج4، ص823 ؛ التفسير الكبير، ج32، ص198.

10. مجمع البيان، ج1، ص89 ؛ تفسير قرطبى، ج1، ص62؛ تفسير ابن كثير، ج1، ص15.

11. التفسير الكبير، ج15، ص98.

12. التحقيق، ج8 ، ص258 - 259، «عوذ».

13. پرواز در ملكوت، ج 2، ص 140.

2. ذکر و یاد خدا

ذکر و یاد خدا مانع نفوذ شیطان در انسان است، چنان که غفلت، زمینه وسوسه‌گرى شیطان و فریب انسان مى‌گردد. قرآن تأکید مى‌کند که تقواپیشگان هنگامى که گرفتار وسوسه‌هاى شیطان مى‌شوند خدا را به یاد مى‌آورند: « اِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا اِذا مَسَّهُم طـئِفٌ مِنَ الشَّیطـنِ تَذَکَّروا فَاِذا هُم مُبصِرون ». ( اعراف / 7، 201 ) بر پایه این آیه، یاد خدا به گرفتاران وسوسه‌هاى شیطانى، بصیرت و تنبه مى‌دهد تا راه‌هاى نادرست و درست را از هم باز شناسند .(1) براساس روایتى از رسول خدا صلى‌الله‌علیه‌و‌آلهبراى مصونیت از شرّ شیاطین جنّى گفتن « لاحَوْلَ وَ لاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّهِ العَلِىِّ العَظِیم » و براى دور کردن شیاطین انسى درود فرستادن بر پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله و آل او مؤثر است .(2)

1. روح المعانى، ج 5، ص، 138؛ روح البيان، ج 3، ص 300.

2. بحار الانوار، ج60، ص271.

3. ایمان و توکل بر خدا

از جمله راه‌هاى مصونیت از وسوسه‌هاى شیطانى، ایمان به خدا و توکل بر او شمرده شده است. آیات 98 - 99 سوره نحل / 16 پس از آنکه به استعاذه از شیطان در هنگام قرائت قرآن فرمان مى‌دهد، یادآور مى‌شود که شیطان بر کسانى که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکّل‌کنند سلطه‌اى ندارد: «... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَان ... \* إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلى الَّذِینَ ءَامَنُوا و عَلى رَبِّهِم یَتَوَکَّلون ».

4. اخلاص

شیطان نمى‌تواند بندگان مخلَص الهى را گمراه کند: « اِلاّ عِبادَکَ مِنهُمُ المُخلَصین » ( حجر / 15، 40 )، زیرا خدا آنان را براى خود خالص کرده و دیگر هیچ کس از جمله ابلیس در آنان نصیبى ندارد .(1)

1. روح المعانى، ج12، ص218؛ الميزان، ج17، ص227.

5 . فضل و رحمت خدا

از راه‌هاى مصونیت بندگان خدا از شرّ شیطان، برخوردار شدن از فضل و رحمت الهى است: «... وَ مَن یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَکى مِنکم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ...». ( نور / 24، 21 ) اگر فضل و رحمت خدا بر مؤمنان نبود، جز گروهى اندک، همگان از شیطان پیروى کرده و گمراه مى‌شدند: « وَ لَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَـنَ إِلاَّ قَلِیلا ». ( نساء / 4، 83 ) توفیق الهى که از مصادیق فضل خداست مانع اطاعت و پیروى شیطان است .(1)

1. الكشّاف، ج1، ص541 - 542 .

محدودیت شیطان

در نظام هستى، شیطنت شیطان محدود به وسوسه‌گرى است و هیچ‌گونه سلطه‌اى بر انسان ندارد، چنان‌که خداوند در قرآن خطاب به ابلیس تصریح کرده است که تو بر بندگانم سلطه نخواهى یافت، مگر بر گمراهان: «... إِنَّ عِبَادِى لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَـنٌ ...» ( حجر / 15، 42 )؛ نیز از آیه « وَ قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا » ( نساء / 4، 118 ) بر مى‌آید که شیطان پس از رانده شدن از درگاه الهى در صدد گمراه کردن بندگان خدا برآمده و سهم خویش را در این راه گروهى از مردم دانسته است و آنان کسانى هستند که وسوسه‌هاى او را پذیرفته و از وى پیروى کرده‌اند .(1) شیطان در قیامت در مواجهه با معصیت‌کاران از آنان برائت مى‌جوید و سلطه نداشتن بر آنان را یادآور مى‌شود و کارکرد خویش را تنها در حدّ دعوت و وسوسه مى‌داند: « و ما کانَ لِى عَلَیکُم مِن سُلطـانٍ اِلاّ اَن دَعَوتُکُم فَاستَجَبتُم لى فَلا تَلومونى ». ( ابراهیم / 14، 22 ) درباره آگاهى شیطان از قلوب انسان‌ها گروهى از معتزله بر این باورند که شیطان بر آنچه بر دل‌ها مى‌گذرد از راه قراین و امارات آگاه است؛ ولى بر آن‌ها سلطه ندارد. برخى دیگر بر این عقیده‌اند که شیطان از آنچه در دل انسان‌ها مى‌گذرد آگاهى ندارد؛ ولى هرگاه کسى به کار خیرى دست بزند شیاطین با حدس و گمان بر آن آگاهى مى‌یابند و در بازداشتن او از آن کار مى‌کوشند. برخى دیگر بر این باورند که شیطان به قلب آدمیان وارد مى‌شود و از نیت آنان آگاه مى‌گردد .(2)

1. التفسير الكبير، ج11، ص47.

2. مقالات الاسلاميين، اشعرى، ص435؛ دائرة المعارف بزرگ، ج2، ص599 ، «ابليس».

شیاطین ذریه ابلیس

برخى از آیات قرآن صراحت دارند که ابلیس داراى ذریه است و مشرکان به سبب پیروى از ابلیس و ذریه او نکوهش شده‌اند: « اَفَتَتَّخِذونَهُ و ذُرِّیَّتَهُ اَولِیاءَ ». ( کهف / 18، 50 ) مقصود از « ذرّیه » در این آیه شیاطین است .(1) بر پایه نقلى، ابلیس داراى فرزندانى چون « لاقیس »، « ولهان » « هفاف »، « مرّه »، « زلنبور »، « ثبر »، « اعور »، « مسوط » و « داسم » است که هر یک آدمیان را به گناهى وامى‌دارد .(2) شیاطین جنّى ذرّیه و فرزندان ابلیس هستند ،(3) چنان که انسان‌ها فرزندان آدم هستند .(4) بر پایه نقلى، ابلیس گروهى از فرزندانش را مأمور وسوسه‌گرى جنیان و گروه دیگر را مأمور وسوسه‌گرى انسان‌ها کرد .(5)

1. تفسير ابن ابى حاتم، ج7، ص2367؛ روض الجنان، ج12، ص367.

2. روض الجنان، ج12، ص367.

3. مجمع البيان، ج6، ص735.

4. تفسير مقاتل، ج 2، ص 589؛ البحر المديد، ج 3، ص 279.

5. نورالثقلين، ج1، ص391.

شیطان در تمثیل

از آنجا که مردم شیطان را به خبیث‌ترین و زشت‌ترین صورت‌ها مى‌شناسند، در قرآن میوه درخت زقّوم در دوزخ که غذاى جهنمیان است به سرهاى شیاطین تشبیه شده است: « إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فى أَصْلِ الجَْحِیمِ \* طَلْعُهَا کَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّیَاطِینِ \* فَإِنَّهُمْ لاَکِلُونَ ...» ( صافّات / 37، 64 - 66 ) در باره تشبیه میوه درخت زقّوم به سرهاى شیاطین چند وجه بیان شده است: 1. به جهت وجود صورتى زشت و خبیث از شیاطین در ذهن مردم، به گونه‌اى که عرب و عجم هر چیز زشتى را به آن تشبیه مى‌کنند ،(1) چنان‌که هر چیز زیبا و با کمالى را به فرشته تشبیه مى‌کنند. 2. نزد عرب درختى زشت وجود دارد که به « رئوس الشیاطین » معروف است .(2)

1. لسان العرب، ج13، ص238؛ تاج العروس، ج18، ص 322، «شطن».

2. مجمع البيان، ج8 ، ص696؛ روض الجنان، ج16، ص199؛ التفسير الكبير، ج26، ص142.

استراق سمع و رجم شیاطین

خداوند آسمان‌ها را به وسیله ستارگان آراسته و آن‌ها را از نفوذ شیطان‌ها حفظ کرده است: « اِنّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنیا بِزینَةٍ الکَواکِب \* و حِفظًا مِن کُلِّ شَیطانٍ مارِد ». ( صافّات / 37، 6 - 7 ) مقصود از « شیطان » افراد شریر از جنّ، و مقصود از « مارد » فرد خبیث عارى از خیر است .(1) بر اساس این آیات، هرگاه شیاطین بخواهند براى استراق سمع به « ملأ اعلى » که مراد از آن فرشتگان عالم بالاست نزدیک شوند، با « شهاب ثاقب » که نوع خاصى از ستارگان است طرد مى‌شوند .(2) هدف شیاطین از استراق سمع، ایجاد تردید میان اهل زمین، در باره وحى و کلام پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله و مؤیّد آن روایتى است که شیاطین از استراق سمع منع شدند تا در زمین، خبرهاى آسمانى همانند وحى نباشد و در آنچه از جانب خداوند براى مردم آمده اشتباه واقع نشود .(3) مفسران از رجم شیاطین برداشت‌هاى متفاوتى دارند: 1. به گفته برخى، اخبار حوادث این جهان پیش از آنکه رخ دهند، در آسمان‌ها منعکس مى‌شود و گروهى از شیاطین قصد صعود به آسمان‌ها و استراق سمع و انتقال آن به کاهنان را دارند تا وانمود کنند که شیاطین به اخبار غیبى آگاه‌اند .(4) 2. به گفته برخى دیگر، این آیات همچون تشبیه معقول به محسوس و همانند آیاتى‌اند که از « لوح »، « قلم »، « عرش » و « کرسى » سخن مى‌گویند و از قبیل تمثیل و کنایه‌اند. این بیانات در کلام الهى از باب تمثیل و براى تصویر حقایق خارج از حسّ به صورت محسوسات‌اند تا مورد فهم قرار گیرند .(5) 3. بر پایه نظرى دیگر، آسمان کنایه از ایمان و معنویت است که شیاطین همواره مى‌کوشند به آن راه یابند و از طریق وسوسه در دل مؤمنان نفوذ کنند؛ اما اولیاى الهى با شهاب ثاقب علم و تقوا به آن‌ها هجوم مى‌برند و از نزدیک شدن به این آسمان منع مى‌کنند .(6) (=> استراق سمع )

1. الميزان، ج17، ص123.

2. الكشاف، ج4، ص35؛ روض الجنان، ج16، ص179؛ روح المعانى، ج12، ص72.

3. الاحتجاج، ج1، ص331؛ كنزالدقائق، ج13، ص477.

4. مجمع البيان، ج8 ، ص685؛ التفسير الكبير، ج26، ص 121.

5. الميزان، ج17، ص125.

6. نمونه، ج 19، ص 21.

ویژگى هاى دوستان شیطان

دوستان شیطان، ویژگى‌هایى دارند:

1. اعراض از یاد خدا

هر کس از یاد خدا روى گرداند، خدا شیطانى را بر مى‌انگیزد که نه تنها در این جهان، بلکه در جهان دیگر نیز همراه و قرین و همنشین او خواهد بود و در روز رستاخیز به شیطان همدمش مى‌گوید: اى کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود. چه بد همنشینى بودى: « وَ مَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَانِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ \* حَتى إِذَا جَاءَنَا قَالَ یَالَیْتَ بَیْنى وَ بَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِین ». ( زخرف / 43، 36 و 38 ) بنابر قولى، کسى که از یاد خدا رویگردان بوده، در آخرت شیطانى همراه او مى‌شود تا او را به جهنم وارد کند، چنان که با مؤمن فرشته‌اى هست و از او جدا نمى‌شود تا او را به بهشت وارد کند .(1)

1. مجمع البيان، ج9، ص73.

2. اسراف

تبذیرکنندگان برادران شیاطین هستند، بدین‌رو که همانند شیاطین کفران نعمت مى‌کنند: « إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کاَنُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ ». ( اسراء / 17، 27 ) مراد از برادرى اسرافکاران با شیاطین، مشابهت و مماثلت این دو در اسراف یا قرین و نزدیک بودن این دو گروه به یکدیگر در دنیا و آخرت است (1) یا آنکه اسرافکاران در جهنم با شیاطین همراه هستند .(2)

1. التفسير الكبير، ج20، ص193.

2. التبيان، ج6، ص469.

فرجام شیاطین

در قرآن با تعبیرهایى گوناگون به کیفر و عذاب شیاطین در قیامت تصریح شده است. خداوند در قیامت کافران را با شیطان‌ها به صورت ذلّت‌بار احضار مى‌کند و آنان را به دوزخ مى‌افکند: « فَوَرَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّیاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا \* ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِینَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِیًّا ». ( مریم / 19، 68 و 70 ) قرآن از جایگاه شیاطین با عبارت « جهنّم سوزان » یاد کرده است: «... وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّیاطِینِ وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِیر » ( ملک / 67، 5 )؛ همچنین خداوند کیفر شیطان و پیروان وى را خلود و جاودانگى در آتش جهنم بیان مى‌کند: « کَمَثَلِ الشَّیْطانِ إِذْ قالَ لِلاْءِنْسانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ ... \* فَکانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِى النَّارِ خالِدَیْنِ فِیها ». ( حشر / 59، 16 - 17 ) برخى آیات بر همنشینى شیطان با جهنّمیان دلالت دارند: « وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ». ( تکویر / 81، 7 ) بر اساس روایتى از امام باقر علیه‌السلامدر تفسیر این آیه، کافران و منافقان، در آتش با شیطان همنشین خواهند بود .(1) افزون بر عذاب‌هاى یادشده براى شیاطین، سرکشى و تمرّد شیطان ( ابلیس ) از فرمان الهى موجب لعن و دورى‌اش از رحمت خداوند شده است: «... وَ إِن یَدْعُونَ إِلاَّ شَیْطَـنًا مَّرِیدًا \* لَّعَنَهُ اللَّهُ ...». ( نساء / 4، 117 - 118 ) برخى، وصف « مَرِیداً » در این آیه را به معناى عارى از هر خیرى و « ملعون خدا بودن » را صفت دوم شیطان و در حقیقت تعلیل صفت نخست دانسته‌اند و علت عارى بودن شیطان از هر خیر این است که او رانده شده و دور شده از رحمت خداست .(2) خداوند با ذکر صفت « رجیم » براى شیطان نشان داده که تا روز قیامت مورد لعن و نفرین خداست: « قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّکَ رَجِیمٌ \* وَ إِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتى إِلى یَوْمِ الدِّینِ ». ( ص / 38، 77 - 79 )

1. تفسير قمى، ج2، ص407.

2. الميزان، ج5 ، ص84 .

منابع

منابع

الاحتجاج: ابومنصور الطبرسى (م.520ق.)، به کوشش سید محمد باقر، دار النعمان، 1386ق؛ اسد الغابه: ابن اثیر (م.630ق.)، بیروت، دار الفکر، 1409ق؛ الاصابه: ابن حجر العسقلانى (م.852ق.)، به کوشش على معوض و عادل عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق؛ اعراب القرآن الکریم و بیانه: الدرویش، بیروت، دار ابن کثیر و الیمامه، 1408ق؛ اعلام قرآن: خزائلى، تهران، امیرکبیر، 1371ش؛ اقرب الموارد: سعید الشرتونى، (م. 1330ق.)، تهران، دار الاسوه، 1416ق؛ الامالى: الصدوق (م.381ق.)، قم، البعثه، 1417ق؛ اوستا: ترجمه و پژوهش: هاشم رضى، تهران، انتشارات بهجت، 1379ش؛ بحار الانوار: المجلسى (م.1111ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1403ق؛ البحر المدید: ابن عجیبه (م.1224ق.)، به کوشش القرشى، قاهره، ناشر: حسن عباس زکى، 1419ق؛ البرهان فى تفسیر القرآن: البحرانى (م.1107ق.)، قم، البعثه، 1415ق؛ پرواز در ملکوت: سید احمد فهرى، تهران، نهضت زنان مسلمان، 1359ش؛ تاج العروس: الزبیدى (م.1205ق.)، به کوشش على شیرى، بیروت، دار الفکر، 1414ق؛ التبیان: الطوسى (م.460ق.)، به کوشش العاملى، بیروت، دار احیاء التراث العربى؛ التحریر والتنویر: ابن عاشور (م.1393ق.)، مؤسسة التاریخ؛ التحقیق: المصطفوى، تهران، وزارت ارشاد، 1374ش؛ التطور الدلالى بین لغة الشعر الجاهلى و لغة القرآن الکریم: عودة خلیل ابوعوده، اردن، مکتبة المنار، 1405ق؛ تفسیر ابن ابى حاتم (تفسیر القرآن العظیم): ابن ابى حاتم (م.327ق.)، به کوشش اسعد محمد، بیروت، المکتبة العصریه، 1419ق؛ تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم): ابن کثیر (م.774ق.)، به کوشش شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1419ق؛ تفسیر صدرالمتالهین (تفسیر القرآن الکریم): صدرالمتالهین (م.1050ق.)، به کوشش خواجوى، قم، بیدار، 1366ش؛ تفسیر قرطبى (الجامع لاحکام القرآن): القرطبى (م.671ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1405ق؛ تفسیر القمى: القمى (م.307ق.)، به کوشش الجزائرى، قم، دار الکتاب، 1404ق؛ التفسیر الکبیر: الفخر الرازى (م.606ق.)، قم، دفتر تبلیغات، 1413ق؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان: (م.150ق.)، به کوشش عبداللّه محمود شحاته، بیروت، التاریخ العربى، 1423ق؛ جامع البیان: الطبرى (م.310ق.)، بیروت، دار المعرفه، 1412ق؛ جاهلیت و اسلام: یحیى نورى، تهران، مجمع معارف اسلامى، 1357ش؛ جوامع الجامع: الطبرسى (م.548ق.)، به کوشش گرجى، تهران، 1378ش؛ چهره شیطان در قرآن: محمد ناصرى، قم، دارالقرآن الکریم، 1411ق؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامى: زیر نظر بجنوردى، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ، 1372ش؛ الدر المنثور: السیوطى (م.911ق.)، بیروت، دار المعرفه، 1365ق؛ روح البیان: بروسوى (م.1137ق.)، بیروت، دار الفکر؛ روح المعانى: الآلوسى (م.1270ق.)، به کوشش عبدالبارى، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق؛ روض الجنان: ابوالفتوح رازى (م.554ق.)، به کوشش یاحقى و ناصح، مشهد، آستان قدس رضوى، 1375ش؛ زاد المسیر: ابن جوزى (م.597ق.)، به کوشش عبدالرزاق، بیروت، دار الکتاب العربى، 1422ق؛ شیطان در قرآن: سید حسن موسوى احمدآبادى، قم، پایگاه اطلاع رسانى حوزه، 1385ش؛ الصافى: الفیض الکاشانى (م.1091ق.)، بیروت، اعلمى، 1402ق؛ الصحاح: الجوهرى (م.393ق.)، به کوشش العطار، بیروت، دار العلم للملایین، 1407ق؛ الطبقات الکبرى: ابن سعد (م.230ق.)، به کوشش محمد عبدالقادر، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1418ق؛ العین: خلیل (م.175ق.)، به کوشش المخزومى و السامرائى، دار الهجره، 1409ق؛ قاموس کتاب مقدس: مستر هاکس، تهران، اساطیر، 1377ش؛ الکافى: الکلینى (م.329ق.)، به کوشش غفارى، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1375ش؛ کتاب مقدس: ترجمه: فاضل خان همدانى، ویلیام گلن، هنرى مرتن، تهران، اساطیر، 1380ش؛ الکشاف: الزمخشرى (م.538ق.)، قم، بلاغت، 1415ق؛ کشف الاسرار: میبدى (م.520ق.)، به کوشش حکمت، تهران، امیر کبیر، 1361ش؛ کنز الدقائق: المشهدى (م.1125ق.)، به کوشش العراقى، قم، نشر اسلامى، 1407ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ لغت نامه: دهخدا (م.1334ش.) و دیگران، مؤسسه لغت نامه و دانشگاه تهران، 1373ش؛ مجمع البحرین: الطریحى (م.1085ق.)، به کوشش الحسینى، بیروت، الوفاء، 1403ق؛ مجمع البیان: الطبرسى (م.548ق.)، بیروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهین: صدرالمتألهین (م.1050ق.)، به کوشش ناجى اصفهانى، تهران، حکمت، 1375ش؛ المصباح: الکفعمى (م.905ق.)، بیروت، اعلمى، 1403ق؛ معانى القرآن: الفراء (م.207ق.)، به کوشش نجاتى و نجار، مصر، دار الکتب المصریه؛ معجم البلدان: یاقوت الحموى (م.626ق.)، بیروت، دار صادر، 1995م؛ المعجم فى فقه لغة القرآن: محمد واعظ زاده و دیگران، مشهد، آستان قدس رضوى، 1419ق؛ معجم مقاییس اللغه: ابن فارس (م.395ق.)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبلیغات، 1404ق؛ مفردات: الراغب (م.425ق.)، نشر الکتاب، 1404ق؛ مقالات الاسلامیین: ابوالحسن الاشعرى (م.324ق.)، به کوشش هلموت ریتر، بیروت، دار احیاء التراث العربى؛ منهج الصادقین: فتح اللّه کاشانى (م.988ق.)، تهران، کتابفروشى محمد علمى، 1336ش؛ المیزان: الطباطبائى (م.1402ق.)، بیروت، اعلمى، 1393ق؛ نثر طوبى: الشعرانى (م.1393ق.)، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1398ق؛ نمونه: مکارم شیرازى و دیگران، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1375ش؛ نور الثقلین: العروسى الحویزى (م.1112ق.)، به کوشش رسولى محلاتى، اسماعیلیان، 1373ش؛ النهایه: مبارک ابن اثیر (م.606ق.)، به کوشش الزاوى و الطناحى، قم، اسماعیلیان، 1367ش؛ نهج البیان عن کشف معانى القرآن: محمد الشیبانى (م قرن 7)، به کوشش درگاهى، تهران، دائرة المعارف اسلامى، 1413ق؛ واژه‌هاى دخیل در قرآن مجید: آرتور جفرى، ترجمه: بدره اى، توس، 1372ش؛ الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز: دخیل على بن محمدعلى، بیروت، دارالتعارف، 1422ق؛ وجوه القرآن: اسماعیل النیشابورى (م.431ق.)، به کوشش فاطمه یوسف، دمشق، دار السقاء.

پدیدآور

لطف اللّه خراسانى

### دائره المعارف بزرگ اسلامی

مقاله ابلیس در این آدرس

https://www.cgie.org.ir/fa/article/227194/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

ابلیس

نویسنده (ها) : فتح الله مجتبایی

اِبلیس، نام خاص (عَلَم) برای موجودی كه از فرمان خدا سرباز زد و از درگاه وی رانده شد. نیز اسمی‌ عام برای شیاطین. دربارۀ ابلیس از دیدگاههای مختلف می‌توان بحث كرد. در این مقاله، از ابلیس در ۴ بخش سخن رفته است: I. در لغت و ادب عربی، II. در قرآن، III. در كلام، IV. در ادب فارسی و عرفان.

I. در لغت و ادب عربی

كلمۀ اِبْلیس، ۱۱ بار در قرآن كریم آمده است، ۹ بار آن مربوط به آفرینش آدم است (بقره / ۲ / ۳۴؛ اعراف / ۷ / ۱۱؛ حجر / ۱۵ / ۳۱، ۳۲؛ اسراء / ۱۷ / ۶۱؛ كهف / ۱۸ / ۵۰؛ طه / ۲۰ / ۱۱۶؛ ص / ۳۸ / ۷۴، ۷۵)، و دو مورد دیگر (شعراء / ۲۶ / ۹۵؛ سبا / ۳۴ / ۲۰) را با آفرینش رابطه‌ای نیست. در همۀ این موارد ملاحظه می‌كنیم كه لفظ ابلیس، در مقام اسم خاص به كار رفته است، امّا در احادیث و روایات گاه آن را از عَلَمیت خارج كرده در قالب «ابالسة» جمع بسته‌اند. در قرآن گاه كلمۀ شیطان را می‌توان مترادف با ابلیس دانست (بقره / ۲ / ۳۶؛ اعراف / ۷ / ۲۰؛ طه / ۲۰ / ۱۲۰).

لغت‌شناسان مسلمان، از دو جهت به این واژه پرداخته‌اند: برخی ــ به خصوص همۀ كسانی كه قرآن را از واژه‌های بیگانه تهی می‌دانند ــ برای آن ریشه‌ای عربی فرض كرده، گفته‌اند كه ابلیس، از ریشۀ بَلَسَ مشتق است. باب اِفعال این كلمه، یعنی ابَلَسَ یبلِسُ اِبلاساً، اساساً به معنی نومید شدن و گاه نومید كردن است (نک‍ : همۀ فرهنگها، از العین خلیل، ذیل بَلَسِ تا جمهرۀ ابن دُرید، ذیل بَسَلَ). این معنی ۵ بار در قرآن كریم آمده است: یبلِسُ المُجِرمون (روم / ۳۰ / ۱۲)، مُبْلِسون (انعام / ۶ / ۴۴؛ مؤمنون / ۲۳ / ۷۷؛ زخرف / ۴۳ / ۷۵)، مُبْلِسین (روم / ۳۰ / ۴۹) و دو مثال نیز در تفسیر طبری (۱ / ۱۸۰) از شعر رُؤبْه و عَجّاج برای آن نقل شده است. گویا مشتق دانستن ابلیس از این فعل، از ابن عباس سرچشمه گرفته كه گوید: « خداوند او را از هر خیری نومید كرد (اَبْلَسَهُ) و شیطانی رجیم ساخت (طبری، همانجا و همۀ تفاسیر؛ نیز نک‍ : راغب، ذیل بَلَسَ). طبری در تأیید و تكمیل این نظر گوید: ابلیس، وزن اِفعیل است از الاِبلاس، یعنی نومید شدن از خیر، پشیمانی و‌ اندوه. علت غیرمنصرف بودن كلمه نیز آن است كه چون در زبان عربی كم‌نظیر است، همچون «اعلام بیگانه» محسوب شده است. كلمۀ اسحق (از أسْحَقَهُ اللّٰهُ) نیز نمونۀ دیگری از این كلمات است (طبری، همانجا)، معنای دیگر اِبلاس سكوت است و مُبلِس به معنی مرد ساكت شده از بیم و ‌اندوه، همچنین اِبلاس به معنی حیرت نیز آمده است (ابن اثیر، ۱ / ۱۵۲؛ ابن منظور) نیز اگر دربارۀ ناقه به كار رود، به معنی سرباز زدن او از چراست به سبب شهوت بسیار به نرینه (نک‍ : راغب)، اما اكثر لغت‌شناسان و مفسران این معنی را نپسندیده و مانند جوالیقی (ص ۲۳) آن را واژه‌ای بیگانه دانسته‌اند. مثلاً طوسی (۱ / ۱۵۳) و ابوالفتوح رازی (۱ / ۸۸) هر دو نظر طبری را رد كرده، می‌گویند: ابلیس و نیز اسحاق و ایوب همه معرّبند و علت غیرمنصرف بودن آنها نیز همانا عَلَمیت و عُجْمه است (نووی، ۱ / (۱) / ۱۰۶؛ دمیری ۱ / ۱۹۲)، اما مسألۀ مهم این واژه از آنجا برمی‌خیزد كه اولاً در شعر جاهلی عرب به كار نیامده و پنداری از جملۀ واژه‌هایی است كه در دورۀ نزول وحی به عربی راه یافته نشده است. از سوی دیگر، در زبانهای سامی‌ دور و نزدیك هم نمونه‌ای یا ریشه‌ای برای آن یافت نشده است. ناچار باید در زبانهای غیر سامی‌ به جست‌وجوی آن پرداخت. در این صورت، مشكلی پدیدار می‌شود كه در مورد چندین واژۀ قرآنی دیگر گریبانگیر محققان است، از این قرار كه آیا ممكن است در شرایط خاص آن روزگار، واژه‌ای از راهی آن چنان دور، بی‌واسطۀ زبانی ثالث، به زبان قرآن راه یابد؟ (قس: واژه‌های سجیل، ‌هاروت، ماروت، و... ). از دیرباز، خاورشناسان، از جمله گایگر[۱] فون كرمر[۲]، فرنكل[۳]، اشپرنگر[۴] (نک‍ : جفری، 47-48، حاشیه) و سپس ونسینك (EI1، ذیل Iblis؛ دائرةالمعارف الاسلامیة، ذیل شیطان) آن را شكل تحریف شده‌ای ازكلمۀ یونانی diabolos می‌دانستند. همین نظر است كه جفری مورد توجه و تحقیق بیش‌تر قرار داده است. وی اشاره می‌كند كه لفظ «دیابولس» در ترجمه‌های یونانی «هفتادی» در مقابل عبری SŦN (= شیطان) قرار دارد كه خود در عهد عتیق، زكریا، باب سوم مذكور است، اما بیش‌تر در عهد جدید و آثار مفسران آن كتاب است كه شیطان به قالب موجودی پرتوان و فتنه‌گر درمی‌آید و بدین‌سان به معنی ابلیس در اسلام نزدیك می‌گردد. بنابراین می‌توان پنداشت كه لفظ دیابولس از طریق زبان مسیحیان (نه یهودیان) به عربی راه یافته است. اینك باید دانست واسطۀ انتقال چه بوده است، زیرا انتقالِ مستقیم آن از یونانی به عربی بعید می‌نماید. عقیدۀ هرویتس[۵] بر آن است كه آن لفظ نخست به سریانی و از آنجا به عربی رفته است، در عربی حرف دالِ آغاز آن، علامت مضاف‌الیهی یا جرّ در كلمۀ سریانی پنداشته شده و از آغاز حذف گردیده است. در تأیید این سخن نمونه‌هایی كه در آنها دال یونانی حذف شده است، ارائه می‌گردد: dikastes< قسطاس، dozenteria< زنطاریة. با اینهمه، در نظریۀ سریانی شدن كلمه، مشكل دیگری موجود است، از این قرار كه لفظ diabolos یونانی را در آن زبان، به كلمه‌ای غیر از ابلیس ترجمه كرده‌اند. دو نظریۀ دیگر نیز در این باب موجود است: یكی آنكه عربانِ سالهای نخست اسلام، دال كلمه را از سر اشتباه و بی‌اطلاعی ‌انداخته‌اند و دیگر آنكه كلمه از مسیحیان حبشه اخذ شده نه سریانیان (جفری، 47-48)، ولی جفری هیچ یك از این دو رأی را نپذیرفته است (قس: حسن المصطفوی، التحقیق فی كلمات القرآن، ذیل بَلَسَ، تهران، ۱۳۶۰ش، كه دور از مبانی علمی ‌است).

همۀ محققان معاصر در خاور و باختر، گاه با ‌اندكی احتیاط، نظر یونانی بودن كلمه را پذیرفته‌اند (هیستینگز، II / 282-283؛ جودائیكا، III / 999-1002، هر دو مأخذ ذیل Azazel؛ EI2؛ دویك[۶]، 107؛‌ هاكس، ذیل شیطان؛ بستانی، نُخیلة... ).

لفظ یونانی خود از ریشۀ bal، به معنی افكندن آمده است. از همین ریشه، دهها كلمه در زبانهای اروپایی پدیدار شده است، از جمله: فرانسوی diable (از طریق لاتینی)، اسپانیایی diavolo, diablo، انگلیسی devil... (نک‍ : «قاموس ریشه‌ها[۷]»، ۱۳).

شیطان عبری (ŠŦN) و دیابولس یونانی (در ترجمه‌های هفتادی) در عهد قدیم و عهد جدید و سنتهای كهن یهودی و مسیحی، نامها و مرتبتها و نقشهای گوناگون یافت. برخی از این نامها به همراه برخی روایات، به تفاسیر اسلامی‌ نیز راه یافت. یكی از این نامها، عَزازِیل است كه حتی ابن عباس آن را می‌شناخته. از قول وی روایت كرده‌اند كه ابلیس پیش از معصیت عَزازِیل نام داشت و از فرشتگانی بود كه در زمین مسكن داشتند، و چون علم بسیار داشت، مغرور شد و از فرمان خدا سر برتافت (نک‍ : طبری، تفسیر، ۱ / ۱۷۸؛ همو، تاریخ، ۱ / ۸۶؛ ابوالفتوح رازی، ۱ / ۸۸؛... ). بسیاری دیگر از راویان پنداشته‌اند كه نام ابلیس در عبری عزازیل و در عربی حارث بوده است (همانجاها؛ نک‍ : دمیری، ۱ / ۱۹۱، كه به اصحاب این رأی اشاره می‌كند؛ سیوطی، ۴ / ۸۲)، اما در روایات مذهبی یهودی ـ مسیحی، عَزازیل معنایی بسیار گسترده و گاه مبهم دارد، تنها یكی از معانی ثانوی آن ممكن است با ابلیس عربی مطابق باشد. وی گاه فرشته‌ای است كه هرگز تمرُّد نكرده یا فرشته‌ای است كه از مقام خود سقوط كرده، گاه بزی است كه در صحرا رها شده و سمبل گناهان بنی‌اسرائیل است كه از آن قوم دور می‌گردد، گاه اسم محلی است كه بز را در آن رها كرده‌اند... (نک‍ : جودائیكا؛ «قاموس جدید كتاب مقدس[۸]»، ذیل Azazel؛‌ هاكس؛ لغت‌نامه، ذیل عَزازیل؛... ) در ریشۀ كلمۀ عَزازیل نیز تردید بسیار است. شاید این كلمه مركب از azaz به معنای قوت، و ’ēl به معنی خدا باشد («قاموس جدید... »، همانجا). برخی از نامهای دیگر ابلیس كه گاه گاه در آثار فارسی و عربی نیز راه یافته، عبارتند از بَعْل زَبُوب[۹] ابوالعَیزْاز، بَلْعَز و لوكیفر یا لوسیفر[۱۰] (نک‍ : لغت‌نامه؛ دائرةالمعارف فارسی، ذیل شیطان و عَزازیل).

در ادبیات دینی عربی، ابلیس را علاوه بر نام حارث و لقب رجیم كه لفظی قرآنی است، چندین لقب و كنیۀ دیگر نیز داده‌اند: ابومُرّة، ابوخلاف، ابو لُبَینی (گویند لُبینی نام دختر او بوده)، ابوكُرداس، ابوقِتْرة، ابوالجن (در مقابل ابوالانس برای آدم)، ابودَوجانه و نیز خَنّاس، شیخ نجدی (نک‍ : میدانی، ذیل ابلیس؛ ابن‌مُحرز، ۳۶؛ سیوطی، ۴ / ۸۲؛ قمی، ذیل بَلَسَ؛ لغت‌نامه؛ خزائلی، ۷۸، كه هر یك به تعدادی از این نامها اشاره كرده‌اند).

برای ابلیس هنگام هبوط به زمین هیأتی شگفت قائل شده‌اند. گویند: یك چشم بود، دستاری یا عمامه‌ای كه دنبالۀ آن به چانه‌اش هم نمی‌رسید بر سر داشت، یك موزه بیش به پایش نبود (ثعلبی، ۴۲؛ نویری، ۱ / ۲۹)، سپس چون دید از بهشت رانده شده و سرگردان است، خدای تعالی را از حال خود پرسش كرد. خداوند فرمود: پیامبران تو كاهنانند، كتاب تو وَشْم (خالكوبی روی پوست بدن) است، سخنت دروغ است، قرائتت شعر است، مؤذّن تو نی است، مسجد تو بازار است، خانه‌ات حمام است، خوراكت هر خوراكی است كه بر آن نام خدای نیاورند، شراب تو سكرآور است، ابزار نخجیر تو زنانند (ثعلبی، همانجا؛ نویری، ۱۳ / ۱۹-۲۰).

ابلیس شعر عربی نیز سروده است: گویند چون ‌هابیل كشته شد، آدم در رثای او شعری سرود كه با مصراع بسیار معروف «تَغَیرتِ البِلادُ و مَنْ عَلیها» آغاز می‌گردید (عموماً ۷ بیت آورده‌اند). حوا نیز در شعری (مشهور ۳ بیت) بیهودگی این زاریها را گوشزد می‌كند. آنگاه ابلیس در می‌رسد و در قطعه‌ای (مشهور ۴ بیت) به نیرنگ‌بازی خویش فخر می‌كند (مسعودی، ۱ / ۶۶؛ ثعلبی، ۴۶-۴۷،... ).

مآخذ

ابن اثیر، مجدالدین، النهایة، به كوشش طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الضاحی، قاهره، ۱۳۸۳ق / ۱۹۶۳م؛ ابن درید، محمدبن حسن، جمهرة اللغة؛ ابن محرز وهرانی، محمدبن محمد، منامات، به كوشش ابراهیم شعلان و محمد نغش، قاهره، ۱۳۸۷ق / ۱۹۶۸م؛ ابن منظور، لسان؛ ابوالفتوح رازی، تفسیر روح الجنان، قم، ۱۴۰۴ق / ۱۹۸۴م؛ بستانی ب؛ ثعلبی، احمدبن محمد، قصص الانبیاء، بیروت، ۱۴۰۱ق / ۱۹۸۱م؛ جوالیقی، موهوب بن احمد، المعرب، به كوشش احمد محمد شاكر، قاهره، ۱۳۶۱ق / ۱۹۴۲م؛ خزائلی، محمد، اعلام قرآن، تهران، ۱۳۵۰ش؛ خلیل بن احمد، كتاب العین، به كوشش مهدی مخزومی ‌و ابراهیم سامرائی، قم، ۱۴۰۵ق / ۱۹۸۵م؛ دائرةالمعارف الاسلامیة؛ دائرةالمعارف فارسی؛ دمیری، كمال‌الدین، حیاة الحیوان الكبری، قاهره، ۱۳۵۳ق / ۱۹۳۴م؛ راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، به كوشش ندیم مرعشلی، قاهره، ۱۳۹۲ق / ۱۹۷۲م؛ سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، به كوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۸۷ق / ۱۹۶۷م؛ طبری، تاریخ، به كوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۹۶۰- ۱۹۶۸م؛ همو، تفسیر؛ طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ عیوضی، رشید، «تحقیقی دربارۀ دو واژۀ ابلیس و شیطان»، نشریۀ دانشكدۀ ادبیات تبریز، س ۱۸، شم‍ ۴، ۱۳۴۵ش؛ قرآن؛ قمی، عباس، سفینة البحار، نجف، ۱۳۵۵ق / ۱۹۳۶م؛ كتاب مقدس؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ مسعودی، مروج الذهب، به كوشش باربیه دومنار، پاریس، ۱۸۶۱-۱۸۷۱م؛ مشكور، محمد جواد، فرهنگ تطبیقی؛ معین، فرهنگ فارسی؛ همو، حاشیۀ برهان قاطع؛ میدانی، احمدبن محمد، السامی ‌فی الاسامی، به كوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۵۴ش؛ نخیلة، رفائیل، غرائب اللغة العربیة، بیروت، ۱۹۵۹م؛ نووی، محیی‌الدین بن شرف، تهذیب الاسماء و اللغات، بیروت، دارالكتب العلمیه؛ نویری، احمدبن عبدالوهاب، نهایة الارب، به كوشش احمد الزین، قاهره، ۱۳۵۷ق / ۱۹۳۸م؛‌ هاكس، جیمز، قاموس كتاب مقدس؛ نیز:

Devic, Marcel, Dictionnaire étymologique des mots français d’origine orientale, Amsterdam, 1915; EI1; EI2; ERE; Grandsaignes d’Hauterive, R., Dictionnaire des Racines des Langues européennes …, Paris, 1948; Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur’ān, Baroda, 1938; Judaica; The New Bible Dictionary, London, 1962.

آذرتاش آذرنوش

II. در قرآن

كلمه ابلیس، در قرآن به معنی موجود خاصّی كه از رحمت خدا رانده شده و گاه معادل با شیطان به معنی عام به كار رفته است، هر چند كه كلمۀ شیطان نیز در قرآن گاه به معنی ابلیس آمده است (نک‍ : بخش I همین مقاله). ابلیس به سبب اطاعت نكردنِ امر خدا از روی استكبار و بر منشی، مطرود و مردود از مقام قرب الهی است و تا روز بازپسین، «وقت معلوم» (حجر / ۱۵ / ۱۸؛ ص / ۳۸ / ۸)، سعی در گمراه ساختن انسانها خواهد كرد و از این جهت «عدوّ مبین» انسان است (بقره / ۲ / ۱۶۸، ۲۰۸؛ یوسف / ۵ / ۱۲؛...) و نیز «عدوّالله» خوانده شده و یكی از صفات او «رجیم» است (حجر / ۱۵ / ۱۷، ۳۴؛ نحل / ۱۶ / ۹۸؛...).

كلمۀ «ابلیس» در قرآن كریم ۱۱ بار و داستان سرپیچی او از امر الهی و استكبار او بارها به صورتهای گوناگون بازگو شده است. مفصل‌ترین آنها در سورۀ مباركۀ اعراف (۷ / ۱۰-۱۷) آمده است. داستان ابلیس در قرآن از نظر مفسّران و متكلمان و فلاسفۀ اسلام و عرفا و متصوفه به انحاء مختلف تأویل و تفسیر شده است. درباره اخبار ائمّۀ معصومین (ع) نیز برخی به صورت ظاهر و معانی لفظی آنها تمسّك جسته‌اند و برخی به معانی باطنی و تأویل آنها.

در این مقاله با توجّه به تفسیر آیات مربوط به ابلیس و ارتباط آنها با یكدیگر، به ویژه به یاری خود آیات شریفه، سعی خواهد شد كه از معنی و مفهوم ابلیس و ماهیت آن و مسألۀ عصیان وی آگاهی حاصل شود. البتّه كلمات ائمّۀ معصومین و مفسّران نیز در این بررسی مهم‌ترین راهنمای ما خواهد بود:

ظاهر آیات شریفه دربارۀ ابلیس، مفسّران را در اینكه او از فرشتگان بوده یا نه به اختلاف وا داشته است. ظاهر آیات سوره‌های بقره و اعراف و حجر و اسراء آن است كه ابلیس از جملۀ فرشتگان بوده است. در سورۀ بقره (۲ / ۳۴)، سوره اعراف (۷ / ۱۱)، سورۀ اسراء (۱۷ / ۶۱) و سورۀطه (۲۰ / ۱۱۶) آمده است: «قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدوا لاِدَمَ فَسَجَدوا اِلاّ اِبْلیسَ... :... فرشتگان را فرمان دادیم كه بر آدم سجده كنند، همه سجده كردند، مگر ابلیس...» و در سورۀ حجر (۱۵ / ۳۰ و ۳۱) و سورۀ ص (۳۸ / ۷۳ و ۷۴) آمده است: «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعون، اِلاّ اِبْلیسَ...: پس همۀ فرشتگان سجده كردند، مگر ابلیس...». در این آیات به فرشتگان خطاب شده است كه به آدم سجده كنند و همه سجده می‌كنند بجز ابلیس. استثناء دلیل آن است كه ابلیس از فرشتگان بوده است، اما در سورۀ كهف (۱۸ / ۵۰): «وَ اِذْقُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدوا لاِدَمَ فَسَجَدوا اِلاّ اِبْلیسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَق عَنْ اَمْرِ رَبِه...: وقتی كه به فرشتگان فرمان دادیم كه بر آدم سجده كنید، پس سجده كردند، جز ابلیس كه از جن بود و از فرمان پروردگارش سر پیچید...» ابلیس از جن شمرده شده است. و نیز بنابر آیات متعدد دیگر، خلقت ابلیس از آتش بوده است. اگر این آیات را با آیات دیگری كه بر طبق آنها خلقت «جان» (جنّ) از آتش است مقایسه كنیم، معلوم خواهد شد كه ابلیس از جنّ بوده است. به همین جهت كسانی كه ابلیس را از جنّ دانسته‌اند، استثنا را در آیات «فَسَجَدوا اِلاّ اِبْلیسَ» استثنای منقطع گفته‌اند، یعنی استثنایی كه در آن مُستثنا از جنس مستثنی منه نیست، اما استثنای منقطع امری خلاف اصل و خلاف ظاهر است و عدول از اصل و ظاهر جمله، آن هم در چند آیت كه در چند سوره آمده است، بسیار بعید است. بودن ابلیس از جن منافاتی با فرشته بودن او ندارد، زیرا چنانكه مفسران گفته‌اند، احتمال دارد كه جن نوعی از فرشته باشد و ظاهر آیۀ ۵۰ سورۀ كهف (۱۸) نیز همین است: فَسَجَدوا (= فرشتگان سجده كردند)، اِلاّ اِبلیس (= بجز ابلیس) «كان مِنَ الْجِن» (= كه از جن بود). خداوند به فرشتگان امر فرمود كه به آدم سجده كنند و ابلیس امتناع كرد. پس خداوند به ابلیس فرمود كه چرا سجده نكردی و اطاعت ننمودی. اگر ابلیس از فرشتگان نبود، می‌توانست پاسخ بدهد كه چون من در زمرۀ فرشتگان نبودم امر تو شامل حال من نمی‌شد. شیخ طوسی در التّبیان فرشته بودن ابلیس را ترجیح می‌دهد و می‌گوید همین معنی از حضرت صادق (ع) روایت شده است. ظاهر تفاسیر اهل تشیع نیز همین است.

علاوه بر این خداوند در آیۀ ۱۵۸ سورۀ صافّات (۳۷) می‌فرماید: «وَجَعَلوا بَینَهُ وَ بَینَ الْجِنَّةِ نَسَباً...: كفار میان خدا و جن پیوند و خویشی گذاشتند...» و معلوم است كه روی سخن با قریش است كه گفته بودند فرشتگان دختران خدایند، چنانكه در آیۀ ۳۹ از سورۀ طور (۵۲) در خطاب به قریش می‌فرماید: «اَمْ لِهُ الْبَناتُ وَلَكْمْ الْبَنون: آیا خدا را دختران و شما را پسران است» و در آیۀ ۲۱ از سورۀ نجم (۵۳) می‌فرماید: «اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثیٰ: آیا شما را فرزند پسر و او را دختر است» و این دلیل بر این است كه مقصود از «جِنّة» در سورۀ صافات فرشتگانند.

گفته‌اند خداوند در آیۀ اول از سورۀ فاطر (۳۵) فرموده است: «...جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً: فرشتگان را رسولان گردانید» و رسل الهی معصیت و نافرمانی خدا نكنند. پاسخ آن است كه از این آیه برنمی‌آید كه همۀ فرشتگان رُسُل او هستند و تنها چیزی كه به قطع از آیه مفهوم می‌گردد، این است كه خداوند فرشتگان را رسولان خود می‌سازد، و مؤید این مطلب آیۀ ۷۵ از سورۀ حج (۲۲) است كه می‌فرماید: «اَللّهُ یصْطَفی مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً...: خداوند از فرشتگان پیام‌آوران بر می‌گزیند» یعنی نه از همۀ آنان.

نیز گفته‌اند: خداوند در سورۀ كهف (۱۸ / ۵۰) برای ابلیس «ذریه» یعنی فرزندان ذكر كرده است، و چون فرشتگان توالد نمی‌كنند، پس ابلیس از جملۀ فرشتگان نتواند بود. پاسخ آن است كه مقصود از «ذریه» پیروان و جنود ابلیسند به دلیل آیه‌های ۹۴ و ۹۵ از سورۀ شعراء (۲۶): «فَكُبْكِبوا فیها هُم وَالغاوُن. وَجُنودُ اِبلْیسَ اَجْمَعونَ: همۀ آنها با گمراهان و همۀ جنود ابلیس در دوزخ افكنده می‌شوند». اگر ابلیس ذریه به معنی اولاد و فرزندان می‌داشت حتماً می‌بایست آنها هم ذكر شوند و مستثنا نگردند؛ و چون از همۀ پیروان ابلیس به جنود تعبیر شده است، معلوم می‌گردد كه ذریۀ او همان جنود او هستند و اتباع شیطان مجازاً به نام ذریه خوانده شده‌اند.

اما اینكه ابلیس بنابر آیات قرآنی از آتش آفریده شده است و فرشتگان از آتش نیستند، و اصلاً مادّی و جسمانی نیستند، نیز دلیل آن نیست كه ابلیس از فرشتگان نباشد، زیرا ابلیس نیز مادّی و جسمانی نیست و این به دلیل آیات و احادیث بسیاری است كه دربارۀ اغواء فرزندان آدم به وسیلۀ ابلیس در دست است. چنانكه در آیات ۱۶ و ۱۷ از سورۀ اعراف (۷) ابلیس سوگند یاد می‌كند كه «...لاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقیمَ. ثُمَّ لاٰتِینَّهُمْ مِنْ بَینِ اَیدیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَیمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِم...:...هر آینه بر سر راه راست تو در كمین ایشان خواهم نشست و از روبه‌رو و پشت سر و راست و چپشان به ایشان روی خواهم نهاد...». پیداست كه در عالم مادی و جسمانی چنین چیزی مشهود نیست. شیطان در آنِ واحد هزاران هزار فرزند انسان را در مواضع و امكنۀ مختلف از راه به در می‌برد و این امر برای شییء مادی جسمانی ممكن نیست. پس مقصود قرآن از آتش بودن ابلیس، بر ما معلوم نیست همچنانكه مقصود از طین كه آدم از آن خلق شده نیز دانسته نیست و شاید هر دو تعبیری كنایی باشند. از سوی دیگر در قرآن اشاره‌ای به اصل خلقت فرشتگانِ دیگر نشده است تا بدانیم كه میان مایۀ آفرینش ایشان با ابلیس منافاتی هست یا نه.

در این باب كه چرا خداوند فرشتگان را امر به سجده بر آدم كرد و چرا ابلیس از این امر سر باز زد، سخن بسیار است: از مقایسه و تطبیق آیات قرآنی برمی‌آید كه علت امر خداوند به فرشتگان در سجده به آدم چند چیز بوده است: ۱. انسان در زیباترین و بهترین صورت آفریده شده است (حتی زیباتر و بهتر از فرشتگان)؛ ۲. خداوند او را خلیفۀ خود بر روی زمین قرار داده و این شرف به هیچ موجودی داده نشده است؛ ۳. به موجب آیات سورۀ بقره خداوند همۀ «اسماء» را به آدم تعلیم داده: و عَلَّمَ آدَم الْاَسْماءَ كُلَّها...: همۀ اسمها را به آدم تعلیم داد... (بقره / ۲ / ۳۱)؛ ۴. خداوند آدم را با دو دست خود ــ معنی دست و تفسیر آن هرچه باشد ــ آفریده است: مامَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْت بِیدَیَّ... (ص / ۳۸ / ۷۵)؛ ۵. نیز بنابر مضمون «وَنَفَخْتُ فیهِ مِنْ روحی» (حجر / ۱۵ / ۲۹)، در آدم از روح خود (معنی این روح و نفخه هرچه باشد) دمیده است. البته هیچ یك از این خصوصیات و كرامات به فرشتگان ارزانی نشده است.

همۀ مفسران گفته‌اند كه مقصود از سجدۀ فرشتگان، سجدۀ تعظمی‌و تكریم است نه سجدۀ عبادت. خداوند هرگز فرمان نمی‌دهد كه در ملك او به كسی جز او سجده كنند و جز او را بپرستند. پس برخی از عرفا كه از ابلیس ستایش كرده‌اند و گفته‌اند: او موجد بوده و نخواسته است كه جز خدا را بپرستد، از این نكته غافل بوده‌اند. وانگهی امر الهی بالاتر از فهم و اجتهاد شخصی است. اگر خداوند از كسی خواست سجده كند، ولو سجدۀ عبادت، گزیری از اطاعت نیست؛ و نیز جرأت و گستاخی ابلیس در برابر خدا و مباهات و ناز به اصل خلقت خود از هر معصیتی حتی شرك به خدا بالاتر است. از اینجا عظمت استكبار و معصیت ابلیس در برابر خداوند و علت طرد شدن و رجم ابدی او معلوم می‌شود. ابلیس در اثر این استكبار و مطرود از مقام قرب به خود نیامد و توبه نكرد، اما آدم از عصیانی كه كرده بود پشیمان گردید و این پشیمانی مایۀ نجات او شد. عصیان آدم تنها اطاعت نكردن بود، اما عصیان ابلیس علاوه بر نافرمانی استكبار هم بود.

مفسّران در معنی «كان» در آیۀ ۳۴ از سورۀ بقره (۲) «... اَبی و اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرین» اختلاف كرده‌اند كه ظاهرِ آن چنین است: «ابلیس از كافران بود». چگونه ممكن است ابلیس پیش از اظهار عصیان و تمرد از امر الهی از كافران بوده باشد؟ و آیا پیش از آن كافری بوده است؟ بهترین وجه در تفسیر آن گفتۀ عده‌ای از مفسران و ازجمله شیخ طوسی در التبیان (۱ / ۱۵۴) است كه در معنی آن «صارَ مِنَ الكافِرین» آورده است و كان به معنی «صار» به زبان عرب استعمال شده است، اما اینكه فرمود «از زمرۀ كافران» به آن معنی نیست كه پیش از او كافران بوده‌اند (اگرچه نمی‌توان آن را نفی كرد)، بلكه به این معنی است كه ابلیس به علت ابا و استكبار خود در زمرۀ كافران و عاصیان به حق درآمد، خواه كافران پیش از او بوده باشند، خواه پس از او.

ابلیس سجده نكرد و دلیل عدم اطاعت خود را اصل و منشأ خلقت خود و آدم دانست كه معنی آن ترجیح آتش بر «گِل» یا «طین» است. اصل و معنی آتش و طین در خلقت ابلیس و آدم هرچه باشد، علت مباهات ابلیس به آتش و تحقیر طین شاید مبتنی بر برتری صفات و كیفیات مادی و عنصری آتش بر خاك باشد: درخشندگی، فروزندگی و نیروی تغییر دهندۀ بسیاری كه در اجسام آتشین هست و كیفیت تیرگی و چسبندگیِ (لازِب بودنِ) طین و پذیرندگی نیرو از آتش و قابلیت تبدّل و تغیر در آن كه به فرمودۀ قرآن به صلصال و فخّار (= سفال) بدل می‌گردد. به عبارت دیگر آتش جنبه و كیفیت فعال و پویایی را كه لازمۀ حرارت است، دارد و خاك كیفیت انفعال و ركود و اثرپذیری را. افتخار ابلیس به این كیفیت آتش و ترجیح آن بر كیفیت طین بوده است، اما ابلیس نمی‌دانست كه عناصر و موّاد از نظر الهی ترجیحی بر یكدیگر ندارند و اگر مزیت و ارزشی باشد، در معنی است و آن «صورت» و «تقویم» و «تسویه» و «نفخ روح» و نمودِ قدرت و عنایت خاص الهی است كه از آن به «ید» تعبیر شده است. غفلت ابلیس از صورت و معنی، و گرایش او به «ماده و عنصر»، به معنی تكبّر و استكبار و نادیده گرفتن عنایات الهی بود و سبب خروج و اخراج او از صف روحانیان و مقربان گردید: قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما یكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فیها فَاخْرُجْ اِنَّك من الصّاغِرینَ: فرمود از این مقام فرود آی كه ترا نرسد كه تكبّر ورزی، بیرون رو كه تو از زمرۀ پست‌ترین فرومایگانی (اعراف / ۷ / ۱۳). می‌گویند مرجع ضمیرِ «ها» در این آیه «جَنَّة» (بهشت) است كه ذكر نشده است. اگر هم چنین باشد، مقصود از آن مقام قرب الهی است كه در آن از علائق و شوائب عالم جسمانی اثری نیست، ولی ابلیس یكی از مظاهر و خصوصیات خاكیان یعنی تكبّر را در پیشگاه خداوند از خود نشان داد و خداوند فرمود: فَما یكونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فیها (همانجا). خروج ابلیس از مقام قرب الهی معادل خواری و زبونی او بود كه نقطۀ مقابل كبرفروشی است و به همین دلیل فرمود: فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصاغِرین (همانجا).

ابلیس كه آدم را علت اصلی خواری و مطرودی خود می‌دانست درصدد انتقام از او و اولادش برآمد و برای این كار از خداوند مهلت خواست و خداوند او را تا «وقت معلوم» مهلت داد و او سوگند یاد كرد كه آدم و فرزندانش را خواهد فریفت و زمین را در نظر ایشان خواهد آراست و آنها را از صراط مستقیم خدا منحرف خواهد كرد (اعراف / ۷ / ۱۶؛ حجر / ۱۵ / ۳۹).

آنچه از این گفت‌وگو در زندگانی عملی و اخلاقی انسان سودمند می‌افتد همانا منع از پیروی نفس امّاره و هوا و هوس و امر به اطاعت از انبیاء و رسل الهی است. در داستان ابلیس خداوند به آدم می‌فرماید:... یاآدَمُ اِنَّ هذا عَدُوُّ لَك و لِزَوْجِكَ فَلا یخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی:... ای آدم محقّقاً این شیطان با تو و جفتت دشمن است، مبادا شما را از بهشت بیرون آرد، و به شقاوت و بدبختی گرفتار شوید (طه / ۲۰ / ۱۱۷). با كمترین تأمّل می‌توان دریافت كه این خطاب نه تنها به آدم بلكه به همۀ افراد انسان است تا روزی كه انسانی بر زمین باشد، زیرا ابلیس در سوگند خود همۀ انسانها را آورده است. پس در حقیقت در عین آنكه قصّۀ آدم و ابلیس به عنوان قصّه‌ای شخصی و جزئی واقع شده است و قابل انكار نیست، در عین حال رمزی و تمثیلی هم هست. هر انسانی تا هنگامی‌كه امیال و شهوات او بیدار نشده، در «جنّت» است و در آرامش است. آنگاه وسوسۀ شیطان همراه با ظهور امیال و غرایز آغاز می‌شود و به او وعده می‌دهد كه اگر از میوۀ آن درخت بچشد، جاودانه خواهد بود. در این امر «زوج» انسان مشوِّق اوست و عصیانِ فرد انسان مانند عصیان آدم ابوالبشر آغاز می‌گردد و همچنان كه قرآن فرموده است:... فَلَمّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما...: چون از آن درخت چشیدند زشتیهای آنان بر ایشان آشكار شد... (اعراف / ۷ / ۲۲). این زشتیِ پیروی از شهوات به محض ارتكاب آن بر افراد انسان آشكار می‌گردد و همچنان كه آدم و زوج او... طَفِقا یخْصِفانِ عَلَیهِما مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ...:... شروع كردند تا زشتیهای خود را با برگهای بهشتی بپوشانند... (همانجا). هر انسانی نیز می‌كوشد گناه خویش را با پوشش معصومانه پنهان كند.

در درون هر انسان نیز پیش از ارتكاب نخستین گناه نبرد دیو و فرشته آغاز می‌گردد و آن «نفخۀ الهی» كه در انسان است به یاری او می‌آید تا او را از چنگ شیطان نجات دهد. در این نبرد، جز پرستندگان خالص خدا (اِلاّ عِبادَكَ مِنهُمُ المُخلَصین) پیروزی با شیطان است. از این عدّه كه شیطان نمی‌تواند بر ایشان پیروز شود خداوند در جای دیگر چنین یاد می‌كند: وَلَقَد صَدَّقَ عَلَیهِم اِبلیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعوهُ اِلاّ فَریقاً مِنَ المُؤمِنینَ: و شیطان گمان باطلش را در نظر مردم صدق و حقیقت جلوه داد، پس همه جز گروهی از مؤمنان از او پیروی كردند (سبا / ۳۴ / ۲۰).

انسان در پرتو این نفخۀ الهی و تعلیم اسماء (عَلَّمَ آدَم الأَسماء كُلَّها) موجودی بس نیرومند است، اما از سوی دیگر دست شیطان در فریب او باز گذاشته شده است. پس مبارزه‌ای در انسان میان جنبۀ الهی او و جنبۀ شیطانیش در می‌گیرد كه اگرچه شیطان بر بسیاری از افرد انسان پیروز می‌شود، اما مؤمنان و «بندگان مُخلَص» شیطان را طرد می‌كنند و همانها هستند كه انسان را سزاوار خلافت بر روی زمین ساخته‌اند. پاسخ به فرشتگان نیز در همین معنی نهفته است.

مآخذ

قرآن كریم.

عباس زریاب

III. در علم كلام

بحث دربارۀ ابلیس غالباً مسأله‌ای كلامی‌ است و متكلمان اسلامی ‌ابلیس و داستان او را كه در آیات و روایت گوناگون به آن اشاراتی شده است، مورد بحث و بررسی عقلی قرار داده و كوشیده‌اند كه آن را با معیارهای خود سازگار كنند. در همین راستا، گاه دربارۀ ماهیت ابلیس به تأویلاتی دست زده‌اند و برخی كه دارای ذوق فلسفی و عرفانی بوده‌اند، ابلیس را دوگونه دانسته‌اند: یكی ابلیس عالم كبیر كه همان است كه در قرآن به او اشاره شده است و دیگر ابلیس عالم صغیر یا انسان كه همان صفات رذیلۀ اوست (نسفی، ۱۴۹)، امّا آنچه در آراء متكلمان اهمیت دارد، مسائل و ایراداتی است كه دربارۀ ابلیس مطرح شده و نیز پاسخهایی است كه به این ایرادات داده شده است. برخی از این مسائل اینهاست:

۱. چرا خداوند با آنكه می‌دانست ابلیس از فرمان او سرپیچی خواهد كرد، او را آفرید و چرا به او توانایی داد كه بندگان را وسوسه كند؟ از جمله پاسخهایی كه به این ایراد داده‌اند، یكی این است كه ترك معصیت مستلزم مبارزه با خواهشهای نفسانی و اغوای ابلیس، و طبعاً دشوار است و ازاین‌رو، ثواب فزون‌تری دارد (قاضی عبدالجبار، ۱۷۷، ۱۷۷ مكرر).

۲. براساس اصل توحید، سجده كه مظهر كامل عبادت است ویژۀ خداوند است، در حالی كه او فرمود: ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدوا لاٰدَمَ فَسَجَدوا اِلاّ اَبلیسَ لَمْ یكُن مِن السّاجِدینَ: آنگاه به فرشتگان گفتیم كه آدم را سجده كنید، همه سجده كردند جز ابلیس كه از سجده‌كنندگان نبود (اعراف / ۷ / ۱۱). در پاسخ به این ایراد گفته‌اند كه این سجده، سجدۀ عبادت نبوده بلكه از باب بزرگداشت و تكرمت بوده است، زیرا انبیاء از فرشتگان برترند (فخر رازی، ۲ / ۲۱۵؛ طوسی، ۱۵۰).

۳. آیا ابلیس از زمرۀ ملائكه است یا از جنس جن؟ چنانكه خداوند فرمود: و اِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكةِ اسْجُدوا لاٰدَمَ فَسَجَدوا اِلاّ اِبلیسَ كَانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَن اَمْرِ رَبِّه...: وقتی كه به فرشتگان گفتیم كه بر آدم سجده كنید، همه سجده كردند، جز ابلیس كه از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید... (كهف / ۱۸ / ۵۰). اگر او از جنیان باشد، اصولاً مشمول فرمان خداوند نبوده، و استثناء در آیۀ مذكور استثناء منقطع است نه متصل، و اگر از فرشتگان باشد، چون به موجب آیۀ «...لایعْصونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَیفْعَلون ما یؤْمَرونَ» (تحریم / ۶۶ / ۶)، فرشتگان از گناه معصومند، امكان عصیان و گناه او نیست.

متكلمان در پاسخ به این ایراد آراء مختلفی ابراز كرده‌اند، از جمله آنكه ابلیس از جنیان است و آنها نیز چون انسان برخی كافرند و بعضی مؤمن، و ابلیس از جنیان كافر است (ابن اثیر، ۱۴۱). اما جاحظ گوید ابلیس از ملائكه بود، زیرا خدای تعالی او را از فرشتگان مستثنا ساخت و جایز نیست كه مستثنا از جنس مستثنی منه نباشد (بغدادی، ۲۹۶-۲۹۷)؛ یعنی وی استثناء را در این آیه متصل می‌داند، نه منقطع. فرقه‌هایی از معتزله چون بُهْشَمیه و اصمیه به استناد آیۀ «قال اَنَا خَیرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی مِنْ نارٍ و خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ: گفت من از او بهترم زیرا مرا از آتش و او را از گِل آفریده‌ای» (اعراف / ۷ / ۱۲)، و به همین دلیل گفته‌اند كه ابلیس از جنیان بوده، زیرا از آتش آفریده شده است (همانجا). در رسائل اخوان الصفا آمده است كه ابلیس نخست از زمرۀ ملائكه بود و چون عصیان كرد از آنان رانده و جدا شد (۴ / ۳۲۷)، همچنانكه‌ هاروت و ماروت نیز فرشته بودند و در اثر عصیان رانده شدند. این نظر را ناصرخسرو نیز تأیید كرده است. وی می‌گوید: دیوان پریان بودند، بی‌فرمان شدند و دیو گشتند (ص ۱۴۰). در مجمع البیان از قول حسن بصری آمده است كه ابلیس از جنیان بود، ولی همراه ملائكه مأمور سجده به آدم شد (طبرسی، ۱ / ۸۱). عضدالدین ایجی نیز همین نظر را برگزیده است (۳۶۶، ۳۶۷). اما ابن جبیر به نقل قرطبی (۱ / ۲۹۴) بر آن است كه اصولاً جنیان یكی از اسباط ملائكه‌اند كه از آتش آفریده شده‌اند و بقیۀ اسباط از نور. برخی نیز بر آن رفته‌اند كه ابلیس در زمرۀ گروهی از ملائكه بود كه جن نام داشتند، نه آنكه از جنس جن بوده باشد (طبری، ۱ / ۱۷۸).

۴. آیا ابلیس بر قلوب بندگان تسلط و آگاهی دارد؟ گروهی از معتزله در این باره گفته‌اند كه ابلیس بر آنچه در دلها می‌گذرد از طریق قرائن و امارات آگاه است، ولی بر آنها تسلط ندارد و برخی دیگر برآنند كه ابلیس از آنچه در دل انسانهاست بی‌خبر است، ولی هرگاه كسی بر آن شود كه دست به كاری خیر زند شیطان با حدس و گمان آگاه می‌شود و می‌كوشد كه او را بازدارد. بعضی نیز معتقدند كه ابلیس وارد قلب آدمیان می‌شود و از نیت او آگاه می‌گردد (اشعری، مقالات الاسلامیین، ۲ / ۱۱۰).

۵. آیا ارادۀ ابلیس بر ارادۀ خداوند غالب است كه فرمود: اَلشیطانُ یعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَ یأْمُرُكُم بِالْفَحْشاءِ وَاللّهُ یعِدُكُمْ مَغْفِرةً مِنْهُ وَ فَضْلاً...: شیطان شما را وعدۀ فقر می‌دهد و به كارهای زشت امر می‌كند و خدا شما را به آمرزش و فضل خود نوید می‌دهد... (بقره / ۲ / ۲۶۸). به این ایراد چنین پاسخ داده‌اند كه از این آیه لازم نمی‌آید كه ارادۀ ابلیس بر ارادۀ خداوند غالب باشد، مثلاً فرعون میان برگزیدن ایمان و كفر یعنی میان دو اراده مخیر بود، ولی به ارادۀ شیطان گردن نهاد، و این مستلزم غلبۀ اراده ابلیس بر ارادۀ خداوند نیست (ابن مرتضی، ۸۶).

قابل ذكر است كه برخی از متكلمان از مفاد آیات قرآن دربارۀ عذاب ابلیس، بر ابدیت و ازلیت (قدیم بودنِ) كلام خدا استدلال كرده و گفته‌اند اگر كلام خداوند، مخلوق و حادث و بنابراین پایان‌پذیر باشد، عذاب او نیز كه در قرآن وعده فرمود فناپذیر است، ولی چون ابلیس را به عذاب جاوید وعید داده، پس كلام او نیز ابدی و ازلی است (اشعری، الابانة، ۲۴).

مآخذ

ابن كثیر، بدایة الخلق، به كوشش ابراهیم محمد الجمل، بیروت، ۱۴۰۵ق / ۱۹۸۵م؛ ابن مرتضی، احمدبن یحیی، طبقات المعتزلة، به كوشش سوزان دیوالد ویلتسر، بیروت، ۱۳۸۰ق / ۱۹۶۱م؛ اشعری، ابوالحسن، الابانة عن اصول الدیانة، مدینه، ۱۹۷۵م؛ همو، مقالات الاسلامیین، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت، ۱۴۰۵ق / ۱۹۸۵م؛ بغدادی، عبدالقاهربن طاهر، اصول‌الدین، بیروت، ۱۴۰۱ق / ۱۹۸۱م؛ رسائل اخوان الصفا، دارصادر؛ طبری، جامع البیان، بیروت، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، صیدا، ۱۳۳۳ق / ۱۹۱۵م؛ طوسی، محمدبن حسن، التبیان، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ عضدالدین ایجی، عبدالرحمن بن احمد، المواقف فی علم الكلام، بیروت، عالم الكتب؛ فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الكبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ قاضی عبدالجبار معتزلی، فضل الاعتزال، به كوشش فؤاد سید، تونس، ۱۳۹۳ق / ۱۹۷۴م؛ قرطبی، محمدبن احمد، الجامع لاحكام القران، بیروت، ۱۳۷۲ق / ۱۹۵۳م؛ ناصرخسرو، جامع الحكمتین، به كوشش ‌هانری كربن و محمد معین، تهران، ۱۳۳۲ش؛ نسفی، عزیزالدین، انسان كامل، به كوشش ماریژان موله، تهران، ۱۹۶۲م.

سیدجعفر سجادی

IV. در ادب فارسی و عرفان

در نظم و نثر فارسی و ادبیات عرفانی این زبان ابلیس غالباً با شیطان و دیو و اهریمن به یك معنی است و در فرهنگها او را «مهتر دیوان» گفته‌اند (كردی نیشابوری، ۷۴؛ میدانی، ۶۴). این نامها هرگاه كه به صورت جمع (ابالسه، ابالیس، شیاطین، دیوان، اهریمنان) به كار روند، مراد اتباع ابلیس و موجودات شریر و آدمیان بدكار و بدسرشت است و تعبیراتی چون دیو سرشت، دیو خوی، دیو كردار، اهرمن روی و مانند اینها در توصیف این‌گونه مردمان به كار می‌رود. ابومُرّه و حارث از نامهای دیگر اوست، و پیش از آنكه نافرمانی كند و مطرود شود، معلم فرشتگان بوده و عزازیل نام داشته است. ابلیس در نظم فارسی گاهی به اقتضای وزن به «بلیس»، و صفت نسبی آن (ابلیسی) به «بلیسی» تبدیل می‌شود (نک‍ : دهخدا، ذیل ابلیس و بلیس).

تلمیحات و اشاراتی كه به ابلیس در نظم و نثر فارسی دیده می‌شود، بیش‌تر بر مطالبی كه دربارۀ او در قرآن و احادیث و اقوال مفسران آمده، مبتنی است و در موارد بسیار در این آثار تصورات مربوط به ابلیس با باورهایی كه ایرانیان دربارۀ اهریمن داشته‌اند، درهم آمیخته است.

ابلیس مظهر همۀ بدیها، و دشمن سوگندخوردۀ انسان است، و همه جا دام در راه آدمیان می‌گسترد تا آنان را از راه راست و صواب منحرف سازد، ولی با اینهمه، قدرتش در این كارها محدود است و بر بندگان مؤمن و درستكار خداوند دستی ندارد. ابلیس دنیا را به چشم مردمان دلپذیر و خوب جلوه می‌دهد تا آنان را با جاه و مال و آرزوهای نفسانی و دنیوی بفریبد و از خیر و صلاح بازدارد. مردمان شریر و فاجر از یاران و پیروان او به شمار می‌روند و خود را به وعده‌های فریبكارانۀ او فروخته‌اند. ابلیس و دیوان دیگر از «لاحول»، «قل اعوذ» و از قرآن هراسناكند و چون این آیات بر زبان جاری شوند و یا قرآن خوانده شود، بی‌درنگ می‌گریزند، اما گاهی دیو سیرتانی هستند كه خود برای فریفتن دیگران و بظاهر به زهد و صلاح پیوسته «لاحول» می‌گویند (دیوان لاحول گوی).

ابلیس گاهی به هیأتی هراسناك ظاهر می‌شود، گاهی به صورت آدمیان درمی‌آید (ابلیس مردم روی)، گاهی بی‌آنكه به چشم دیده شود و عمل می‌كند، و گاه نیز در درون انسان جای می‌گیرد و او را به سوی شر و گناه سوق می‌دهد. دیوان از نور گریزانند، غالباً در ظلمت و در شب ظاهر می‌شوند (نک‍ : تاریخ سیستان، ۸۲) و با فرشتگان در یك جای درنمی‌آیند.

در شاهنامۀ فردوسی در چند مورد (داستان ضحاك و داستان كیكاووس) از ابلیس و در موارد بی‌شمار از دیوان و اهریمن و كارگزاران او سخن می‌رود. اینان علاوه بر اینكه عوامل شر و فساد و مظاهر ظلم و تباهی به شمار می‌روند دشمنان ایران و مردم ایرانند و سعی در ویران كردن این سرزمین و تباه كردن مردم آن دارند، و هركس كه با ایرانیان دشمنی كند، پیرو و كارگزار اهریمن است. غلبۀ ظلم و جور و آشوب در حقیقت غلبۀ نیروهای اهریمنی بر داد و آیین الهی است، و هرگاه كه پادشاهی دادگر و پرهیزگار فرمانروایی كند، دست اهریمن از این كشور كوتاه، و نظم و عدل و آیین برقرار می‌شود. در شاهنامه، چنانكه در ادبیات دینی زرتشتی نیز دیده می‌شود، غالباً از كیفیات اخلاقی زشت و زیان‌آور، چون خشم، آز، كین و رشك به دیوانی تعبیر می‌شود كه در نهاد آدمی‌ جای می‌گیرند و او را به گمراهی و بدفرجامی‌می‌كشند (نک‍ : ه‍ د، اهریمن، دیو).

در ادب فارسی از باژگونه‌كاری، اغواگری، شقاوت، سیاهرویی، غرور و استكبار ابلیس فراوان سخن می‌رود و داستان دزدیدن او(= دیو، اهریمن، شیطان) انگشتری سلیمان (ع) را، راه یافتن او به بهشت به یاری طاووس و مار، و بازداشتن فرشتگان او را از صعود به عالم بالا با تیر شهاب از موضوعات رایج در شعر فارسی است و به تعبیرات گوناگون بدانها اشاره رفته است.

موضوع ابلیس و آفرینش او و چگونگی تأثیر و دخالتش در امور جهان و سرنوشت انسان از موضوعاتی است كه در ادبیات عرفانی ما دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر دارد و از لحاظ ارتباط نزدیك آن با مسائل مهمّ كلامی، چون جبر و اختیار، خیر و شر، سعادت و شقاوت و نیز از جهت اهمیتی كه از دیدگاه اهل عرفان در شناخت جهان و انسان و در توجیه مسائل اخلاقی و اجتماعی و تبیین كیفیات نفسانی دارد، همواره مورد نظر بوده و به صورتهای مختلف و در قالب تمثیلات و داستانهای گوناگون بیان شده است. گرچه مسألۀ وجود شر و چگونگی عامل یا عوامل آن از آغاز در همۀ ادیان و نحل فكری و اعتقادی مطرح بوده و در هرجا به نوعی توجیه و تعلیل می‌شده است، لیكن در هیچ یك از ادیان و مكاتب و مذاهب عرفانی جهان تا این ‌اندازه و با اینهمه تنوع و رنگارنگی دربارۀ آن سخن نرفته است.

مطالبی كه در آثار متصوفه دربارۀ ابلیس آمده، و اشاراتی كه به احوال و افعال او رفته است كلاً بر مضامین آیات قرآنی و احادیث و بر اقوال مفسران مبتنی است و مقصود از همۀ آنها توضیح معانی عرفانی، عبرت گرفتن از سرنوشت او، شناختن حیله‌ها و شیوه‌های او و دور داشتن خود از دسایس و وساوس اوست. ابلیس صیادی است كه دام در راه نهاده و مردم ناآگاه را اسیر خود می‌كند (محاسبی، ۱۱۳؛ مولوی، ۳ / ۵۲۳-۵۲۴). خشم، آز، كینه‌ورزی، مال‌دوستی، دنیاپرستی، نظربازی و انواع شهوات جسمانی و نفسانی وسایل كار او و یا به گفته محمد غزالی ابواب و مداخل او به قلب انسان است (۳ / ۳۲-۳۵) و برای گمراه كردن آدمیان، حتی انبیاء و اولیاء از این راهها و وسایل به شیوه‌های گوناگون بهره می‌گیرد. در بعضی از آثار متصوفه از قبیل قوت القلوبِ ابوطالب مكی، كشف المحجوبِ هجویری، احیاء العلومِ غزالی، تذكرة الاولیاء و مثنویهای عطار و مثنوی مولوی، و نیز در كتابهایی كه در شرح احوال و قصص انبیا و بزرگان دین و عرفان نوشته‌اند، چون حلیة الاولیاء ابونعیم اصفهانی، عرائس المجالسِ ثعلبی، قصص الانبیاء ابن كثیر، روض الریاحین فی حكایات الصالحینِ یافعی و بسیاری از تألیفات دیگر، روایات و حكایات فراوان دربارۀ نیرنگهایی كه ابلیس برای اغوای این‌گونه اشخاص به كار می‌بندد، دیده می‌شود. كوششهای او در گمراه كردن انبیا و فریفتن سالكان كامل بی‌حاصل است (ابن عربی، ۱ / ۲۸۳؛ سراج، ۴۲۸- ۴۲۹؛ عطار، تذكره، ۱ / ۶۳، ۱۴۸- ۱۴۹، ۲۷۶، ۲ / ۱۱۴؛ بقلی، ۵۲۰-۵۲۱)، ولی از آنجا كه به رموز علم توحید آگاه و از اسرار سلوك و معرفت باخبر است (عطار، همان، ۱ / ۲۵۸، ۲ / ۲۳۷)، رهروان نوكار و كم‌تجربه را به آسانی در دام خود می‌كشد و در فریفتن عابدان و زاهدان غالباً كامیاب می‌گردد. داستان برصیصای عابد (نک‍ : غزالی، محمد، ۳ / ۳۱؛ میبدی، ۱۰ / ۵۲-۵۵ و حكایت زاهدی كه می‌خواست قومی ‌را از درخت پرستیدن بازدارد، ولی سرانجام به حیله ابلیس خود به تباهی كشیده شد (نک‍ : مكی، ۲ / ۳۳۳-۳۳۴) از نمونه‌های خوب و قابل ذكر این‌گونه موارد است.

ابلیس حتی گاهی مردمان را به كار نیك دعوت و ترغیب می‌كند، اما در حقیقت قصد او اغوا و اغفال آنان است و می‌خواهد كه از اقدام و اشتغال به كار نیكوتر و شایسته‌تر بازشان دارد (نک‍ : غزالی، محمد، ۳ / ۲۹-۳۰؛ مولوی، ۱ / ۳۹۱-۴۰۲). گاهی هم سخنی می‌گوید كه مقدمۀ آن درست و تردیدناپذیر است، ولی دنباله و نتیجۀ آن مردم ناآگاه را به گمراهی و تباهی می‌كشد (ابن عربی، ۱ / ۲۸۳)؛ ولی همیشه چنین نیست، و در مواردی، بی‌آنكه قصد اغفال و اغوا داشته باشد، از خود و سرگذشت عبرت‌انگیز خود سخن می‌گوید و حتی پند و ‌اندرز می‌دهد (نک‍ : غزالی، محمد،۳ / ۳۲، ۳۳؛ خرقانی ۱۳۰؛ عطار، تذكره، ۱ / ۲۵۸، ۲ / ۱۴، ۵۱؛ همو، منطق الطیر، ۱۱۳، ۱۶۳-۱۶۲). بازار از بهترین میدانهای عمل اوست و همواره در میان بازاریان حاضر، و به گفته عطار «مهتر بازار» است (مصیبت‌نامه، ۱۲۳)، از این روی كسانی كه در بازار به دادوستد مشغولند در معرض اغفال و اغوای او قرار دارند (نک‍ : مكی، ۲ / ۵۳۴، ۵۵۶) گرچه ابلیس با هشیاری و بیداری دشمن است و صالحان و پرهیزگاران را خفته می‌خواهد (نک‍ : مولوی، ۲ / ۴۰۰)، اما از خفتن اشرار و تبهكاران آزرده و ناخشنود است، زیرا در خواب از كارهای زشت باز می‌مانند (قشیری، ۷۰۲؛ هجویری، ۴۵۸). سخت‌ترین دام ابلیس دوستی دنیا و دل‌بستن به امور دنیوی است. دنیا را در چشم مردمان می‌آراید و زیبا جلوه می‌دهد تا به دنیا بپردازند و از عقبی غافل مانند (میبدی، ۲ / ۳۱۹). همچنانكه خواندن «قل اعوذ...» و گفتن «اعوذ بالله...» و ذكر نام خدا (غزالی، محمد، ۳ / ۲۸) ابلیس را دور می‌كند، دل كندن از دنیا نیز انسان را از آفتهای او حفظ می‌كند (قشیری، ۶۲؛ سنایی، حدیقه، ۳۹۲-۳۹۳؛ عطار، تذكره، ۱ / ۲۴۸، ۲ / ۴۱). سبب عصیان و شقاوت ابلیس را غالباً غرور و خودبینی او دانسته و گفته‌اند كه او چون به خلقت ناری خود مغرور بود به آدم خاكی سجده نكرد. وی خود را از آدم برتر انگاشت و گفت: «انا خیرٌ منه»، و از این روی نخستین كسی كه در برابر امر خداوند حجت آورد و به قیاس توسل جست او بود (نک‍ : میبدی، ۳ / ۵۶۶-۵۶۷؛ مولوی، ۱ / ۲۰۹)، اما او در آدم، تنها جسم خاكی را دید و حقیقت جان او را نشناخت (سنایی، حدیقه، ۲۳۲؛ مولوی، ۱۰ / ۲۴۳)، و از آن روی كه جز خود را در نظر نداشت و از آدم نیز جز نیمۀ خاكی را ندید، او را یك چشم و اَعْوَر گفته‌اند (مولوی، ۲ / ۳۷۳؛ سعدالدین حمویه، ۱۰۲). همچنین گفته‌اند كه چون آدم را به سبب نافرمانی عتاب و ملامت آمد، به معصیت خود اقرار كرد و تائب شد، و با گفتنِ «... رَبَّنا ظَلَمْنا اَنْفُسَنا...» (اعراف / ۷ / ۲۳) گناه خود را به خود نسبت داد، اما ابلیس در همین مقام، در برابر عتاب، حجت آورد و با گفتنِ «... فَبِما اَغْوَیتَنی...» (همان / ۱۶) گناه خود را به خداوند منسوب داشت (مولوی، ۱ / ۹۱، ۲ / ۳۶۰، ۳ / ۲۹۴). در بعضی از آثار صوفیه سبب عصیان ابلیس عُجب و غرور او بر طاعتهای هزاران ساله و قرب و منزلت دیرینه‌اش بود، و ندانست كه «عاصی خدا بین بهتر كه مطیع خویشتن بین» (مستملی، ۱۷۱، ۴۲۲، ۴۹۸، ۱۵۲۷، ۱۷۱۲؛ نک‍ : سنایی، دیوان، ۸۷۱-۸۷۲)، و از اینجاست كه صوفیه «ارتفاع رؤیت از فعل» را شرط اخلاص و احسان و لازمۀ سیر و سلوك الی الله دانسته‌اند (نک‍ : مستملی، ۱۲۸۵). در تفسیر كشف الاسرار آمده است كه پنج چیز سبب مطرودی و ملعونی ابلیس شد: یكی آنكه به گناه خود معترف نشد، دوم آنكه از كرده پشیمان نشد؛ سوم آنكه خود را ملامت نكرد، چهارم آنكه توبه را برخود واجب ندید پنجم آنكه از رحمت خدا نومید شد (میبدی، ۳ / ۵۷۳). درباره وجود ابلیس و علل مطرود شدن او صوفیه را توجیهات و سخنان دیگری نیز هست كه پس از این یاد خواهد آمد.

ابلیس در عالم خارج گاهی به صورت انسان ظاهر می‌شود و با اشخاص سخن می‌گوید و چون آدمیان عمل می‌كند. وی فرزندانی نیز دارد كه در كارها او را یاری می‌كنند (درباره ذریۀ ابلیس نک‍ : میبدی، ۵ / ۷۰۳-۷۰۴ و تفاسیر قرآن مجید، كهف / ۱۸ / ۵۰)؛ زمانی هم در هیأت جانورانی چون سگ و خوك، و یا همچون موجوداتی غریب و هول‌انگیز تصور می‌شود. اما جولانگاه او بیش‌تر نهاد آدمی ‌و عالم صغیر است و قلب و نفس انسان میدان عمل و قلمرو قدرت اوست. همچون خون كه در رگها جاری است، ابلیس سراسر وجود آدمی ‌را فرا می‌گیرد و بر نفس، كه جامع و شامل جمیع قوای حیاتی است چیره می‌شود. چگونگی چیره شدن ابلیس بر وجود آدمیان و سخت‌كوشی او در این مقصود را عطار در داستانی بسیار دلكش (حكایت حوا و خنّاس) و با بیانی بغایت زیبا از قول حكیم ترمذی در الهی نامه باز گفته است (ص ۱۰۲-۱۰۴؛ نیز همو، تذكره، ۲ / ۹۶-۹۷) این نفس، كه در زبان شرع از آن به نفس اماره تعبیر می‌شود، در آثار صوفیه غالباً با لفظ ابلیس مترادف است و با صفاتی چون لعین (مولوی، ۲ / ۵۶)، لئیم (همو، ۱ / ۳۹۷)، كافر و شوم (همو، ۳ / ۱۴۳، ۵۵۴) و نظایر اینها توصیف می‌شود و حتی گاهی هم نفس با ابلیس به یك معنی به كار می‌رود (نک‍ : هجویری، ۲۶۲). دل خانه‌ای است كه هم مَلَك در او راه دارد هم ابلیس، و هر چه از ملك در او می‌رسد الهام، و هرچه از ابلیس در او می‌گذرد وسواس است (نک‍ : غزالی، محمد، ۳ / ۲۷). محمد غزالی در تفسیر حدیث معروف «قلب المؤمنین بین اصبعَین من اصابع الرحمن» به این نكته نظر دارد، و «اصبعَین» را به خیر و شر و خواطر مَلَكی و شیطانی تأویل كرده است (۳ / ۲۷؛ نیز نک‍ : مولوی، ۳ / ۴۷۲). مؤلفان صوفیه در مبحث «خواطر» در این باره به تفصیل سخن گفته، و حالات قلب و چگونگی وساوس شیطانی را به تعبیرات مختلف باز نموده‌اند (نک‍ : قشیری، ۱۲۸؛ غزالی، محمد، ۳ / ۲۶-۴۳؛ ابن عربی، ۱ / ۲۸۱-۲۸۴؛ نجم‌الدین كبری، ۳۹-۵۶). در بسیاری از آثار صوفیه از شهوات مُضْمَر در نهاد آدمی ‌به ابلیس تعبیر شده است و گفته‌اند كه با برآوردن هر آرزو و ارضای هر یك از شهوات، ابلیس یا ابلیسهایی در دل زاده می‌شود (عطار، منطق الطیر، ۱۱۳)، و طبعاً با كشتن شهوات و دربند كردن آرزوها، ابلیس درون آدمی ‌مغلوب و فرمانبردار می‌شود. حدیث نبوی مشهور، «اَسْلَمَ شیطانی بیدی»، كه صوفیه در بیان معانی عرفانی و اخلاقی از آن بسیار بهره گرفته‌اند، اشاره به همین نكته است. بعضی از صوفیه به شیوۀ اهل تأویل در مقابلۀ عالم كبیر و عالم صغیر، ابلیس را با وهم برابر نهاده‌اند، چنانكه آدم را نیز به عقل، حوا را به جسم، طاووس را به شهوت، مار را به غضب، بهشت را به اخلاق نیك، و دوزخ را به اخلاق بد تأویل كرده‌اند (نک‍ : نسفی، ۱۴۳؛ سهروردی، ۱۰۹؛ «بعضی از...»، ۱۵۲).

موضوع شایستۀ توجهی كه در آثار گروهی از بزرگان صوفیه دیده می‌شود، كوششی است كه در دفاع از ابلیس و توجیه نافرمانی او كرده‌اند. در اقوال منسوب به برخی از عارفان دوره‌های اولیه اسلامی‌ گه‌گاه نكات و عباراتی كه حاكی از همدلی و همدردی با ابلیس، حسن نظر نسبت به او، كوچك شمردن گناه او، و حتی اثبات بی‌گناهی اوست، دیده می‌شود. از قول حسن بصری آورده‌اند كه گفت: «انّ نور ابلیس من نار العزّة» و اگر نور خود را به خلق ظاهر كند به خدایی پرستیده می‌شود (عین القضاة، تمهیدات، ۲۱۱)؛ ذوالنون مصری از طاعات و عبادات بی‌تزلزل و كمال اخلاص او در بندگی با تحسین یاد می‌كند (میبدی، ۱ / ۱۶۰)؛ بایزید بسطامی ‌بر حال او دل می‌سوزاند و برای او طلب بخشایش می‌كند (عطار، تذكره، ۱ / ۱۵۸)؛ نوری با تضرع و زاری او از درد فراق با او شریك می‌شود (همان، ۲ / ۵۱)؛ جنید از استدلال او بر اینكه جز خدای را سجده كردن نارواست در شگفت می‌ماند (همان، ۲ / ۱۴)؛ ابوبكر واسطی گوید كه راه رفتن از ابلیس باید آموخت كه «در راه خود مرد آمد» (همان، ۲ / ۲۷۱-۲۷۲)؛ سهل تستری از سخن گفتن او در علم توحید به حیرت می‌افتد (همان، ۱ / ۲۵۸)؛ شبلی در وقت نزع از اینكه خطاب «لعنتی» با ابلیس بوده است بر او رشك می‌برد (همان، ۲ / ۱۸۰؛ همو، منطق الطیر، ۱۸۳)؛ ابوالعباس قصاب سنگ‌ انداختن بر ابلیس را دور از جوانمردی می‌شمارد و او را شایسته مقام بزرگ در قیامت می‌داند (همو، تذكره، ۲ / ۱۸۶)؛ ابوالحسن خرقانی از حق‌شناسی و عبرت‌آموزی او یاد می‌كند (ص ۱۳۰) و ابوالقاسم كَرْكانی او را «خواجۀ خواجگان» و «سرور مهجوران» می‌خواند (عین القضاة، نامه‌ها، ۱ / ۹۷).

اما نخستین كسی كه گستاخانه و با بی‌باكی تمام و برخلاف عقاید رایج و مشهور به تقدیس ابلیس و تكریم احوال و اعمال او پرداخت حسین بن منصور حلاج بود. البته در همان دوران در میان صوفیه و بیرون از دایرۀ اهل تصوف دربارۀ علت عصیان ابلیس توجیهات و تصورات دیگری نیز اظهار شده بود كه با آراء متشرعان و حتی با عقاید عامۀ صوفیه در این باره مغایرت آشكار داشت. باطنیه معتقد بودند كه زمان به شكل دوره‌هایی به هم پیوسته و به تناوب، چون شب و روز، و در پی هم می‌گذرد. یك دوره «دورِ كشف» است كه در آن حقیقت اسرار الهی آشكار و باطن شرع بر آن حاكم است. دور دیگر «دور سِتْر» است كه در آن حقایق پوشیده است و ظواهر شرع بر آن حكومت دارد. دور حاضر، دور ستر است، و ابلیس كه پیش از این، در دور كشف، حقایق اسرار و باطن امور را به عیان دیده است، در این دور در حجاب رفتن را با شأن خود سازگار نمی‌بیند و به احكام دور ستر تن در نمی‌دهد، لاجرم كارش به عصیان می‌كشد و آدم را كه برای دور ستر در وجود آمده و از خوردن گندم، یعنی وقوف به «علم قیامت» منع شده است، می‌فریبد و از اسرار دور كشف و علم قیامت باخبر می‌كند (نک‍ : نصیرالدین، ۶۰-۶۳؛ نیز نک‍ : كربن، «زمان دوری...[۱]»، 94, 86؛ همو، «ظهر الهی...[۲]»، 157-161). این روایت گرچه در دوره‌های بعد به كتابت درآمده، لیكن از قرائن چنین برمی‌آید كه از نخستین دوره‌های ظهور باطنیه در میان آن گروه معروف بوده است. در میان صوفیه نیز از این‌گونه تصورات مغایر با اعتقاد عامه دربارۀ ابلیس دیده می‌شود. عمربن عثمان مكی گنجنامه‌ای داشته است كه از او به سرقت رفته (انصاری، طبقات، ۳۱۷؛ عطار، تذكره، ۲ / ۳۷- ۳۸؛ جامی، ۱۵۱)، اما عطار مختصری از آن را در تذكرة الاولیاء نقل كرده و همان مضمون را در منطق الطیر (صص ۱۸۱-۱۸۲) و اشترنامه (صص ۲۹-۳۱) نیز به نظم آورده است. به گفته عطار در گنجنامه آمده بود كه چون روح در قالب آدم دمیده شد و همه فرشتگان به امر خداوند در پیش او سر بر خاك نهادند، ابلیس می‌خواست كه بر سرّ آدم آگاه شود، و چون به دیدن سرّ آدم مشغول بود از سجده كردن بازماند. سرّ آدم گنجی بود كه در خاك آدم نهاده بودند، و البته هر كس از جایگاه گنج باخبر شود سرش را می‌برند تا غمّازی نكند و راز فاش نشود. ابلیس خود می‌دانست كه گنج بر دیدۀ او نهاده‌اند، ولاجرم باید كشته شود، ناگزیر مهلت خواست و مهلت گرفت، اما به دشمنی و دروغ‌زنی متهم شد تا مطرود و مردود شمرده شود و كسی گفته او را باور نكند و گفته شود كه «او شیطان است و راست از كجا گوید» (عطار، تذكره، همانجا). پس اینهمه تهمتها كه بر ابلیس بسته شده از اینجاست، نه از عصیان و نافرمانی او.

این‌گونه اقوال و اشارات گرچه با مضامین آیات قرآنی و احادیث و اخبار معتبر چندان سازگار نیست، لیكن با نوعی احتیاط همراه است و از گستاخی، وحِدَّتی كه در سخنان حلاج و پس از او در گفته‌های كسانی چون ابوالقاسم كركانی، احمد غزالی و عین القضاة همدانی در دفاع از ابلیس دیده می‌شود، خالی است؛ اما این جریان خاص كه برجسته‌ترین نمایندۀ آن حلاّج است و روشن‌ترین جلوه‌های آن در آثار عین القضاة منعكس است، دارای سوابقی است كه بسیاری از آنها را می‌توان در اوضاع و احوال فكری دوره‌های پیش و اقوال و نظریات اصحاب علم و دین و عرفان آن ادوار جست‌وجو كرد. بحث دربارۀ جبر و اختیار، قضا و قدر و اصل خیر و شر از دیرباز در میان مسلمانان جریان داشته و بنابر بعضی از روایات در زمان حیات رسول اكرم در میان صحابه مطرح بوده است. احادیثی چون «القدریة مجوس هذه الامة» و «یكون فی امتی خسفٌ و مسخٌ و ذٰلك فی المكذّبین فی القدر» (نک‍ : میبدی، ۲ / ۳۱۲)، و روایتی كه دربارۀ گفت‌وگوی ابوبكر و عمر بر سر مسألۀ جبر و قَدَر و رأی رسول اكرم در این باره نقل شده است (نک‍ : میبدی، همانجا) و نیز احادیث و اخبار دیگری نشان می‌دهد كه از همان آغاز، گرایش به سوی نوعی جبر بر محیط فكری و اعتقادی مسلمانان غلبه داشته است، و بعضی از علمای دین ابلیس را از قدریه برتر و عالم‌تر می‌شمردند، زیرا قَدَری گناه و خطای خود را به نفس خود نسبت می‌دهد، ولی ابلیس با گفتن «اغویتنی» اغوا و اضلال را از خدا می‌داند (نک‍ : میبدی، ۳ / ۵۶۸- ۵۶۹). این تمایل كه بر اعتقاد به تقدیر الهی و قضای ازلی مبتنی است، در میان زهاد اوّلیه و نخستین صوفیان نیز مشهود بوده است و بسیاری از اصول نظری صوفیه بر این اساس مبتنی است. از این دیدگاه هیچ امری در عالم وجود بیرون از تقدیر و مشیت خداوند نیست، و سعادت و شقاوت، هر دو در دست اوست، و طبعاً وجود ابلیس، افعال او و احوال او نیز همه در حقیقت خواسته و آفریدۀ خداست. ابلیس خود می‌داند كه در بند تقدیر ازلی است و از آن گزیری ندارد. اگر یقین داشت كه با سجود به آدم نجات خواهد یافت، هر آینه چنین می‌كرد، اما می‌دانست كه حتی اگر از دایرۀ مشیت بیرون آید، از دایره‌های حكمت و قدرت و علم قدیم راه بیرون نتواند برد (حلاج، ۵۶). حلاج از زبان او می‌گوید: «من خود در كتابی مبین خوانده بودم كه بر من چه خواهد گذشت» (ص ۵۲)، «اگر غیر تو را سجده كنم یا نكنم، مرا از بازگشت به اصل چاره نیست، زیرا كه مرا از آتش آفریدی، و بازگشت آتش به آتش است، و تقدیر و اختیار از توست» (ص ۴۴). ابلیس اراده و اختیار خود را از خود نمی‌داند، و خداوند است كه او را به سجود به آدم امر و از آن منع می‌كند: «اختیارات به تمامی، و اختیار من، همه با توست و تو از بهر من اختیار كردی. اگر بازداشتی مرا از سجود به او، بازدارنده تویی،... و اگر می‌خواستی كه او را سجده كنم، فرمانبردارم» (حلاج، ۵۳). نكاتی كه در گفته‌های حلاج دیده می شود در اقوال و آثار برخی از صوفیان دوره‌های بعد، چون خواجه عبدالله انصاری، سنایی، احمد غزالی، عین القضاة، عطار و مولوی بسط و گسترش یافته و گاهی با لحنی بسیار تند و ملامت‌آمیز، چون این گفته عین القضاة، بیان شده است: «گیرم كه خلق را اضلال ابلیس كند، ابلیس را بدین صفت كه آفرید... دریغا، گناه خود همه از اوست. كسی را چه گناه باشد؟ خدایا این بلا و فتنه از توست، ولیكن كس نمی‌یارد چخیدن» (تمهیدات، ۱۸۸- ۱۸۹؛ نیز نک‍: همو، نامه‌ها، ۲ / ۷؛ انصاری، رسائل، ۳۰؛ میبدی، ۳ / ۵۸۹؛ مولوی، ۳ / ۲۹۴؛ عراقی، ۲۶۷).

ابلیس از خود اختیاری ندارد و فرمانبردار است، اما پروردگار اوست كه از یك سو او را به سجود بر آدم امر می‌كند، و از سوی دیگر از این كار بازش می‌دارد. «وی می‌گوید: سجده كن، ولكن نمی‌خواهد. اگر خواستی همان روز سجده كردمی» (محمد منور،۱ / ۲۵۴). از این روی «اراده ازلی» بر چیز دیگر بود و «امر» الهی بر چیز دیگر. «چنانك ابراهیم را فرمود كه حلق اسماعیل ببر، و خواست كی نبرد» (هجویری، ۳۲۴)، و یا چنانكه یوسف، بنیامین را به دزدی متهم كرد، ولی در باطن از این اتهام قصد دیگری داشت (نک‍ : عین القضاة، تمهیدات، ۲۲۶؛ همو، نامه‌ها، ۲ / ۱۸۹؛ عطار، الهی نامه، ۱۰۴-۱۰۵). شاید حلاج نخستین كسی باشد كه از این عقیدۀ اشعریان، دائر بر جدا بودن «اراده» از «طلب» و «امر» برای تبرئۀ ابلیس بهره گرفته است. اما پس از او ابوطالب مكی در این باره به بحث و نظر پرداخت (نک‍ : قوت القلوب، ۱ / ۲۶۰-۲۶۲؛ آون، 101-109). و عین القضاة با شور و دردی كه خاص كلام اوست از این راه در بی‌گناهی ابلیس سخن گفت: «دریغا، چنانكه جبریل و میكائیل و فریشتگان دیگر در غیب می‌شنیدند كه «اسجدوا لآدم»، در غیبِ غیب عالم الغیب و الشهادة باز او گفت «لاتسجد لغیری...». پس در علانیت او را گوید «اسجدوا لآدم»، و در سرّ با او گفت كه ای ابلیس، بگو كه «أأسجد لمن خلقت طیناً؟» (تمهیدات، ۲۲۷؛ نیز نک‍ : همو، نامه‌ها، ۱ / ۷۵، ۹۶، ۲ / ۱۸۶-۱۸۷، ۱۸۸- ۱۸۹).

ابلیس آفریده خداست و در خلقت او حكمتی است كه بر ما پوشیده است. شقاوت ابلیس تابع همان حكمت است، و خداوند به اقتضای همان حكمت بالغه هر كه را كه خواهد گمراه می‌كند، و هر كه را كه خواهد هدایت می‌كند:... یضِلُّ مَنْ یشاءُ وَیهْدی مَن یشاءُ... (نحل / ۱۶ / ۹۳). گاهی این‌گونه افعال خداوند را به «مكر» او نسبت می‌دهند چه او «خیر الماكرین» است، چنانكه جبرئیل و میكائیل هنگامی‌كه از سرنوشت ابلیس دچار اضطراب و حیرت شدند، با خدا گفتند: «بار خدایا، از مكر تو ایمن نه‌ایم» خداوند تعالی گفت: «چنین باشید، از مكر من ایمن مباشید» (قشیری، ۱۹۶). سنایی نیز از زبان ابلیس گوید:

در راه مـن نـهاد نـهان دام مـكر خویش آدم میـان حـلقۀ آن دام دانـه بود

(دیوان، ۸۷۱). اما البته حكمت اضلال و عصیان ابلیس را توجیهات دیگری نیز هست: خداوند رحیم و غفار است، و بنابر بعضی از روایات گناه و زلّت لازمۀ ظهور و تحقق رحمت و غفران الهی است: «ان الله لو اراداً لایعصى، ما خلق ابلیس» (نک‍ : میبدی، ۲ / ۳۱۳) و «لولا العُصاة لضاع رحمة الله» (نک‍ : محمد منور، ۳۰۳)، به گفته میبدی در نقل روایتی «اگر نه ابلیس بودی بوی مودّت و محبت از دل بندۀ مؤمن كی دمیدی و نور معرفت كی تافتی؟» (۲ / ۷۰۱). بنابراین همچنانكه ظلمت لازمۀ وجود نور است، كفر ابلیس لازمۀ تحقق ایمان است، و به گفتۀ علاءبن زیاد، وسوسۀ شیطان دلیل است بر وجود ایمان، زیرا قلبی كه از هوى خالی باشد شیطان در او داخل نمی‌شود، چنانكه خانه‌ای كه در آن چیزی نیست دزد را در آن كاری نیست (نک‍ : غزالی، محمد، ۳ / ۲۸؛ میبدی، همانجا). دامنۀ این سخن تا آنجاست كه بعضی از بزرگان دین وسوسۀ شیطان را لازمۀ قبول نماز دانسته‌اند (میبدی، همانجا)، و جابربن عبیدة، نزد علاءبن زیاد شكایت از آن دارد كه وسوسه‌ای در دلش نیست (غزالی، محمد، همانجا). اگر ابلیس و اضلال او نبود، نور معرفت ظاهر نمی‌شد، و محبت الهی كه لازمۀ رحمت اوست، مجال تحقق نمی‌یافت. به گفتۀ عین القضاة «محمد (ص) بی‌ابلیس نشایستی. طاعت بی‌عصیان، و كفر بی‌ایمان صورت نبستی، و همچنین جملۀ اضداد، و «بضدها تتبین الاشیاء» این بوَد. ایمان محمد (ص) بی‌كفر ابلیس نتوانست بودن» (تمهیدات، ۱۸۷).

مقابلۀ میان ابلیس و محمد (ص) كه در سخنان عین القضاة همچون مقابلۀ دو وجه متلازم و متخالف یك حقیقت مطرح و به تعبیرات گوناگون باز نموده می‌شود، پیش از او در طواسین، حلاج به اجمال و اشاره و با بیانی رمزآمیز و معماوار در آغاز «طاسین الازل والالتباس» آمده است (صص ۴۱-۴۲). روزبهان بقلی در شرح طواسین این مجمل را به تفصیل بیش تر باز گفته است: «او [ابلیس] آنجا رئیس ملائكه بود، و سید [محمد (ص)] اینجا رئیس بنی آدم.... و چنانچه مهتر ــ علیه‌السلام ــ خازن لطفیات ازلیات بود، ابلیس خازن قهریات ابدیات بود. سید را از انوار لطف آفریدند، ابلیس را از آتش قهر. لطیف سبب لطفیات شد، كثیف سبب قهریات، گویی دو صفت بودند از حق قهراً و لطفاً یضِلُّ مَنْ یشَاءُ وَیهْدی مَنْ یشَاءُ» (صص ۵۰۸-۵۱۰). عین القضاه محمد (ص) را مظهر جمال و ابلیس را مظهر جلال ذات حق می‌شمرد (تمهیدات، ۷۳)، و در جای دیگر می‌گوید: «اما هرگز دانسته‌ای كه خدا را دو نام است، یكی الرحمن الرحیم و دیگری الجبار المتكّبر؟ از صفت جباریت ابلیس را در وجود آورد، و از صفت رحمانیت محمد (ص) را. پس صفت رحمت غذای احمد آمد، و صفت قهر و غضب غذای ابلیس» (همان، ۲۲۷؛ نیز نک‍ : ۱۸۷). این تقابل میان اسماء جلالی و جمالی در آراء عرفانی ابن عربی و پیروان او هم دیده می‌شود و یكی از مهم‌ترین مباحث نظری آن مكتب است. در آنجا هم ابلیس مظهر اسماء جلالی و صفات قهر و غضب و اضلال است. مولوی نیز از تقابل قهر و لطف سخن می‌گوید و برای بیان آن از مفاهیم متضاد و متخالفی چون خفض و رفع (۳ / ۳۸۷)، نور و ظلمت و دو عَلَم سیاه و سپید (۳ / ۳۹۵) و نظایر آنها استفاده می‌كند. در گفته‌های عرفای دیگر نیز از این معنی بسیار یاد می‌شود، اما تنوع تعبیرات و رنگارنگی مضامینی كه عین القضاة در این باره می‌آورد خاص خود اوست و در آثار دیگران كمتر دیده می‌شود. شیفتگی او به ابلیس و همدردی و همدلیش با او كم از حلاج نیست، و در ستایش این مطرود و ملعون ابدی، گستاخ و بی‌پرواست. وی در موارد بسیار، همچون حلاّج ابلیس را در برابر محمد (ص) می‌نهد و تقابل و تلازم وجود آن دو را به اشكال مختلف نمودار می‌سازد. با نقل شطح حلاج كه گفت: «ما صَحَّتِ الفُتُوَّةُ إلاّ لاَحمد و ابلیس»، می‌گوید كه «عشق الهی بر دو قسمت كردند: نیمی ‌جوانمردی برگرفت، و نیمی ‌جوانمرد دیگر... احمد ذره‌ای عشق بر موحدان بخش كرد، مؤمن آمدند، ابلیس ذره‌ای بر مُغان بخش كرد، كافر و بت‌پرست آمدند». سپس در پی آن می‌افزاید: «آنچه بت‌پرستان دیدند، در بت‌پرستی [اگر] تو نیز ببینی، بت‌پرست شوی، و هفتاد و دو مذهب جمله منازل راه خدا آمد» (تمهیدات، ۲۸۴- ۲۸۵؛ نک‍ : همان، ۲۲۳). در جای دیگر می‌گوید: ابلیس «دعوت می‌كند از او، مصطفی دعوت می‌كند بدو» (همان، ۲۲۸؛ همو، نامه‌ها، ۱ / ۳۰۴). اما هدایت محمد (ص) و اضلال ابلیس هر دو مجازی است، زیرا هدایت و اضلال حقیقی از خداوند است و اوست كه آن یك را وسیلۀ رحمت و این یك را سبب گمراهی قرار داده است (همو، تمهیدات، ۱۸۸، نیز ۱۸۶). گناه ابلیس عشق او به خدا بود، و گناه مصطفی عشق خدا به او. اما گناه مصطفی، كه عشق خدا به او بود، همان «امانت» ربانی است كه «برآدم و آدم صفتان بخش كردند»، و ظلومی ‌و جهولی آدم اشاره به آن است (همان، ۲۲۹). از نور محمد (ص) ایمان خیزد و از نور ابلیس كفر و خذلان خیزد، اما گوهر محمد (ص) و گوهر ابلیس هر دو از «آفتاب نورالله» سیراب می‌شوند (نک‍ : همان، ۱۸۶). «هر كه را در عالمِ ابلیس رنجور و نیز كشته كنند در عالمِ محمد (ص) او را به شفا حاصل آرند، زیرا كه كفر رقم فنا دارد و ایمان رقم بقا. تا فنا نباشد بقا نیاید (همان، ۲۳۳). خدّوخال شاهد ازلی نور احمد است، و زلف و ابروی او نور سیاه ابلیس. چه گویی؟ هرگز خدّوخال، بی‌زلف و ابرو و موی كمالی دارد؟ لاوالله، كمال ندارد. نازی كه ابلیس در سر دارد از بهر آن است كه با این خدّوخال قرین آمده است» (همان، ۱۲۱؛ نیز نک‍ : ۳۰، ۱۱۷، ۱۱۹). «ارواح مؤمنان او نور جمال خدا باشد و ارواح كافران از نور جلال خدا باشد». نور محمد (ص) از نور جمال است، و نور ابلیس از نور جلال. آفتاب، نور محمدی است كه از مشرق ازلی طلوع كرده و ماهتاب، نور سیاه ابلیس است كه از مغرب ابدی بیرون می‌رود، اما این دو نور كه از مشرق تا مغرب و از عرش تا ثَرى از هم دورند، در عالمی ‌دیگر كه در آن صبح و شامی ‌نیست (لیس عندالله صباحٌ و لامساءٌ) دو وجه جلالی و جمالی یك نورند (نک‍ : همان، ۱۲۶، ۲۱۳، ۲۱۴). این نور سیاه ابلیس كه عین القضاة از آن با تعبیراتی چون «ماهتاب»، «زلف و ابرو»، «سایۀ آفتاب محمد (ص)» (تمهیدات، ۲۴۸) یاد می‌كند و در قطعه شعری كه سرودۀ خود اوست آن را «سرچشمۀ كفر»، «مسكن شیطان» و برخاسته از «كان قهر و خشم» می‌گوید (همان، ۲۷۰)، ظلمت مطلق و سیاهی محض نیست، بلكه آن را «نسبت با نور الهی ظلمت خوانند وگرنه نور است (همان، ۱۱۸- ۱۱۹). به گفته نجم‌الدین رازی «عقل چگونه فهم كند نور ظلمانی؟ كه عقل الجمع بین الضدین را محال شناسد» (مرصادالعباد، ۳۰۷- ۳۰۸؛ دربارۀ «نور سیاه» از نظر عارفان ایرانی، نک‍ : كربن، «انسان نور...[۱]»، 149-178). عین القضاة برای تبیین این معنی به حدیثی از پیامبر اكرم اشاره می‌كند كه فرمود «خداوند نور مرا از نور عزّت آفرید و نور ابلیس را از نار عزّت» (تمهیدات، ۲۶۷) و در جای دیگر سخنی به همین مضمون از حسن بصری نقل می‌كند (همان، ۲۱۱). پس همچنانكه صفات جلالی خالی از جمال، و صفات جمالی عاری از جلال نیست، و همچنانكه در اضلال ابلیس نشانی از حكمت و هدایت هست، در لعنت او نیز جلوه‌ای از رحمت هویدا است. وی گوید: «چون بر منش رحمت آمد مرا لعنت كرد» (همان، ۲۲۵). تعبیر نور سیاه را عین القضاة از شیخ ابوالحسن بُستی، عارف سدۀ ۵ق / ۱۱م (نک‍ : جامی، ۴۱۳) و از سوانح احمد غزالی گرفته است (نک‍ : پورجوادی، ۵۵، ۶۰-۶۱). در رباعی ابوالحسن بُستی «نورسیه» از «لانُقَط» برتر و بالاتر است و سالك چون از آن بگذرد به مقامی‌ می‌رسد كه از آن دو نشان و اثری باقی نمی‌ماند. احمد غزالی نیز از آن به «موی شدن در زلف معشوق» و «اختفاء در كنه الاّ» تعبیر كرده است (سوانح، ۲۰). رباعی ابوالحسن بُستی رمزآمیز و معماگونه است و اشارۀ احمد غزالی نیز در فهم معنای آن چندان مددی نمی‌كند. تنها با توجه به رساله‌ای كه از بستی دربارۀ كلمۀ توحید برجای مانده و شرحی كه بر آن نوشته شده (نک‍ : پورجوادی، ۷۳-۱۰۳) و بیش از همه با دقت در اشارات و نكاتی كه عین القضاة در این باب آورده است می‌توان معنایی از آن گرفت. عین القضاة تقابل كفر و ایمان را در تقابل دو بخش كلمه توحید (لااله والاّ الله) می‌بیند. «لااله» عالم فطرت و عبودیت است، «الا الله» عالم الهیت و ولایت عزّت (تمهیدات، ۷۴). «لا» دایرۀ نفی است و قَدم اولِ سلوك در این دایره است. سالك تا از دایرۀ نفی «لا» قدم برون ننهاده و در دور «لا اله» محصور است بستۀ زُنّار شرك و نفس‌پرستی است، و باید از آن بگذرد تا به دور «الا الله» كه دور اثبات و ایمان است برسد و به دایرۀ «الله» درآید. اما در اینجا پاسبان حضرتِ «الا الله» آنان را كه به «كمالیت جان» نرسیده‌اند به شمشیر قهر از درگاه دور می‌كند. این پاسبانِ حضرت كه «غلامِ صفتِ قهر» است و «قد الف» دارد [= یگانه‌بین و یگانه‌پرست است] همان نور سیاه عزازیلی است كه «سموم قهر» است و گاه «در صورت نهنگ سفید» بر سالك عرضه می‌شود. سالك تنها زمانی از دایره «لا» و دور «الا الله» می‌گذرد كه كششِ جذبه‌ای از جَذَبات برسد و او را ازین پاسبان حضرت برهاند. آنگاه نور محمدی بر او عرضه می‌كنند، و او در پرتو این نور به معرفت «الا الله» نایل شود و نور محمد (ص) را با نور «لااله الا الله» مقرون و متصل بیند (همان، ۷۴-۷۶؛ همو، نامه‌ها، ۲ / ۲۵۵؛ قس: سنایی، دیوان، ۵۲). این پاسبان حضرت و پرده‌دار «الا الله» به گفتۀ عین القضاة «ممیز مدعیان است تا خود مخلص كدام است و مدعی كدام» (تمهیدات، ۳۴۲)، و از اینجاست كه او را گفتند «تو عاشق مایی، غیرت بر درگاه ما، و بیگانگان را از حضرت ما بازدار» (همان، ۲۲۸؛ نیز ۳۰، ۱۱۹). این معنی نزدیك است به آنچه بعضی از عرفا دربارۀ ابلیس گفته و او را مأمور امر الهی و وسیلۀ تشخیص صدق و كذبِ دعاوی مدعیان دانسته‌اند. عطار «محك نقدمردان» را در دست او می‌بیند (الهی نامه، ۱۰۵) و مولوی او را «محك قلب و نقد»، «امتحان شیر و كلب» و «آیینۀ خوب و زشت» خوانده است (۱ / ۳۹۵).

اما از سوی دیگر ابلیس خود در معرض امتحان و ابتلای خداوند قرار گرفته بود و آنچه بر او رفت امتحان او و محك محبت او بود. او ادعای عشق الهی می‌كرد و با دو محك او را آزمودند، یكی بلا و قهر، دیگری ملامت و مذلّت. وی هر دو را به جان خرید و صحت ادعای خود را مسلّم و محقق ساخت و «در ساعت این دو محك گواهی دادند كه نشان عشق صدق است» (عین القضاة، تمهیدات، ۲۲۱؛ نیز نک‍ : همو، نامه‌ها، ۱ / ۹۶). این نظر را عین القضاة بی‌شك از حلاج گرفته است. حلاج گوید كه موسی و ابلیس در عَقَبۀ طور به هم رسیدند. موسی از او پرسید كه چه چیز تو را از سجود به آدم باز داشت؟ ابلیس گفت: دعوی من به پرستش معبود یگانه. زیرا اگر آدم را سجده می‌كردم من نیز همچون تو بودم. تو را یكبار گفتند كه «به كوه بنگر»، بنگریدی. مرا هزار بار ندا كردند كه «سجده كن» و نكردم، نگهداشتِ معنای دعوی خود را. موسی گفت: از «امر» سرپیچیدی. گفت: آن «ابتلا» و امتحان بود، امر نبود (نک‍ : حلاج، ۴۵-۴۶). از بایزید بسطامی ‌نیز قولی به همین مضمون نقل كرده‌اند. میبدی از قول بایزید گوید: ابلیس را در حرم یافتم و او را در سخن آوردم، زیركانه سخن می‌گفت. «گفتم یا مسكین، با این زیركی چرا امر حق را دست بداشتی؟ گفت یا بایزید، آن امرِ ابتلا بود نه امرِ ارادت. اگر امر اردات بودی هرگز دست بنداشتمی» (میبدی، ۱ / ۱۶۱). در همین گفت‌وگویی كه در طواسین حلاج میان موسی و ابلیس می‌گذرد، موسی بدو می‌گوید كه چون نافرمانی كردی صورتت دیگرگون شد. ابلیس می‌گوید: ای موسی، این تلبیس (و پوشاندن حقیقت) بود. بر حال اعتمادی نیست، زیرا كه دیگرگون می‌شود. اما معرفت چنانكه بود. برجاست و دگرگون نمی‌شود، اگر چه شخص دگرگون گردد (نک‍ : حلاج، ۴۶). بدین سان، چنانكه عطار (الهی نامه، ۱۰۴، ۱۰۵) و عین القضاة (تمهیدات، ۲۲۶) گفته‌اند، خداوند در ظاهر ابلیس را از خود براند و ملعون و مطرودش كرد، و جامه‌ای از قهر خویش بر او پوشاند تا از چشم عامه چنان باشد، ولی خاصان درگاه، او را چنانكه هست می‌شناسند. یوسف نیز بنیامین را در ظاهر به دزدی متهم كرد، و به او گفت «بیرون پرده چنین خبر ده كه من دزدم»، اما خاصّانی كه در درون پرده بودند، می‌دانستند كه او دزدی نكرد. از اینجاست كه عین القضاة گوید: «جبرئیل صفتی باید كه دزدیده در جمال ابلیس نظر كند» (نامه‌ها، ۱ / ۹۷).

در طواسین حلاج ابلیس چون موحدی بزرگ كه غرقۀ دریای وحدت است، و چون عاشقی صادق و پاكباز كه جز معشوق هیچ نمی‌بیند و هیچ نمی‌شناسد، تصویر شده است: او را گفتند: «سجده كن»، گفت: «لاغیر». گفتند: «وان علیك لعنتی الی یوم الدین»، باز گفت: «لاغیر»، اگر ابدالاباد مرا به آتش عذاب كنند، جز او را سجده نكنم و ذلیل كسی نشوم و ضد و نِّدی برای او نشناسم. دعوی من دعوی صادقان است و در دوستی از صادقانم (صص ۴۳، ۴۸- ۴۹). سر نهادن بر زمین پیش غیر و «جز معشوق و معبود ازلی را سجده كردن، حتی به امر او، شرك است و خلاف عبودیت و ناقض شرط جوانمردی و دعوی عاشقی است. از اینجاست كه حلاج دو كس را در جوانمردی و پایداری در نگهداشتِ دعوی استاد و اسوۀ خود می‌داند: فرعون را و ابلیس را. ابلیس را آتش بیم دادند، از دعوی خود بازنگشت، و فرعون را به دریا غرقه كردند، بر دعوی خود استوار بماند (صص ۵۰-۵۱). ابلیس خود را از آدم برتر می‌دانست، و چون به سبب ترك سجده به استكبار متهم شد، گفت كه «اگر لحظه‌ای با تو بوده باشم تكبر و سرفرازی را سزاوار و شایسته‌ام»، و حال آنكه از ازل در قرب درگاه الهی می‌زیسته، خدمت او قدیم‌تر و عنایت خداوند بر او دیرینه‌تر بوده است (نک‍ : همان، ۴۳-۴۴، ۵۳). او از همه در فضل بزرگ‌تر، در علم كامل‌تر، و در عمر دهر دیده‌تر بوده است (همان، ۵۳). اما ابلیسِ مهجور و مطرود، حتی در هجران و حرمان، هنوز همان محبّ صادق و عاشق پاكباز است، كه از یاد دوست لحظه‌ای فارغ نیست، خدمتش اكنون صافی‌تر، وقتش خوش‌تر، و ذكرش روشن‌تر است، زیرا كه در قِدم معشوق و معبود را خدمت می‌كرد از بهر خود، اكنون او را خدمت می‌كند از بهر او (همان، ۴۷).

آنچه در دوره‌های بعد در آثار گروهی از صوفیه ایران، چون احمد غزالی، عین القضاة، میبدی، سنایی، عطار، مولوی، روزبهان بقلی در بزرگداشت ابلیس و توجیه عصیان و اضلال او دیده می‌شود، غالباً تكرار و تأكید، یا بسط و تفصیل، و یا توضیح و تفسیر همین نكات و نكات دیگری است كه از حلاج آورده شد.

ابوالقاسم كركانی، از عرفای سدۀ ۵ق / ۱۱م در خراسان، چنانكه در كتاب لوایح منسوب به عین القضاة از او نقل شده است، می‌گفت: «چندین سال است تا روندۀ ابلیس صفت طلب می‌كنم و نمی‌یابم (لوایح، ۲۴) و عین القضاة از قول احمد غزالی گوید كه «هرگز شیخ ابوالقاسم كركانی نگفتی كه ابلیس، بل چون نام او بردی گفتی: «آن خواجۀ خواجگان، آن سرور مهجوران» (نامه‌ها، ۱ / ۹۷) و میبدی نیز از قول خواجه عبدالله انصاری ابلیس را «مهتر مهجوران» می‌نامد (۷ / ۳۳۷)، و احمد غزالی می‌گفت كسی كه ابلیس را موحّد نداند كافر است (ابن جوزی، ۸۶). وی در سوانح (ص ۴۹) و در مجالس خود، و نیز در اقوالی كه از او نقل كرده‌اند (نک‍ : مجاهد، ۴۸-۶۵) اشارات فراوان به ابلیس و سرگذشت او دارد، كه از مقایسه آنها با طواسین حلاج روشن می‌شود كه وی به سخنان حلاج در این باب نظر داشته و عبارات و اشارات او را نقل و تفسیر كرده است. عین القضاة در مواردی صریحاً به طواسین اشاره و از آن نقل و اقتباس می‌كند، و در اشعار عطار نیز گاهی عین الفاظ و عبارات طواسین حلاج دیده می‌شود (مثلاً الهی نامه، ۱۰۷، ۱۱۱). سنایی در غزلی شورانگیز از زبان ابلیس درد هجران و سوز و گداز عاشقانۀ او را باز گفته است (نک‍: دیوان، ۸۷۱، ۸۷۲). عطار (نک‍ : الهی‌نامه، ۱۰۴، ۱۰۹؛ مصیبت‌نامه، ۲۴۱)، و مولوی؛ ۱ / ۳۹۲-۳۹۳) نیز هر یك به نوعی و در ضمن حكایات و امثال از زبان ابلیس، شكوه و زاری او را از درد عشق و آتش غیرت و سوز هجران به نظم آورده‌اند.

اما اینها كه دربارۀ ابلیس گفته شد، هیچیك بدان معنی نیست كه او را نباید لعن كرد. نصیب او از دوست لعنت آمده است: وَاِنَّ عَلَیكَ لَعْنَتی اَلی یوْمِ الدّینِ (ص / ۳۸ / ۷۸). ازاین‌روی لعنت قوت و غذای جان اوست، به لعنت زنده است، و لذت او از لعن و نفرین بیش از مدح و آفرین است (نک‍ : عین القضاة، تمهیدات، ۲۲۴، ۲۲۶، ۲۲۷؛ همو، نامه‌ها، ۱ / ۹۷، ۲ / ۱۸۸؛ عطار، منطق الطیر، ۱۸۲؛ همو، الهی‌نامه، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۰۹). و از اغوا و فریب او نیز ایمن نباید بود، كه جوازِ «... فَبِعِزَّتِكَ لاُغْوینَّهُمْ اَجْمَعینَ» (ص / ۳۸ / ۸۲) در دست دارد، و صد و بیست و چهار هزار نبی زخم او خوردند:... وَما اَرسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسول وَلانبّیِ اِلاّ اِذا تَمَنّی اَلْقَی الشَّیطانُ فی اُمْنیتِه... (حج / ۲۲ / ۵۲؛ نک‍ : عین القضاة، تمهیدات، ۱۱۹؛ همو، نامه‌ها، ۱ / ۹۶).

از مجموع این مطالب چنین برمی‌آید كه مسألۀ عصیان ابلیس و كوشش در تبرئۀ او از سدۀ ۴ق / ۱۰م و مقارن روزگار حلاج تا دو سه قرن به صورت یك جریان فكری خاص در میان عرفای ایران مطرح بوده، و همچنانكه گروهی را به خود جذب و جلب می‌كرده، گروهی را نیز به مخالفت برمی‌انگیخته است. حتی روزبهان بقلی، عارف بنام سدۀ ۷ق / ۱۳م كه خود شارح طواسین حلاج و شطحیات اوست، در موارد بسیار به سخنان حلاج و آنچه او از زبان ابلیس می‌گوید، خرده می‌گیرد. این جریان در آثار عین القضاة به اوج خود رسید، و در شعر صوفیانۀ فارسی، خصوصاً در منظومه‌های عطار و مثنوی مولوی و غزلیات او با بیان شاعرانه در آمیخت و رنگ و جلای ذوقی و عارفانه به خود گرفت. پایداری و وفاداری ابلیس در عشق در عین مطرودی و مهجوری؛ كشیدن گلیم سیاه لعنت بر دوش و طوق ملامت و مذلّت بر گردن و هر دو را به جان خریدن؛ برابر شمردن لطف و قهر، رحمت و لعنت، جفا و وفا از آن روی كه همه از دوست می‌رسد؛ اینها و دهها مضمون و اشارۀ دیگر كه گاه به تنهایی و گاه در قالب تمثیل و حكایت عرضه می‌شود، وسیلۀ بیان معانی بلند اخلاقی و توضیح نكات دقیق عرفانی قرار گرفته و به شعر عرفانی فارسی سده‌های ۶ و ۷ق / ۱۲ و ۱۳م رونق خاص بخشیده است.

این‌گونه دفاع ستایش‌آمیز از ابلیس و توجیه عصیان او، گرچه گاهی بسیار تند و گستاخانه به نظر می‌رسد، در حقیقت برخاسته از ماهیت شدیداً توحیدی اسلام است. مبانی اعتقادی و فكری اسلام بر توحیدی بی‌چون و چرا مبتنی است و مفهوم الوهیت در این دین و تأكید شدید آن از جمیع جهات بر وحدانیت ذات «الله» چنان است كه به هیچ روی نمی‌توان اراده و قدرتی در برابر اراده و قدرت او و فعل دیگری در برابر فعل او تصور كرد و بنابراین اصول، طبعاً ابلیس مخلوقی از مخلوقات خداوند است، و افعال او نیز خارج از ارادۀ مطلق الهی نتواند بود. اما اینكه چرا این‌گونه تفكر دربارۀ ابلیس در ایران و در میان گروهی از صوفیه و عرفای ایرانی رشد و بسط می‌یابد نكته‌ای است كه شایستۀ توجه و تأمل بیش‌تری است. در میان مردمی‌ كه سابقۀ ذهنی دیرینه با جهان‌شناسی و جهان‌بینی ثنوی داشتند، و در اعماق ‌اندیشۀ آنان رسوباتی از عقاید مبتنی بر مقابله و مخاصمه دو اصل قدیم نور و ظلمت و خیر و شر باقی مانده بود، ابلیس به آسانی می‌توانست جای اهریمن را بگیرد و به موجودی مطلقاً «ضد خدا[۲]»، مستقل و جدا از اراده و قدرت او، دشمن سرسخت و خودمختار او، و خالق و فاعل همه شرور، مبدل شود؛ اما در افكار و اقوال این گروه از متفكران صوفیه (چنانكه در حكمت اشراق) دوگانگی نور و ظلمت به یگانگی نور الهی تبدیل می‌شود. در اینجا ابلیس مظهر صفات قهر و جلال الهی است؛ محكوم سرّ قَدَر و حكمت ازلی است؛ موحدی است كه عصیانش برای گریز از شرك است؛ عاشقی است كه از فرط عشق و غیرت نافرمانی می‌كند؛ بنده‌ای است كه چون در امر، نیت و ارادۀ دیگری می‌بیند، درد و بلای ذلت و حرمان و لعنت و ملامت را به جان می‌خرد، اما با اینهمه از رحمت و عنایت پروردگار و از سابقه لطف ازل ناامید نیست، زیرا كه رحمت الهی همه چیز را در بر می‌گیرد:... وَرَحْمَتی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْء... (اعراف / ۷ / ۱۵۶؛ نک‍ : میبدی، ۱ / ۱۱۶، ۳ / ۷۵۷- ۷۵۹؛ نیز عطار، مصیبت‌نامه، ۲۴۵؛ مولوی، ۱ / ۳۹۲).

مآخذ

ابن جوزی، عبدالرحمن، القُصّاص و المذكّرین، به كوشش بسیونی زغلول، بیروت، ۱۴۰۶ق / ۱۹۸۶م؛ ابن عربی، محی‌الدین، الفتوحات المكیة، بیروت، دارصادر؛ انصاری، خواجه عبدالله، رسائل، به كوشش وحید دستگردی، تهران، ۱۳۴۹ش؛ همو، طبقات الصوفیه، به كوشش عبدالحی حبیبی، افغانستان، ۱۳۴۱ش؛ «بعضی از تأویلات گلشن راز»، سه رساله اسماعیلی، به كوشش‌ هانری كربن، تهران، ۱۳۴۰ش / ۱۹۶۱م؛ پورجوادی، نصرالله، زندگی و آثار شیخ ابوالحسن بستی، تهران، ۱۳۶۴ش؛ تاریخ سیستان، به كوشش ملك الشعراء بهار، تهران، ۱۳۱۴ش؛ جامی، عبدالرحمن، نفحات الانس من حضرات القدس، به كوشش مهدی توحیدی‌پور، تهران، ۱۳۶۶ش؛ حلاج، حسین بن منصور، طواسین، به كوشش لوئی ماسینیون، پاریس، ۱۹۱۳م؛ خرقانی، ابوالحسن، منتخب نور العلوم، به كوشش مجتبی مینوی، تهران، ۱۳۶۳ش؛ روزبهان بقلی، شرح شطحیات، به كوشش ‌هانری كربن، تهران، ۱۳۶۰ش / ۱۹۸۱م؛ سراج، عبدالله بن علی، اللمع فی التصوف، به كوشش نیكلسون، لیدن، ۱۹۱۴م؛ سعدالدین حمویه، المصباح فی التصوف، به كوشش نجیب مایل هروی، تهران، ۱۳۶۲ش؛ سهروردی، شهاب‌الدین، سه رساله، به كوشش نجفقلی حبیبی، تهران، ۱۳۵۶ش؛ سنایی، مجدود بن آدم، حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة، محمدتقی مدرس رضوی، تهران، ۱۳۵۹ش؛ همو، دیوان، به كوشش مدرس رضوی، تهران، ۱۳۶۲ش؛ عراقی، فخرالدین، كلیات، به كوشش سعید نفیسی، تهران، ۱۳۳۶ش؛ عطار، فریدالدین، اشترنامه، به كوشش مهدی محقق، تهران، ۱۳۳۹ش؛ همو، الهی‌نامه، به كوشش فؤاد روحانی، تهران، ۱۳۵۹ش؛ همو، تذكرة الاولیاء، به كوشش نیكلسون، لیدن، ۱۳۲۲ق / ۱۹۰۵م؛ همو، مصیبت‌نامه، به كوشش نورانی وصال، تهران، ۱۳۵۶ش؛ همو، منطق الطیر، به كوشش صادق گوهرین، تهران، ۱۳۶۵ش؛ عین القضاة همدانی، عبدالله، تمهیدات، به كوشش عفیف عسیران، تهران، ۱۳۴۱ش؛ همو، لوایح، به كوشش رحیم فرمنش، تهران، ۱۳۳۷ش؛ همو، نامه‌ها، به كوشش علینقی منزوی و عفیف عسیران، تهران، ۱۳۶۲ش؛ غزالی، احمد، سوانح، به كوشش نصرالله پورجوادی، تهران، ۱۳۵۹ش؛ همو، مجموعۀ آثار، به كوشش احمد مجاهد، تهران، ۱۳۵۸ش؛ غزالی، محمد، احیاء علوم‌الدین، بیروت، دارالندوة الجدیدة؛ فردوسی، شاهنامه، به كوشش آ. برتلس، مسكو، ۱۹۶۶م-۱۹۷۱م؛ قشیری، ابوالقاسم، رسالۀ قشیریه، ترجمۀ بدیع‌الزمان فروزانفر، تهران، ۱۳۶۱ش؛ كردی نیشابوری، یعقوب، كتاب البلغة، به كوشش مجتبی مینوی و فیروز حریرچی، تهران، ۱۳۵۰ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ مجاهد، احمد، مقدمه بر مجموعۀ آثار فارسی احمد غزالی (نک‍ : غزالی، احمد در همین مآخذ)؛ محاسبی، حارث، الرعایة لحقوق الله، به كوشش مارگات اسمیت، لندن، ۱۹۴۰م؛ محمد بن منور، اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، به كوشش محمدرضا شفیعی كدكنی، تهران، ۱۳۶۶ش؛ مستملی بخاری، اسماعیل بن محمد، شرح التعرف لمذهب التصوف، به كوشش محمد روشن، ۱۳۶۳ش؛ مكی، محمدبن علی، قوت القلوب فی معاملة المحبوب، مصر، ۱۳۸۱ق / ۱۹۶۱م؛ مولوی، جلال‌الدین، مثنوی معنوی، به كوشش نیكلسون، تهران، ۱۳۶۳ش؛ میبدی، رشیدالدین، كشف الاسرار و عدة الابرار، به كوشش علی اصغر حكمت، تهران، ۱۳۵۲ش؛ میدانی، احمد، السامی ‌فی الاسامی، تهران، ۱۳۴۵ش؛ نجم‌الدین رازی، ابوبكر، مرصاد العباد، به كوشش محمد امین ریاحی، تهران، ۱۳۵۲ش؛ نجم‌الدین كبری، رسالة الی الهائم الخائف من لومة اللائم، به كوشش توفیق سبحانی، تهران، ۱۳۶۴ش؛ نسفی، عزیزالدین، كتاب الانسان الكامل، به كوشش ماریان موله، تهران، ۱۳۴۱ش؛ نصیرالدین طوسی، روضة التسلیم یا تصورات، به كوشش ایوانف، بمبئی، ۱۹۵۰م؛ هجویری، علی، كشف المحجوب، به كوشش ژوكوفسكی، تهران، ۱۳۵۸ش / ۱۹۷۹م؛ نیز:

Awn, Peter. J., Satan’s Tragedy and Redemption: Iblis in Sufi Psychology, Leiden, 1983; Corbin, Henry, «Cyclical Time in Mazdaism and Ismailism», Man and Time, New York, 1957; id., «Devine Epiphany and Spiritual Birth», Man and Transformation, London, 1964; id., L’homme de lumière dans le soufisme iranien, Paris, 1971.

فتح‌الله مجتبایی

### دائره المعارف اسلامی (اسلام پدیا)

مقاله ابلیس در این آدرس

http://islampedia.ir/fa/%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%b3/

ابلیس

فهرست

تعریف ابلیس

شيطان، فرشته يا جن(حقیقت ابلیس)؟

تفاوت ابلیس و شیطان

فلسفه آفرینش شیطان

فرق شيطان با نفس اماره

شیطان و نسل او

اهداف و برنامه های شیطان

شیطان پرستی

راه های نفوذ شیطان در انسان

مادی بودن شیطان و حضور او در بارگاه الاهی

ابدی بودن شیطان

سوختن شیطان در آتش

ناله و شیون شیطان

میزان قدرت نفوذ خدا و شیطان در داستان آدم

شیطان و مرگ

تعریف ابلیس

ابليس: اسم خاص (عَلَم) مى‏باشد كه تنها يك مصداق دارد. او كسى بود كه در برابر پروردگارش، دعوى استقلال كرد. تفاخر و استكبار نمود، از فرمان مولايش ابا كرد و سرانجام نيز از بهشت رانده شد.

نام ابليس “عزازيل”[1] بوده است و ابليس، از مادۀ “ابلاس”، در واقع لقب او مى‏باشد. ابلاس يعنى مأيوس شدن و شايد به اين اعتبار كه ابليس از رحمت خدا مأيوس شد، اين لقب را گرفت.

شيطان، فرشته يا جن(حقیقت ابلیس)؟

محور و علت اساسى طرح این موضوع، جريان خلقت حضرت آدم (عليه السلام) مى‏باشد. وقتى خداوند اراده فرمود كه انسان را بيافريند، فرشتگان در نهايت ادب و احترام و به قصد پرسش و استفهام، از خداوند پرسيدند: آيا ما براى تسبيح و تقديس تو كافى نيستيم؟! و اصولاً خلقت انسان براى چيست؟ وقتى خداوند راز خلقت انسان را برايشان بيان فرمود و به فرشتگان نويد داد كه انسان خليفۀ خدا، در زمين است، فرشتگان متواضعانه دعوت پروردگارشان را (مبنى بر سجده بر حضرت آدم (عليه السلام)) پذيرفته و از سر اخلاص و احترام، بر آدم سجده كردند. در ميان فرشتگان و يا بهتر بگوييم در صف فرشتگان، ابليس قرار داشت كه او نيز مدّت طولانى، عبادت خداوند را مى‏كرد؛ اما در درونش رازى مكتوم و مستور بود كه هيچ كس جز ذات اقدس حق تعالى بر آن آگاهى نداشت. رازى كه مدت‏ها پنهان بود، اما در جريان خلقت حضرت آدم (عليه السلام)، از آن پرده بردارى شد، كفر ابليس بود.

وقتى خداوند به همۀ فرشتگان و ابليس (كه در ميان آنها بود و عبادت مى‏كرد) فرمان داد: بر آدم سجده كنيد، همۀ فرشتگان اطاعت كردند غير از ابليس كه از اين فرمان سرپيچى كرده و سجده ننمود. استدلالش هم اين بود كه: من از آتش آفريده شده‏ام و او از خاك. چگونه موجود برتر بر موجود پست‏تر سجده كند؟

گويا ابليس از حقيقت آدم غافل بود! گويا نمى‏ديد كه روح الاهى در او دميده شده و انسانيت انسان و ارزش و عيارش همان گوهر ملكوتى است كه از ناحيۀ پروردگارش به او افاضه شده. آرى به گمان شيطان، آتش لطيف‏تر از گِل بود. او فقط جنبۀ ناسوتى و بدنى انسان را ديده و از مقام شامخ انسانيت او غافل شده بود! و اين چنين بود كه شيطان با دو عكس العمل مقابل دو عمل، از بهشت و درگاه عالى بارى تعالى رانده شد. عكس العمل اول او، تفاخر بود نسبت به عمل آفرينش انسان و عكس العمل دومش، استكبار و در نهايت، سرپيچى بود، نسبت به خداوند و دستور الاهى.

اكنون سخن در اين است كه آيا شيطان (ابليس) جزء فرشتگان بود يا خير؟ در ابتدا لازم است مفردات اين موضوع را به طور خلاصه مدنظر قرار دهيم تا تبیین و نتیجه بحث، از اتقان و استحكام علمى بيشترى برخوردار شود، بدين منظور، به بررسى و توضيح چند واژه مى‏پردازيم:

الف) شيطان ب) فرشته ج) جن

الف) شيطان: كلمۀ شيطان از مادۀ شَطَنَ مى‏باشد. شاطن؛ يعنى موجود خبيث و پست، متمرّد و سركش، طاغى و نافرمان. اعم از انسان، جن يا جنبندگان ديگر. حتى به معناى روح شرير و دور از حق نيز آمده، كه در حقيقت قدر مشترك همۀ اين معانى يكى است.

بنابراين، شيطان اسم عام (اسم جنس) است كه به موجود موذى و منحرف كننده (خواه انسان يا غير انسان) اطلاق مى‏شود.

در قرآن مجيد و لسان ائمه معصومين (‏عليهم السلام) نيز شيطان تنها به موجود خاص اطلاق نشده؛ بلكه به انسان‏هاى شرور يا حتى اخلاق ناپسند، چون حَسَد، نيز شيطان گفته‏اند.[2]

ب)فرشته: مناسب است به پاره‏اى از صفات فرشتگان اشاره كرده تا بتوانيم نتيجه بگيريم كه چون فرشته راهى به سوى معصيت ندارد؛ بنابراين شيطان نمى‏تواند از جنس فرشتگان باشد.[3]

فرشتگان موجوداتى هستند كه خداوند در موردشان بهترين توصيف را در قرآن مجيد آورده است. آن جا كه مى‏فرمايد: “ُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُون‏، لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُون‏”[4] در نهاد فرشتگان هرگز خلاف حق، چيزى نبوده و هميشه و در همه حال مشغول عبادت و اطاعت پروردگارشان هستند. موجوداتى هستند معصوم و ضمير پاكشان را هرگز به گناه آلوده نمى‏كنند. مهمتر از همه، اطاعت و انقيادشان در برابر پروردگارشان است. اظهار عجزشان در برابر آن چه نمى‏دانند و عدم تفاخر و استكبار در برابر آن چه مى‏دانند؛ زيرا يقين دارند كه داشته‏هايشان نيز از سوى ذات ربوبى حق تعالى است و اگر لحظه‏اى اراده‏اش بر ندانستن چيزى تعلق بگيرد، آن چه مى‏دانند نيز تبديل به نادانى خواهد شد.

آرى مهمترين تفاوت فرشتگان و شيطان در جريان خلقت و سجدۀ بر آدم (عليه السلام) هويدا مى‏شود؛ زيرا فرشتگان با جان و دل دريافتند كه علم اسماء را نمى‏دانند؛ يعنى فهميدند كه چيزهايى را نفهميده‏اند، اما شيطان با عناد و استكبارى كه داشت مى‏انديشيد همه چيز را مى‏داند و هرگز نفهميد كه سجدۀ بر آدم به جهت علومى است كه از سوى خدا بر حضرت آدم (عليه السلام) افاضه شده و ذهن تاريك او را هيچ راهى بر يافتن آن علوم نيست! يعنى كبر و غرورش مانع از فهميدن او شد و سرانجام مانع از سجده كردنش! زيرا اباى او از سجده نيز، اباى استكبارى بود نه اين كه طاقت يا توان سجده را نداشته باشد!

با اين توضيحات روشن مى‏شود كه چون فرشته، معصوم محض مى‏باشد، گناه در او راه ندارد. وقتى گناه راه نداشت، پس تمام كارهايش اطاعت محض پروردگار است. اگر اطاعت براى موجودى واجب و ضرورى شد پس كفر و استكبار و معصيت از او ممتنع است. (اين دليل، اولين دليل عقلى بر تفاوت شيطان با فرشته است و نتيجه آن، فرشته نبودن شيطان است).

قبل از بيان ساير ادلۀ عقلى و نقلى، لازم است به توضيح مختصرى در مورد جن بپردازيم.

ج) جن: جن در اصل، چيزى است كه از حواس انسان پوشيده شده است. قرآن كريم وجود چنين موجوداتى را تصديق نموده و دربارۀ آنان مطالبى بيان كرده و جنس آنها را از آتش مى‏داند؛ همچنان كه نوع بشر از خاك آفريده شده. البته خلقت اين موجودات نيز قبل از انسان بوده است.[5]

برخى از دانشمندان، از جن تعبير به نوعى از ارواح عاقله مى‏كنند كه مجرد از ماده مى‏باشند. البته پيداست كه تجرد كامل ندارند؛ زيرا چيزى كه از آتش آفريده شده، مادى است و يك حالت نيمه تجرد دارد، به تعبير ديگر نوعى جسم لطيف است.[6]

از آيات قرآن بر مى‏آيد كه جن نيز مانند نوع بشر، داراى اراده و شعور است و كارهاى سخت را نيز مى‏تواند انجام دهد و مؤمن و كافر نيز دارد. بعضى صالحند، بعضى فاسد؛ مانند انسان زندگى و مرگ و قيامت دارند. … مذكر و مؤنث داشته و ازدواج و تكثر نيز در ميان آنها هست.

و اما سخن اصلى در اين كه آيا ابليس جزء ملايكه بوده يا خير، بين دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد و منشأ آن اختلاف، شايد تمسك به برخى آيات قرآن مجيد باشد.

عده‏اى كه مى‏گويند، شيطان (ابليس) جزء ملايكه است، دليل عمدۀ آنان، استناد به آيه‏اى است كه خداوند فرموده: “و اذ قلنا للملايكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس.”[7] زيرا در اين آيه، ابليس از سجده كردن استثنا شده و مستثنى منه در اين جمله، ملايكه است و در نتيجه ابليس جزء ملايكه مى‏شود، ولى حق اين است كه ابليس جزء ملايكه نمى‏باشد. اخبار متواترى كه از ائمه هدى (عليهم السلام) رسيده و اماميه در آن اجماع دارند، همگى تأكيد بر اين مطلب است كه ابليس جزء جنيّان بوده، نه فرشتگان! و براى اين مطلب چند استدلال وجود دارد كه ما به مهمترين آنها اشاره مى‏كنيم.

1. خداوند تعالى فرموده: “…ابليس كان من الجن” يعنى …ابليس از جنس جن بوده است.[8]

2. خداوند تعالى فرموده: “لايعصون اللَّه ما اَمَرهم و يفعلون ما يؤمرون”[9] خداوند دربارۀ ملايكه فرموده است كه: به هيچ وجه خدا را عصيان نمى‏كنند؛ يعنى به صورت عام از ملايكه نفى معصيت شده و اين مى‏رساند که هيچ يك از ملايكه هيچ گونه معصيتى، را مرتكب نمى‏شوند.

3. خداوند فرموده: “افتتخذونه و ذُرتيه اولياء من دونى و هُمُ لكم عدو”[10] و اين مطلب مى‏رساند كه در ميان جنيّان ذريه و نسل يا به عبارتى توالد و تناسل وجود دارد و حال آن كه فرشتگان خلقتشان روحانى است و اين قبيل مسايل بين آنها وجود ندارد.

4. خداوند مى‏فرمايد: “جاعل الملائكة رسلاً”؛ يعنى خداوند ملايكه را رسولانى قرار داد[11]. و مى‏دانيم كه كفر و عصيان بر رسول خدا جايز نيست.

اما در پاسخ به دليل كسانى كه استثنا ابليس از فرشتگان را مدنظر قرار دادند، بايد گفت: استثنا شدن ابليس از ملايكه، به هيچ وجه دلالت بر هم جنس بودن ابليس با ملايكه ندارد. نهايت چيزى كه از اين مطلب فهميده مى‏شود، اين است كه ابليس در صف ملايكه و ميان آنها بوده و مانند فرشتگان مأمور به سجده شده است. حتى عده‏اى گفته‏اند: استثنا در اين آيه، از نوع استثنا منقطع است؛ يعنى مستثنى منه در جمله وجود ندارد.[12]

در توصيف ابليس گفته‏اند حدود شش هزار سال خدا را عبادت كرده است. پس قرار گرفتن چنين موجودى (كه مدت زيادى مشغول اطاعت پروردگار بوده)، در صف فرشتگان، امر چندان بعيدى نيست.

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدند كه آيا ابليس از ملايكه است يا جزء ساير موجودات آسمانى است؟ فرمود: نه از ملايكه است و نه از ساير موجودات آسمانى؛ بلكه او جنّ است؛ ولى همراه ملايکه بوده است. ملايكه نيز گمان مى‏كردند او از جنس آنها است، ولى خداوند متعال مى‏دانست كه چنين نيست. اين جريان ادامه يافت تا در جريان سجده بر آدم، راز پنهان ابليس آشكار گشت.[13]

منابع براى مطالعه بيشتر:

1. مرحوم طبرسى، مجمع البيان، ج 1، ص 163 – ذيل آيه 34 بقره.

2. علامه طباطبايى محمد حسين، تفسير الميزان، ج 1، ص 122 به بعد و ج 8، ص 20 به بعد.

3. جوادى آملى عبداللَّه، تفسير موضوعى قرآن كريم، ج 6، بحث مربوط به خلقت آدم (عليه السلام).

4. مصباح يزدى محمدتقى، معارف قرآن، 1 – 3، ص 297 به بعد.

5. تفسير نمونه، ج 1، ذيل آيه 34 سوره بقره و ج 11، ص 8 به بعد.

تفاوت ابلیس و شیطان

برای دستیابی به تبیین این موضوع ضروری است دو واژه شیطان و ابلیس تبیین گردد.

شیطان:

شیطان از ماده «شطن» به معنی مخالفت می باشد،‌ و به هر موجود طغیانگر و مخالفی گویند، خواه از انسان ها باشد یا از جن و یا از حیوانات.[14]

كلمۀ شیطان در قرآن به سه صورت استعمال شده است:

1. مفرد شیطان بدون الف ولام؛ در این صورت مراد، شیطان غیر معیّن است و می تواند شامل هر فردی از شیاطین جن و انس، بشود؛ مثل این آیه شریفه: «وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرينٌ »[15] یعنی هر كس از ياد خدا روى‏گردان شود شيطانی را به سراغ او مي فرستيم که همواره قرين او است!

2. مفرد الشیطان همراه با الف و لام؛ در این صورت غالباً به معنای خاص یعنی ابلیس آمده است؛ مثل آیه شریفه: «يا بَني‏ آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ»؛[16] «اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفریبد، آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد». و در برخی موارد نیز به معنای عام آمده است؛ مثل این آیۀ شریفه: «الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاء …»؛ «شیطان شما را از فقر و تهیدستی بیم می دهد و به فحشا و زشتی ها فرا می خواند …».[17] در این جا (الف و لام) در معنای جنس (عام) به کار رفته است؛ چون ترساندن از فقر و دعوت به عمل خلاف شرع گاهی از طرف شیطان انسانی نیز صورت می پذیرد.

3. شیاطین به صورت جمع؛ و این نشانگر آن است كه شیطان مصادیق متعدد و مختلفی دارد در حالی که اگر كلمۀ شیطان اسم برای فرد خاص (ابلیس) بود، ‌به صورت مفرد می آمد. علاوه این که در برخی از آیات بعد از کلمۀ شیاطین به ‌اختلاف جنس شیطان ها نیز اشاره می کند، مانند آیۀ شریفه: «وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِن»؛ «و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنانی از شیطان های انسان و جن قرار دادیم».[18]

ابلیس:

ابلیس از كلمه (ابلاس) و به معنای غم و اندوهی است كه از شدّت یأس و ناامیدی باشد. خداوند می فرماید: « وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُون‏»؛[19] «و روزی كه قیامت بر پا شود،‌ تبهكاران نومید و غمگین می شوند».[20]

ابلیس را بدین جهت به این نام می خوانند چون از رحمت خدا ناامید شد و علت آن تمرّد از دستور خداوند متعال بود.

قرآن در این زمینه می فرماید: «و به یاد آرید زمانی را كه به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده كنید، آنها همگی سجده كردند و به جز ابلیس، ‌او از جنّ بود. پس از فرمان پروردگارش خارج شد».[21] خداوند از او سؤال کرد: «ای ابلیس چه چیز مانع تو از سجده كردن بر مخلوقی كه با قدرت خود او را آفریدم گردید؟ آیا تكبّر كردی یا از برتران بودی؟ (خود را برتر دیدی) ابلیس جواب داد: من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل[22]. و در این جا بود كه خداوند دستور به اخراج او داد[23] و او را از صف ملائك جدا نمود،[24] البته او از ابتدا نیز از ملائك نبود. بلكه به خاطر بندگی و اطاعت و قرب به پروردگار، در صف فرشتگان جای گرفت.[25]

امام رضا (علیه السلام) فرمودند:” نام ابلیس، «حرث، یا حارث» بوده است. و ابلیس نامیده شد زیرا از رحمت خدا مأیوس گردید.”[26]

ابن عربی، صاحب كتاب فتوحات مكیه در خصوص نامگذاری ابلیس می نویسد: اولین كسی كه شیطان نامیده شد، [حارث] بود، پس خداوند او را ابلاس نمود؛ یعنی از رحمت خود طرد و مأیوسش كرد.[27]

قرآن می فرماید: وقتی كه خداوند او را از صف ملائك خارج نمود عرض کرد: « پروردگارا پس مرا تا روزی كه (خلایق) برانگیخته می شوند، مهلت ده، خداوند فرمود: تو از مهلت یافتگانی تا روز و زمانی معین».[28]

وقتی ابلیس از زنده بودن خود مطمئن گشت گفت: «به عزت تو سوگند كه همۀ (مردم) را گمراه خواهم كرد. مگر بندگان تو،‌ آنان كه خالص شده اند.[29]

پس او دشمن قسم خوردۀ انسان ها است. توصیه و سفارش اكید خداوند به بندگانش این است که: «به درستی كه شیطان (ابلیس) دشمن شما است پس او را دشمن بدارید.»[30]

البته ذكر این نكته لازم است كه همۀ شیاطین تابع دستورت ابلیس بوده و تحت فرماندهی او می باشند. قرآن كریم از این گروه به عنوان حزب شیطان (ابلیس) نام می برد.

«شیطان (ابلیس) بر آنها چیره شده پس یاد خدا را از خاطرشان برده است، ‌آنان حزب شیطانند. آگاه باش كه حزب شیطان همان زیان كارانند»[31].

نتیجه این که:

ابلیس، اسم شیطان خاصی است كه به واسطۀ نافرمانی از درگاه خداوند متعال رانده شد و شیطان یك مفهوم كلی است به معنای موجود متمرّد و طغیانگر كه شامل ابلیس و دیگر شیاطین از جن و انس و حتی حیوانات می گردد.

فلسفه آفرینش شیطان

در تبیین این موضوع چند نکته قابل ذکر است :

اوّلاً: خداوند شیطان را، شیطان خلق نکرد. به دلیل این که او سال ها (6 هزار سال)[32] هم نشین فرشتگان و اهل عبادت بود، ولی بعداً به خواست خود و بر اثر تکبر راه طغیان و انحراف را در پیش گرفت و از رحمت خداوند دور شد.

ثانیاً: وجود شیطان، برای انسان های با ایمان و آن ها که می خواهند راه حق را بپیمایند، مضر نیست، بلکه وسیله پیشرفت و تکامل است؛ چرا که پیشرفت و ترقی و تکامل ، همواره در میان تضادها صورت می گیرد.[33]

نقش شیطان در این جهان نقش دعوت کننده است؛ یعنی شیطان فقط انسان ها را به گمراهی و انحراف دعوت می کند. خداوند به او قدرت تصرف در نفوس و سلطه بر آنها نبخشیده است. «انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون».[34] (بی گمان او را بر کسانی که ایمان آورده اند و به پروردگارشان توکل می کنند ، تسلطی نیست). به همین جهت وقتی که در قیامت عده ای شیطان را به دلیل این که آن ها را گمراه کرد ملاقات می کنند، شیطان با آنها محاجه می کند می گوید: «… و ما کان لی علیکم من سلطان الاّ ان دعوتکم…».[35] (و مرا بر شما سلطه ای نبود جز این که شما را خوانده ام…).

آموزه های قرآنی حکایت از آن دارد که نقش شیطان در انحراف و گمراهی انسان فقط در حد دعوت است و او هیچ گاه انسان ها را به اجبار به انحراف نمی کشاند؛ زیرا که انسان، مخاطب دو دعوت است. یکی دعوت خدا و یکی شیطان و این انسان است که با اختیار خود یکی از این دو دعوت را می پذیرد. اما انسان هایی که با میل و ارادۀ خود دعوت شیطان را پذیرفتند و او را الگوی خود قرار دادند و از دستورات او پیروی کردند، بر آنها سلطه پیدا می کند و آنها را به نابودی می کشاند.

«انما سلطانه علی الذین یتولونه…».[36] (جز این نیست که تسلط او بر کسانی است که او را دوست می دارند…).

فرق شيطان با نفس اماره

تبیین این موضوع نیازمند بیان یک مقدمه است که ضمن بیان آن به بحث پیرامون موضوع می پردازیم:

مقدمه

نفس و مراتب آن

هویت حقیقی انسان، دارای ابعاد و لایه های سه گانه (حیوانی، انسانی، الهی) است. از آیات قرآن مجيد نیز به خوبى استفاده مى‏شود كه روح و نفس انسانى داراى سه مرحله است:[37]

1. نفس اماره یا لایه حیوانی انسان.

لایه حیوانی انسان در شهوت، غضب و امیال نفسانی خلاصه می شود.[38] این میل قلبی و حالت نفسانی را قرآن به نفس اماره، تعبیر می نماید و تأکید می کند که: «به درستی که نفس، (انسان را) به کارهای زشت و ناروا فرمان می دهد».[39]

به همین دلیل به آن اماره ‏(امر کننده به بدی ها) گفته‏اند. در اين مرحله هنوز عقل و ايمان آن‏ قدرت را نيافته كه نفس سركش را مهار زده و آن را رام كنند بلكه در بسيارى از موارد در برابر او تسليم مى‏گردند و نفس سركش آنها را شكست مى‏دهد.

در گفتار همسر عزيز مصر[40] به اين مرحله اشاره شده است آن گاه که گفت: “و ما أبرئ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ[41]” من هرگز نفس خود را تبرئه نمى‏كنم، چرا كه نفس سركش همواره به بدي ها فرمان مى‏دهد”.

2. نفس لوامه:

” نفس لوامه “مرتبه ای از نفس است كه پس از تعليم و تربيت و مجاهدت، انسان به این مرتبه ارتقاء مى‏يابد. در اين مرحله ممكن است بر اثر طغيان غرائز گاه گاه مرتكب خلاف هايى بشود، اما فورا پشيمان مى‏گردد و به ملامت و سرزنش خويش مى‏پردازد و تصميم بر جبران گناه مى‏گيرد، و دل و جان را با آب توبه مى‏شويد.

قرآن مجيد اين مرحله را” نفس لوّامه” تعبیر کرده و می فرماید :” و سوگند به (نفس لوّامه ) وجدان بيدار و ملامت گر كه رستاخيز حقّ است!” [42]

3. نفس مطمئنه:

” نفس مطمئنه ” آن مرتبه‏اى است كه پس از تصفيه و تهذيب و تربيت كامل، انسان به آن مى‏رسد در این مرتبه‏ غرائز سركش توانايى پيكار با عقل و ايمان در خود نمى‏بينند چرا كه عقل و ايمان آن قدر نيرومند شده‏اند كه غرائز نفسانى در برابر آن توانايى چندانى ندارند.

اين مقام انبياء و اوليا و پيروان راستين آنها است، آنهايى كه در مكتب مردان خدا درس ايمان و تقوا آموختند و سال ها به تهذيب نفس پرداخته و جهاد اكبر را به مرحله نهايى رسانده‏اند.

قرآن از این مرحله به نفس مطمئنه تعبیر کرده می فرماید:”ای نفس مطمئن و آرام یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو از او خشنودی و او هم از تو خشنود”.[43]

امّا رابطه نفس اماره با شیطان

نفس اماره، در واقع یکی از ابزار شیطان و راه نفوذ و سلطه یابی بر انسان است و از جنود و سربازان شیطان محسوب می شود.

پس وسوسه از جانب ابلیس به عنوان شیطان بیرونی، و تحریک و خواهش توسط نفس اماره به عنوان شیطان درونی، انسان را به مرحله سقوط می کشاند.

تمام تلاش شیطان، این است که انسان گمراه شده و به حقیقت نرسد و در این خصوص، او به عزت خداوند متعال قسم یاد کرده است. چنان که در قرآن آمده است:« (شیطان) گفت: به عزتت قسم که همگی آنها را اغوا می کنم، مگر آنها كه از بندگان مخلص تو باشند».[44]

اغوا، از کلمه غی به معنای ضد رشد است، و رشد، به معنای رسیدن به واقع.[45]

شیطان به عزت خداوند قسم یاد کرده که انسان را گمراه خواهد ساخت.[46] او در به انحراف کشیدن انسان مرحله به مرحله جلو آمده و انسان را تحت تأثیر القائات خود قرار می دهد تا جایی که خود انسان، شیطانی می شود و به وسیلۀ او دیگر انسان ها به انحراف کشیده می شوند.

انسانی که بر اثر وسوسه های شیطان، تسلیم خواسته و خواهش تمایلات حیوانی گردد، گرفتار نفس اماره شده است.

حضرت علی (ع) می فرماید: “نفس اماره همچون فرد منافق، تملّق انسان را می گوید و در قالب دوست، جلوه می کند تا بر انسان مسلّط شود و او را به مراحل بعد وارد کند.”[47]

شیطان انسان های ضعیف الایمان را وسوسه کرده و به کمک تمایلات شهوانی و نفس اماره شان، قلب آنها را منزل خود می کند و بالاخره با دست و بدنشان تماس برقرار کرده و مصافحه می کند و یار و رفیق آنها می شود. چون کسی که قلبش منزل شیطان شد، نه تنها مهماندار شیطان، بلکه یار او خواهد بود.[48]

درباره این گروه، حضرت علی (ع) می فرماید: «پس شیطان با چشمان آنها نگاه می کند و با زبان آنها حرف می زند».[49]

نتیجه: شیطان و نفس اماره هردو دشمن انسان هستند. به همین دلیل قرآن هم از شیطان به عنوان دشمن آشکار انسان یاد می کند و انسان را سفارش می کند که او را دشمن خود بداند.[50]و هم در روایات معصومین (ع) نفس اماره (هوا و هوس) دشمن شمرده شده است، این که پیامبر اکرم(ص)فرمود ؛ دشمن ترین دشمن تو نفس تو است».[51] به این مرحله از نفس اشاره دارد.

راز تعبیر نفس به “دشمن ترین دشمنان” ، درونی بودن آن است. دشمن و سارق بیرونی، بدون همراهی این دشمن و دزد درونی، نمی تواند آسیب برساند. این دشمن درونی، محرم و به همه جا آشنا است و با استفاده از همین آگاهی، خواسته شخص را به شیطان گزارش می دهد و از آن سو پیام و فرمان ابلیس را که امارة بالسوء بیرونی است، می رساند؛ از این رو نفس اماره خود نیز از جنود (سربازان) شیطان محسوب است. چنان که بسیاری از اوصاف آن، در شمار جنود شیطان است.[52] پس نفس اماره با توجه به زمینه و گرایش حیوانی موجود در انسان، تحت تأثیر وسوسه شیطان واقع شده و شیطان نیز مرحله به مرحله جلو می آید، تا جایی که فرد نیز جزء حزب شیطان می شود.[53]

شیطان و نسل او

شیطان هم مانند انسان ها دارای فرزندانی است. این مطلب، هم در قرآن و هم در روایات اهل بیت (ع) بیان شده است. قرآن می فرماید: “آیا شیطان و فرزندانش را به جای من دوست خود می گیرید، در صورتی که می دانید آنها دشمن شما هستند… “.[54]

علامه مجلسی در کتاب “السماء و العالم” از کتاب بحار الانوار می فرماید: “روایت است که خداوند به ابلیس فرمود: “فرزندی به آدم ندهم، جز این که مانندش به تو می دهم و هر آدمی شیطانی همزاد خود دارد”.[55]

فرزندان شیطان همانند خود شیطان برای گمراه کردن نسل انسان زاده شده و راه او را در پیش می گیرند. پس مسلما لعنت شیطان آنها را نیز شامل می شود. البته تا زمانی که راه شیطان را در پیش داشته باشند که تقریبا همۀ آنان این چنین هستند، مگر افراد نادری از ذریّۀ شیطان که مسلمان شده باشند.

علامه مجلسی در همین کتاب می فرماید: “به رسول الله عرض شد: آیا شما هم شیطانی به همراه خود دارید؟ فرمودند: آری، ولی خداوند مرا کمک کرده و توانستم او را مسلمان کنم”.[56]

در پایان تذکر نکاتی سودمند به نظر می رسد:

1. از آیات قرآن به دست می آید که ولايت ذريه[57] و قبيلۀ[58] او كه قرآن از آنان اسم برده است، جزئى است؛ مثلا يكى از ايشان بر بعضى از مردم ولايت و تصرف دارد، ولى بر بعض ديگر ندارد، يا در بعض اعمال دارد و در بعض ديگر ندارد، يا اين كه اصلا ولايت واقعى ندارند، بلكه ولايتشان در حدود معاونت و كمك شيطان اصلى (ابليس) است و او ريشۀ تمامى كارهای بدی است كه از انسان ها سر مى‏زند.[59]

2. شيطان اصلى (ابليس) از جن است[60] و از این که قرآن در يك جا براى شيطان ذريه قرار داده[61] و در جاى ديگر هم نسبت مرگ و مير به آنها داده،[62] مى‏توان فهميد كه تناسل در ميان جن نيز جارى است؛ زيرا معهود و مألوف از هر جاندارى كه ذريه و مرگ و مير دارد، اين است كه تناسل هم داشته باشد.[63]

اهداف و برنامه های شیطان

قرآن کریم در آیات 118 – 120 سوره نساء به اهداف و برنامه های شیطان درباره انسان اشاره دارد. هنگامی که خداوند شیطان را به خاطر سرپیچی از رحمت خویش دور کرد، شیطان سوگند یاد کرد چند طرح و برنامه را درباره انسان اجرا کند:

1. گمراه کردن انسان ها (کسانی که سرپرستی شیطان را پذیرفته اند) از راه سرگرم کردن به آرزوهای دور و دراز.

2. دعوت انسان ها به اعمال خرافی و بدعت ها.

3. وادار ساختن انسان ها به تغییر و تبدیل در آفرینش خدا، از طریق راه کارهای فریب کارانه، جایگزین کردن صفات زشت و ناپسند به جای فطرت سالم انسانی.

خداوند در این آیات پس از بیان تخریب های شیطانی هشدار می دهد که اطاعت و پیروی از چنین عنصری (شیطان) خسارت بزرگی را به دنبال دارد. «… و من یتخذ الشیطان ولیاً من دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً».[64] (… و هر کس شیطان را دوست بگیرد – نه خدا را – بی گمان زیان می بیند، زیانی آشکار). و بدانید که شیطان هر چه وعده می دهد، دروغی بیش نیست. از چیزهای خوش، ظاهری را به شما عرضه می کند که باطن آنها فلاکت و سقوط است.[65]

شیطان پرستی

شيطان پرستی به معنای عام یعنی: اطاعت از شیطان و پرستش آن به عنوان معبود.

امروزه گروه های مختلفی به عنوان شیطان پرست مطرح هستند که باید گفت این گونه انحرافات نه تنها تازگی ندارد که بعضی به آن پیشینۀ هزار ساله می دهند و دلیل آن را پرستش هر موجود دارای قدرت از سوی مردمان هزاران سال پیش و یا وجود دو خدای ضد هم یعنی خدای خیر و شر در اندیشه های پیشینیان می دانند.

برای نخستین بار شخصی به اسم ” توماس هاردینگ “در 1565 میلادی در کتاب “تکذیب یک کتاب” واژۀ شیطان پرستی را علیه”مارتین لوتر” به کار برد و باعث ترویج و شیوع این لفظ شد تا جایی که شیطان پرستی در قرون 17 و 18 میلادی در برخی کشورهای غربی به صورت یک رسم ظهور یافت که به مخالفت با ادیان ابراهیمی می پرداخت. ترویج این پدیده مدیون حمایت های بی دریغ سرمایه داران یهودی و فراماسون ها بود.

در اوایل قرن 19 میلادی بعضی از سرمایه داران و اشراف زادگان انگلیسی که عضو گروه های فراماسونری بودند به رهبری شخصی به اسم ” سر فرانسیس داشو “جادو گری و شیطان پرستی را با نام باشگاه آتش جهنم در شهر لندن گسترش دادند. و با تلاش آنها این گروه ها در آمریکا نیز رواج یافتند. اغلب این سرمایه داران که از شیطان پرستان حمایت می کردند از قاچاقچیان و تولید گنندگان مشروبات الکلی و مروجین قمار خانه ها و مراکز فساد در اروپا و آمریکا به شمار می رفتند.[66]

افکار و عقاید

عموم شیطان پرستان به جای اطاعت از قوانین الاهی و اخلاقی بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی های موجودی مافوق با قوانین خاصی تمرکز دارند و از باورها و گرایش های ادیان گذشته مخصوصا ادیان ابراهیمی و مسیحیت و اسلام اجتناب می کنند و به جای خدا محوری گرایش به خود پرستی دارند و با الگوگیری از مکاتب ماتریالیستی و اومانیستی، خود محور و جادو محورند و خود را در مرکز هستی و قوانین طبیعی می بینند و بعضی دیگر شیطان را خدا می دانند و به پرستش آن روی می آورند.[67]

گروه ها و گرایش ها

شیطان پرستان را به دو گروه اصلی تقسیم می کنند:

الف: شیطان پرستی فلسفی

ب: شیطان پرستی دینی

الف. شیطان پرستی فلسفی

این گرایش را منتسب به شخصی به اسم ” آنتووان شزاندر لاوی” مؤسس کلیسای شیطان و نویسنده کتاب انجیل شیطانی و بنیان گذار شیطان پرستی لاوی می دانند. او شیطان را فرمانروای زمین می داند لاوی تحت تأثیر نوشته های نیچه فیلسوف غربی و دیگران قرار داشت و در نظرش شیطان موجودی مثبت بود در حالی که تعالیم خدا جویانه کلیسا را مسخره می کرد خود را خدای خود می داند.

ب. شیطان پرستی دینی

در این گرایش، اول باید یک قانون ماورای طبیعی را که در آن یک یا چند خدا تعریف شده است و همه شیطانی هستند و یا به وسیله شیطان شناخته می شوند بپذیرد این شیاطین می توانند ذهنی باشند یا از بین الاهه های باستان بین النهرین یا مصر انتخاب شوند کلیه فرقه های شیطان پرستی یک اصل مشترک دارند و آن هم در اولویت قرار دادن خود است، گروه دیگر شرپرستان هستند که معروف به رواج انواع فحشا و ابتذال جنسی هستند. آنها دنیایی را ترسیم می کنند که هیچ روزنۀ امیدی برای آن متصور نیست؛ لذا شیطان پرستی را دنیای تاریک می نامند و از موارد رایج در اعمال و عقاید آنها خودکشی است که آن را بهترین راه رسیده به حقیقت می دانند.[68]

شیطان پرستی در ایران

در کشور ما شیطان پرستی تحرکات و فعالیت هایی را به صورت مخفی و زیرزمینی آغاز کرده است. سبک تبلیغ آنها کمتر عقیدتی است و بیشتر از راه پارتی و مهمانی های شبانه صورت می گیرد که در آن انواع مشروبات الکلی و آمیختگی پسران و دختران و موسیقی بی ریشۀ جاز که از موسیقی یهودی گرفته شده و قرص های روان گردان و مواد مخدر مانند شیشه و کوکائین، وجود دارد.[69]

علائم و سمبل ها

شیطان پرستان دارای علائم خاصی هستند که در مجالس خود می آورند و یا حتی بر روی لباس های آنها وجود دارد تا با آن به دیگران بفهمانند که عقیده و رفتار آنها چگونه است و در مواردی، افرادی ندانسته از این علائم استفاده می کنند.

بعضی از علائم و سمبول های آنها عباتند از:

پنج ضلعی وارونه یا ستارۀ صبح

صلیب شکسته یا چرخ خورشید

چشمی که به همه جا می نگرد

صلیب وارونه

تبر رو به پائین و …

و علائم دیگری از همین قبیل که هر کدام حاکی از روموز خاصی می باشد. [70]

اشکالا ت و انحرافات

اشکالات این فرقه های منحرف واضح تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد با این حال چند اشکال بزرگ به طور اختصار ذکر می شود :

الف: پرستش غیر خدا

مشخص است طبق عقیدۀ آنها خدا پرستش نمی شود بلکه به پرستش شیطان و خود می پردازند و این پلیدترین کار است.

ب:ضدیت و مبارزه با ادیان ابراهیمی

ج: ارتکاب اعمال کریه و خلاف اخلاق انسانی مثل اشاعۀ فساد و ابتذال جنسی و… .

حرف آخر این که:

شیطان پرستی عقیدۀ باطلی است که افرادی برای رسیدن به مقاصد شیطانی خود پای بند آن هستند. و در حال حاضر هم با حیله های مختلف (مسائل جنسی، اعتیاد، الکل، ابتذال و … به دنبال جذب نیرو (انحراف اخلاقی) مخصوصاً از بین جوانان برای گروهای انحرافی خود می باشند.

راه های نفوذ شیطان در انسان

نفس انسان جنبه های مختلف دارد. جنبه‏ روحانى كه از آن به روح يا نفس مطمئنه تعبير مى‏شود و جنبه اهريمنى كه از آن به نفس اماره يا هواهاى نفسانى، تعبیر مى‏شود.

شيطان براى حكم راندن به آدمى، ناگزير از مجراى نفس امارۀ او،[71] استفاده خواهد كرد و از آن بهره خواهد برد؛ از طرف دیگر يك موجود مثالى، نمى‏تواند به نحو مستقيم با موجودات جسمانى در تكاپو و ارتباط باشد. اين ارتباط مرموز شيطان با نفس اماره، همان چيزى است كه از آن به عنوان القا يا وسوسه ياد مى‏كنند.

علامه طباطبايى در اين باره مى‏گويد:”شيطان از طريق القاى وسوسه در قلب، آدمى را مى‏فريبد.”[72]

پس شيطان، يك جزو علت است و به تنهايى نمى‏تواند، انسان را گمراه كند، بلكه انسان را به سوى آنچه كه نفسش مى‏طلبد، فرا مى‏خواند. يا به ديگر سخن يك علت مُعدّه است، نه علت تامه.

انسان نيز در قبال وى، مختار است و مى‏تواند راه او را دنبال كند و يا پيرو فرامين حق و عقل خويش باشد. از اين رو است كه خداوند متعال، در نهى انسان از عمل به فرامين شيطان، مى‏فرمايد:”و پا جاى پاى شيطان، نگذاريد كه او براى شما دشمنى آشكار است.”[73]

حال سؤال اين است كه شيطان چگونه، احساسات غير عقلانى و هواهاى نفسانى آدمى را تحريك مى‏كند و او را به انجام اعمال ناشايست وامى‏دارد. شيطان از راه‏هاى مختلف در رسيدن بدين مقصود، بهره مى‏برد كه به چند مورد از آنها، اشاراتى خواهيم داشت.

از طرفی شيطان مى‏تواند به عنوان يك موجود عينى و خارجى تمثُّل پيدا كند. اين خود يكى از طرق اغواگرى شيطان است؛ يعنى در لحظات حساس و تاريخى، به عنوان يك فرد ظاهر الصلاح در آمده و انسان‏ها را از مسير حق، گمراه مى‏كند. نمونه‏هايى از اين قضيه، در تاريخ ثبت شده است و چه بسا براى برخی از ما نيز، پيش آمده باشد.[74]

اما او از روش‏هاى ديگرى نيز، بهره مى‏برد كه در آيات قرآنى، به آنها اشاره شده است:

الف. تزيين اعمال زشت: يعنى شيطان كارهاى ناپسند را زيبا جلوه مى‏دهد، تا براى مردم عمل بدان پسنديده و شايسته به نظر آيد. اين همان چيزى است كه در قرآن كريم، از آن به تلبيس حق به باطل[75] و باطل به حق، كه يكى از شگردهاى يهود است، ياد شده است.

تزيين اعمال، راهى است كه آسان و موافق با خواسته‏هاى نفسانى آدمى است. از اين رو در قرآن آمده است: “شيطان كردارشان را بر آنها زينت داد. پس ايشان را از راه خدا باز داشت…” .[76]

ب. وعده‏هاى دروغ: شيطان با دادن وعده‏هاى دروغ و رواج آرزوهاى بلند، انسان را از واقعيات و چالش‏هاى فرا روى خودش، غافل كرده و به اوهامى دور از دسترس مشغول مى‏كند. مشخص است كه نتيجه‏ چنين چيزى جز فرجام فراموشى و غفلت از خداوند نيست.

از اين رو خداوند متعال مى‏فرمايد:”(شيطان) وعده‏شان مى‏دهد و به آرزو كردن وادارشان مى‏كند…” .[77]

ج. بيم و هراس: يكى ديگر از حربه‏هاى شيطان تمسك به ترساندن و بيمناك كردن انسان، نسبت به آينده است. اين حالت ترس علتى است براى معاليل ناپسند فراوانى چون نااميدى، سوء ظن به خداوند، عدم توكل و نهايتاً خوددارى انسان از پرداختن به نيكى‏ها. مثل اين كه شيطان، آدمى را از فقر و تهى‏دستى در آينده، بترساند كه اين مطلب موجب بخل و ممانعت انسان از انفاق مى‏شود. اين موضوع نيز در آيات قرآنى مورد توجه قرار گرفته است. آن جا كه مى‏فرمايد:”شيطان به شما وعده فقر و تهى‏دستى مى‏دهد و به فحشا امرتان مى‏كند.”[78]

منابع و مآخذ:

1. تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى.

2. الميزان، محمد حسين طباطبايى.

3. اخلاق در قرآن، محمد تقى مصباح يزدى.

مادی بودن شیطان و حضور او در بارگاه الاهی

مقدمه: انسان به حکم این که در عالم مادی به سر می برد و در زمان و مکان محدود است، و از طرفی با ماهیات و موجودات مادی که دارای ابعاد سه گانه و اعراض نه گانه هستند، حشر و نشر دارد، ذهنی آکنده از مفاهیم ماهوی دارد؛ به طوری که هر آنچه از معانی که به او ارائه می شود، در قالب ماهیات و زمان و مکان ریخته، و بسان نقاشی مبتدی که تنها چند شکل ساده هندسی بلد است و همه چیز را با استفاده از این اشکال ساده می تواند نقاشی کند، همه معانی را به قالب مفاهیم ماهوی ریخته و در محدوده زمان و مکان تصور می کند؛ در حالی که عالم هستی موجودات بسیاری دارد که در این قالب ها نمی گنجند؛[79] چرا که فرا زمانی و فرا مکانی هستند؛ مثل مجردات که نه حرکت دارند نه زمان، نه بعد،نه مکان، نه استعداد و نه هیچ بویی از ویژگی های موجودات مادی از قبیل رنگ، بو، مزه، فعل، انفعال، کیفیت و کمیت و… و در عین حال وجودشان نامحدود است و از شدت وجودی بیشتری نسبت به موجودات مادی برخوردار هستند. مجردات به علت شدت وجودی که دارند، اسباب این عالم مادی هستند و سر سلسلۀ علل و مسبب اسباب مادی و غیر مادی و مجرد تامه از همه قیود و محدودیت ها، خداوند است. درک این موضوع شاید برای ما سخت باشد، ولی وقتی با عقل به مسئله می نگریم، هیچ اشکالی در وجود چنین موجوداتی نیست و عقل حکم نمی کند که موجود منحصر در مادیات است، بلکه اگر به دقت فلسفی مسئله را مورد بررسی قرار دهیم، وجود چنین موجوداتی ضروری است.[80]

وقتی درباره حضور در بارگاه الاهی حرف می زنیم صحبت از این نیست که خداوند در بارگاه و قصری مادی یا غیر مادی حضور دارد و افراد و ملائک صف می کشند و در بارگاه الاهی حضور به هم می رسانند، بلکه حضور همان حضوری است که در اصطلاح متون اسلامی تقرب به خدا نامیده می شود و تقرب به خدا به معنای مظهر و آینه خدا نمای حق تعالی شدن است؛ نه حضور مکانی که مستلزم وجود جا و مکان برای خداوند سبحان باشد، همان طور که نبی مکرم اسلام (ص) به درجه ای از قرب رسیدند که در قرآن تعبیر شده که از قاب قوسین به خدا نزدیک تر شدند[81] و این قرب درست است که برای فهم عرف به صورت مکانی بیان شده، ولی با توجه به آیاتی که خداوند را از شباهت به خلقش دور می کند،[82] این قرب مکانی نیست و خداوند مکان ندارد، بلکه به معنای مظهر بودن و خدانما بودن تامه ای است که رسول خدا از آن برخوردار است و این نوع حضور، خدشه ای به منزه بودن خداوند از ماده و لوازم آن وارد نمی کند و تنزیه الاهی از مکان و زمان و … به جای خود باقی است. شیطان نیز توانسته بود با وجود جنبه مادی ای که داشت با عبادت شش هزار ساله خویش تقربی به خداوند پیدا کند که در صف ملائک قرار گیرد؛ یعنی به اندازه یک ملک مقرب به خدا نزدیک شود و این قرب، با مادی یا از آتش بودن شیطان منافات ندارد؛ زیرا که تقربش به قرب مادی نبوده تا با این تقرب خدا را مکان دار یا زمان دار کند، تنها تقربی مستلزم مادی بودن «متقرب به» است که تقرب مادی یعنی مکانی یا زمانی باشد و چنین تقربی به موجود غیر مادی محال است؛ بنابراین قرب به خداوند قرب مادی نیست، بلکه قرب معنوی و صفاتی است که حدیث شریف به آن اشاره دارد: به اخلاق الاهی متخلق شوید.[83]

ابدی بودن شیطان

ازلی بودن به معنای: “نداشتن سابقۀ عدم در گذشته” است؛[84] یعنی فرض نمی شود که در ابتدای امر و گذشته، وجود نداشته باشد. ابدی بودن نیز به معنای معدوم نشدن در آینده است.[85] پس وقتی دربارۀ ابدی یا ازلی بودن صحبت می کنیم، باید به معنای این اصطلاحات، توجه داشته باشیم.

مهلت خواهی شیطان:

شیطان چون که مخلوق خداوند است و هر مخلوقی تحت ارادۀ خالق خود است، نمی تواند به اختیار خود، خودش را در امری با خداوند شریک کند، بلکه هر آن چه که دارد، همانند دیگر مخلوقات همه از خدا است. بعد از آن که شیطان به سبب خطا و تکبرش از درگاه الاهی رانده شد، از خداوند درخواست مهلتی کرد تا بتواند نسل بشر را که به آنان حسادت می ورزید، از صراط مستقیم خارج کند. خداوند نیز با این در خواست او به علت آزمودن بشر، موافقت کرد.

داستان اخراج شیطان از درگاه الاهی در آیات متعددی از قرآن آمده است که به یک مورد از آن اشاره می شود تا حقیقت بحث روشن شود.

در آیات 38 تا 42 سوره “حجر” به این نکات اشاره شده است. خداوند بعد از اخراج شیطان به او می فرماید: «تا روز قیامت بر تو لعنت و نفرین باد”![86]

مرحوم علامه طباطبائی در این باره می گوید: «اين جمله جواب خداى تعالى به ابليس است و در آن اجابت قسمتى از خواسته او و هم ردّ قسمتى ديگر آن است. اجابت است نسبت به اصل عمر دادن و رد است نسبت به قيدى كه او به كلام خود زد، و آن اين كه اين مهلت تا قيامت باشد، و لذا فرمود مهلت مى‏دهم، اما تا روزى معلوم، نه تا قيامت. و با در نظر گرفتن سياق دو آيه مورد بحث بسيار روشن به نظر مى‏رسد كه” يوم وقت معلوم” غير از “يوم يبعثون” است. و معلوم مى‏شود خداى تعالى دريغ ورزيده از اين كه او را تا قيامت مهلت دهد، و تا روز ديگرى مهلت داده كه قبل از روز قيامت است».[87]

در برخی از روایات “وقت معلوم” به زمان ظهور امام زمان (ع) تفسیر شده است.[88]

نتیجه این که مهلت دهی خداوند به شیطان تا قیامت نبوده است و بر فرض که “وقت معلوم” را “قیامت” تفسیر کنیم، زنده ماندن تا قیامت به اذن و ارادۀ خداوند به معنای ابدی بودن نیست.

سوختن شیطان در آتش

نخست داستانی در زمینه چگونگی معذب شدن شیطان –که از آتش خلق شده- توسط آتش جهنم نقل می شود که هر چند در مستند بودن آن تردیدهایی وجود دارد، اما به هر حال، پاسخ موجود در آن، منطقی بوده و با این موضوع نیز در ارتباط است:

فرد به ظاهر دانشمندی در جلسه ای که بهلول عاقل در آن شرکت داشت، این مسئله را مطرح نمود. مدتی بعد بهلول، پیشانی آن مرد را با کلوخی هدف قرار داده و سر او را مجروح و خون آلود نمود و در پاسخ اعتراض او بیان داشت که آیا مگر این کلوخ از خاک نیست و آیا مگر تو از خاک آفریده نشدی؟! اگر آتش نمی تواند آتش را بسوزاند، پس خاک چگونه می تواند به خاک آسیب برساند؟[89]

براین اساس، همان گونه که انسان، خاک نیست، بلکه از خاک آفریده شده، شیطان نیز آتش نبوده، بلکه از آتش آفریده شده است و همان گونه که خاک می تواند به انسان، آسیب برساند، آسیب رساندن آتش به شیطان نیز موضوعی محال و دور از ذهن نیست، چنان چه نمونه های بسیاری وجود دارد که موادی با منشأ یکسان، بر یک دیگر تأثیر منفی گذاشته و به آنان آسیب می رسانند و نیز ویژگی های برخی مواد، با اندک تغییری در آن، کاملاً برعکس خواهد شد. برای تبیین این موضوع مناسب است به نکات زیر توجه شود:

1. می دانیم که یخ از آب تشکیل شده و آب جوش نیز همان آب است و در ترکیب مولکولی آن ها، کوچک ترین تفاوتی نیست، اما اگر یخ را در مجاورت آب جوش قرار دهیم، آسیب دیده و به تدریج از میان خواهد رفت.

2. اگر از ما بپرسند که دشمن آتش چیست و با چه وسیله ای می توان به مبارزه با آن پرداخت، بی تردید آب را معرفی خواهیم نمود. آتش گرفتن آب، بسیار عجیب تر از آتش گرفتن آتش است! اما جالب است بدانیم که اگر آب را با عبور جریان الکتریسیته و با کمک کاتالیزور، به اجزای تشکیل دهنده آن، یعنی اکسیژن و ئیدروژن تقسیم نموده و هر کدام از این دو عنصر را در گوشه ای نگه داری نماییم و سپس شعلۀ آتش را به آن ها نزدیک کنیم، خواهیم دید که قسمت اکسیژن آن شعله ور شده و قسمت ئیدروژن آن منفجر خواهد شد! و جالب تر آن که بدانید خداوند به هر دو مورد آن در قرآن کریم، اشاره نموده و در بیان نشانه های قیامت، یک بار اعلام می دارد که در آن روز دریاها شعله ور خواهند شد،[90] و در جای دیگر تصریح به منفجر شدن دریاها می نماید![91] برخی مفسران پیشین که در ارتباط با عناصر تشکیل دهندۀ آب، اطلاعی نداشتند، آتش گرفتن آب را موضوعی بسیار عجیب و تقریباً محال دانسته و بر همین اساس، برای این آیه، توجیهات مختلفی بیان می نمودند.[92] البته، روایتی از مولا علی (ع) وجود دارد که ایشان از فردی یهودی پرسیدند: جهنم کجاست؟ مرد یهودی پاسخ داد: دریا! امام (ع)، حرف او را تأیید نموده و فرمودند که او راست می گوید.[93]

3. تمام گیاهان با فتوسنتز، یعنی با استفاده از نور خورشید (که برگرفته از آتش است)، رشد و نمو می یابند و حتماً می دانید که امروزه، در گلخانه ها، تنها با استفاده از آب و نور و حتی بدون نیاز به خاک، گیاهانی را پرورش می دهند. حال پرسش ما این است که اگر چنین گیاهانی که تنها از آتش و آب تشکیل شده اند را مقابل حرارت آتش قرار دهیم، آیا آسیبی به آنان وارد نخواهد شد؟!

4. امواج مختلفی در فضا وجود دارند؛ مانند امواج منتشره توسط ماهواره ها، ایستگاه های رادیو و تلویزیون، تلفن های همراه و دیگر وسائل مخابراتی و …. که فرمول های مشترکی بر تمام آن ها حاکم بوده و تفاوت آنان، تنها در مواردی؛ مانند فرکانس ها و طول موج های مختلف است.

با این وجود، آن ها می توانند بر هم تأثیر گذار بوده و عملکرد صحیح یک دیگر را مختل نمایند!. جنگ الکترونیکی با استفاده از چنین قابلیتی امکان پذیر است. آیا این پرسش مطرح نمی شود که چگونه امواج می توانند به امواج دیگر آسیب برسانند؟! و … .

امروزه، قانونی در فیزیک وجود دارد، مبنی بر این که: ماده و انرژی، هیچ گاه از بین نخواهند رفت، بلکه دائماً از حالتی به حالت دیگر تبدیل خواهند شد. به همین دلیل، یک ماده یا انرژی، با تغییراتی که در آن به وجود می آید، قابلیت های متفاوتی خواهد یافت و آبی که یک روز، خاموش کنندۀ آتش به شمار می آمد، با تغییری فیزیکی، به کمک آتش شتافته و در شعله ور نمودن و انفجار آن، تأثیر مثبت خواهد گذاشت!

پروردگاری که چنین قابلیت های شگفت آوری در جهان طبیعت آفریده است، به راحتی می تواند با ارادۀ خود و با فعل و انفعالات اندکی در خصوصیات شیطانی که از آتش آفریده شده و یا حتی تبدیلش به ماده ای قابل اشتعال، او را در آتش جهنم بسوزاند: “إن ذلک علی الله یسیر”؛ و این بر خداوند آسان است.[94]

ناله و شیون شیطان

در اخبار و روایات آمده است: ابلیس در چهار موضع ناله و شیون سر داد:

اول: روزی که به دلیل عدم سجده بر حضرت آدم (ع) و تکبر و حسادت ورزیدن، مورد لعنت خداوند قرار گرفت.

دوم: روزی که به دلیل نافرمانی از امر الاهی، از درگاه الاهی رانده و به زمین هبوط کرد.

سوم: روزی که حضرت محمد (ص)، از طرف خدای سبحان برای هدایت بشریت، به عنوان نبی خاتم، به پیامبری مبعوث گردید.

چهارم: روزی که سورۀ فاتحة الکتاب (حمد) بر قلب نازنین پیامبر اکرم (ص) نازل شد.[95]

چرا که این چهار حادثه می تواند نقش اساسی در فرایند رشد و هدایت انسان ها داشته باشد.

میزان قدرت نفوذ خدا و شیطان در داستان آدم

در ابتدا توجه به سه نکته لازم است؛

1. شيطان در وسوسه‏هاى خود، چهرۀ خيرخواهى و دوستى آدم را به خود گرفت، بنابراین نبايد تصور كرد كه وسوسه‏هاى شيطان هر چند قوى و نيرومند باشد، از انسان سلب اختيار مى‏كند، بلكه باز انسان مى‏تواند با نيروى ‏خرد و ايمان در مقابل آن ايستادگى كند. به تعبير ديگر، وسوسه‏هاى شيطانى، انسان را مجبور به كار خلاف نمى‏كند، بلكه نيروى اختيار، هم چنان باقى خواهد بود، اگر چه مقاومت در مقابل آن نياز به پايمردى و ايستادگى بيشتر و گاهى تحمل درد و رنج دارد، به هر حال اين گونه وسوسه‏ها سلب مسئوليت از كسى نمى‏كند، همان طور كه در مورد حضرت آدم نكرد، لذا ملاحظه مى‏كنيم، با تمام عواملى كه در برابر آدم به عنوان تشويق به نافرمانى خدا از طرف شيطان وجود داشت، خداوند او را مسئول عملش دانست.[96]

2. طبق نظر شیعه هيچ پيامبرى مرتكب گناه نمى‏شود، و مى‏دانيم كه حضرت آدم از پيامبران الاهى بود، بنابراين آن چه دربارۀ پيامبران در قرآن آمده است كه نسبت عصيان به آنها داده شده، همگى به معناى “عصيان نسبى” و “ترك اولى” است، نه گناه مطلق.

گناه مطلق همان مخالفت نهى تحريمى و مخالفت با فرمان قطعى خداوند است و هر گونه ترك واجب و انجام حرام را شامل مى‏شود، اما گناه نسبى آن است كه عمل غير حرامى از شخص بزرگى سرزند، كه با توجه به مقام و موقعيتش شايسته او نباشد. ممكن است گاهى انجام يك عمل مباح و حتى مستحب درخور مقام افراد بزرگ نباشد، در اين صورت انجام آن عمل،” گناه نسبى” محسوب مى‏شود؛ مثلاً اگر شخص با ايمان و ثروتمندى براى نجات فقيرى از چنگال فقر، كمك بسيار مختصرى كند، شك نيست كه اين كمك هر چند ناچيز باشد، كار حرامى نيست، بلكه مستحب است، ولى هر كس آن را بشنود مذمّت مى‏كند آن چنان كه گويى گناهى مرتكب شده است و اين به خاطر آن است كه از چنان انسان ثروتمند و با ايمانى انتظار بسيار بيشترى مى‏رود.

به همين نسبت، اعمالى كه از بزرگان درگاه پروردگار سرمى‏زند، با موقعيت ممتازشان سنجيده مى‏شود، و گاهى با مقايسه به آن كلمه “عصيان” و “ذنب” (گناه) بر آن اطلاق مى‏گردد، فى المثل نمازى كه ممكن است از يك فرد عادى، نماز ممتازى باشد براى اولياى حق، گناه محسوب شود؛ زيرا يك لحظه غفلت در حال عبادت براى آنها شايسته نيست، بلكه بايد با توجه به علم و تقوا و موقعيتشان به هنگام عبادت غرق در صفات جلال و جمال خدا باشند.

ساير اعمال آنها غير از عبادات نيز چنين است، و با توجه به موقعيت آنها سنجيده مى‏شود، به همين دليل اگر يك “ترك اولى” از آنها سرزند، مورد عتاب و سرزنش پروردگار قرار مى‏گيرند.[97]

بنابراین، نهى آدم از “شجره ممنوعه” نيز يك نهى تحريمى نبود، بلكه يك ترك اولى بود، ولى با توجه به موقعيت حضرت آدم با اهميت تلقى شد و ارتكاب اين نهى (هر چند نهى كراهتى بود)، موجب چنان مؤاخذه و مجازاتى از طرف خدا گرديد. البته این احتمال نيز وجود دارد كه نهى آدم از شجره ممنوعه “نهى ارشادى” بود، نه نهى مولوى.

3. در آیات دیگر شيطان گناه و ظلم را به خود بشر نسبت داده و از خود سلب كرده، و خود را به تمام معنا بى‏طرف قلمداد نموده است.[98] شيطان خطاب به انسان ها در روز قیامت مى‏گويد: خداوند، به شما وعده حق داد و من به باطل وعده‏تان دادم و خلف وعده كردم و ليكن شما را در گمراهى مجبور نكردم، اين شما بوديد كه به اختيار، دعوتم را پذيرفتيد، پس مرا سرزنش مكنيد، بلكه خود را ملامت كنيد.[99]

یا در آیۀ دیگر می فرماید: “به طور مسلم تو بر بندگان من تسلّطى نخواهى داشت، مگر آن گمراهانى كه به ميل خود تو را پيروى مى‏كنند”.[100]

نتیجه

با دقّت در آن چه ذکر شد می توان گفت: بی شک قدرت خدا از شیطان بیشتر است؛ زیرا شیطان مخلوق خدا است و قدر ت مخلوق از خالق بیشتر نیست. بنابراین، اگر می بینیم آدم از شجره ممنوعه استفاده کرد، به دلیل قدرت نفوذ کلام شیطان نبود، بلکه به خاطر وسوسه هایی بود که انجام داد و توانست در کارش موفق شود. البته همان طور که بیان شد این فقط یک ترک اولی بوده است. و در قیامت هم انسان ها به خاطر نافرمانی از روی اختیار خودشان مستحق عذاب می شوند؛ بنابراین نباید به دنبال مقایسه نفوذ خدا و شیطان باشیم، بلکه باید بدانیم قدرت خدا بالاتر از هر قدرتی است، ولی این انسان است که با اختیار خود کاری را انجام می دهد.

شیطان و مرگ

در باره این موضوع ضروری است چند نکته را بیان نماییم:

1. ابلیس فرزندان[101] و سربازانی دارد[102] که وی را در امر گمراه کردن انسان ها کمک می کنند. در متون دینی از همه اینها به شیطان تعبیر آورده می شود.[103]

2. در قرآن آمده است که ابلیس بعد از تمرّد سجده نکردن بر آدم و رانده شدن از درگاه الاهی، از خداوند درخواست مهلت کرد: “گفت: پروردگارا تا روز بعث و قیامت به من مهلت بده”[104] و تقاضاى او به اجابت رسيد و خداوند فرمود: “به تو مهلت داده خواهد شد”.[105] گرچه در اين آيات تصريح نشده است كه چه اندازه از تقاضاى شيطان پذيرفته شد، ولى در آيۀ 38 سورۀ حجر مى‏خوانيم كه به او گفته شد: “به تو تا روز معينى مهلت داده خواهد شد”.[106] يعنى تمام تقاضاى او به اجابت نرسيد، بلكه به مقدارى كه خداوند مى‏خواست انجام شد.[107]

3. در بارۀ معناى “تا روز معين” در روایات تفاسیر متعددی بیان شده است.

بعضى آن را پايان اين جهان و بر چيده شدن دوران تكليف مى‏دانند؛ چرا كه در آن روز همه موجودات زنده مى‏ميرند، و تنها ذات پاك خداوند مى‏ماند[108] و به اين ترتيب به قسمتى از خواسته ابليس ترتيب اثر داده شده.

بعضى احتمال داده‏اند منظور از آن روز قيامت است،[109] ولى اين احتمال نه با ظاهر آيات مورد بحث سازگار است كه لحن آن نشان مى‏دهد با تمام خواستۀ او موافقت نشد، و نه با آيات ديگر قرآن كه خبر از مرگ عموم زندگان در پايان اين جهان مى‏دهد.[110]

اين احتمال نيز وجود دارد كه آيۀ فوق اشاره به زمانى باشد كه هيچ كس جز خدا نمى‏داند.[111]

برخی معتقدند: تفسير اوّل از همه مناسب تر است و در روايتى كه در تفسير برهان از امام صادق (ع) نقل شده، آمده است كه ابليس بين نفخه اول و دوم مى‏ميرد.[112]

برای تأیید این عقیده، استدلال شده است که: تا تكليف است مخالفت و معصيت تصور دارد، و قهراً چنين روزى با روز نفخ اوّل تطبيق مى‏گردد، پس “يوم وقت معلوم” كه خدا تا آن روز ابليس را مهلت داده همان روز نفخ اوّل است، و ميان نفخه اول و دوم كه همه را زنده مى‏كند چهار صد و يا چهل سال (به اختلاف روايات) فاصله دارد، و تفاوت ميان آنچه كه ابليس خواسته و آنچه كه خدا اجابت فرموده همين چند سال است.[113]

علامه طباطبائی در این باره می گوید: اين وجه خوبى است، اما عيبى كه دارد اين است كه این ادعا که: “تا تكليف هست مخالفت و معصيت تصور دارد” مقدمه‏اي است كه نه در حد خود روشن است، و نه دليلى بر آن است؛ براى اين كه بيشتر اعتماد مفسران در اين دعوا به آيات و رواياتى است كه هر كفر و فسق موجود در نوع آدمى را مستند به اغواى ابليس و وسوسه او مى‏داند؛ مانند آيۀ 60 سورۀ يس،[114] و آيۀ 22 سورۀ ابراهيم،[115] و آياتى ديگر كه مقتضاى آنها اين است كه تا تكليف باشد ابليس هم هست، و تكليف هم باقى است تا آدمى باقى باشد، و از اين جا نتيجه بالا را گرفته‏اند.

اما در اين كه استناد معصيت آدميان به اغواى شيطان تا اندازه‏اى مستفاد از آيات و روايات است حرفى نيست. چيزى كه هست اين آيات و روايات تنها اقتضا دارند كه تا معصيت و گمراهى در زمين باشد ابليس هم هست، نه اين كه تا تكليف هست ابليس هم باشد؛ چون دليلى نداريم كه ملازمه ميان وجود معصيت و وجود تكليف را اثبات كند.

بلكه دليل عقلى و نقلى قائم است بر اين كه بشر به سوى سعادت سير نموده و اين نوع به زودى به كمال سعادت خود مى‏رسد و مجتمع انسانى از گناه و شر رهايى يافته، به خير و صلاح خالص مى‏رسد، به طورى كه در روى زمين جز خدا كسى پرستش نمى‏شود و بساط كفر و فسوق برچيده مى‏گردد، و زندگى نيكو گشته مرض‏هاى درونى و وساوس قلبى از ميان مى‏رود.[116]

پس وقت معلوم نه روز قیامت است و نه پایان دنیا و زمانی که تکلیف برچیده می شود، بلکه زمانی است که هنوز دنیا پابرجا است و انسان ها دارای تکلیف اند. مؤید این نظر روایاتی است که در باب رجعت وارد شده است.[117]

در تفسير قمى به سند خود از محمد بن يونس از مردى از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه: “فَأَنْظِرْنِي… إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ” فرمود: در روز وقت معلوم رسول خدا (ص) او را بر روى سنگ بيت المقدس ذبح مى‏كند.[118]

روایات در این باب بسیار است.[119]

4. ممکن است این پرسش مطرح گردد که اگر این طور باشد، دیگر نباید بعد از آن، خرابکاری در جهان پیدا شود، که در جواب می گوییم:

کار شیطان تزیین و بزرگ جلوه دادن دنیا است.[120] لذا ممکن است حتی بعد از هلاک شیطان هم کسانی که شیطان بذر اعمال زشت را در وجودشان کاشته، همچنان مرتکب معصیت شوند.[121]

.[1] طبرسى، مجمع البيان، ج 1، ص 165، چاپ بيروت.

[2]. راغب اصفهانى، مفردات، ماده‏ شطن.

[3]. آيه‏ شريفه، كلمهى ملايكه (فرشتگان) را به صورت جمع همراه با «الف» و «لام» آورده است؛ يعنى تمام فرشتگان مأمور به سجده بر آدم (عليه السلام) بودند.

[4]. انبيا، 26 و 27.

[5]. و الجان خلقناه مِنْ قبلُ مِنْ نارِ السموم، حجر، 27.

[6]. جمعى از دانشمندان، تفسير نمونه، ج 11، ص 79 – 80.

[7]. بقره، 34.

[8]. كهف، 50.

[9]. تحريم، 6.

[10]. كهف، 50.

[11]. فاطر، 1؛ حج، 75.

[12]. البته دلايل ديگرى نيز بيان گرديده كه به جهت اختصار از ذكر آنها صرف نظر مى‏شود. در صورت تمايل مى‏توانيد به تفسير مجمع البيان، ذيل آيه‏ى 34 سوره بقره مراجعه فرماييد.

[13]. طبرسى، مجمع البيان، ج 1، ص 163، چاپ بيروت.

[14]. المنجد فی اللغة، ماده «شطن».

[15]. زخرف،36.

[16]. اعراف، 27.

[17]. بقره، 268.

[18]. انعام، 112.

[19]. روم ،12.

[20]. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن.

[21]. كهف، 50، “وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئكَةِ اسْجُدُواْ لاَِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كاَنَ مِنَ الْجِنّ‏ِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ…”.

[22]. سوره ص 75 ـ 76 “قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ أَسْتَكْبرَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِين‏ قَالَ أَنَا خَيرْ مِّنْهُ خَلَقْتَنىِ مِن نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ”.

[23]. سوره ص، 78 – 77 “قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِلىَ‏ يَوْمِ الدِّينِ”.

[24]. تفسیر نمونه، ج 19، ص 341.

[25]. تفسیر نمونه، ج 12، ص 462.

[26]. سفینة البحار، ج 1، ص 99.

[27]. الفتوحات المكیه، ابن عربی، ج 1، ص 134.

[28]. سوره ص، 79 ـ 80 ـ 81 “قَالَ رَبّ‏ِ فَأَنظِرْنىِ إِلىَ‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ(\*) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلىَ‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ”.

[29]. سوره ص، 82 ـ 83 “قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ”.

[30]. فاطر، 6 “إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكمُ‏ْ عَدُوٌّ فَاتخَِّذُوهُ عَدُوًّا…”.

[31]. مجادله، 19 “اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُون‏”.

[32]. نهج البلاغه، خطبه قاصعه، ش 234.

[33]. بیستونی، محمد، شیطان شناسی از دیدگاه قرآن کریم، ص 17.

[34]. نحل، 99.

[35]. ابراهیم، 22.

[36]. نحل، 100.

[37]. مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج ‏25، ص 281.

[38]. عبدالله جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام، ص 89.

[39]. یوسف، 53.

[40]. گروهی از مفسرین مراد از این جمله را حضرت یوسف دانسته اند، اما این نظر مورد پذیرش اکثر مفسرین قرار نگرفته است. تفسیر نمونه، ج 9، ص433 و 434.

[41]. يوسف، 53 .

[42]. قیامت، 2، “وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ”.

[43]. فجر، 27-28، “يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى‏ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي”.

[44]. ص،82 و83 “قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ “.

[45]. طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمد باقر، ج 1، ص 631.

[46]. ص، 83 و 82 “قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ “.

[47]. غرر الحکم.

[48]. عبدالله جوادی آملی، مبادی اخلاق در قرآن، ص 115.

[49]. نهج البلاغه، خطبه 7، فنظر بأعینهم ونطق بالسنتهم؛

[50]. بقره، 168، «انه لکم عدو مبین؛ او برای شما دشمن آشکار است.

[51]. مجلسی، محمد باقر، بحارالنوار، ج 67، ص 64. قال النبی (ص): «اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک».

[52]. عبدالله جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج 8، ص 516.

[53]. مجادله، 19 «استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکرالله، اولئک حزب الشیطان؛ شیطان بر آنها چیره شده، پس یاد خدا را از خاطرشان برده است، آنها حزب شیطانند.

[54] . “افتتخذونه و ذرّیته اولیاء من دونی و هم لکم عدو… “، کهف،50.

[55] . مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار (ترجمۀ کتاب السماء و العالم)، کمره ای، محمد باقر، ص 243.

[56] . همان، ص 254.

[57] . کهف، 50.

[58] . “انه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون”، اعراف، 27.

[59] . طباطبایی، محمدحسین، الميزان في تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمدباقر، ج 12، ص 63.

[60] . “فَسجَدُوا إِلا إِبْلِيس كانَ مِنَ الْجِنّ‏”، کهف، 50.

[61] . کهف، 50.

[62] . “قد خلت من قبلهم من الجن و الانس”،احقاف، 18.

[63] . طباطبایی، محمدحسین، الميزان في تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمدباقر، ج 12، ص 226.

[64]. نساء، 119.

[65]. بهرام پور، ابوالفضل، نسیم حیات، ص 187 و 188.

[66]. رحیمی، ره توشه جوانان، ص 159، ناشر قلم مکنون، چاپ اول، تابستان 87.

[67]. همان، ص 166.

[68]. همان، ص 168.

[69]. همان، ص 169.

[70]. همان، ص 172.

[71]. اخلاق در قرآن، ص 234.

[72]. طباطبایی، محمدحسین، الميزان في تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمدباقر، ج 1، ص 201.

[73]. بقره، آيه 208.

[74]. نک: سليم ابن قيس هلالى، اسرار آل محمد، ص 220.

[75]. بقره، 42.

[76]. نحل، 24.

[77]. نساء، 120.

[78]. بقره، 268.

[79]. بر گرفته از پرسش 5042 (سایت اسلام کوئست: 5985 ).

[80]. همان.

[81]. نجم، 9.

[82]. شوری، 11.

[83]. علامه مجلسى، بحار الأنوار، ج 58، ص 129، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1404 ق.

[84]. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، ص 66، نشر بین الملل.

[85]. همان، ص 66.

[86]. حجر، 35.

[87]. طباطبائی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمد باقر، ج 12، ص 234.

[88]. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 366، نشر بعثت، تهران، 1416.

[89]. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین، تفسیر اثناعشری، ج 4، ص 28، انتشارات میقات، تهران، 1363 هـ ش.

[90]. تکویر، 6، “و إذا البحار سجّرت”.

[91]. انفطار، 3، “و إذا البحار فجّرت”.

[92]. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج 20، ص 231، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1364 هـ ش.

[93]. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 30، ص 43، دار المعرفة، بیروت، 1412 هـ ق.

[94]. حج، 70.

[95]. بحار الانوار، ج 11، ص 145؛ امام صادق (ص) فرموده اند: “ان ابلیس رنّ اربع رنّات: اولهن یوم لعن و یوم اهبط الی الارض و حیث بعث محمد (ص) علی فترة من الرسل و حین انزلت ام الکتاب … .

[96]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج ‏6، ص 120،تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1374.

[97]. منظور از ترك اولى اين است كه انسان كار بهتر را رها كند و سراغ كار خوب يا مباحى برود.

[98]. طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمدباقر، ج ‏8، ص 48، چاپ جامعه مدرسین، قم، 1374.

[99]. ابراهيم، 22.

[100]. حجر، 24.

[101]. کهف،50.

[102]. نمایه: شیطان و نسل او، سوال 565 (سایت اسلام کوئست: 618).

[103]. نک: نمايه های: شيطان، فرشته يا جن؟، سؤال 100 (سایت اسلام کوئست: 857) و سجده نكردن ابليس، حقيقت يا تمثيل، سؤال 137 (سایت اسلام کوئست: 891) و توانايى شيطان و جن، سؤال 138 (سایت اسلام کوئست: 883).

[104]. “قالَ رب أَنْظِرْني‏ إِلى‏ يَوْمِ يُبْعَثُون”، اعراف، 14.

.[105] “قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ”.

[106]. “فانک من المنظرین،الی یوم الوقت المعلوم”، حجر، 37 – 38. منظور از وقت معلوم یا ظهور حضرت حجت (ع) است و یا ابتدای قیامت.

[107]. تفسير نمونه، ج ‏6، ص 109.

[108]. چنان كه در آيه 88 سوره قصص مى‏خوانيم: “كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ”.

[109]. زیرا ابلیس مى‏خواست تا آن روز زنده بماند تا از حيات جاويدان برخوردار گردد و با نظر او موافقت گرديد، به خصوص اين كه تعبير به يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ در آيه 50 سورۀ واقعه دربارۀ روز قيامت نيز آمده است.

[110]. نک: ترجمه تفسير الميزان، ج ‏12، ص 235.

[111]. زیرا اگر خداوند آن وقت را آشكار مى‏ساخت ابليس تشويق به گناه و سركشى بيشتری می شد؛ مجمع البيان، ج 6، ص 337، به نقل از بلخى. برای رد آن. نک: ترجمه تفسير الميزان، ج ‏12، ص 236.

[112]. “تفسير برهان، ج 2، ص 342؛ نور الثقلين، ج 3، ص 13، ح 45؛ تفسير نمونه، ج ‏19، ص 344 و ج ‏11، ص 72.

[113]. نک: ترجمه تفسير الميزان، ج ‏12، ص 237.

[114]. “أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ”؛ اى بنى آدم آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد كه او شما را دشمنى آشكار است؟

[115]. “وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ …”؛ و چون حكم به پايان رسد در آن حال شيطان گويد خدا به شما به حق و راستى وعده داد و من به خلاف حقيقت.

[116] . ترجمه تفسير الميزان، ج ‏12، ص 237 ؛ همچنین نک: مباحث نبوت، در جلد دوم اين كتاب و نيز قصص نوح، در جلد دهم.

.[117] مرحوم علامه طباطبائی در جمع بین روایات وارده می گویند: در روايات وارده از طرق امامان اهل بيت (ع) غالب آيات مربوط به قيامت گاهى به روز ظهور مهدى (ع) و گاهى به روز رجعت و گاهى به روز قيامت تفسير شده و اين بدان جهت است كه هر سه روز در اين كه روز بروز حقايق اند، مشترك اند، هر چند كه بروز حقايق در آنها مختلف و داراى شدت و ضعف است. بنابراين، حكم قيامت بر آن دو روز ديگر هم جارى است. دقت فرماييد. ترجمه تفسير الميزان، ج ‏12، ص 258.

.[118] تفسير قمى، ج 1، ص 349. در تفسير عياشى از وهب بن جميع و در تفسير برهان از شرف الدين نجفى با حذف سند از وهب نقل كرده كه گفت: از امام صادق (ع) از ابليس پرسش نمودم، و اين كه منظور از” يوم وقت معلوم” در آيه: “رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ” چيست؟ فرمود اى وهب آيا گمان كرده‏اى همان‏ روز بعث است كه مردم در آن زنده مى‏شوند؟ نه، بلكه خداى عز و جل او را مهلت داد تا روزى كه قائم ما ظهور كند كه در آن روز، موى پیشانی ابليس را گرفته گردنش را مى‏زند، روز وقت معلوم آن روز است. البرهان، ج 2، ص 343، ح 7؛ عياشى، ج 2، ص 242، ح 14.

.[119] نک: در محضر علامه طباطبائی، س 75 ص 46.

[120] . حجر، 39.

[121] . نک: در محضر علامه طباطبائی، س 76 ص 47.

##### تفاوت ابلیس و شیطان

مقاله در این آدرس

http://islampedia.ir/fa/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86/

شیطان:

شیطان از ماده «شطن» به معنی مخالفت می باشد،‌ و به هر موجود طغیانگر و مخالفی گویند، خواه از انسان ها باشد یا از جن و یا از حیوانات.[1]

كلمۀ شیطان در قرآن به سه صورت استعمال شده است:

1. مفرد شیطان بدون الف ولام؛ در این صورت مراد، شیطان غیر معیّن است و می تواند شامل هر فردی از شیاطین جن و انس، بشود؛ مثل این آیه شریفه: «وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرينٌ »[2] یعنی هر كس از ياد خدا روى‏گردان شود شيطانی را به سراغ او مي فرستيم که همواره قرين او است!

2. مفرد الشیطان همراه با الف و لام؛ در این صورت غالباً به معنای خاص یعنی ابلیس آمده است؛ مثل آیه شریفه: «يا بَني‏ آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ»؛[3] «اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفریبد، آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد». و در برخی موارد نیز به معنای عام آمده است؛ مثل این آیۀ شریفه: «الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاء …»؛ «شیطان شما را از فقر و تهیدستی بیم می دهد و به فحشا و زشتی ها فرا می خواند …».[4] در این جا (الف و لام) در معنای جنس (عام) به کار رفته است؛ چون ترساندن از فقر و دعوت به عمل خلاف شرع گاهی از طرف شیطان انسانی نیز صورت می پذیرد.

3. شیاطین به صورت جمع؛ و این نشانگر آن است كه شیطان مصادیق متعدد و مختلفی دارد در حالی که اگر كلمۀ شیطان اسم برای فرد خاص (ابلیس) بود، ‌به صورت مفرد می آمد. علاوه این که در برخی از آیات بعد از کلمۀ شیاطین به ‌اختلاف جنس شیطان ها نیز اشاره می کند، مانند آیۀ شریفه: «وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِن»؛ «و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنانی از شیطان های انسان و جن قرار دادیم».[5]

ابلیس:

ابلیس از كلمه (ابلاس) و به معنای غم و اندوهی است كه از شدّت یأس و ناامیدی باشد. خداوند می فرماید: « وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُون‏»؛[6] «و روزی كه قیامت بر پا شود،‌ تبهكاران نومید و غمگین می شوند».[7]

ابلیس را بدین جهت به این نام می خوانند چون از رحمت خدا ناامید شد و علت آن تمرّد از دستور خداوند متعال بود.

قرآن در این زمینه می فرماید: «و به یاد آرید زمانی را كه به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده كنید، آنها همگی سجده كردند و به جز ابلیس، ‌او از جنّ بود. پس از فرمان پروردگارش خارج شد».[8] خداوند از او سؤال کرد: «ای ابلیس چه چیز مانع تو از سجده كردن بر مخلوقی كه با قدرت خود او را آفریدم گردید؟ آیا تكبّر كردی یا از برتران بودی؟ (خود را برتر دیدی) ابلیس جواب داد: من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل[9]. و در این جا بود كه خداوند دستور به اخراج او داد[10] و او را از صف ملائك جدا نمود،[11] البته او از ابتدا نیز از ملائك نبود. بلكه به خاطر بندگی و اطاعت و قرب به پروردگار، در صف فرشتگان جای گرفت.[12]

امام رضا (علیه السلام) فرمودند:” نام ابلیس، «حرث، یا حارث» بوده است. و ابلیس نامیده شد زیرا از رحمت خدا مأیوس گردید.”[13]

ابن عربی، صاحب كتاب فتوحات مكیه در خصوص نامگذاری ابلیس می نویسد: اولین كسی كه شیطان نامیده شد، [حارث] بود، پس خداوند او را ابلاس نمود؛ یعنی از رحمت خود طرد و مأیوسش كرد.[14]

قرآن می فرماید: وقتی كه خداوند او را از صف ملائك خارج نمود عرض کرد: « پروردگارا پس مرا تا روزی كه (خلایق) برانگیخته می شوند، مهلت ده، خداوند فرمود: تو از مهلت یافتگانی تا روز و زمانی معین».[15]

وقتی ابلیس از زنده بودن خود مطمئن گشت گفت: «به عزت تو سوگند كه همۀ (مردم) را گمراه خواهم كرد. مگر بندگان تو،‌ آنان كه خالص شده اند.[16]

پس او دشمن قسم خوردۀ انسان ها است. توصیه و سفارش اكید خداوند به بندگانش این است که: «به درستی كه شیطان (ابلیس) دشمن شما است پس او را دشمن بدارید.»[17]

البته ذكر این نكته لازم است كه همۀ شیاطین تابع دستورت ابلیس بوده و تحت فرماندهی او می باشند. قرآن كریم از این گروه به عنوان حزب شیطان (ابلیس) نام می برد.

«شیطان (ابلیس) بر آنها چیره شده پس یاد خدا را از خاطرشان برده است، ‌آنان حزب شیطانند. آگاه باش كه حزب شیطان همان زیان كارانند»[18].

نتیجه این که:

ابلیس، اسم شیطان خاصی است كه به واسطۀ نافرمانی از درگاه خداوند متعال رانده شد و شیطان یك مفهوم كلی است به معنای موجود متمرّد و طغیانگر كه شامل ابلیس و دیگر شیاطین از جن و انس و حتی حیوانات می گردد.

[1]. المنجد فی اللغة، ماده «شطن».

[2]. زخرف،36.

[3]. اعراف، 27.

[4]. بقره، 268.

[5]. انعام، 112.

[6]. روم ،12.

[7]. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن.

[8]. كهف، 50، “وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئكَةِ اسْجُدُواْ لاَِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كاَنَ مِنَ الْجِنّ‏ِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ…”.

[9]. سوره ص 75 ـ 76 “قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ أَسْتَكْبرَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِين‏ قَالَ أَنَا خَيرْ مِّنْهُ خَلَقْتَنىِ مِن نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ”.

[10]. سوره ص، 78 – 77 “قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِلىَ‏ يَوْمِ الدِّينِ”.

[11]. تفسیر نمونه، ج 19، ص 341.

[12]. تفسیر نمونه، ج 12، ص 462.

[13]. سفینة البحار، ج 1، ص 99.

[14]. الفتوحات المكیه، ابن عربی، ج 1، ص 134.

[15]. سوره ص، 79 ـ 80 ـ 81 “قَالَ رَبّ‏ِ فَأَنظِرْنىِ إِلىَ‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ(\*) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلىَ‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ”.

[16]. سوره ص، 82 ـ 83 “قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ”.

[17]. فاطر، 6 “إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكمُ‏ْ عَدُوٌّ فَاتخَِّذُوهُ عَدُوًّا…”.

[18]. مجادله، 19 “اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُون‏”.

### دانشنامه جهان اسلام

مقاله تلبیس ابلیس در این آدرس

https://rch.ac.ir/article/Details/10418?تلبیس-ابلیس

متن

تلبیس‌ ابلیس‌ ، کتابی‌ به‌ عربی‌ در رد و نقد اصحاب‌ عقاید و طوایف‌ مختلف‌ از جمله‌ فیلسوفان‌ و صوفیان‌، تألیف‌ ابوالفرج‌ ابن‌جوزی‌ \* عالم‌ و واعظ‌ حنبلی‌ قرن‌ ششم‌. این‌ کتاب‌ به‌ تعبیر مؤلف‌ در بارة‌ انواع‌ محرّمات‌ و بدعتهای‌ ناشی‌ از وسوسه‌های‌ شیطانی‌ است‌. ابن‌جوزی‌ در این‌ اثر، با بحث‌ جدلی‌ به‌ بسیاری‌ از طوایف‌ و فرق‌، از جمله‌ خوارج‌، شیعیان‌ (به‌ قول‌ او روافض‌)، فلاسفه‌، متکلمان‌، باطنیان‌ و بویژه‌ صوفیه‌، تاخته‌ و حتی‌ برخی‌ محدّثان‌ و فقها را، به‌ سبب‌ طرفداری‌ از آنچه‌ او بدعت‌ و خروج‌ از سنّت‌ رسول‌ اکرم‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم‌ خوانده‌، نکوهش‌ کرده‌ است‌.ابن‌جوزی‌ در تحمیدیّة‌ کتاب‌، ضمن‌ ستایشِ عقل‌ به‌ عنوان‌ تصدیق‌ کنندة‌ وحی‌ (ص‌ 11)، ابلیس‌ را مؤثر در فرقه‌فرقه‌ شدن‌ مردم‌ پس‌ از عصر پیامبر اکرم‌ و صحابه‌ معرفی‌ می‌کند و می‌گوید که‌ این‌ کتاب‌ را نوشته‌ است‌ تا مردم‌ را از فتنة‌ ابلیس‌ بر حذر دارد و پنهان‌کاریهای‌ او را آشکار کند (ص‌ 12). تلبیس‌ ابلیس‌ در بیان‌ ریشه‌های‌ درونی‌ اعتقادات‌ و رفتارها اثر درخور توجهی‌ است‌. ابن‌جوزی‌ می‌کوشد تا با نقّادی‌، فریبهای‌ نفسانی‌ و شیطانی‌ را آشکار کند و تصاویری‌ از هوای‌ نفس‌ انسان‌ ارائه‌ دهد، همچنین‌ احزاب‌ و فرق‌، اوضاع‌ و احوال‌ جامعه‌ و زمان‌ خویش‌ را معرفی‌ کند. این‌ اثر را می‌توان‌ سندی‌ مهم‌ در تاریخ‌ فکری‌ و اجتماعی‌ عالم‌ اسلام‌ در قرن‌ ششم‌ دانست‌ ( رجوع کنید به اذکائی‌، ص‌ 42).ابن‌جوزی‌ در تألیف‌ این‌ کتاب‌، از چند اثر مهم‌، از جمله‌ الرّد علی‌الغُلاة‌ و کتاب‌ الا´راء و الدیانات‌ تألیف‌ محمدبن‌ حسن‌ نوبختی‌، استفاده‌ کرده‌ است‌ ( رجوع کنید به آقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌ 1، ص‌ 34؛ سزگین‌، ج‌ 1، جزء 3، ص‌ 290)، همچنین‌ برخی‌ اطلاعات‌ و اخبار خود را از کتابهایی‌ به‌ دست‌ آورده‌ که‌ از بین‌ رفته‌ است‌ (پورجوادی‌، مقدمه‌، ص‌ 148؛ اذکائی‌، ص‌ 43).تلبیس‌ ابلیس‌ در سیزده‌ باب‌ نوشته‌ شده‌ است‌: باب‌ اول‌، در بارة‌ پیروی‌ از سنّت‌ و همراهی‌ با جماعت‌ است‌. ابن‌جوزی‌ در این‌ باب‌ (ص‌ 17)، به‌ نقل‌ از ابن‌مسعود، می‌گوید که‌ میانه‌روی‌ در سنّت‌ شایسته‌تر از کوشش‌ برای‌ بدعتگذاری‌ است‌.باب‌ دوم‌، در نکوهش‌ بدعت‌ و بدعتگذاران‌، و شرح‌ تفاوت‌ سنّت‌ با بدعت‌ است‌. به‌ عقیدة‌ ابن‌جوزی‌، هر امر جدیدی‌ که‌ بنحوی‌ مخالف‌ با شریعت‌ باشد، بدعت‌ است‌ و بر همین‌ اساس‌ بدعتگذاران‌ را به‌ شش‌ گروه‌ (حروریه‌ یا خوارج‌، قدریه‌، جَهمیه‌، مُرجئه‌، رافضه‌ و جبریه‌) و هر گروه‌ را به‌ دوازده‌ زیر گروه‌ تقسیم‌ می‌کند ( رجوع کنید به ص‌ 25ـ26، 29ـ34). وی‌، بر خلاف‌ نویسندگان‌ ملل‌ و نحل‌، در فصل‌ دهم‌ این‌ باب‌، اسماعیلیه‌ و کیسانیه‌ و زیدیه‌ را جزو روافض‌ نیاورده‌، اسماعیلیه‌ را جزو باطنیه‌ و خارج‌ از فِرَق‌ اسلام‌ دانسته‌ و دربارة‌ باطنیه‌ و اسماعیلیه‌ گفته‌ است‌ که‌ آنها در پوشش‌ اسلام‌، متمایل‌ به‌ رفض‌اند (ص‌ 111ـ112). وی‌ کیسانیه‌ را نیز جزو قدریه‌ آورده‌ (ص‌30) و از زید هم‌ فقط‌ در این‌ فصل‌ نام‌ برده‌ (ص‌ 106) و به‌ زیدیه‌ اشاره‌ای‌ نکرده‌ است‌. وی‌ در همین‌ باب‌، شیعه‌ و امامیه‌ را در شمار روافض‌ آورده‌ است‌.باب‌ سوم‌، در تحذیر از فتنه‌ها و حیله‌های‌ ابلیس‌ است‌ و اینکه‌ از شرّ او باید دائم‌ به‌ خدا پناه‌ برد (ص‌ 35، 45 ـ 46).باب‌ چهارم‌، در معنای‌ تلبیس‌ و غرور است‌ و اینکه‌ تلبیس‌ به‌ معنای‌ نمایاندن‌ باطل‌ به‌ صورت‌ حق‌، و نوعی‌ نادانی‌ است‌ و طنابهای‌ محکم‌ شیطان‌ بترتیب‌، جهل‌ و هوا و هوس‌ و غفلت‌ است‌ (ص‌48 ـ 49).باب‌ پنجم‌، در بیان‌ تلبیس‌ ابلیس‌ بر اصحاب‌ عقاید است‌. ابن‌جوزی‌ در این‌ فصل‌ به‌ بیان‌ نادرستی‌ عقاید کسانی‌ می‌پردازد که‌ خارج‌ از دین‌ اسلام‌اند، از جمله‌ سوفسطاییان‌، دهریان‌، طبایعیان‌، ثنویان‌، فلاسفه‌ و معتقدان‌ به‌ پرستش‌ اجرام‌ سماوی‌ (ص‌ 49 ـ 62). سپس‌ در بارة‌ تلبیس‌ ابلیس‌ بر امت‌ اسلام‌، می‌گوید که‌ شیطان‌ از دو راه‌ در عقاید امت‌ ما دخل‌ و تصرف‌ کرد: یکی‌ وا داشتن‌ به‌ تقلید از گذشتگان‌، دیگری‌ پرداختن‌ به‌ چیزهایی‌ که‌ درک‌ شدنی‌ نیست‌، مانند آنچه‌ فلاسفه‌ بدان‌ قائل‌اند (ص‌90). بنابراین‌، او عقل‌ را اساس‌ ایمان‌ و مبنای‌ اعتقاد به‌ اصول‌ شریعت‌ می‌شمرد، اما آن‌ را برای‌ رسیدن‌ به‌ حقیقت‌، بویژه‌ امور درک‌نشدنی‌، کافی‌ نمی‌داند؛ ازینرو در بارة‌ فلاسفه‌ و متکلمان‌ می‌گوید که‌ سرانجامِ بیشتر آنها به‌ شکّاکیّت‌ و گاه‌ به‌ الحاد کشیده‌ است‌ (ص‌92 ـ 93). او در رد اندیشه‌های‌ فلسفی‌ معمولاً از آثار متکلمان‌ استفاده‌ کرده‌ (ابراهیمی‌دینانی‌، ج‌ 2، ص‌ 265) و بندرت‌ به‌ آثار و اندیشه‌های‌ فلاسفة‌ اسلامی‌، از جمله‌ فارابی‌ و ابن‌سینا، اشاره‌ نموده‌ است‌ (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 267). بعلاوه‌، برخی‌ اندیشه‌هایی‌ که‌ به‌ فلاسفه‌ نسبت‌ داده‌ یا مطالبی‌ که‌ در بارة‌ تاریخ‌ فلسفه‌ نوشته‌، خلاف‌ واقع‌ است‌ (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 261ـ264، 267)؛ ازینرو به‌ نظر می‌رسد که‌ او بدون‌ آشنایی‌ با فلاسفه‌ به‌ طور عام‌ و فلاسفة‌ اسلامی‌ به‌ طور خاص‌، به‌ نقد و نکوهش‌ فلاسفه‌ پرداخته‌ است‌ (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 263، 267).از دیگر بخشهای‌ این‌ باب‌، تلبیس‌ ابلیس‌ بر خوارج‌ (ص‌ 99) و تلبیس‌ ابلیس‌ بر روافض‌ (ص‌ 106) است‌. به‌زعم‌ ابن‌جوزی‌، این‌ دو گروه‌ دو قطب‌ افراط‌ و تفریط‌ در بارة‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ هستند (همانجا). وی‌ در این‌ بخش‌، به‌ گفتة‌ خودش‌، عقاید شیعیان‌ را بازگو می‌کند، اما بیشتر، عقاید اهل‌ غلوّ را نقل‌ و نقد می‌کند (ص‌106ـ107). همچنین‌ به‌ برخی‌ از عقاید و آرای‌ فقهی‌ فقهای‌ شیعه‌ اشاره‌ دارد و آنها را بدعت‌ می‌داند (ص‌ 108ـ109) و در انتها دو خطبة‌ منسوب‌ به‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ را می‌آورد که‌ در فضائل‌ خلفا و منع‌ شماتت‌ آنهاست‌ (ص‌ 109ـ111). به‌ نظر می‌رسد که‌ اطلاعات‌ و تقسیم‌بندیهای‌ او از عقاید و فِرَق‌ شیعه‌ چندان‌ با وقایع‌ تاریخی‌ و آثار و آرای‌ معتبر و شناخته‌ شدة‌ شیعه‌ سازگار نیست‌، از جمله‌ در تعریف‌ شیعه‌ می‌گوید که‌ آنان‌ معتقد به‌ وصایت‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌اند و کسانی‌ را که‌ با او بیعت‌ نکرده‌اند کافر می‌دانند؛ حال‌ آنکه‌ علمای‌ شیعه‌ این‌ مطلب‌ را نمی‌پذیرند و غیرشیعه‌ را، به‌طور کلی‌، کافر نمی‌دانند (محقق‌ حلّی‌، ج‌ 1، ص‌ 53؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 106ـ107).باب‌ ششم‌، در بارة‌ تلبیس‌ ابلیس‌ بر علماست‌. وی‌ در این‌ باب‌ به‌ وسوسه‌های‌ قاریان‌، محدّثان‌، فقیهان‌، واعظان‌، ادیبان‌، شاعران‌ و عالمان‌ کامل‌ (علمایی‌ که‌ جامع‌ قرآن‌، حدیث‌، فقه‌ و ادب‌اند) می‌پردازد (ص‌123ـ143). از موارد تلبیس‌ ابلیس‌ بر قاریان‌، تکیه‌ بر قرائت‌ بدون‌ تهذیب‌ نفس‌ و خواندن‌ قرآن‌ با آواز غنایی‌ است‌ (ص‌123ـ125). از موارد تلبیس‌ ابلیس‌ بر محدّثان‌، تکیه‌ بر گردآوری‌ احادیث‌ و شناخت‌ صحت‌ و سقم‌ آنها بدون‌ تفقه‌ در حدیث‌ است‌ و از آن‌ بدتر، تلاش‌ زیاد برای‌ استماع‌ حدیث‌ بدون‌ توجه‌ به‌ شناخت‌ درست‌ از نادرست‌ است‌. اینان‌ گاهی‌ شهر به‌ شهر می‌روند تا از مشایخ‌ مختلف‌ حدیث‌ بشنوند و بر اقران‌ مباهات‌ کنند (ص‌ 125ـ129). از موارد تلبیس‌ ابلیس‌ بر فقیهان‌ اینهاست‌: اکتفا به‌ آیات‌ احکام‌ و این‌ گمان‌ که‌ علم‌ شرع‌ فقط‌ علم‌ فقه‌ است‌ و در نتیجه‌ بی‌توجهی‌ به‌ آن‌ بخش‌ از تعالیم‌ قرآن‌ و سنّت‌ و احادیث‌ و سیرة‌ پیامبر که‌ موجب‌ خشوع‌ و رقت‌ قلبی‌ است‌، بی‌اعتنایی‌ به‌ دانش‌ شناخت‌ احادیث‌ که‌ نتیجه‌اش‌ اعتماد به‌ قیاس‌ فقهی‌ است‌ در مواردی‌ که‌ حدیث‌ صحیحی‌ بر ضد آن‌ وجود دارد، غلبة‌ تنبلی‌ در تحقیق‌ و در نتیجه‌ اعتماد به‌ احادیث‌ غیرصحیح‌، پرداختن‌ به‌ جدل‌ و مناظره‌ای‌ که‌ هدفش‌ کشف‌ و بیانِ حقیقت‌ نیست‌، نشست‌ و برخاست‌ با سلاطین‌ و فرمانروایان‌ و تملق‌ ایشان‌ را گفتن‌ به‌ بهانة‌ شفاعت‌ مسلمانان‌ که‌ نتیجه‌اش‌ مشروع‌ ساختن‌ فساد ایشان‌ در نظر مردم‌ است‌ (ص‌ 130ـ 134). تلبیس‌ ابلیس‌ بر ادیبان‌ نیز عبارت‌ است‌ از بی‌اعتنایی‌ به‌ اصلاح‌ نفس‌ و عبادت‌، و خود را از علمای‌ اسلام‌ به‌ حساب‌ آوردن‌، صرفاً به‌ استناد دانستن‌ لغت‌ و نحو عربی‌ (ص‌ 137ـ 138). تلبیس‌ ابلیس‌ بر شاعران‌ مشتمل‌ است‌ بر: عُجب‌ به‌ اینکه‌ اهل‌ ادب‌اند و اینکه‌ خدا از لغزش‌ آنها می‌گذرد، پوشیدن‌ لباسهای‌ گرانبها، مدح‌ خارج‌ از حد، و رو آوردن‌ به‌ فسق‌ و فجور (ص‌140ـ141). تلبیس‌ ابلیس‌ بر علمای‌ کامل‌ این‌ است‌ که‌ دچار عُجب‌ شوند و گمان‌ کنند که‌ از عقوبت‌ مصون‌اند و همچنین‌ ابتلا به‌ حسد و ریا و حبّ جاه‌ (ص‌ 141ـ143). موارد تلبیس‌ ابلیس‌ در این‌ فصل‌، با بحث‌ اصناف‌ مُغترّین‌ (فریب‌ خوردگان‌) در احیاء علوم‌الدین‌ غزالی‌ (ج‌ 3، ص‌ 409ـ 415، 420ـ421) شباهتهای‌ بسیار دارد.باب‌ هفتم‌، در تلبیس‌ ابلیس‌ بر فرمانروایان‌ و شاهان‌ به‌ غرور شاهی‌ است‌ (ص‌ 145). ابن‌جوزی‌ در این‌ باب‌ می‌گوید که‌ برخی‌ حاکمان‌ به‌ فرمان‌ مافوق‌ خود به‌ زیردستان‌ ظلم‌ می‌کنند و خود را معذور می‌دانند، در حالی‌ که‌ اگر فرمانروایی‌ به‌ ستم‌ فرمان‌ دهد، اطاعت‌ از فرمان‌ او ستمکاری‌ است‌ (ص‌ 147ـ 148).باب‌ هشتم‌، در تلبیس‌ ابلیس‌ بر عبادت‌ پیشگان‌ است‌ و اینکه‌ ابلیس‌ چگونه‌ آنها را در تطهیر، وضو، اذان‌ گفتن‌ با لحن‌، نماز، روزه‌ و حج‌ می‌فریبد (ص‌149ـ162). موضوعات‌ این‌ باب‌ نیز با کتاب‌ احیاء علوم‌الدین‌ (ج‌ 3، ص‌ 422ـ426) شباهت‌ بسیار دارد. ابن‌جوزی‌ در همین‌ باب‌، تلبیس‌ ابلیس‌ بر جنگجویان‌ (غازیان‌) را از راه‌ ریا و طمع‌ ذکر می‌کند (ص‌162ـ163) و در بارة‌ تلبیس‌ ابلیس‌ بر آمران‌ به‌ معروف‌ مطالبی‌ می‌آورد، ازجمله‌ اینکه‌ آنان‌ از روی‌ جهل‌ یا تفاخر و کبر به‌ امر به‌ معروف‌ می‌پردازند (ص‌ 162ـ166).باب‌ نهم‌، در بارة‌ تلبیس‌ ابلیس‌ بر زاهدان‌ است‌. وی‌ ترک‌ دنیا، سرزنش‌ علما، روگردانی‌ از علم‌ و ترک‌ امور مباح‌، حبّ جاه‌، عجب‌ به‌ عبادت‌، عمل‌ به‌ اوهام‌ و پندارها را از موارد تلبیس‌ ابلیس‌ بر زاهدان‌ می‌شمرد (ص‌167ـ180).باب‌ دهم‌، در تلبیس‌ ابلیس‌ بر صوفیان‌ است‌. این‌ باب‌ مفصّلترین‌ بخش‌ کتاب‌ است‌ و، ابن‌جوزی‌ ضمن‌ تشریح‌ وجه‌ تسمیه‌ کلمة‌ صوفی‌ (ص‌180ـ183)، از صوفیان‌ در 24 مورد انتقاد کرده‌ و عقاید و آداب‌ آنان‌ را بدعت‌ دانسته‌ است‌ (ص‌194ـ 395). این‌ انتقادها شامل‌ طهارت‌، نماز، آداب‌ مربوط‌ به‌ مسکن‌، پوشاک‌ و خوردن‌ و نوشیدن‌، سماع‌ و رقص‌، وجد، مصاحبت‌ با اَمَرْدان‌ (نوجوانان‌)، ادعای‌ توکل‌ و ترک‌ اموال‌، ترک‌ دارو و درمان‌، عزلت‌ و ترک‌ نماز جمعه‌ و جماعت‌، ترک‌ ازدواج‌ و فرزند نخواستن‌، آداب‌ آنان‌ هنگام‌ مرگ‌، ترک‌ علم‌آموزی‌، دفن‌ کردن‌ کتابها، اظهارنظر در بارة‌ مسائل‌ دینی‌ و تفسیر به‌ رأی‌ و شطح‌گویی‌ و دعاوی‌ است‌. ابن‌جوزی‌ می‌گوید که‌ صوفیه‌ ابتدا از زاهدان‌ بودند، ولی‌ چون‌ برخی‌ منتسبان‌ به‌ تصوف‌، اجازة‌ سماع‌ و رقص‌ دادند و عده‌ای‌ از دنیاطلبان‌ به‌ جهت‌ علاقه‌ به‌ راحتی‌ و لهو و لعب‌ به‌ آنها متمایل‌ شدند، آنان‌ با صفات‌ و احوال‌ و نشانه‌هایی‌ از زاهدان‌ متمایز شدند (ص‌181). او در جای‌ دیگر می‌گوید که‌ نخستین‌ صوفیان‌ به‌ زهد و ریاضت‌ و مجاهدت‌ با نفس‌ می‌پرداختند، ولی‌ ابلیس‌ آنها را فریفت‌ و از تحصیل‌ علوم‌ دینی‌ بازداشت‌ و این‌ آغاز انحراف‌ آنان‌ بود (ص‌183). ابن‌جوزی‌ از کسانی‌ چون‌ ابوعبدالرحمان‌ سُلمی‌، ابونصر سرّاج‌، ابوطالب‌ مکی‌، حافظ‌ ابونعیم‌ اصفهانی‌ بشدت‌ انتقاد کرده‌ است‌، زیرا معتقد است‌ که‌ آنان‌ در کتابهایشان‌ از کارهای‌ خلاف‌ شرع‌ صوفیه‌ دفاع‌ کرده‌اند و خلفا و بزرگان‌ صحابه‌ و زاهدانی‌ چون‌ بِشر حافی‌ و ابراهیم‌ ادهم‌ و سفیان‌ ثوری‌ را جزو صوفیه‌ آورده‌اند (ص‌ 184ـ 185).ابن‌جوزی‌ از غزالی‌ نیز بشدت‌ انتقاد کرده‌ است‌ و با اینکه‌ در کتاب‌ المنتظم‌ (ج‌ 17، ص‌ 124ـ127) وصف‌ برجستگیهای‌ فکری‌ و زهد و تعبّد وی‌ را آورده‌ در همان‌ اثر به‌ سبب‌ «ترک‌ قانون‌ فقه‌» و در تلبیس‌ ابلیس‌ ، به‌ سبب‌ برخی‌ مطالبِ احیاء علوم‌الدین‌ ــ از جمله‌ دفاع‌ از سماع‌ و ریاضت‌ و ترک‌ دنیا ــ وی‌ را سرزنش‌ کرده‌ و گفته‌ است‌ که‌ غزالی‌ این‌ کتاب‌ را آنچنانکه‌ سزاوار یک‌ عالم‌ است‌، ننوشته‌ و کتابش‌ را بر وفق‌ مذهب‌ صوفیه‌ تألیف‌ کرده‌ و سخنانی‌ شبیه‌ سخنان‌ باطنیه‌ گفته‌ است‌ (ص‌ 186، 196، 236، 238، 277). او همچنین‌ برخی‌ از صوفیانی‌ را که‌ خود در کتاب‌ صفة‌الصفوة‌ (ج‌4، ص‌64، 172، 223، 237) از آنها به‌ سبب‌ زهدشان‌ تجلیل‌ کرده‌، در این‌ کتاب‌ به‌ علت‌ ترک‌ علم‌ و انکار آن‌ و اظهارنظر ناصواب‌ در امور دینی‌ نکوهش‌ کرده‌ است‌ (ص‌ 360ـ384، 395ـ400).یکی‌ از مباحث‌ مفصّل‌ در همین‌ باب‌، بحث‌ سماع‌ و حرمت‌ آن‌ و رد نظر صوفیه‌ در مباح‌ و گاه‌ مستحب‌ دانستن‌ آن‌ است‌ (ص‌248ـ279). ابن‌جوزی‌ در این‌ باب‌ برخی‌ احادیث‌ صوفیه‌ را در این‌ باره‌ نقد کرده‌، گاهی‌ نیز برای‌ تأیید سخن‌ خویش‌، احادیثی‌ مجعول‌ و ضعیف‌ آورده‌ است‌ (ترجمة‌ فارسی‌، مقدمة‌ ذکاوتی‌ قراگزلو، ص‌ 3). برخی‌ انتقادات‌ او از صوفیه‌، در سخنان‌ خود آنان‌ نیز یافت‌ می‌شود ( رجوع کنید به هجویری‌، ص‌164، 334ـ335؛ ژنده‌پیل‌، ص‌ 140ـ141). همچنین‌ غزالی‌ در احیاء علوم‌الدین‌ (ج‌ 3، ص‌ 426ـ429) و نیز در رسالة‌ حماقت‌ اهل‌ اباحت‌ (ص‌ 158ـ 159) برخی‌ منتسبان‌ به‌ صوفیه‌ و مدعیان‌ مقامات‌ و بویژه‌ کسانی‌ را که‌ ادعا می‌کردند معصیت‌ به‌ آنها زیان‌ نمی‌رساند، مذمت‌ کرده‌ است‌. گفته‌ شده‌ که‌ ابن‌جوزی‌ در تلبیس‌ ابلیس‌ از رسالة‌ اخیر استفاده‌ کرده‌ ولی‌ نام‌ مصنف‌ را نیاورده‌ است‌ (پورجوادی‌، همانجا).باب‌ یازدهم‌، در تلبیس‌ ابلیس‌ بر اهل‌ دین‌ از راه‌ نشان‌ دادن‌ کرامات‌ است‌ (ص‌427ـ437).باب‌ دوازدهم‌، در تلبیس‌ ابلیس‌ بر عوام‌ است‌، که‌ از جملة‌ آنهاست‌: تشویق‌ به‌ تفکر در ذات‌ و صفات‌ خدا (ص‌438ـ439)، مبتلا کردن‌ آنها به‌ تشبیه‌ ذات‌ خدا، مقدّم‌ داشتن‌ زاهدان‌ بر عالمان‌، مخالفت‌ با علما و بدگویی‌ از آنان‌، و تکیه‌ بر رحمت‌ خدا و جسارت‌ در گناه‌کاری‌ (ص‌ 439ـ446). در همین‌ بخش‌، از تلبیس‌ ابلیس‌ بر زنان‌ به‌ طور اجمال‌ نیز سخن‌ رفته‌ است‌ که‌ از جملة‌ آنها ندانستن‌ واجبات‌ دین‌، بدرفتاری‌ و عدم‌تمکین‌ به‌ شوهر و نیز خرقه‌پوشی‌ زنان‌ صوفی‌ و مصافحه‌ کردن‌ آنها با شیوخ‌ صوفی‌ است‌ (ص‌ 455ـ457).باب‌ سیزدهم‌، در تلبیس‌ ابلیس‌ بر عموم‌ مردم‌ از طریق‌ آرزوهای‌ دور و دراز است‌ (ص‌458ـ459).از تلبیس‌ ابلیس‌ نسخه‌های‌ خطی‌ متعددی‌ در ترکیه‌ و مصر و هند وجود دارد که‌ نام‌ برخی‌ از آنها چنین‌ است‌: الناموس‌ فی‌ تلبیس‌ ابلیس‌، کشف‌ تلبیس‌ ابلیس‌، و کشف‌ ناموس‌ تلبیس‌ ابلیس‌ ( رجوع کنید به علوچی‌، ص‌ 194).این‌ کتاب‌ ابتدا با نامهای‌ الناموس‌ فی‌ تلبیس‌ ابلیس‌ (قاهره‌ 1323)، نقدالعلم‌ والعُلماء (قاهره‌ 1340) و تلبیس‌ ابلیس‌ (قاهره‌ 1347 و 1368) به‌ چاپ‌ رسیده‌ ( علوچی‌، ص‌194، 205) و پس‌ از آن‌ بارها در دمشق‌ و مصر و بیروت‌ با عنوان‌ تلبیس‌ ابلیس‌ و گاهی‌ با عنوان‌ الناموس‌ فی‌ تلبیس‌ ابلیس‌ چاپ‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به عبدالجبارعبدالرحمان‌، ج‌ 1، ص‌ 78؛ مالح‌، ج‌1، ص‌307).تلبیس‌ ابلیس‌ را مارگلیوث‌ به‌ انگلیسی‌ برگردانیده‌ (د.اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «ابن‌جوزی‌») و علیرضا ذکاوتی‌ قراگزلو به‌ فارسی‌ ترجمه‌ کرده‌ است‌ ( تهران‌ 1368ش‌) که‌ اولین‌ ترجمه‌ از آثار ابن‌جوزی‌ به‌ فارسی‌ است‌ ( اذکائی‌، ص‌ 42)؛ در این‌ ترجمه‌، اسناد احادیث‌ و همچنین‌ برخی‌ احادیث‌ و روایات‌، به‌ دلایلی‌، از جمله‌ تکرار مضمون‌، حذف‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به مقدمة‌ ذکاوتی‌ قراگزلو، ص‌ 4).منابع‌: آقابزرگ‌طهرانی‌؛ غلامحسین‌ ابراهیمی‌ دینانی‌، ماجرای‌ فکر فلسفی‌ در جهان‌ اسلام‌ ، تهران‌ 1376ـ1379 ش‌، تهران‌1377ش‌؛ ابن‌جوزی‌، تلبیس‌ ابلیس‌ ، چاپ‌ خیرالدین‌ علی‌، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ همان‌، ترجمة‌ علیرضا ذکاوتی‌ قراگزلو، تهران‌ 1368ش‌؛ همو، صفة‌الصفوة‌ ، چاپ‌ محمود فاخوری‌ و محمدروّاس‌ قلعه‌جی‌، بیروت‌ 1399/1979؛ همو، المنتظم‌ فی‌ تاریخ‌ الملوک‌ و الامم‌ ، چاپ‌ عبدالقادر عطا و مصطفی‌ عبدالقادر عطا، بیروت‌ 1412/ 1992؛ پرویز اذکائی‌، « [ دربارة‌ ] تلبیس‌ ابلیس‌ »، آینة‌ پژوهش‌ ، سال‌ 1، ش‌ 3 (مهر و آبان‌ 1369)؛ نصراللّه‌ پورجوادی‌، دو مجدّد: پژوهشهایی‌ در بارة‌ محمد غزالی‌ و فخررازی‌ ، تهران‌ 1381 ش‌؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریر الوسیلة‌ ، قم‌1363ش‌؛ احمدبن‌ابوالحسن‌ ژنده‌پیل‌، مفتاح‌ النجات‌: متن‌ عرفانی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ ، چاپ‌ علی‌ فاضل‌، تهران‌ 1373ش‌؛ فؤاد سزگین‌، تاریخ‌ التراث‌ العربی‌ ، ج‌1، جزء3، نقله‌الی‌العربیة‌ محمود فهمی‌حجازی‌، ریاض‌ 1403/1983؛ عبدالجبار عبدالرحمان‌، ذخائر التراث‌ العربی‌ الاسلامی‌ ، بصره‌ 1401ـ1403/ 1981ـ1983؛ عبدالحمید علوچی‌، مؤلفات‌ ابن‌الجوزی‌ ، بغداد 1385/ 1965؛ محمدبن‌ محمد غزالی‌، احیاء علوم‌الدین‌ ، بیروت‌ 1406/1986؛ همو، رساله‌ در بیان‌ حماقت‌ اهل‌ اباحت‌ ، در نصراللّه‌ پورجوادی‌، همان‌ منبع‌؛ محمدریاض‌ مالح‌، فهرس‌ مخطوطات‌ دارالکتب‌ الظاهریة‌: التصوّف‌ ، دمشق‌ 1398ـ1403/ 1978ـ1983؛ جعفربن‌حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌ 1389/ 1969؛ علی‌بن‌ عثمان‌ هجویری‌، کشف‌المحجوب‌ ، چاپ‌ و. ژوکوفسکی‌، لنینگراد 1926، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1358ش‌؛EI 2 , s.v. "Ibn A l-Djawz ¦â " (by H. Laoust).

## ابلیس و شیطان در ویکها

### ویکی شیعه

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

##### ابلیس

این نوشتار دربارهٔ شیطان خاصی که بر آدم سجده نکرد است. برای مفهوم شیطان و شیاطین، شیطان را ببینید.

اِبلیس نام جن یا فرشته‌ای که از فرمان خدا در سجده کردن بر آدم سرپیچی کرد و از درگاه خدا رانده شد. بیشتر مفسران او را از جنیان دانسته و اندکی نیز او را فرشته‌ شمرده‌اند.

ابلیس پس از نافرمانی از سجده بر آدم، مورد لعن خدا قرار گرفت و رانده شد، سپس درخواست کرد که تا قیامت زنده بماند ولی خدا وعده داد تا وقتی معین به او مهلت دهد. ابلیس قسم یاد کرد که همه تلاش خود را تا روزی که مهلت دارد برای انحراف فرزندان آدم به کار گیرد. تنها کاری که او در این راه می‌کند دعوت به بدیها است و کسی را مجبور به این کار نمی‌کند. سرانجام او و پیروانش دوزخ خواهد بود.

فهرست

۱ واژه شناسی

۱.۱ نام‌های دیگر ابلیس

۲ ارتباط ابلیس و شیطان

۳ ابلیس، جن یا فرشته؟

۳.۱ از جنیان

۳.۲ از فرشتگان

۴ ماجرای ابلیس

۴.۱ کفر ابلیس

۵ ابلیس در سایر ادیان

۵.۱ شیطان در آئین زرتشت

۵.۲ شیطان در یهودیت و مسیحیت

۵.۳ شیطان معرفی شده در فیلم‌های هالیوود

۵.۳.۱ شیطان پرستی

۶ فلسفه آفرینش و امهال ابلیس

۷ فرجام ابلیس و «وقت المعلوم»

۸ پانویس

۹ منابع

۱۰ پیوند به بیرون

واژه شناسی

درباره ریشه لغوی واژه «ابلیس» دو دیدگاه وجود دارد:

برخی از لغت‌شناسان[۱] و مفسّران،[۲] ابلیس را واژه‌ای عربی بر وزن «افعیل» دانسته‌اند که از ریشه (ب ل س) اشتقاق یافته است. این واژه در لغت به معنای یأس، حزن، درماندن، سکوت و حزن ناشی از یأس و ترس، پشیمانی و حیرت آمده و ابلیس، بدان روی بدین نام خوانده شده که از هر خیر یا از رحمت الهی مأیوس شد.[۳] براساس این دیدگاه، غیرمنصرف بودن ابلیس به دلیل آن است که در زبان عربی کم‌نظیر و به نام‌های بیگانه شباهت دارد.[۴]

بیش‌تر لغت‌دانان، واژه ابلیس را برگرفته از زبان‌های بیگانه می‌دانند و علّت غیرمنصرف بودن آن را عَلَم و غیر‌عربی بودن ذکر می‌کنند.[۵]

واژه ابلیس در قرآن کریم یازده بار به کار رفته که نُه بار آن در ضمن داستان آفرینش آدم و فرمان سجده بر وی آمده است.[۶] واژه شیطان و شیاطین نیز ۸۸ بار در قرآن به کار رفته که در بسیاری از موارد به معنای ابلیس است.

نام‌های دیگر ابلیس

برابر برخی روایات، نام اصلی ابلیس، حارث (حَرَث) بوده است که به دلیل عبادت طولانی، او را عزازیل، یعنی عزیز خدا خطاب می‌کردند. وی پس از عُجب، ابلیس نامیده شد و پس از امتناع از سجده و رانده‌شدن از درگاه الهی، الشیطان نام گرفت.[۷]

نام‌های دیگر او، «ضریس، سرحوب، المتکوّن و المتکوّز» است.[۸] زرتشتیان او را «انگْرَ مَینیو» angra maienyo خوانند. کنیه و القاب ابلیس عبارتند از: اَبومُرّه (ابوقره)، ابوکردوس، ابولبینی (نام دختر وی)[۹] نائل، ابوالحسبان، ابوخلاف، ابودجانه.[۱۰]

ارتباط ابلیس و شیطان

ابلیس در قرآن کریم یازده بار به کار رفته که نُه بار آن در ضمن داستان آفرینش آدم و فرمان سجده بر وی آمده است.[۱۱]

واژه شیطان و شیاطین نیز ۸۸ بار در قرآن به کار رفته که در بسیاری از موارد به معنای ابلیس است. شیطان، اسم جنس و نامی فراگیر برای هر موجود شرور، متمرّد و فریبکار است. از بررسی موارد کاربرد واژه شیطان در قرآن و گفته مفسّران برمی‌آید که در اغلب موارد، مقصود از شیطان یا دست‌کم، مصداق بارز آن، همان ابلیس است.[۱۲] برخی تصریح کرده‌اند که شیطان اغلب به معنای ابلیس به کار[۱۳] رفته و عَلَم بالغلبه برای آن شده است.[۱۴]

ابلیس، جن یا فرشته؟

درباره این که ماهیت و حقیقت ابلیس از جنّ است یا ملائکه، دو دیدگاه وجود دارد:

از جنیان

حسن بصری و قتاده در روایت ابن زید،بلخی، رمانی[۱۵] و بسیاری دیگر چون سید مرتضی، ابوالفتوح رازی،[۱۶] زمخشری،[۱۷] قمی،[۱۸] سید قطب[۱۹] و مغنیه،[۲۰] ابلیس را از جن می‌دانند.

شیخ مفید، شیعه را بر این رأی دانسته[۲۱] و فخر رازی آن رابه معتزله نسبت داده است.[۲۲] بسیاری از دارندگان این رأی، به برخی روایات نیز استناد کرده‌اند.[۲۳]

(دلایل:) [ادامه مطلب]

از فرشتگان

ابن عبّاس، ابن مسعود، قتاده، سعید بن مسیب، ابن جریح، ابن انباری، ابن جریر طبری، شیخ طوسی، بیضاوی و گروهی دیگر، ابلیس را از ملائک دانسته‌اند.[۳۲] آلوسی این رأی را به بیش‌تر صحابه و تابعان نسبت داده است.[۳۳]

(دلایل:) [ادامه مطلب]

ماجرای ابلیس

عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أُمِرَ إِبْلِیسُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَقَالَ یا رَبِّ وَ عِزَّتِک إِنْ أَعْفَیتَنِی مِنَ السُّجُودِ لآِدَمَ لَأَعْبُدَنَّک عِبَادَةً مَا عَبَدَک أَحَدٌ قَطُّ مِثْلَهَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أُطَاعَ مِنْ حَیثُ أُرِیدُ.

امام صادق(ع) فرمود: هنگامی که به شیطان امر شد بر آدم سجده کند به خدا گفت: پروردگارا، قسم به عزّتت اگر مرا از سجده بر آدم معاف کنی تو را آنگونه عبادت می‌کنم که تا کنون هیچکس نتوانسته باشد.

خداوند فرمود: عبادت باید آنگونه باشد که به آن امر کرده‌ام (نه آنگونه که دلخواه توست).

مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، ص۲۵۰

شرح داستان بر اساس آیات سوره اعراف که با تفصیل بیش‌تری به این موضوع پرداخته، چنین است: هنگامی که خداوند، بشر را از گِل آفرید و از روح خویش در او دمید، به فرشتگان فرمان سجده بر وی داد. همه فرشتگان، جز ابلیس سجده کردند؛ ولی او تکبّر ورزید و از سجده سرباز زد. وقتی خداوند سبب را پرسید، ابلیس گفت: من از او بهترم؛ زیرا مرا از آتش و او را از گِل آفریدی؛ آن‌گاه خداوند ابلیس را از آن مقام راند و او را لعنت کرد. ابلیس از خداوند تا روز بَعث مهلت خواست و خدا به او تا روزی معلوم[یادداشت ۲] مهلت داد؛ سپس ابلیس سوگند یادکرد که همه بندگان به جز مُخلَصان را از راه به در بَرَد و خداوند به او و پیروانش وعده جهنّم داد. در دو مورد دیگر نیز واژه ابلیس آمده است: یکی در سوره سبأ،۲۰ که به پیروی قوم سبأ از او اشاره دارد و دیگری در سوره شعراء، ۹۵ که پایان کار او و پیروانش در روز بازپسین را گزارش می‌دهد.

علامه مجلسی در جلد ۶۰ بحار الانوار ۱۷۷ روایت از معصومین در ارتباط با ابلیس یا شیطان نقل کرده است.(ر.ک:ابلیس در روایات)

کفر ابلیس

در سوره بقره، ۳۴ و ص، ۷۴ آمده است:«و کَانَ مِنَ الکفِرین». در این که مقصود از کفر، کفرِ عناد یا کفرِ جهالت است، بین مفسّران اختلاف نظر وجود دارد. پاره‌ای به استناد اقرار وی که بر سر راه راست تو در کمین آنان خواهم نشست: «لاَقعُدَنَّ لَهم صِرَاطَکَ المُستقِیمَ» [۴۳] و آنان را گمراه خواهم کرد: «لَاُغوِینَّهُم...» [۴۴] او را عالم به دین حق و اضلال، و کفر او را کفر عناد دانسته و عده‌ای به دلیل این که اختیار شقاوت با علم به گمراهی را محال دانسته‌اند، کفر وی را کفرِ جهالت معرّفی کرده‌اند.[۴۵]

تبیین کفر ابلیس در کلام الهی به صیغه ماضی، موجب پیدایش آرای گوناگونی شده است: [ادامه مطلب]

ابلیس در سایر ادیان

از دیرباز اعتقاد به وجود شیطان و نیروهای شرور در میان ادیان و مذاهب وجود داشته است؛ به همین جهت در متون مقدّس ادیان و مذاهب پیشین، از ابلیس، ماهیت، گستره کوشش و راه‌های مقابله با او، کنام و فرجام وی سخن گفته شده است که در بسیاری از موارد، مشابه، بلکه هم سان و در برخی موارد متفاوت است.[۵۲]

شیطان در آئین زرتشت

در اوستا از وی با نام انگْرَمَینیو و در پَهْلوی، اَهرِمَن یا اهریمن یا آهِرْمَن به معنای «مینوی ستیهنده و دشمن» و در ادبیات پارسی، گنامینو به معنای «مینوی از میان برنده و نابود کننده» و با وصف «مایل به از میان بردن و نابود کردن» یاد شده است.

شیطان در یهودیت و مسیحیت

در میان یهودیان و مسیحیان نیز ابلیس، موجودی منفی و منفور شناخته می‌شود؛ اگرچه در سفر پیدایش، عامل فریب آدم و حوّا و هبوط آنان از بهشت، «مار» معرّفی شده است؛[۵۳] البتّه عهد جدید به صراحت، ضمن گزارش ماجرای اخراج وی از آسمان‌ها که به گونه‌ای متفاوت آمده، مار را همان ابلیس شناسانده است.[۵۴]

در کتاب مقدّس، ابلیس مترادف با شیطان،[۵۵] و فرشته چاه بی‌انتها دانسته شده که به زبان عبری، او را «ابدون» و به یونانی «اپولیون» به معنای نابود کننده[۵۶] می‌خوانند؛ هم چنین مکرّر درباره وسوسه و فریب‌های وی هشدار داده[۵۷] و از ویژگی‌های وی با این تعابیر یاد شده است:رئیس دیوها،[۵۸] رئیس ارواح ناپاک،[۵۹] رئیس نیروهای پلید،[۶۰] از همان اوّل قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت و در وجود او ذره‌ای حقیقت پیدا نمی‌شود، ذاتاً دروغگو، پدر تمام دروغگوها،[۶۱] و دشمن شما که چون شیری گرسنه، غرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بیابد و آن را ببلعد.[۶۲] در کتاب مقدّس، ابلیس از فرشتگان دانسته شده[۶۳] و دامنه قدرت وی به گونه‌ای گسترده است که از او با عنوان فرمانروای این دنیا،[۶۴] حاکم این دنیای پر از گناه[۶۵] و موجب جنون[۶۶] و صرع[۶۷] یاد شده و به توانایی او از این که به شکلی حتّی به هیأت فرشتگان نور درآید تا مردم را بفریبد، اشاره شده است.[۶۸] کتاب مقدّس، قساوت قلب را موجب سلطه وی معرفی[۶۹] و به آدمیان چنین سفارش کرده است:خودرا با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان بایستید؛[۷۰] هم چنین از بخشش دیگران برای جلوگیری از بهره برداری شیطان،[۷۱] و ازدواج جهت رهایی از وسوسه شیطان[۷۲]و عدم پیوند با بی‌ایمانان[۷۳] و تکیه برخداوند و استواری[۷۴] به صورت راه‌های مقابله با وی سخن به میان آمده است و آتش ابدی را سرای شیطان و ارواح شریر و فرجام وی دانسته است.[۷۵]

شیطان معرفی شده در فیلم‌های هالیوود

متناسب با توانایی‌های فوق العاده شیطان در نگرش انجیل مسیحیان، که او را فرشته‌ای قدرتمند و رانده شده که فرمانروای فعلی این دنیا است معرفی می‌کند[۷۶] نویسندگان و کارگردانان متعددی قدرت مستقل شیطان در مقابل خدا را در آثار خود برجسته کرده و زمینه شیطان پرستی را تقویت کرده‌اند. این نگرش با دیدگاه اسلام در معرفی شیطان به عنوان موجودی ضعیف که سلطه بر هیچکس ندارد متضاد است.

شیطان پرستی

شیطان پرستی به معنای عام یعنی: اطاعت از شیطان و پرستش آن به عنوان معبود. امروزه گروه‌های مختلفی به عنوان شیطان پرست مطرح هستند. این گونه افکارپیشینه ای هزاران ساله دارد و برخی دلیل آن را پرستش هر موجود دارای قدرت از سوی مردمان هزاران سال پیش و یا وجود دو خدای ضد هم یعنی خدای خیر و شر در اندیشه‌های پیشینیان می‌دانند.

برخی شیطان پرستان تنها به دلیل رفتار ضد دینی و ضد اخلاقی شیطان پرست خوانده می‌شوند و در حقیقت به جای خدامحوری گرایش به خود پرستی دارند نه اینکه واقعا موجود مافوق وقدرتمندی به نام شیطان را قبول داشته و بپرستند، و بعضی دیگر شیطان را موجودی قدرتمندتر از خدا دانسته و به پرستش او روی می‌آورند. بیشتر شیطان پرستان جادو محورند.[۷۷]

فلسفه آفرینش و امهال ابلیس

پس از آنکه ابلیس از انجام فرمان الهی در سجده بر آدم سر باز زد و از جایگاه خود رانده شد، از خداوند خواست که او را تا روز قیامت مهلت دهد و خداوند تا مدت معینی به او مهلت داد. این رویداد در آیات ۳۶ تا ۳۸ سوره حجر آمده است:«قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ؛ گفت: اى پروردگار من، مرا تا روزى كه دوباره زنده مى‌شوند مهلت ده. گفت: تو در شمار مهلت‌يافتگانى. تا آن روزى كه وقتش معلوم است.» برخی منابع حدیثی، روایاتی نقل کرده‌اند که بر اساس آن، مهلت دادن به ابلیس، پاداش عبادات طولانی او بوده است.[۷۸]

در آثار تفسیری شیعه، با استناد به اینکه از ابلیس جز شرارت برنمی‌خیزد، این پرسش مطرح شده که چرا خداوند با شناختی که از ابلیس داشت، او را آفرید و علاوه بر آن، مهلت‌خواهی او را پس از رانده شدن پذیرفت.[۷۹] ملاصدرا در تفسیر خود می‌گوید که حکمت‌های آفرینش شیطان بسیار است، اما جز خدا کسی بر همه آنها احاطه ندارد.[۸۰]

جوادی آملی، فیلسوف و مفسِّر معاصر، خلق ابلیس را نشانه رحمت خدا می‌داند چرا که اگر شيطان خلق نمی‌شد وسوسه‌ای نمی‌بود و جنگ درونی وجود نمی‌‌داشت و سالک فرصت جهاد اکبر نمی‌یافت.[۸۱]

فرجام ابلیس و «وقت المعلوم»

درباره اینکه مرگ ابلیس (وقت المعلوم در آیه ۸۰ و ۸۱ سوره ص: قَالَ فَإِنَّک مِنَ الْمُنظَرِ‌ینَ إِلَیٰ یوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) چه زمانی و چگونه خواهد بود روایات مختلفی وجود دارد که سندهای محکمی ندارند. در برخی امام زمان(عج) او را به هنگام ظهور گردن می‌زند،[یادداشت ۳] در حدیث دیگری زمان مرگ او بین نفخه اول و دوم صور اسرافیل بیان شده است،[۸۲] و در نقل دیگری، ابلیس در زمان رجعت و به دست پیامبر(ص) کشته می‌شود.[۸۳] علامه مجلسی پس از نقل احادیث مختلف معتقد است شیطان تا پیش از قیامت وجود دارد و مرگ او در نفخ صور صورت می‌گیرد.[۸۴]

براساس آیات قرآن، در روز حشر، پس از داوری خداوند، ابلیس با اعلام بیزاری از پیروان خویش، مسؤولیت انحراف‌های آنان را بر عهده خود ایشان دانسته،[۸۵] و در پایان، ابلیس و پیروانش همگی به دوزخ افکنده می‌شوند[۸۶].[۸۷]

پانویس

1. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ۱۴۱۲ق، ص۱۴۳، ذیل واژه «بلس»؛ابن فارس، مقاییس اللغة، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص ۳۰۰، ذیل واژه «بلس»؛ فراهیدی، العین، ۱۴۱۴ق، ص۹۳، ذیل واژه «بلس».
2. آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۶۴؛ طبری، جامع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۲۵.
3. زبیدی، تاج العروس، ۱۴۱۴ق، ج ۸، ص ۲۰۸، ذیل واژه «بلس».
4. طریحی، مجمع البحرین، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۳۹؛ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۴۸۳، ذیل واژه «بلس».
5. دائرة المعارف الاسلامیه، ۱۹۳۳م، ج۱۴، ص۵۱؛ هاکس، قاموس کتاب مقدس، ۱۳۷۷ش، ص۵۴۵.
6. سوره بقره، آیه ۳۴؛ سوره اعراف، آیه ۱۱؛ سوره حجر، آیه ۳۱-۳۲؛ سوره اسراء، آیه ۶۱؛ سوره کهف، آیه ۵۰؛ سوره طه، آیه ۱۱۶؛ سوره ص، آیه ۷۴-۷۵.
7. حائری، دائرة المعارف الشیعیه العامه، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۹.
8. طریحی، مجمع البحرین، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۳۹.
9. شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۷۸؛ میبدی، کشف الاسرار، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۱۴۵.
10. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ۱۴۱۲ق، ص۱۴۳؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۴۱۴ق، ج ۸، ص ۲۰۹، ذیل واژه «بلس»؛ ابن فارس، مقاییس اللغه، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۰۰.
11. بقره:۳۴؛ اعراف:۱۱؛ حجر:۳۱-۳۲؛ اسراء؛ کهف:۵۰ ؛ طه:۱۱۶؛ ص:۷۴-۷۵
12. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۷، ص۳۲۱.
13. آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۰۲.
14. شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص ۸۳.
15. طوسی، التبیان، ۱۹۶۳م، ج۱، ص۱۵۱.
16. ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۲۱۲.
17. زمخشری، الکشّاف، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۷.
18. قمی مشهدی، کنز الدقائق، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۳۵۱.
19. سید قطب، فی ظلال القرآن، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۵۸.
20. مغنیه، الکاشف، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۸۳.
21. طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۸۹.
22. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۱۳.
23. میبدی، کشف الاسرار، ۱۳۶۱ش، ج۳، ص۵۷۰ ؛ طوسی، التبیان، ۱۹۶۳م، ج۱، ص۱۵۲؛ مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، باب ذکر ابلیس و قصصه، ح۴۷، ۵۴، ۵۵، ۱۰۹، ۱۳۳، ۱۴۲.
24. عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۳۴؛ بحرانی، البرهان، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۷۰؛ مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۱۴۴.
25. سوره کهف، آیه ۵۰.
26. سوره حجر، آیه ۲۶ و ۲۷.
27. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۱۴؛ سیوطی، الدرالمنثور، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۲۴.
28. سوره ص، آیه ۷۶.
29. زمخشری، الکشّاف، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۷.
30. زمخشری، الکشّاف، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۹۱؛ جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ۱۳۷۳ش، ج۶، ص۲۵۷.
31. قمی مشهدی، کنزالدقائق، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۳۵۱.
32. طوسی، التبیان، ۱۹۶۳م، ج۱، ص۱۵۰؛ بیضاوی، انوار التنزیل، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۹۴؛ طبری، جامع البیان، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص۳۲۱.
33. آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۶۵.
34. طوسی، التبیان، ۱۹۶۳م، ج۱، ص۱۵۱.
35. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲، ص ۳۸۶-۳۸۷؛ طبری، جامع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۲۱.
36. سوره بقره، آیه ۳۴.
37. طوسی، التبیان، ۱۹۶۳م، ج۱، ص۱۵۳.
38. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۱۵؛ طریحی، مجمع البحرین، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۳۹.
39. طوسی، التبیان، ۱۹۶۳م، ج۱، ص۱۵۲.
40. طبری، جامع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۲۲؛ طوسی، التبیان، ۱۹۶۳م، ج۱، ص۱۵۲؛ آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۶۵.
41. آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۶۵.
42. زمخشری، الکشّاف، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۱۰۷.
43. سوره اعراف، آیه ۱۶.
44. سوره ص، آیه ۳۸، ۸۲.
45. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۳۹.
46. طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۹۱؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۲۱۳.
47. سوره حجر، آیه ۳۳.
48. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۱۲، ص۱۵۵.
49. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۸، ص۴۸.
50. طبری، جامع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۲۳، ص۲۲۰؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۹۱.
51. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۳۷؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۹۱.
52. محمدی، ابلیس شیطان قسم خورده، ص ۳۶.
53. کتاب پیدایش، باب ۳، آیه ۱-۱۴.
54. کتاب مقدس، کتاب مکاشفه، باب ۱۲، آیه ۹.
55. کتاب مقدس، کتاب مکاشفه، باب ۱۲، آیه ۹؛ باب ۲۰، آیه ۲.
56. کتاب مقدس، مکاشفه، باب ۹، آیه ۱۱.
57. کتاب مقدس، افسسیان، باب ۴، آیه ۲۷؛ باب ۶، آیه ۱۱.
58. کتاب مقدس، متّی، باب ۹، آیه ۳۴.
59. کتاب مقدس، افسیسان، باب ۲، آیه ۲.
60. . کتاب مقدس، یوحنا، باب ۸، آیه ۴۵.
61. کتاب مقدس، یوحنا، باب ۸، آیه ۴۴.
62. کتاب مقدس، پطرس اول، باب ۵، آیه ۸.
63. هاکس، قاموس کتاب مقدّس، ۱۳۷۷ش، ص ۵۴۵.
64. کتاب مقدّس، یوحنا، باب ۱۲، آیه ۳۱.
65. کتاب مقدس، نامه دوم قرنتیان، باب ۴، آیه ۳-۵.
66. کتاب مقدس، مرقس، باب ۵، آیه ۱-۲۰.
67. کتاب مقدس، مرقس، باب ۹، آیه ۱۷-۲۷.
68. کتاب مقدس، نامه دوم قرنتیان، باب ۱۱، آیه ۱۴-۱۶.
69. همان، مرقس، باب ۴، آیه ۱۵.
70. کتاب مقدس، افسیسان، باب ۶، آیه ۱۱.
71. کتاب مقدس، نامه دوم قرنتیان، باب ۲، آیه ۱۱.
72. کتاب مقدّس، نامه اول قرنتیان، باب ۷، آیه ۵.
73. کتاب مقدس، نامه دوم قرنتیان، باب ۶، آیه ۱۲-۱۵.
74. کتاب مقدّس، نامه اول پطرس، باب ۵، آیه ۸.
75. کتاب مقدّس، متی، باب ۲۵، آیه ۴۱؛ و نامه دوم قرنتیان، باب ۱۱، آیه ۱۴.
76. کتاب مقدّس، یوحنا، باب ۱۲، آیه ۳۱-۳۲.
77. رحیمی، ره توشه جوانان، ص۱۵۹-۱۷۲.
78. صدوق، علل الشرایع، ۱۴۰۸ق، ص ۱۷۸.
79. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۸، ص۵۴-۶۹.
80. ملاصدرا، تفسیر القرآن الکریم، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت، ج۵، ص۲۸۶-۲۸۷.
81. جوادی آملی، حماسه و عرفان، ۱۳۸۴ش، ص ۱۰۶.
82. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، ص۲۴۴.
83. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، ص۲۴۴.
84. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، ص۲۴۴.
85. سوره ابراهیم، آیه ۲۲.
86. سوره شعراء،۹۴-۹۵.
87. طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۴۷۸.

#### شیطان

مقاله شیطان در این آدرس

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86

این نوشتار دربارهٔ مفهوم شیطان و شیاطین است. برای شیطان خاصی که بر آدم سجده نکرد، ابلیس را ببینید.

شیطان نامی برای هر موجود شرور و سرکش است. شیطان به عنوان اسم خاص (یا ابلیس) نام موجودی است که بر آدم سجده نکرد و از درگاه الهی رانده شد. در مورد چیستی شیطان بین علما اختلاف است ولی بیشتر مفسران او را از جنس جن می‌دانند.

در قرآن واژه شیطان و شیاطین ۸۸ بار به کار رفته که در بسیاری از موارد، مراد از آن ابلیس است. طبق آیات، شیطان از انجام فرمان الهی درباره سجده بر آدم سرباز زد و از جایگاهی که در آن قرار داشت رانده شد؛ پس از آن، از خداوند خواست که او را تا روز قیامت مهلت دهد و خداوند نیز تا روزی معین به او مهلت داد. خداوند در آیات متعددی انسان را متوجه خطر بزرگ شیطان کرده و از او می‌خواهد تا وسوسه‌های شیطان، او را از راه بندگی و عبودیت بیرون نبرد.

در روایات به موضوعات مختلفی از جمله ماجرای شیطان با برخی انبیا و ائمه، راه‌های دوری از شیطان و اوصاف و ویژگی‎‌های شیطان پرداخته شده است. بنابر آموزه‌های اسلامی، شیطان فقط می‌تواند انسان را وسوسه کرده و به گناه تشویق کند و بیش از دعوت کردن به گناه، سلطه و قدرتی بر انسان ندارد و نمی‌تواند انسان را وادار به گناه کند. سرانجام شیطان و پیروانش دوزخ خواهد بود.

فهرست

۱ مفهوم‌شناسی

۲ ویژگی‌ها

۳ دلایل آفرینش و مهلت یافتن

۳.۱ شیطان، پلید آفریده نشد

۳.۲ شیطان کلب مُعلَّم است

۳.۳ وسیله امتحان انسان

۴ توانایی‌ها و گستره فعالیت

۵ جستارهای وابسته

۶ پانویس

۷ منابع

۸ پیوند به بیرون

مفهوم‌شناسی

شیطان در فرهنگ اسلامی، اسم عام برای هر موجود منحرف‌کننده و سرکش در برابر خداوند است که ممکن است انسان باشد یا جن، اما ابلیس، اسم خاص شیطانی است که در بهشت بر آدم سجده نکرد و با شیاطین دیگر، در پی منحرف کردن انسان‌هاست.[۱] شیطان در قرآن کریم، دشمن دائمی انسان‌ها معرفی شده که برای گمراهی آنها تلاش می‌کند.[۲] قلمرو شیطان، ساحت تشریعی دانسته شده، نه تکوین؛ چرا که بنابر آموزه‌های اسلامی، شیطان تنها می‌تواند انسان را وسوسه و به گناه تشویق کند، بر این اساس، بیش از دعوت کردن به گناه، سلطه و قدرتی بر انسان ندارد.[۳]

واژه شیطان ۸۸ بار در قرآن آمده است؛ ۷۰ بار به صورت مفرد، و ۱۸ بار به صورت جمع، یعنی شیاطین.[۴] این واژه در مواردی از جمله در سوره بقره، آیه ۳۶، برای نام خاص ابلیس، و در موارد دیگری از جمله در سوره انعام، آیه ۱۲۱، برای لشکریان و پیروان ابلیس به کار رفته است.[۵]

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، وجود شیطان را که انسان را به سوی شر و معصیت دعوت می‌کند یکی از ارکان هستی دانسته است که حاکی از اختیار انسان و سیر او در مسیر کمال است.[۶]

درباره این که ماهیت و حقیقت شیطان از جنّ است یا ملائکه، دو دیدگاه مهم وجود دارد و بیشتر مفسران او را از جنس جن می‌دانند، اما ابن عبّاس، ابن مسعود، قتاده، سعید بن مسیب، ابن جریح، ابن انباری، ابن جریر طبری، شیخ طوسی، بیضاوی و گروهی دیگر، آن را از ملائک دانسته‌اند.[۷]

ویژگی‌ها

در قرآن کریم برخی از اوصاف شیطان بیان شده است؛ از جمله:

مستکبر[۸]

کافر[۹]

کفور: ناسپاس[۱۰]

فاسق[۱۱]

عَصیّ: عصیان‌گر[۱۲]

مارد و مَرید: سرکش[۱۳]

مَذئوم: نکوهیده[۱۴]

رجیم = رانده‌شده[۱۵]

مدحور = رانده[۱۶]

ملعون[۱۷]

مُنظَر: مهلت یافته[۱۸]

عَدُوّ، عدوّ مبین: دشمن، دشمن آشکار[۱۹]

همدم بد[۲۰]

خِذول: فروگذارنده انسان[۲۱]

مُضلّ مبین: گمراه‌کننده آشکار[۲۲]

غَرور: فتنه‌گر، فریب‌کار[۲۳]

وعده کاذب و برانگیختن آرزو[۲۴]

دعوت به سوی جهنم.[۲۵]

علامه مجلسی در بِحار الاَنوار، ۱۷۷ روایت از معصومین در ارتباط با شیطان (یا ابلیس) نقل کرده است که بر اساس این روایات، ذکر خدا و گفتن بسم الله در ابتدای کارها، مایه دوری شیطان است؛ برخی از این کارها عبارتند از غذا خوردن،[۲۶] سفر و خروج از خانه،[۲۷] وضو گرفتن،[۲۸] نماز خواندن،[۲۹] و جماع.[۳۰] امام علی(ع) در خطبه قاصعه، برخی از صفات شیطان از جمله حسادت، تعصب ناروا، عیب‌جویی، طعنه‌زنی، فخرفروشی و طمع را برشمرده است.[۳۱]

بنابر آیات قرآن کریم، جایگاه نهایی ابلیس و پیروان او، یعنی همه شیاطین، دوزخ و گرفتار شدن در خشم الهی خواهد بود.[۳۲]

در قرآن کریم، شیوه‌های شیطان برای گمراه کردن انسان‌ها بیان شده است؛ از جمله: ایجاد دشمنی،[۳۳] بازداشتن از یاد خدا و به‌ویژه نماز،[۳۴] و ترساندن از فقر و سایر ناملایمات دنیوی.[۳۵]

آراستن گناه و زیبانمایی افکار و اعمال باطل،[۳۶] آراستن نعمت‌های دنیایی و محبوب نمایاندنِ زنان، فرزندان و اموال،[۳۷] برانگیختن آرزوهای دور و دراز،[۳۸] گسترش فساد و ترویج فحشا و منکر،[۳۹] از دیگر روش‌های شیطان برای گمراه کردن انسان‌هاست که در قرآن کریم آمده است.

دلایل آفرینش و مهلت یافتن

بر اساس آیات قرآن کریم، شیطان پس از رانده شدن از درگاه الهی به دلیل سجده نکردن بر آدم، از خداوند خواست که تا روز قیامت به او مهلت دهد ولی خداوند تا روزی معین که پیش از روز قیامت است مهلتی به وی داد.[۴۰] مفسران مسلمان، درباره این‌که چرا شیطان خلق شد و چرا پس از رانده شدن از درگاه الهی، همچنان فرصت یافت تا بندگان را به گمراهی بکشاند، پاسخ‌هایی داده‌اند؛[۴۱] از جمله اینکه شیطان از ابتدا پلید نبوده است، و همچنین وسیله امتحان انسان‌هاست.

شیطان، پلید آفریده نشد

خداوند شیطان را پلید خلق نکرد، و او از ابتدا در پی منحرف کردن انسان‌ها نبوده است؛ چنانکه شش هزار سال خدا را پرستش کرده، همنشین فرشتگان و اهل عبادت بوده، اما به دلیل تکبر در برابر خداوند، راه طغیان را در پیش گرفته و از رحمت خداوند دور شده است.[۴۲] به باور علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، وجود ابلیس شرّ محض نیست، بلکه شرّ آمیخته به خیر است.[۴۳]

شیطان کلب مُعلَّم است

در دستگاه الهي و نظام هستی، شيطانْ كَلبِ مُعَلَّم است؛ نه سگ هرزه كه هر كسی را بگزد. او اگرچه فرمان خداوند را به سجده براي آدم(عليه‌السلام) عصيان كرد؛ اما در تكوين نمی‌تواند عصيان كند. جايگاه و وظيفه او همچون سگ تربيت شده است در اينكه بايد يا نبايد پارس كند، تعقيب كند، گاز بگيرد يابكُشد، نسبت به افراد مختلف مشخص است. وظيفه او نسبت به بعضی انسان‌ها وسوسه، نسبت به برخي امر و نسبت به بعضی ديگر سلطه و ولايت است. شيطان بيش از آن مقدار كه خدای سبحان به او اذن تكوينی (نه تشريعی) مي‌دهد نمی‌تواند تأثيرگذار باشد. ويژگی سگ تربيت شده اين است كه چنانچه فردی ناشناس به حريم صاحب او نزديك شود ابتدا پارس می‌كند تا معلوم شود دوست است يا دشمن. [۴۴]

وسیله امتحان انسان

بر اساس قرآن کریم، آفرینش ابلیس ‌برای امتحان بندگان است.[۴۵] خداوند همچنین القائات شیطان را برای بیماردلان و سنگ‌دلان، مایه آزمایش قرار داده است.[۴۶]

توانایی‌ها و گستره فعالیت

در آیاتی از قرآن کریم، تأثیر شیطان، یعنی ابلیس و یارانش، بسیار محدود و ضعیف دانسته شده است؛[۴۷] ابلیس، شیاطین و جنیان نمی‌توانند بر عوالم غیب و امور پنهانی آگاهی یابند و در کسب اخبار آسمانی ناتوانند.[۴۸]

بر اساس آیاتی از قرآن کریم، ابلیس و یارانش هیچ سلطه‌ای بر بندگان خداوند ندارند؛ چرا که خدا در پاسخ به تهدیدهای ابلیس برای گمراه ساختن بندگان، از عدم تسلط او سخن گفت و تنها از تسلط شیطان بر کسانی خبر داد که از او پیروی کنند.[۴۹] علامه طباطبایی و مکارم شیرازی، بر این باورند که شیطان می‌تواند به هر شکلی و صورتی جز صورت انبیا و اوصیا درآید.[۵۰]

جستارهای وابسته

فرشته

خناس

استعاذه

پانویس

1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۵ش، ج۲۹، ص۱۹۲.
2. سوره زخرف، آیه ۶۲؛ سوره یوسف، آیه ۵؛ سوره کهف، آیه ۵۰؛ سوره اسراء، آیه ۵۳؛ سوره بقره، آیه ۱۶۸.
3. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی (سوره ابراهیم، آیه ۲۲).
4. عسگری، «معناشناسی نوین از واژه شیطان»، ص۲۱۴.
5. عسگری، «معناشناسی نوین از واژه شیطان»، ص۲۱۴.
6. علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۳۸.
7. شیخ طوسی، التبیان، بیروت، ج۱، ص۱۵۰؛ بیضاوی، أنوار التنزیل، دار الفکر، ج۱، ص۲۹۴؛ طبری، جامع البیان، ۱۴۱۵ق، مج ۱، ج۱، ص۳۲۱.
8. سوره بقره، آیه ۳۴.
9. سوره بقره، آیه ۳۴؛ سوره ص، آیه ۷۴.
10. سوره اسراء، آیه ۲۷.
11. سوره کهف، آیه ۵۰.
12. سوره مریم، آیه ۴۴.
13. سوره صافات، آیه ۷؛ سوره نساء، آیه ۱۱۷.
14. سوره اعراف، آیه ۱۸.
15. سوره تکویر، آیه ۲۵؛ سوره ص، آیه ۷۷؛ سوره نحل، آیه ۹۸.
16. سوره اعراف، آیه ۱۸.
17. سوره ص، آیه ۷۸؛ سوره حجر، آیه ۳۵.
18. سوره اعراف، آیه ۱۵.
19. سوره یس، آیه ۶۰؛ سوره کهف، آیه ۵۰؛ سوره فاطر، آیه ۶؛ سوره بقره، آیه ۲۰۸ و ۱۶۸؛ سوره انعام، آیه ۱۴۲؛ سوره یوسف، آیه ۵.
20. سوره نساء، آیه ۳۸.
21. سوره فرقان، آیه ۲۹.
22. سوره قصص، آیه ۱۵؛ سوره ص، آیه ۸۲.
23. سوره اعراف، آیه ۷ و ۲۲ و ۲۷؛ سوره طه، آیه ۲۰ و ۱۲۰.
24. سوره نساء، آیه ۱۲۰.
25. سوره لقمان، آیه ۲۱.
26. مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، باب ذکر ابلیس و قصصه، ص۲۰۳، ح۲۵ و۲۶.
27. مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، باب ذکر ابلیس و قصصه، ص۲۰۱-۲۰۲، ح۲۱.
28. مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، باب ذکر ابلیس و قصصه، ص۲۰۳، ح۲۷.
29. مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، باب ذکر ابلیس و قصصه، ص۲۰۲، ح۲۴.
30. مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۰، باب ذکر ابلیس و قصصه، ص۲۰۱، ح۱۹؛ ص۲۰۲، ح۲۳؛ ص۲۰۷، ح۴۲.
31. نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، خطبه ۱۹۲، ص۲۸۵-۳۰۳.
32. قَالَ فَالحقُّ وَالحَقَّ أَقولُ لاَملأنَّ جَهنّمَ مِنکَ و مِمَّن تَبِعَکَ مِنهُم أَجمعین (سوره ص، آیه ۸۴ و ۸۵)؛ قالَ اذهَبْ فمَن تَبِعکَ مِنهُم فَإِنَّ جَهنَّم جَزاؤُکُم جَزاءً مَوفوراً (سوره اسراء، آیه ۶۳).
33. إِنَّما یریدُ الشَّیطَانُ أَن یوقِعَ بَینَکم العَدَ وةَ والبَغضَاءَ فِی الخَمرِ والمَیسرِ و یصدَّکُم عَن ذکرِاللهِ و عَن الصَّلوَةِ فَهل أَنتم مُنتهونَ (سوره مائده، آیه ۹۱).
34. إِنَّما یریدُ الشَّیطَانُ أَن... یصدَّکُم عَن ذکرِ اللهِ و عَن الصَّلَوةِ (سوره مائده، آیه ۹۱)؛ استَحوذَ عَلیهِمُ الشَّیطَانُ فأَنسَهُم ذِکرَاللهِ أُولَلِکَ حِزبُ الشَّیطَانِ أَلا إِنَّ حِزبَ الشَّیطَانِ همُ الخَسِرونَ (سوره مجادله، آیه ۱۹)؛ مَا أَنسَنِیهُ إلاَّ الشَّیطَانُ (سوره کهف، آیه ۶۳)؛ سوره یوسف، آیه ۴۲.
35. الشَّیطَنُ یعدِکُم الفَقَر (سوره بقره، آیه ۲۶۸).
36. قَالَ ربِّ بِما أَغویتَنِی لاَُزَیننَّ لَهم فِی الأَرضِ (سوره حجر، آیه ۳۹).
37. سوره آل عمران، آیه ۱۴.
38. ولاَُضِلَّنَّهم ولاَُمنِّینَّهم (سوره نساء، آیه ۱۱۹)؛ فخر الرازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۱۱ق، ج۱۱، ص۳۸-۳۹؛ طبری، جامع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۳۸۱.
39. و مَن یتَّبِع خُطُوتِ الشَّیطَانِ فإِنّهُ یأمرُ بِالفَحشاءِ والمُنکَرِ (سوره نور، آیه ۲۱).
40. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرنِی إِلَی یومِ یبعثونَ قَالَ فَإِنّکَ مِن المُنظَرینَ الی یوم الوقت المعلوم (سوره حجر، آیه ۳۶ و ۳۷).
41. علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۵۴ - ۶۹.
42. نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، خطبه ۱۹۲، ص۲۸۵-۲۸۶.
43. علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۳۷.
44. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۸، ص۵۰۵ و ۵۰۶
45. و مَا کَانَ لهُ عَلیهم مِن سُلطَن إِلاَّ لِنعلمَ مَن یؤمنُ بِالأَخرةِ مِمّن هُوَ مِنها فِی شَکّ (سوره سبأ، آیه ۲۱).
46. لِیجعَلَ مَا یلقِی الشَّیطَنُ فِتنةً لِلَّذینَ فِی قلوبِهم مَرضٌ والقَاسِیةِ قُلوبُهم (سوره حج، آیه ۵۳).
47. إِنَّ کَیدَ الشَّیطَنِ کانَ ضَعیفاً (سوره نساء، آیه ۷۶).
48. و حَفظنها مِن کلِّ شیطن رجیم إِلاَّ مَنِ استَرقَ السَّمعَ فَأَتبَعَهُ شِهابٌ مُبِینٌ (سوره حجر، آیه ۱۷ و ۱۸)؛ سوره صافات، آیه ۶-۱۰؛ سوره ملک، آیه ۵.
49. إِنَّ عِبادِی لَیسَ لَکَ عَلیهِم سُلطَنٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعکَ مِن الغَاوینَ (سوره حجر، آیه ۴۲)؛‌إِنَّ عِبادی لَیسَ لَکَ عَلیهِم سُلطَنٌ و کَفَی بِربِّکَ وَکِیلا (سوره اسراء، آیه ۶۵)؛ سوره نحل، آیه ۹۹.
50. علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۶۲؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۵ش، ج۷، ص۲۰۲.

### ویکی فقه

مقاله در این آدرس. در ویکی فقه مقالات دیگری در باره ابلیس و شیطان موجود است در نوار جستجو عبارت ابلیس و شیطان نوشته شود فهرست مقالات قابل مشاهده است

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

##### ابلیس

ابلیس بر وزن اِفْعیل از لغت «بلس» به معنای مأیوس شدن می‌باشد. از ديرباز اعتقاد به وجود ابلیس (شیطان) و نيروهاى شرور در ميان ادیان و مذاهب وجود داشته است و اسلام در قرآن کریم به خوبی به معرفی او پرداخته است.

فهرست مندرجات

۱ - واژه شناسی

۲ - شناخت ابلیس

۲.۱ - نامهای ابلیس

۲.۲ - کنیه ابلیس

۳ - فرق ابلیس و شیطان

۴ - مجرد یا مادی بودن ابلیس

۵ - دلایل مادی بودن ابلیس

۶ - مادی بودن ابلیس از دیدگاه متکلمان

۷ - تولید مثل ابلیس

۸ - تمثل ابلیس

۹ - فرشته یا جن بودن ابلیس

۹.۱ - نظریه اول

۹.۱.۱ - دلایل نظریه اول

۹.۲ - نظریه دوم

۹.۲.۱ - دلایل نظریه دوم

۱۰ - دیدگاه متکلمین در مورد جن یا ملک بودن ابلیس

۱۱ - کفر یا ایمان پیشین ابلیس

۱۱.۱ - نظریه اول

۱۱.۱.۱ - دلایل نظریه اول

۱۱.۲ - نظریه دوم

۱۱.۲.۱ - دلایل نظریه دوم

۱۱.۳ - نتیجه

۱۲ - فلسفه خلقت ابلیس

۱۲.۱ - نتیجه

۱۳ - پایان مهلت ابلیس

۱۴ - فرجام ابلیس و یارانش

۱۵ - عناوین مرتبط

۱۶ - فهرست منابع

۱۷ - پانویس

۱۸ - منابع

۱ - واژه شناسی

مشتق شده و جمع آن ابالسه است. این کلمه یازده بار در قرآن کریم به کار رفته است. در این‌که ابلیس واژه عربی یا اعجمی است، لغت شناسان به اختلاف گراییده‌اند. برخی آن را از واژه یونانی «دیابولوس» به معنای سخن چینی و افترا مشتق می‌دانند.

۲ - شناخت ابلیس

در اصطلاح ادیان آسمانی به موجودی از طائفه جن یا فرشتگان به حسب تفاسیر مختلف ـ اطلاق می‌شود، که پیش از آفرینش حضرت آدم وجود داشته و در صفوف فرشتگان الهی به عبادت می‌پرداخت، اما وقتی خداوند آدم را آفرید و به فرشتگان امر فرمود که به آدم سجده کنند، ابلیس از سجده سرباز زد.تعابير قرآن، ابليس را به صراحت موجودى حقيقى، نه پندارى و نه همان نفس امّاره معرّفى مى‌كند كه نه به صورت استقلالى، بلكه در حيطه حاكميّت خداوند، آدميان را به شرّ و گناه فرا مى‌خواند، از اين رو وجود شيطان كه به شر و معصیت فرا مى‌خواند

۲.۱ - نامهای ابلیس

برابر روایتی از اما رضا(ع): نام اصلى ابليس، حارث (حرث) بوده است كه به دليل عبادت طولانى، او را عزازيل، يعنى عزیز خدا، خطاب مى‌كردند. وى پس از عُجب، ابليس ناميده شد و پس از امتناع از سجده و رانده شدن از درگاه الهى، الشيطان نام‌گرفت [۱]

نام‌هاى ديگر او، «ضريس، سرحوب، المتكوّن و المتكوّز» است. [۲]

[۳]

زرتشتیان او را «انگْرَ مَينيو» خوانند.

۲.۲ - کنیه ابلیس

کنیه و القاب ابليس عبارتند از: ابومُرّه (ابوقره) ابوكردوس، ابولبينى (نام دختر وى) [۴]

[۵]

[۶]

نائل، ابوالحسبان، ابوخلاف، ابودجانه می‌باشد. [۷]

[۸]

[۹]

۳ - فرق ابلیس و شیطان

فرق «ابلیس» و «شیطان» این است که ابلیس عَلَم و نام خاصی برای موجود مشخص است، اما شیطان معنای عام دارد و بر هر موجود بد و شریر اطلاق می‌شود که مصادیق آن در طایفه انسان وجن پیدا می‌شود [۱۰]

[۱۱]

همچنین گفته شده که ابلیس اولین فرد شیاطین و جن بوده است، در واقع ابلیس «ابو الجنّ و ابو الشیاطین» است. [۱۲]

۴ - مجرد یا مادی بودن ابلیس

مطابق آیه شریفه (خَلَقْتَنی مِنْ نار وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِین) [۱۳]

، منشأ آفرینش ابلیس از آتش است؛ چنان که حضرت آدم از خاک آفریده شده است. از این لحاظ می‌توان گفت که کالبد ابلیس و آدم هر دو به ماده (آتش و خاک) برمی گردد، لکن آتش از نوعی لطافت، نرمی و امکان تبدل و تمثل به اَشکال مختلف برخوردار است. اما نکته مهم این است که نمی‌توان از خلقت ابلیس از آتش چنین استنباط کرد که کالبد جسمانی ابلیس نیز باز به وجود ناریه و آتشی است، چرا که آیه صرفاً به منشأ خلقت آن اشاره می‌کند و درباره کالبد فعلی ابلیس ساکت است و چه بسا سنخ و نوع وجود ابلیس در مراحل بعد متغیر و متحول شده باشد؛ همان طور که با وجود خلقت آدم از خاک، کالبد آن نه به صورت خاکی، بلکه به نوع دگر است.

به نظر می‌رسد کالبد ابلیس از نوعی ماده متفاوت از ماده جسمانی است، اما می‌تواند ماده برزخی یا نوعی ماده رقیق و لطیف باشد که قابلیت انجام افعال بیش‌تر و تغییر صورت را داشته باشد.

۵ - دلایل مادی بودن ابلیس

دلایل و قراین ذیل حاکی از مادی بودن کالبد ابلیس است:

۱. خلقت از آتش؛ مطابق صریح آیات، خلقت ابلیس از آتش یعنی ماده است و کالبد آن در نهایت به شکل‌ها و صورت های دیگر مادی می‌تواند متحول گردد و نمی‌تواند به مجرد تام مبدل شود.

۲. وجود ذریه؛ قرآن کریم به وجود ذریه و فرزندان برای ابلیس تأکید می‌کند، [۱۴]

روشن است که این ویژگی با وجود مادی سنخیت دارد.

۳. انجام گناه؛ وجود مجرد به دلیل عقل محض بودن و فقدان نفس، مرتکب گناه و معصیت نمی‌شود، اما وجود مادی به دلیل برخورداری از نفس و اصل وجود ماده که وجود کران مند است، مرتکب خطا و گناه می‌شود، بر این اساس فرشتگان، معصوم از گناه اند، اما انس و جن مصون از معصیت نیستند. از آن‌جا که مطابق آیات شریف قرآن، ابلیس در داستان سجده بر آدم بر خدا عصیان ورزید، [۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

نمی تواند از سنخ وجود مجرد باشد، بلکه مجرد مثالی یا ماده خواهد بود.

۴. نسبت دادن خواص مادی به ابلیس در قرآن؛ با تأمل در آیات مربوط به ابلیس درمی یابیم که قرآن خاصیت‌ها و ویژگی‌هایی به ابلیس نسبت می‌دهد که با وجود مادی بیش‌تر تناسب دارد؛ مثلاً ابلیس از خدا تقاضای مهلت می‌کند، [۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

مهلت خواستن از مرگ به معنای وجود محدودیت حیات در دنیا و مرگ ابلیس است، و این، با ماده سازگار است. همچنین به صوت و پای ابلیس اشاره شده است [۲۱]

البته درباره نسبت دادن اعضای بدن به ابلیس در آیات، محتمل است ادعا شود که مقصود، کنایه است، امّا درباره مهلت خواستن از مرگ این شبهه وجود ندارد.

در روایات نیز خواص و صفات مادی به ابلیس استناد داده شده است، مانند: چگونگی تکثیر نسل و مکالمه ابلیس با پیامبران به صورت های مبدل یا واقعی که از وجود مادی حکایت می‌کند [۲۲]

.

۶ - مادی بودن ابلیس از دیدگاه متکلمان

درباره نفس ابلیس، در قرآن و روایات، مطلبی بیان نشده است. بیشتر متکلمان به ویژه پیشینیان، از آن‌جا که منکر وجود مجرد غیر از خداوند هستند، نفس ابلیس را نیز مادی، ولی از سنخ خاص، مثل لطیف و رقیق وصف می‌کنند، اما فلاسفه نفس جن و ابلیس را از سنخ مجرد برزخی و نه تام می‌دانند که به کالبد ناریه تعلق یافته است و به همین جهت نیز از قدرت بیش‌تر برخوردار است و قادر بر تصرف در عالم مادی است. [۲۳]

[۲۴]

۷ - تولید مثل ابلیس

ذرّیّه: در قرآن کریم به وجود ذریه و فرزندان ابلیس تأکید شده است، مانند: (اَفَتَتَّخذُونَهُ وَذُرّیتهُ اولیاء مِنْ دُونی). [۲۵]

اما به چگونگی تولد و تکثیر فرزندان ابلیس اشاره ای نشده است. روایات نیز در این مقوله مختلف و از قبیل روایات ضعیف، مرسل، و مقطوع و موقوف است. [۲۶]

[۲۷]

۸ - تمثل ابلیس

در روایات از تمثل ابلیس به شکل‌های مختلف سخن به میان آمده است؛ چنان که از امام صادق (علیه‌السلام روایت شده است که یکی از درخواست های ابلیس از خدا این بود که چنان قدرتی به من عطا کن که من انسان‌ها را ببینم، اما آنان مرا مشاهده نکنند، همچنین من در هر صورتی که اراده کنم بر آنان متصور و متمثل گردم، خداوند هم فرمود من آن را به تو عطا کردم. «وأراهم ولا یرونی وأتصور لهم فی کلّ صورة شئتُ. فقال: قد أعطیتک».. [۲۸]

دلیل دیگر بر تمثل ابلیس، روایات مختلفی است که بر مکالمه ابلیس به صورت های مختلف با پیامبران پیشین دلالت می‌کند؛ مثلاً در روایتی حضرت یحیی از ابلیس می‌خواهد که یک بار به صورت و شکل طبیعی خود ظاهر شود. [۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

البته تمثل ابلیس به شکل های مختلف، محدود و به شرایط مختلفی متوقف است. [۳۲]

[۳۳]

تمثل ابلیس مورد تأکید متکلمان اسلامی نیز می‌باشد. [۳۴]

[۳۵]

[۳۶]

۹ - فرشته یا جن بودن ابلیس

درباره فرشته یا جن بودن ابلیس سه نظریه مطرح شده است:

۹.۱ - نظریه اول

از جنس ملائکه؛ این قول به مفسران صدر اسلام و متقدم مانند ابن عباس، ابن مسعود، قتاده و مسیّب نسبت داده شده است. [۳۷]

[۳۸]

۹.۱.۱ - دلایل نظریه اول

۱. در آیه شریفه : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدوا إِلاّ إِبْلِیس) [۳۹]

ابلیس مستثنا شده است و اصل و قاعده در استثنا، وجود حقیقی آن در مستثنا منه (ملائکه) است و به اصطلاح استثنای متصل است، پس ابلیس از ملائکه بوده که استثنا شده است.

در نقد این دلیل گفته شده است که در علوم ادبی عرب، استثنا در دو بخش مختلف آن، یعنی استثنای متصل و منقطع به کار رفته است، بنابر شواهد بسیاری استثنا در آیه شریفه از قسم دوم است.

۲. در آیه پیش گفته معلوم شد که دستور سجده به آدم خطاب به فرشتگان بوده است، آیه ۱۲ سوره اعراف خطاب به ابلیس می‌فرماید که چه چیز مانع سجده تو شد به آنچه امر کرده بودم: (ما مَنَعَکَ أَلاّ تَسْجُد إِذْ أَمَرْتُک)، از این آیه نیز چنین برمی آید که ابلیس جزء ملائکه و مشمول و مخاطب امر سجده آنان بوده است.

این دلیل نیز قابل نقد است، چون می‌توان گفت، هر چند در این‌که ابلیس مشمول و مأمور امر سجده بوده، تردیدی نیست، چرا که ابلیس مدتی در میان ملائکه بوده و به عبادت خدا پرداخته است و لذا امر سجده نیز مشمول وی می‌شد، اما از آن نمی‌توان همجنس بودن آن دو را استنتاج کرد.

۳. امیر مؤمنان (علیه‌السلام) در فرازی از خطبه قاصعه فرموده است:

«ثمّ اختبر بذلک ملائکته المقربین لیُمیّز المتواضعین منهم من المستکبرین». [۴۰]

در این کلام حضرت، فلسفه سجده به آدم را اختبار و امتحان فرشتگان و جدایی متواضعان از مستکبران ذکر می‌کند و در ادامه به استکبار ابلیس اشاره می‌کند.

در فراز دیگری از همین خطبه افزوده است:

«فمن ذا بعد إبلیس یسلم علی اللّه بمثل معصیته؟ کلاّ! ما کان اللّه سبحانه لیدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملکاً» [۴۱]

«پس چه کسی بعد از ابلیس با به جا آوردن مانند معصیت او از عذاب خدا سالم ماند؟ حاشا! نخواهد شد که خداوند سبحان انسان را به بهشت داخل نماید با کاری که به سبب آن فرشته ای را از آن بیرون کرد».

در نقد این استدلال می‌توان گفت: امام (علیه‌السلام) به حسب ظاهر ابلیس را ملک و فرشته تعبیر می‌کرد و وجه آن همْ گروه بودن ابلیس با ملائکه در عبادت خدا در آسمان هاست. دلیل این توجیه آن است که امام (علیه‌السلام) در دیگر سخنان خود فرشتگان را به اوصافی مانند عدم تخلف از امر الهی، عصمت از هرگونه شبهه و شک و ثبات بر ایمان و یقین به خدا و عدم انحراف از کارهای پسندیده، تواضع و عدم گناه توصیف کرده است [۴۲]

روشن است که ابلیس هیچ‌کدام از این اوصاف را نداشته و لذا نمی‌تواند از سنخ و حقیقت ملائکه باشد.

افزون بر آن که، حضرت در همین خطبه به عدم تأثیر پذیری ملائکه از شیطان ابلیس تأکید و یادآوری می‌کند که شیطان قدرت وسوسه ملائکه را در جهت انحراف آنان ندارد، این خود دلیل است که ابلیس وجودی مغایر با ملائکه دارد: «وَلَمْ یَختلفوا فی ربّهم باستِحواذِ الشَّیطان عَلیهم وَلَم یفرقهم سوء التقاطع...» [۴۳]

بنابراین، کلام پیشین امیرمؤمنان (علیه‌السلام) مبنی بر الحاق ابلیس به ملائکه را باید از بابِ ظاهر و غلبه تفسیر کرد.

۹.۲ - نظریه دوم

اکثر عالمان و متفکران مسلمان ابلیس را از جنس جن می‌دانند؛ چنان که شیخ مفید و شیخ طبرسی آن را مذهب امامیه دانسته اند [۴۴]

[۴۵]

فخر رازی و زمخشری آن را مختار اکثر اهل سنت ذکر می‌کنند [۴۶]

[۴۷]

۹.۲.۱ - دلایل نظریه دوم

طرفداران دیدگاه فوق به ادله ذیل استناد کرده اند:

۱. آیه: (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ ابْلیسَ کانَ مِنَ الجِنّ) [۴۸]

که آشکارا ابلیس را از جن دانسته است.

۲. روایات متواتری بر نسبت ابلیس به طایفه جن وارد شده و برخی از متکلمان نیز به آن استناد کرده اند. [۴۹]

[۵۰]

۳. در آیاتی که پیش تر نقل شد، آفرینش ابلیس از آتش توصیف شده است که با وجود مادی تناسب دارد، در حالی که ملائکه مجردند و دست کم از خلقت آنان از آتش سخنی به میان نیامده است، و در بعضی روایات مبدأ خلقت آنان از «نور» و در بعضی دیگر از «ریح» توصیف شده است و این، دلیل تغایر جنس ملائکه و ابلیس است. [۵۱]

[۵۲]

۴. مطابق صریح آیه شریفه: (لا یعصون اللّه ما أمرهم) [۵۳]

ملائکه مرتکب معصیت و گناه نمی‌شوند، اما در چندین آیه نسبت فسق، استکبار و تخلف از امر الهی به ابلیس داده شده است، مانند: (فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلیسَ ابو وَاسْتَکْبَرَ وَکانَ مِنَ الْکافِرین) [۵۴]

؛ (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه) [۵۵]

[۵۶]

[۵۷]

از صدور گناه از ابلیس و نفی آن از ملائکه چنین برمی آید که تفاوت عمده ای در آفرینش آن دو وجود دارد.

۵. در مباحث گذشته گفته شد که ابلیس دارای ذریه، فرزندان و تکثیر نسل است، در حالی که این موضوع در ملائکه منتفی است.

۶. خداوند مشرکان را در قیامت حشر نموده و از ملائکه می‌پرسد که آیا آنان شما را عبادت می‌کردند، ملائکه هم پاسخ منفی داده و به این نکته اشاره می‌کنند که مشرکان نه ملائکه، بلکه جنیان را می‌پرستیدند: (وَیَوْم یَحشرهُم جَمیعاً ثُمَّ نَقُول لِلْمَلائِکة أَهؤلاءِ إِیّاکم کانوا یعبدون قالُوا سُبحانَکَ أَنْتَ وَلِیّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ کانُوا یَعبُدُونَ الجِنّ) [۵۸]

این آیه‌ به‌طور صریح بین جن و ملائکه فرق قائل شده است، پس این شبهه که جن نوعی از ملائکه است، قابل دفاع نیست [۵۹]

به باور برخی از متفکران، طایفه «جن» از جنس ملائکه بوده است؛ بدین معنا که ملائکه به دسته های مختلفی تقسیم می‌شوند، گروهی که مستورند به اسم «جن» نامیده می‌شوند، لذا ابلیس را می‌توان هم به «جن» و هم به ملائکه نسبت داد، چرا که «جن» صنف خاصی از ملائکه ساکن زمین بودند، ابلیس هم از شمار جنیان، و پیش از تخلف از امر الهی، جزو ملائکه بوده و بعد از آن از درگاه الهی رانده شد، و از طرفی بر تفاوت جوهری بین جن و ملائکه دلیلی وجود ندارد. قرآن کریم نیز درباره مشرکان فرموده است: (وَجَعَلُوا بَیْنهُ وَبَینَ الجِنّةِ نَسَباً) [۶۰]

مطابق این آیه مشرکان بین خدا و بین جنیان نسبت فرزندی قائل بودند، در حالی که آیات دیگر تصریح می‌کند که مشرکان ملائکه را دختران خدا توصیف می‌کردند [۶۱]

[۶۲]

[۶۳]

از این جا به دست می‌آید که میان «جن» و «ملائکه» سنخیت وجنسیت وجود دارد [۶۴]

[۶۵]

[۶۶]

در نقد این نظریه باید گفت اولاً، دلایل دیدگاه دوم (الحاق ابلیس به جن) تفاوت جوهری بین ملائکه و جن را اثبات می‌کند و ثانیاً، تفسیر جن به ملائکه، خلاف ظاهر بلکه صریح آیه است. ثالثاً، اگر مقصود از «الجنة» در آیه، فرشتگان باشد، مرجع ضمیر «انّهم» باید کفار باشد، در این صورت معنای آیه چنین می‌شود که: فرشتگان می‌دانند که کفار برای حساب و عقاب در قیامت حاضر خواهند شد، در حالی که علم فرشتگان به این حشر و حضور مقصود آیه نیست، بلکه منظور آیه خصوصاً با توجه به صدر آن، که مشرکان برای خود خدایانی از طایفه «جن» برگزیده اند، این است که خود این خدایان می‌دانند که خودشان برای حساب در قیامت حاضر و حشر می‌شوند. آیه به نوعی در صدد توبیخ خدایان مشرکان به عنوان نسبت با خداست و این، تنها با فرضی معقول است که «الجنة» به جن و نه ملائکه تفسیر شود، چرا که در میان جن، کافر و مسلمان وجود دارد و کفار در قیامت به کیفر خودشان خواهند رسید، امّا ملائکه از این گمان مصون اند. [۶۷]

۱۰ - دیدگاه متکلمین در مورد جن یا ملک بودن ابلیس

برخی از متکلمان پس از بررسی ادله دیدگاه های پیشین به دیدگاه خاصی نرسیده و در این باره توقف نمودند. [۶۸]

۱۱ - کفر یا ایمان پیشین ابلیس

در این‌که ابلیس با عصیان از فرمان الهی به سجده بر آدم، راه کفر را پیش گرفت، تردیدی نیست، لکن در حدوث یا ظهور کفر ابلیس با این نافرمانی اختلاف است: آیا ابلیس پیش از امر به سجده بر آدم کافر بود، اما کفر خویش را پنهان می‌کرد و با این گناه، کفر خویش را آشکار نمود؟ یا این‌که پیش از آن واقعاً مؤمن و عابد بوده و با این نافرمانی کفر او حادث شد؟

۹.۱ - نظریه اول

جمعی از دانشمندان اسلامی معتقدند ابلیس قبل از سرپیچی از سجده بر آدم مؤمن واقعی بوده و با این نافرمانی، راه کفر را برگزید.

۹.۱.۱ - دلایل نظریه اول

(فَسَجَدُوا إِلاّ ابلیسَ ابی وَاسْتَکْبَرَ وَکانَ مِنَ الْکافِرین) [۶۹]

.

(فَسَجَدَ الْمَلائِکَة کُلّهُمْ أَجْمَعُونَ• إِلاّ إِبْلِیسَ استَکْبَرَ وَکانَ مِنَ الْکافِرین) [۷۰]

این گروه «کان» را به معنای «صار» تفسیر کردند، مانند: (فَکانَ مِنَ الْمُغْرَمین) [۷۱]

در این صورت آیه دلیل بر حدوث کفر ابلیس خواهد بود.

برخی نیز «کان» را به معنای ماضی، اما در علم ازلی الهی تفسیر کردند؛ یعنی کفر ابلیس پیش تر در علم ازلی الهی ثابت بوده است. [۷۲]

[۷۳]

مستند دیگر این دیدگاه می‌تواند روایاتی باشد که بر پیشینه عبادت ابلیس به صورت متواتر دلالت می‌کنند و معروف ‌ترین آن‌ها خطبه قاصعه نهج البلاغه است که حضرت فرمود:

«فاعتبروا بما کان من فعل اللّه بإبلیس إذ حبط عمله الطویل وجهده الجهید وقد کان عبد اللّه ستة آلاف عن کبر ساعة واحدة؛ پند بگیرید از رفتار خداوند با ابلیس زمانی که عبادت های طولانی و کوشش های طاقت فرسای او به مدت شش هزار سال را بر اثر تکبر یک لحظه باطل ساخت» [۷۴]

حضرت در این خطبه‌ به‌طور ضمنی بر عبادت پیشین ابلیس صحه می‌گذارد و خاطر نشان می‌سازد که تکبر وی سبب حبط عبادت های پیشین او گردید.

در تحلیل دو آیه پیشین باید گفت اصل در معنای هر لفظی ظهور آن است و معنای ظاهری «کان» به معنای انجام در زمان ماضی است، و (کان من الکافرین) یعنی وی از کافران بود واگر پذیرفته شود که استعمال «کان» به معنای «صار» از قبیل مجاز مشهور است، معنای آیات مجمل خواهد شد و تعیین یکی از دو معنا نیازمند قرینه و دلیل است.

اما درباره روایات باید گفت هر چند ظهور اولیه آن‌ها در دلالت بر عبادت و ایمان پیشین ابلیس قابل انکار نیست، لکن با تأمل در روایات دیگر روشن می‌شود که روایات بر عبادت پیشین ابلیس اعم از عبادت خالصانه و غیر خالصانه دلالت می‌کنند، اما بعضی روایات به نکته ظریف دیگر، یعنی وجود نفس پلید و معصیت آلود ابلیس در زمان های پیشین تأکید می‌کنند که روایات آن در تحلیل دیدگاه سوم گزارش خواهد شد. خلاصه آن‌که فرضیه ایمان پیشین با این روایات سازگاری ندارد.

۹.۲ - نظریه دوم

دیدگاه دیگر بر این باور است که ابلیس پیش از امر به سجده بر آدم، کافر بود، لکن آن را بروز نداده و در ظاهر به عبادت و پرستش خداوند می‌پرداخت و ملائکه نیز از کفر باطنی او آگاه نبودند.

۹.۲.۱ - دلایل نظریه دوم

۱. لفظ «کان» در دو آیه پیشین بر معنای ظاهر آن (تحقق فعل کفر در گذشته) حمل می‌شود. [۷۵]

[۷۶]

[۷۷]

علاوه بر آن‌که ذیل آیه پیشین (وَاَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما کُنْتُمْ تَکْتُمون) [۷۸]

بر کتمان طینت عصیان آمیز و کفر ابلیس دلالت می‌کند که روایات آن خواهد آمد. [۷۹]

[۸۰]

علامه طباطبایی آیه: (لَمْ أَکُنْ لأَسْجُدَ لِبَشَر خَلقتهُ مِنْ صَلْصال) [۸۱]

را دلیل دیگر بر کفر پیشین ابلیس تفسیر می‌کند، چرا که (لم أکن) از عدم تحقق سجده از ظرف گذشته حکایت می‌کند که بر سبقت طینت کفرآمیز ابلیس دلالت می‌کند، در حالی که ابلیس می‌توانست به جای آن از عبارت دیگر مانند «لا أسجد» و «لست أسجد» استفاده کند. [۸۲]

برخی آیه شریفه: (لم یکن من الساجدین) [۸۳]

را به عنوان دلیل این دیدگاه ذکر نموده و در تفسیر آیه نوشته‌اند اساساً ابلیس اهل سجده نبود. [۸۴]

۲. برخی روایات بر سبقت سرشت حسد، معصیت و کفر آمیز ابلیس از زمان امر به سجده دلالت می‌کند؛ مثلاً از امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده که:

«فلمّا أمر اللّه الملائکة بالسجود لآدم أخرج ما کان فی قلب إبلیس من الحسد» [۸۵]

زمانی که خدا فرشتگان را بر سجده آدم امر فرمود، خداوند آنچه را در قلب ابلیس از حسد بود، آشکار نمود»، ولی حسادت را نمی‌توان دلیل بر کفر ابلیس دانست.

بعضی از روایات در تفسیر آیه پیشین (وَاَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما کُنْتُمْ تَکْتُمُون) [۸۶]

متعلق کتمان را کبر و کفر باطنی ابلیس دانسته اند «ما أسرّ إبلیس فی نفسه من الکبر»، «ما أسرّ إبلیس من الکفر فی السجود» [۸۷]

[۸۸]

[۸۹]

۳. دلیل سوم این دیدگاه اصل موافات است؛ به این معنا که شرط ثواب و پاداش دایمی وفات بر ایمان به خداست و ایمان پیش از کفر محال است، کسی که بر حالت کفر بمیرد، از آن برمی آید که وی قبلاً نیز کافر و فاقد ایمان بوده است. [۹۰]

[۹۱]

[۹۲]

[۹۳]

[۹۴]

برخی از امامیه با استفاده از این اصل، بر کفر پیشین ابلیس استناد می‌کنند، چرا که چون کفر فعلی ابلیس محرز است، از آن طبق اصل موافات، عدم ایمان پیشین وی استنتاج می‌شود. شیخ طبرسی در تفسیر «کان من الکافرین»، می نویسد: «کان کافراً فی الأصل وهذا القول یوافق مذهبنا فی الموافاة». [۹۵]

[۹۶]

صدرالمتألهین با این اصل موافق است و در تعلیل آن می‌گوید: تحقق کفر و ایمان حتی در دو زمان محال است، چون کفر موجب عذاب ابدی و ایمان موجب ثواب ابدی است، این که یکی، دیگری را از بین ببرد، این همان احباط، و باطل است. [۹۷]

[۹۸]

ولی عده ای از متکلمان مانند بنونوبخت و شهید ثانی اصل موافات را نپذیرفته اند. [۹۹]

[۱۰۰]

اکثر اصولیان معتقدند کفر بعد از ایمان نه تنها جایز، بلکه واقع هم شده و ظاهر آیات متعدد بر آن دلالت می‌کند. [۱۰۱]

چنان که چند آیه، از امکان یا وقوع کفر بعد از ایمان خبر می‌دهد، مانند: (إِنّ الّذینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ارْتَدُّوا) [۱۰۲]

؛ (یا أَیُّها الَّذینَ آمَنُوا ان تُطیعُوا الَّذینَ کَفَرُوا یَردُّوکُمْ بَعْد إِیمانکُمْ کافِرین) [۱۰۳]

.

۴. دلیل دیگر بر کفر پیشین ابلیس، شبهاتی است که وی آن را با ملائکه بعد از امر سجده بر آدم مطرح کرده است که عبارتند از: ۱. فلسفه خلقت کافر با فرض علم پیشین الهی به آن؛ ۲. فایده تکلیف؛ ۳. فلسفه تکلیف ابلیس بر سجود به آدم؛ ۴. فایده لعن و عقاب ابلیس با فرض عدم نفع خدا و غیر خدا از آن؛ ۵. فلسفه تمکین ابلیس بر دخول در بهشت و وسوسه آدم؛ ۶. فلسفه تمکین اغوا و گمراهی مردم؛ ۷. فلسفه اعطای مهلت. با این شبهات، ابلیس به معرفت حقیقی خداوند دست نیافته بود، و شاهد آن، سخن خداوند بعد از این شبهات خطاب به ابلیس است که فرمود: ای ابلیس مرا نشناختی و گرنه می‌دانستی که بر افعال من اعتراضی وارد نیست. «یا إبلیس انک ما عرفتَنی...» [۱۰۴]

[۱۰۵]

[۱۰۶]

۱۱.۳ - نتیجه

با تأمل در مطالب پیشین روشن می‌شود که تعیین ایمان یا کفر پیشین ابلیس را نه با دلیل عقل، بلکه با دلیل نقلی باید حل و فصل کرد. گفته شد که آیات قرآن بر یک نظریه به صورت قطع و شفاف دلالت نمی‌کند، اما روایات نیز مختلف بوده و برخی بر کفر و برخی دیگر بر ایمان پیشین دلالت می‌کرد. لکن در اینجا می‌توان به جمع بین روایات پرداخت و گفت از آن‌جا که ابلیس پیش از امر به سجده، به عبادت و پرستش خدا هر چند در ظاهر و نفاق مشغول بوده است و فرشتگان نیز بر نفاق وی علم نداشته اند، مقصود روایات دال بر عبادت ابلیس حکم به ظاهر حال وی بوده و به واقع امر ناظر نبوده اند، اما روایات دیگر به واقع و کفر واقعی ابلیس ناظر و شاهد بوده اند.

۱۲ - فلسفه خلقت ابلیس

یکی از پرسش های معروف این است که چرا خداوند ابلیس را آفریده است؟ با این‌که می‌دانست او راه کفر و اغوای انسان‌ها را پیش خواهد گرفت. در پاسخ این پرسش نکات ذیل قابل تأمل است:

۱. خداوند ابلیس را بر سرشت و طبیعت کفر، فسوق و گمراهی و اضلال نیافرید، بلکه او نیز مانند دیگر آفریده های الهی بر طبیعت پاک و فطرت خداگرایی خلق شده است، او نیز مانند دیگر جنیان مؤمن، و انسان‌ها می‌توانست راه هدایت و سعادت را پیش گیرد؛ به تعبیری، خدا شیطان را شیطان نیافرید.

از اینجا روشن می‌شود که پرسش از فلسفه خلقت ابلیس در واقع نه به اصل آفرینش او، بلکه به فلسفه قدرت و تمکین بخشیدن به او در وسوسه و فریب انسان‌ها برمی گردد که نکات بعدی، آن را توجیه می‌کند.

۲. برای پاسخ این پرسش باید به غایت و هدف آفرینش انسان در این دنیا اشاره کرد، که‌ به‌طور خلاصه می‌توان گفت: فلسفه خلقت انسان شناخت خداوند و نیل به سعادت معنوی و قرب الهی است و این مقصد با اصل اختیار و ورود تکالیف الهی محقق می‌شود. هر چه موانع و آزمایش های الهی در این مسیر متعدد و سخت باشد، به همان اندازه ایمان انسان نیز با ارزش خواهد بود. اگر سعادت انسان بر وجود طاعت و تهذیب نفس وی متوقف است، خود آن نیز بر وجود امر و نهی، اطاعت و معصیت، مدح و ذم، و ثواب و عقاب منوط است و ابلیس چون یکی از کارگردان های این صحنه است، وجود آن از این منظر ضروری است. [۱۰۷]

۳. نکته سوم این‌که ابلیس تنها بر وسوسه و نشان دادن راه باطل و گمراهی بر انسان قادر است و هیچ قدرتی بر الزام و اجبار انسان به معاصی ندارد و این انسان است که با اختیار خویش البته با وسوسه ابلیس به راه عصیان قدم برمی دارد. آیه ذیل به صراحت، به عدم توانایی و سلطه ابلیس بر آدم جز وسوسه تصریح می‌کند: (وَما کانَ لی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلطان إِلاّ دعوتکُمْ فاسْتَجَبْتُمْ لی فَلا تَلُومُونی وَلُوموا أَنفُسکُمْ) [۱۰۸]

[۱۰۹]

[۱۱۰]

[۱۱۱]

۴. خداوند انسان را در برابر ابلیس، تنها، رها نکرده، بلکه از راه های مختلف به هدایت انسان پرداخته است.، اولین راه، راه درونی یعنی فطرت و عقل انسان است، راه های بیرونی نیز خداوند، پیامبران و امامان و همچنین فرشتگان‌اند که مطابق آیات در صورت ثبات قدم انسان، فرشتگان به یاری و نجات انسان روی می‌آورند: (إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبّنا اللّه ثُمَّ استَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ الْمَلائِکَة...) [۱۱۲]

.

۱۱.۳ - نتیجه

از مطالب پیشین روشن شد که اولاً، قلمرو فعالیت و قدرت نفوذ ابلیس در مورد انسان ادراکات انسان است که از طریق وسوسه انجام می‌شود. [۱۱۳]

وثانیاً، مهلت دادن ابلیس بر اغوا و فریب مردم جزء نظام خلقت، لازمه و متمم تکامل انسان است، چرا که در صورت فقدان هرگونه وسوسه و دعوت به باطل، انسان عقل محض خواهد بود، در حالی که چنین نظامی در عالم مجردات وجود دارد و غایت خداوند از خلق انسان آفرینش و طرح نظام دیگری است.

۱۳ - پایان مهلت ابلیس

آخرین مطلب درباره ابلیس به پایان مهلت او مربوط می‌شود، که قرآن کریم از آن به «وقت معلوم» تعبیر کرده است:

(قالَ رَبّ فانظرنی إِلی یَوم یُبْعَثُون • قالَ فَإِنّک مِنَ المُنْظَرین إِلی یَوم الوَقْت الْمَعْلُوم) [۱۱۴]

[۱۱۵]

بعضـی از مفسـران «الـوقت المعلوم» را به «قیامت» و بعض دیگر، مانند علامه طباطبایی، آن را به پـایان ایـام تکلیف و پایان دنیـای انسـان و شـروع عالم برزخ تفسیر می‌کنند. [۱۱۶]

[۱۱۷]

[۱۱۸]

[۱۱۹]

علامـه در جـای دیگـر، آن را بـه آخـر زمـان تفسیر می‌کند که در آن ریشه های فساد و معصیت منقطع می‌شود [۱۲۰]

برخی دیگر، آن را به وقت معلوم برای خدا و مجهول برای ابلیس تفسیر کرده اند [۱۲۱]

و این‌که آیا ابلیس بـه «وقـت معلـوم» علـم و آگاهـی داشتـه، از ظاهر آیه علم یا جهل وی استفاده نمی‌شود، اما این‌که آیه بر ابهام و پوشاندن «وقت معلوم» بر ابلیس دلالت می‌کند، دو قول وجود دارد. علامـه طباطبائی منکر ابهام آن بر ابلیس است و علم وی به بقا تا پایان وجود انسان در دنیا را ترجیح می‌دهد [۱۲۲]

اما نظریه ای که پیش تر گزارش شدوقت معلوم را به معلوم خدا و مجهول برای ابلیس تفسیر می‌کند، مدعی دلالت آیه بر ابهام وقت معلوم برای ابلیس است. [۱۲۳]

۱۴ - فرجام ابلیس و یارانش

خداوند در همان گفتوگوى آغازين، جاى‌گاه نهايى ابليس و پيروانش را فرو افتادن در دوزخ خشم الهى اعلام فرمود:

«قَالَ فَالحقُّ وَالحَقَّ أَقولُ • لاَملأنَّ جَهنّمَ مِنكَ و مِمَّن تَبِعَكَ مِنهُم أَجمعين [۱۲۴]

و جهنّم را سزاى آنان دانست:

«قالَ اذهَبْ فمَن تَبِعكَ مِنهُم فَإِنَّ جَهنَّم جَزاؤُكُم جَزاءً مَوفوراً.» [۱۲۵]

در پايان، همه آنان به فرجام خويش رسيده، به «جحيم» افكنده مى‌شوند: «فَكُبكِبوا فيِهَا هُم وَالغَاوُونَ• و جُنودُ إِبليسَ أَجمَعونَ.» [۱۲۶]

در آن هنگام همه آن معبود ان با عابدان گمراه به دوزخ افكنده مى‌شوند(۹۴)،و همچنين لشكريان ابليس عموما(۹۵).

۱۵ - عناوین مرتبط

ابلیس در قرآن

ابلیس در زبان عربی

ابلیس در عرفان

ابلیس در کلام

۱۶ - فهرست منابع

• اوائل المقالات، مفید، محمد بن محمد بن نعمان، م ۱۴۱ق، به تصحیح زنجانی، بی نا، بی تا.

• بحارالأنوار، مجلسی، محمدباقر، م۱۴۰۳ق، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ق.

• التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

• التفسیر الخازن، بغدادی، علاءالدین ابراهیم، م ۷۲۵ق، دارالفکر، بیروت، ۱۳۹۹ق.

• تفسیر القرآن الکریم، صدرالمتألهین، محمد، م۱۰۵۰ق، تحقیق محمد خواجوی، بیدار، قم، بی تا.

• تفسیر القمی، قمی، ابوالحسن (م قرن سوم ق)، ج۱، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت۱۴۱۲ق.

• التفسیر الکبیر، رازی، فخر، م ۶۰۶ق، دارالکتب العلمیه، تهران، بی تا.

• تفسیر تسنیم، ج۳، جوادی آملی، عبداللّه، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۸۰ش.

• تفسیر عیاشی، سمرقندی، محمد بن عیاش، م قرن سوم ق، المکتبة العلمیة الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۰ق.

• تفسیر نسفی، نسفی، محمود، م۷۱۰ق، دارالکتب العربی، بیروت.

• تقریب المعارف، حلبی، ابوصلاح، م ۷۲۶ق، تحقیق و نشر فارس تبریزیان، حسون، قم ۱۴۱۷ق.

• تلخیص المحصل، طوسی، نصیرالدین، م۶۷۲ق، دارالأضواء، بیروت، ۱۴۰۵ق.

• حقائق الایمان، شهید ثانی، م ۹۶۵ق، تحقیق سید مهدی رجایی، کتابخانه مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۹.

• الدر المنثور فی التفسیر المأثور، سیوطی، جلال الدین، م ۹۱۱ق، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ق.

• الشافی فی الإمامة، ج۴، مرتضی، سید علم الهدی، م ۴۳۹ق، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ق.

• شرح المواقف، ایجی، عضدالدین، م ۷۵۶ق، شرح سید شریف، انتشارات شریف رضی، قم، بی تا.

• علم الیقین، فیض کاشانی، محسن، م۱۰۹۱ق، ج۱، انتشارات بیدار، قم، ۱۳۶۷ش.

• القبسات، میرداماد، م ۱۰۴۱ق، دانشگاه تهران.

• الکافی فی الفقه، همان، مکتبة امیرالمؤمنین، اصفهان، ۱۴۰۳ق.

• کتاب الألفین، حلی، علامه، مکتبة الألفین، کویت، بی تا.

• الکشاف، زمخشری، محمود بن عمر، م ۵۲۸ق، نشر البلاغه، قم، ۱۴۱۳ق.

• کشف الأسرار، انصاری، خواجه عبداللّه، م۴۱۸ق، به تصحیح علی اصغر حکمت، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲.

• گوهر مراد، لاهیجی، عبدالرزاق، م۱۰۷۲ق، تحقیق زین الدین قربانی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، ۱۳۷۲ش.

• مجمع البیان، طبرسی، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

• مفاتیح الغیب، صدرالمتألهین، محمد، م۱۰۵۰ق، با تعلیقات مولی علی نوری، مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، ۱۴۱۹ق.

• الملل والنحل، ج۱، شهرستانی، عبدالکریم، م ۵۴۸ق، دارالمعرفة، بیروت، بی تا.

• المنار، رشید رضا، محمد، دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع.

• المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

• نورالثقلین، حویزی، شیخ جمعه العروس، م۱۱۱۲ ق، مؤسسه اسماعیلیان، قم ۱۳۷۳ش.

• نهج البلاغه، رضی، سید، م ۴۰۶ق، ترجمه و شرح فیض الاسلام، انتشارات فقیه، تهران، ۱۳۷۸ش

۱۷ - پانویس

۱. ↑ بحارالانوار، ج۶۰، ص۲۴۱ .

۲. ↑ مجمع‌البحرين، ج‌۱، ص‌۲۳۹.

۳. ↑ روح البيان ج‌۸‌، ص‌۵۹‌.

۴. ↑ ابليس فى القرآن و الحديث ص‌۱۲.

۵. ↑ اعلام قرآن، ص‌۷۸.

۶. ↑ كشف‌الاسرار ج‌۱، ص‌۱۴۵.

۷. ↑ مفردات ص‌۱۴۳، «بلس».

۸. ↑ تاج العروس ج‌۸‌، ص‌۲۰۹، «بلس».

۹. ↑ مقاييس ج‌۱، ص‌۳۰۰، «بلس».

۱۰. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۱۲.

۱۱. ↑ ناس/سوره۱۱۴، آیه۶.

۱۲. ↑ کشف الأسرار، انصاری، ج۱، ص۱۴۴، خواجه عبداللّه، م۴۱۸ق، به تصحیح علی اصغر حکمت، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲.

۱۳. ↑ اعراف/سوره۷،آیه۱۸

۱۴. ↑ کهف/سوره۱۸، آیه۵۰.

۱۵. ↑ بقره/سوره۲، آیه۳۴.

۱۶. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۷۴.

۱۷. ↑ کهف/سوره۱۸، آیه۵۰.

۱۸. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۴.

۱۹. ↑ حجر/سوره۱۵، آیه۳۵.

۲۰. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۷۸.

۲۱. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۶۴.

۲۲. ↑ بحارالأنوار، مجلسی، محمدباقر،ج۶۰، ص ۲۲۴ـ ۲۳۳، م۱۴۰۳ق، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ق،

۲۳. ↑ گوهر مراد، لاهیجی، ج۱، ص۳۳۷ـ۳۳۹، عبدالرزاق، م۱۰۷۲ق، تحقیق زین الدین قربانی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، ۱۳۷۲ش.

۲۴. ↑ القبسات، میرداماد، ج۱، ص۴۰۳، م ۱۰۴۱ق، دانشگاه تهران.

۲۵. ↑ کهف/سوره۱۸،آیه۵۰

۲۶. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۸، ص۴۳، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۲۷. ↑ ج۸، ۶۲، المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۲۸. ↑ تفسیر القمی، قمی، ج۱، ص۵۲، ابوالحسن (م قرن سوم ق)، ج۱، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت۱۴۱۲ق.

۲۹. ↑ بحارالأنوار، مجلسی، ج۶۰، ص۲۲۶ ۲۲۷، محمدباقر، م۱۴۰۳ق، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ق.

۳۰. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۸، ص۶۴، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۳۱. ↑ ج۸، ۶۶، المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۳۲. ↑ التفسیر الکبیر، رازی، ج۱۴، ص۵۴، فخر، م ۶۰۶ق، دارالکتب العلمیه، تهران، بی تا.

۳۳. ↑ بحارالأنوار، مجلسی، ج۶۰، ص۱۵۷، محمدباقر، م۱۴۰۳ق، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ق.

۳۴. ↑ اوائل المقالات، مفید، ج۱، ص۱۲۸، محمد بن محمد بن نعمان، م ۱۴۱ق، به تصحیح زنجانی، بی نا، بی تا.

۳۵. ↑ علم الیقین، فیض کاشانی، ج۱، ص۴۰۰، محسن، م۱۰۹۱ق، ج۱، انتشارات بیدار، قم، ۱۳۶۷ش.

۳۶. ↑ تلخیص المحصل، طوسی، ج۱، ص۲۳۰، نصیرالدین، م۶۷۲ق، دارالأضواء، بیروت، ۱۴۰۵ق.

۳۷. ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۱، ص۶۰، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

۳۸. ↑ التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، ج۱، ص۱۵۰، ابوجعفر محمد بن حسن، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

۳۹. ↑ بقره/سوره۲،آیه۳۴

۴۰. ↑ نهج البلاغه، رضی، سید،خطبه ۲۳۴، م ۴۰۶ق، ترجمه و شرح فیض الاسلام، انتشارات فقیه، تهران، ۱۳۷۸ش

۴۱. ↑ نهج البلاغه ، رضى ، سيد ،خطبه ۲۳۴، م ۴۰۶ق ، ترجمه و شرح فيض الاسلام ، انتشارات فقيه ، تهران ، ۱۳۷۸ش .

۴۲. ↑ نهج البلاغه، رضی، سید،خطبه اشباح، شماره ۹۰، بخش ملائکه، م ۴۰۶ق، ترجمه و شرح فیض الاسلام، انتشارات فقیه، تهران.

۴۳. ↑ نهج البلاغه، رضی، سید،خطبه اشباح، م ۴۰۶ق، ترجمه و شرح فیض الاسلام،خطبه اشباح، شماره ۹۰، بخش ملائکه، انتشارات فقیه، تهران.

۴۴. ↑ اوائل المقالات، مفید، ج۱، ص۱۴۹، محمد بن محمد بن نعمان، م ۱۴۱ق، به تصحیح زنجانی، بی نا، بی تا.

۴۵. ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۱، ص۱۶۰، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

۴۶. ↑ تفسیر القمی، قمی، ج۱، ص۲۱۳، ابوالحسن (م قرن سوم ق)، ج۱، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت۱۴۱۲ق.

۴۷. ↑ الکشاف، زمخشری، محمود بن عمر،ج۱، ص ۱۲۷، م ۵۲۸ق، نشر البلاغه، قم، ۱۴۱۳ق ).

۴۸. ↑ کهف/سوره۱۸،آیه۵۰

۴۹. ↑ اوائل المقالات، مفید، ج۱، ص۱۴۹، محمد بن محمد بن نعمان، م ۱۴۱ق، به تصحیح زنجانی، بی نا، بی تا.

۵۰. ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۱، ص۱۶۲، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

۵۱. ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۱، ص۱۶۱، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

۵۲. ↑ ، ج۱، ص ۲۱۴، تفسیر القمی، قمی، ابوالحسن (م قرن سوم ق)، ج۱، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت۱۴۱۲ق.

۵۳. ↑ تحریم/سوره۶۶،آیه۶

۵۴. ↑ بقره/سوره۲،آیه۳۴

۵۵. ↑ کهف/سوره۱۸،آیه۵۰

۵۶. ↑ طه/سوره۲۰، آیه۱۱۶.

۵۷. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۷۴.

۵۸. ↑ سبأ/سوره۳۴،آیه۴۱

۵۹. ↑ تفسیر القمی، قمی، ج۱، ص۲۱۳، ابوالحسن (م قرن سوم ق)، ج۱، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت۱۴۱۲ق.

۶۰. ↑ صافات/سوره۳۷،آیه۱۵۸

۶۱. ↑ صافات/سوره۳۷، آیه۱۴۹.

۶۲. ↑ طور/سوره۵۲، آیه۳۹.

۶۳. ↑ نجم/سوره۵۳، آیه۲۱.

۶۴. ↑ التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، ج۱، ص۱۵۳، ابوجعفر محمد بن حسن، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

۶۵. ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۱، ص۱۶۲، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

۶۶. ↑ تفسیر القمی، قمی، ج۱، ص۲۶۵، ابوالحسن (م قرن سوم ق)، ج۱، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت۱۴۱۲ق.

۶۷. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۱۷، ص۱۷۳، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۶۸. ↑ شرح المواقف، ایجی، ج۷، ص۲۸۳، عضدالدین، م ۷۵۶ق، شرح سید شریف، انتشارات شریف رضی، قم، بی تا.

۶۹. ↑ بقره/سوره۲،آیه۳۴

۷۰. ↑ ص/سوره۳۸،آیه۷۳-۷۴

۷۱. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۴۳

۷۲. ↑ تفسیر خازن، ج۱، ج۱، ص۱۴۶، ص ۴۸، کشف الأسرار، انصاری، خواجه عبداللّه، م۴۱۸ق، به تصحیح علی اصغر حکمت، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲.

۷۳. ↑ تفسیر نسفی، نسفی، ج۱، ص۴۲، محمود، م۷۱۰ق، دارالکتب العربی، بیروت.

۷۴. ↑ نهج البلاغه، رضی، سید، م ۴۰۶ق، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه ۱۹۲،انتشارات فقیه، تهران، ۱۳۷۸ش .

۷۵. ↑ کشف الأسرار، انصاری، ج۱، ص۱۴۶، خواجه عبداللّه، م۴۱۸ق، به تصحیح علی اصغر حکمت، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲.

۷۶. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۱۷، ص۲۲۶، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۷۷. ↑ تفسیر تسنیم، ج۳، ج۳، ص۲۸۱، جوادی آملی، عبداللّه، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۸۰ش.

۷۸. ↑ بقره/سوره۲،آیه ۳۳

۷۹. ↑ تفسیر تسنیم، ج۳، ج۳، ص۲۶۵، جوادی آملی، عبداللّه، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۸۰ش.

۸۰. ↑ تفسیر تسنیم، ج۳، ج۳، ص۲۸۱، جوادی آملی، عبداللّه، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۸۰ش.

۸۱. ↑ حجر/سوره۱۵،آیه۳۳

۸۲. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۱۴، ص۱۵۴، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۸۳. ↑ اعراف/سوره۷،آیه۱۱

۸۴. ↑ تفسیر تسنیم، ج۳، ج۳، ص۲۸۱، جوادی آملی، عبداللّه، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۸۰ش.

۸۵. ↑ نورالثقلین، حویزی، شیخ جمعه العروس،ج۱، ص ۵۶، حدیث ۹۳، م۱۱۱۲ ق، مؤسسه اسماعیلیان، قم ۱۳۷۳ش.

۸۶. ↑ بقره/سوره۲،آیه۳۳

۸۷. ↑ الدر المنثور في التفسير المأثور ، سيوطى ، جلال الدين ،ج۱،ص۱۱۱، م ۹۱۱ق ، دارالفكر ، بيروت ، ۱۴۱۴ق

۸۸. ↑ الدر المنثور في التفسير المأثور ، سيوطى ، جلال الدين ،ج۱، ص۱۲۲، م ۹۱۱ق ، دارالفكر ، بيروت ، ۱۴۱۴ق.

۸۹. ↑ تفسیر عیاشی، سمرقندی، ج۱، ص۳۳، محمد بن عیاش، م قرن سوم ق، المکتبة العلمیة الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۰ق.

۹۰. ↑ اوائل المقالات، مفید، ج۱، ص۸۳، محمد بن محمد بن نعمان، م ۱۴۱ق، به تصحیح زنجانی، بی نا، بی تا.

۹۱. ↑ الشافی فی الإمامة، ج۴، ج۴، ص۱۳، مرتضی، سید علم الهدی، م ۴۳۹ق، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ق.

۹۲. ↑ تقریب المعارف، حلبی، ج۱، ص۳۶۹، ابوصلاح، م ۷۲۶ق، تحقیق و نشر فارس تبریزیان، حسون، قم ۱۴۱۷ق.

۹۳. ↑ الکافی فی الفقه، همان، ج۱، ص۴۸۸، مکتبة امیرالمؤمنین، اصفهان، ۱۴۰۳ق.

۹۴. ↑ کتاب الألفین، حلی، ج۱، ص۸۴۸۲، علامه، مکتبة الألفین، کویت، بی تا.

۹۵. ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۱، ص۱۶۳، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

۹۶. ↑ تفسیر نسفی، نسفی، ج۱، ص۴۲، محمود، م۷۱۰ق، دارالکتب العربی، بیروت.

۹۷. ↑ تفسیر القرآن الکریم، صدرالمتألهین، محمد،ج۳ ص۷۳، م۱۰۵۰ق، تحقیق محمد خواجوی، بیدار، قم، بی تا.

۹۸. ↑ مفاتیح الغیب، صدرالمتألهین، ج۱، ص۲۹۹، محمد، م۱۰۵۰ق، با تعلیقات مولی علی نوری، مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، ۱۴۱۹ق.

۹۹. ↑ اوائل المقالات، مفید، ج۱، ص۸۳، محمد بن محمد بن نعمان، م ۱۴۱ق، به تصحیح زنجانی، بی نا، بی تا.

۱۰۰. ↑ حقائق الایمان، شهید ثانی، ج۱، ص۱۱۰، م ۹۶۵ق، تحقیق سید مهدی رجایی، کتابخانه مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۹.

۱۰۱. ↑ حقائق الایمان، شهید ثانی، ج۱، ص۱۰۹، م ۹۶۵ق، تحقیق سید مهدی رجایی، کتابخانه مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۹.

۱۰۲. ↑ نساء/سوره۴،آیه۱۳۷

۱۰۳. ↑ آل عمران/سوره۳،آیه۱۰۰

۱۰۴. ↑ الملل والنحل ، شهرستانى ، عبدالكريم ،ج۱، ص ۱۶ـ ۱۸، م ۵۴۸ق ، دارالمعرفة ، بيروت ، بى تا.

۱۰۵. ↑ مفاتیح الغیب، صدرالمتألهین، ج۱، ص۲۹۹ ۳۰۰، محمد، م۱۰۵۰ق، با تعلیقات مولی علی نوری، مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، ۱۴۱۹ق.

۱۰۶. ↑ تفسیر القرآن الکریم، صدرالمتألهین،ج۳، ص ۷۳، محمد، م۱۰۵۰ق، تحقیق محمد خواجوی، بیدار، قم، بی تا .

۱۰۷. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۸، ص۳۸، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۱۰۸. ↑ ابراهیم/سوره۱۴،آیه۲۲.

۱۰۹. ↑ نساء/سوره۴، آیه۱۲۰.

۱۱۰. ↑ نحل/سوره۱۶، آیه۶۳.

۱۱۱. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۸، ص۴۰ ۴۱، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۱۱۲. ↑ فصلت/سوره۴۱،آیه۳۱

۱۱۳. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۸، ص۴۰، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۱۱۴. ↑ حجر/سوره۱۵،آیه۳۶-۳۸

۱۱۵. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۸۱.

۱۱۶. ↑ التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن،ج۶، ص ۳۳۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت .

۱۱۷. ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۶، ص۴۳۶، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

۱۱۸. ↑ الميزان فى تفسير القرآن ، طباطبايى ، سيد محمدحسين ،ج۸، ص ۳۱، م۱۳۶۰ش ، مؤسسة الأعلمى ، بيروت ، ۱۳۹۳ق.

۱۱۹. ↑ الميزان فى تفسير القرآن ، طباطبايى ، سيد محمدحسين ،ج۱۲، ص ۱۵۸، م۱۳۶۰ش ، مؤسسة الأعلمى ، بيروت ، ۱۳۹۳ق.

۱۲۰. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۱۲، ص۱۵۹، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۱۲۱. ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۶، ص۴۳۶، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

۱۲۲. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج۱۲، ص۱۶۵، سید محمدحسین، م۱۳۶۰ش، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ۱۳۹۳ق.

۱۲۳. ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۶، ص۴۳۶، سعید أبوالفضل، م ۵۴۸ق، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامی، تهران، ۱۴۱۷ق.

۱۲۴. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۸۴-۸۵.

۱۲۵. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۶۳.

۱۲۶. ↑ شعراء/سوره۲۶، آیه۹۴-۹۵.

۱۸ - منابع

دانشنامه کلام اسلامی، مؤسسه امام صادق(ع)، برگرفته از مقاله «ابلیس»، شماره ۲۲

دانشنامه موضوعی قرآن

##### شیطان

مقاله در این آدرس

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86\_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9\_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C)

شیطان (منابع اسلامی)

‌هر موجود سرکش و متمرد از فرمان خداوند متعال از جن و انس که دور از رحمت است و کارش وسوسه خلق است را شیطان می‌گویند. عنوان یاد شده به مناسبت در بسیاری از بابهای فقهی همچون طهارت، صلات، حج و نکاح آمده است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف شیطان

۲ - موارد استحباب استعاذه

۳ - حالات حضور شیطان

۴ - عوامل دوری شیطان

۵ - نام گذاری به اسماء شیطان

۶ - شیطان و سحر

۷ - فلسفۀ وجودی شیطان

۸ - شیاطین انسی

۹ - تسلط و ولایت شیطان

۹.۱ - مراحل نفوذ شیطان

۱۰ - شراب و قمار از اعمال شیطانی

۱۰.۱ - اهمیت نماز

۱۰.۲ - داستان آموزنده

۱۰.۳ - پیام آیه

۱۱ - کیفر اطاعت کنندگان از شیطان

۱۲ - پانویس

۱۳ - منبع

۱ - تعریف شیطان

[ویرایش]

شیطان به هر موجود طغیانگر و دور از رحمت خداوند متعال که کارش وسوسه خلق و دعوت آنان به بدیها است اطلاق می‌گردد؛ چنان که بر موجود سرکش و متمرد معروف؛ یعنی ابلیس که از سجده بر حضرت آدم (علیه‌السّلام) سر باز زد و نیز بر فرزندان او که از جنس جن می‌باشند اطلاق می‌شود. [۱]

[۲]

به باور امام خمینی شیطان دارای واقعیت و نفس الامر است و دارای هویت برزخی و تجرد برزخی ظلمانی است. حضرت امام حقیقت ابلیس را همان وهم کل در عالم هستی می‌داند که مایل به شرور و فساد و دعوت کننده به افترا، کذب و تباهی است و سایر شیاطین و ابلیس‌ها از مظاهر آن شیطان بزرگ هستند. [۳]

امام خمینی حقیقت شیطان را در نگاه عرفانی مظهر اسم مضل می‌داند که مرتبه آن پایین‌تر از ملائکه است. ایشان، شیطان را به معنای عام نیز تعریف کرده است که شامل هر آنچه انسان را از حق باز دارد و او را غافل کند و هر موجود شریری، اعم از جن و انس می‌باشد. نفوذ شیطان در انسان از راه القائات و تصرف شیطانی که منشاء تخیلات باطل و اوهام خبیث می‌گردد به نحوی که عزم و اراده انسان تابع آن می‌شود و تمام اعمال قلبی و جوارحی او از سنخ اعمال شیطانی می‌گردد [۴]

و در نهایت سبب شقاوت و بدبختی انسان می‌شود، از این‌رو این یاس و ناامیدی از جنود شیطان است و از آنجایی که وسوسه‌های شیطان تا آخر عمر انسان ادامه دارد، لازم است انسان همیشه مراقب وسوسه‌ها و حیله‌های او باشد، [۵]

زیرا شیطان با وسوسه و اغوای انسان‌ها به گناه و تبهکاری، آنها را گمراه کرده و به تدریج به شیطان انسی تبدیل می‌کند. لذا پناه بردن و استعاذه به خداوند یکی از راه‌های دوری از شیطان است، زیرا تا وقتی که انسان به حق تعالی پناه می‌برد، از فریب و وسوسه‌های شیطان در امان خواهد بود. امام خمینی علت رانده شدن شیطان از درگاه الهی را خودبینی و عجب او می‌داند که سبب استکبار و سرپیچی از فرمان الهی شد. [۶]

عدم سجده شیطان بر آدم به خاطر عدم معرفت به روحانیت آدم بود، زیرا شیطان به ظاهر آدم توجه کرد و از باطن او غافل گشت، زیرا حقیقت آدم و انسان همان روح است که مظهر الوهیت است و خداوند این روح را به خود نسبت می‌دهد. [۷]

۲ - موارد استحباب استعاذه

[ویرایش]

پناه بردن به خداوند متعال از شر شیطان با گفتن «أعوذ باللّه من الشّیطان الرجیم» و مانند آن در هرحال، بویژه اوقات زیر مستحب است: هنگام تلاوت قرآن کریم؛ [۸]

پیش از قرائت در نماز؛ [۹]

هنگام آمیزش؛ [۱۰]

و زمان ورود به مستراح. [۱۱]

[۱۲]

۳ - حالات حضور شیطان

[ویرایش]

برخی افعال و حالات در انسان، بستر و زمینه‌ساز حضور شیطان و نزدیک شدن او به انسان می‌گردد؛ از این رو، در روایات از چنین افعال وحالاتی نهی شده است و فقها به کراهت آنها حکم کرده‌اند، مانند: خضاب‌کردن در حال جنابت [۱۳]

[۱۴]

و حیض؛ [۱۵]

[۱۶]

تخلی بر روی قبر؛ [۱۷]

[۱۸]

ایستاده ادرار کردن در آب [۱۹]

[۲۰]

؛ تنها بودن در خانه؛ [۲۱]

به تنهایی مسافرت‌کردن؛ [۲۲]

[۲۳]

خلوت کردن زن و مرد اجنبی در یک مکان؛ [۲۴]

نگهداری زباله در منزل در شب و بیرون نبردن آن در روز [۲۵]

و راه رفتن در یک کفش. [۲۶]

۴ - عوامل دوری شیطان

[ویرایش]

برخی اعمال موجب دور شدن و فاصله گرفتن شیطان از انسان می‌شود، مانند: ناخن‌گرفتن؛ [۲۷]

[۲۸]

اذان گفتن در منزل؛ [۲۹]

[۳۰]

محافظت بر نماز و اوقات آن؛ [۳۱]

نگهداری کبوتر در منزل؛ [۳۲]

انگشتر جذع یمانی به‌دست‌کردن؛ [۳۳]

و خوردن انار. [۳۴]

۵ - نام گذاری به اسماء شیطان

[ویرایش]

نام‌گذاری فرزند به یکی از اسمهای شیاطین، مانند ضریس و صفات آنها مکروه است. [۳۵]

۶ - شیطان و سحر

[ویرایش]

به تصریح برخی، از اقسام سحر حرام و ممنوع، ارتباط با شیاطین و کشف چیزهای پوشیده و پنهان از راه ایشان است. [۳۶]

[۳۷]

۷ - فلسفۀ وجودی شیطان

[ویرایش]

یکی از مسائل جهان هستی، مسأله امتحان و آزمایش الهی است و اصولاً نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بشر مبتنی بر اساس امتحان است و چون خداوند انسان را به سوی خیر دعوت می‌کند و در این میان اگر کسی نباشد که او را به شرّ دعوت و تشویق کند امتحانی وجود نخواهد داشت. وجود شیطان برای پویندگان راه حق نه تنها زیانبخش نیست بلکه رمز تکامل نیز محسوب می‌شود، اصولاً تکاملها در میان تضادّها به وجود می‌آید و هیچ موجودی راه کمال را نمی‌پوید مگر این‌که در مقابل آن، ضدّ نیرومندی قرار گیرد. [۳۸]

[۳۹]

۸ - شیاطین انسی

[ویرایش]

در قرآن کریم به انسانهای شرور و مفسد نیز شیطان، اطلاق شده است [۴۰]

: «وکذلک جعلنا لکلّ نبی عدوّا شیاطین الإنس والجنّ...؛ [۴۱]

اینچنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم..» اطلاق حقیقی شیطان بر کافران و منافقان [۴۲]

اطلاق شیطان بر منافقان و کافران به نحو حقیقت است نه از سر مجاز و مسامحه: «... واذا خلوا إلی شیاطینهم قالوا إنّا معکم...؛ [۴۳]

هنگامی که با شیطانهای خود خلوت می‌کنند، می‌گویند: ما با شمائیم..» آنان که از هدایت رهبران الهی می‌رمند و در مقابل حق خضوع نمی‌کنند و از راههای مرموز و با وسوسه میل به باطل را در دلهای دیگران تزریق می‌کنند، از مصادیق شیطانند: «من شرّ الوسواس الخنّاس الّذی یوسوس فی صدور النّاس من الجنّة والناس؛ [۴۴]

(پناه بر خدا) از شرّ وسوسه‌گر پنهان‌کار که در درون سینۀ انسانها وسوسه می‌کند خواه از جنّ باشد یا از انسان» هدف شیطان و تهاجم همه جانبۀ او: [۴۵]

یکی از اهداف شیطان، بردن آبرو و بی‌حیثیت کردن انسان است: «ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما...؛ [۴۶]

لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آن‌ها نشان دهد.» شیطان برای این کار از راهی وارد می‌شود که شخص او را نمی‌بیند: «انّه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم....؛ [۴۷]

او و همکارانش شما را می‌بینند از جایی که شما آنان را نمی‌بینید.»

۹ - تسلط و ولایت شیطان

[ویرایش]

«انّما سلطانه علی الّذین یتولّونه والّذین هم به مشرکون؛ [۴۸]

تسلط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده‌اند و آن‌ها که نسبت به او (خدا) شرک می‌ورزند (و فرمان شیطان را به جای فرمان خدا، گردن می‌نهند»

۹.۱ - مراحل نفوذ شیطان

مراحل نفوذ شیطان در انسان: [۴۹]

[۵۰]

۱- تزیین: «وإذ زین لهم الشیطان اعمالهم...؛ [۵۱]

و (به یاد آور) هنگامی را که شیطان، اعمال آنها (مشرکان) را در نظرشان جلوه داد».

۲- افکندن آرزوهای باطل در دل: «ولأضلنهم و لامنینّهم...؛ [۵۲]

و آن‌ها را گمراه می‌سازم و به آرزوها سرگرم می‌سازم...».

۳- وسوسۀ اکید: تادنبال آرزو رود و آن را به دست آورد؛ «الّذی یوسوس فی صدور النّاس؛ [۵۳]

در درون سینۀ انسانها وسوسه می‌کند».

۴- تسویل: یعنی خوب را بد و بد را خوب جلوه می‌دهد؛ «... الشیطان سوّل لهم وأملی لهم؛ [۵۴]

کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است!»

۱۰ - شراب و قمار از اعمال شیطانی

[ویرایش]

«یا ایها الّذین آمنوا إنّما الخمر... رجس من عمل الشیطان؛ [۵۵]

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بتها و ازلام (نوعی بخت آزمائی) پلید و از عمل شیطان است، از آن‌ها دوری کنید تا رستگار شوید» و «انّما یرید الشّیطان ان یوقع بینکم العداوةً و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدّکم عن ذکر الله و عن الصّلوة فهل انتم منتهون؛ [۵۶]

شیطان می‌خواهد در میان شما به وسیله‌ شراب و قمار عداوت ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، آیا (با این همه زیان و فساد و با این نهی اکید) ‌خودداری خواهیدکرد؟». در این آیه اشاره به پاره‌ای از زیانهای آشکار شراب و قمار پرداخته، ‌نخست می‌گوید: شیطان می‌خواهد از طریق شراب و قمار در میان شما تخم عداوت و دشمنی بپاشد و از نماز و ذکر خدا باز دارد (انما یرید الشیطان...). در پایان این آیه به عنوان یک استفهام تقریری، ‌می‌گوید: آیا شما خودداری خواهید کرد (فهل انتم منتهون). یعنی پس از این همه تاکید باز جای بهانه جویی یا شک و تردید در مورد ترک این دو گناه بزرگ باقی مانده است. [۵۷]

در المیزان آمده: جز این نیست که شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار بین شما عداوت و خشم بیندازد و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد. شیطان از دعوت به این گونه عملیات جز شرّ شما را نمی‌خواهد و لذا گفته‌اند رجس از عملیات شیطانی است. معنی رجس بودن شراب و امثال آن این است که ساختن و یا مثلاً خوردن آن کار آدمی را به وسوسه‌های شیطانی و گمراهیش می‌کشاند و بس، و حال آن که از روایات زیادی استفاده می‌شود که شیطان خودش به صورت آدمی مجسم شده و طرز تهیّه شراب را به انسانها یاد داده است. [۵۸]

۱۰.۱ - اهمیت نماز

‌

نماز را جدای از ذکر خدا اسم برده با این که نماز هم ذکر خداست. استفاده می‌شود که چون نماز فرد کامل از ذکر است خدای تعالی اهتمام بیشتری به امر آن دارد و در روایت صحیح از رسول الله (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) وارد است که فرمود: نماز ستون دین است و همچنین در آیات بسیار زیادی از قرآن کریم به این معنی اشاره شده است، ‌در سوره‌های (مؤمنون [۵۹]

، اعراف [۶۰]

، معارج [۶۱]

، عنکبوت [۶۲]

، جمعه [۶۳]

، و مریم [۶۴]

). و این که در آیه مورد بحث ذکر را بر نماز مقدّم داشته برای این بوده است که تنها و تنها مقصود از دعوت الهی آن بوده است، آری ذکر خداست که خمیر مایه‌ سعادت دنیا و آخرت و روح زنده هر پیکره ایست از عبادات. [۶۵]

رجس بودن آن را به وسیله ‌کلمه (انّما) حصر نموده و فرموده (انما یرید الشیطان...) یعنی این عملیات جز این نخواهد بود که هر وقت واقع شوند، رجس و پلید و عمل شیطانند و شیطان هم جز این که به وسیله این اعمال بین شما عداوت و بغض بیندازد و شما را از نماز و یاد خدا غافل سازد غرض دیگری ندارد. مفاسد عمومی آنها یعنی عداوت و بغضاء انصراف از نماز و ذکر خدا است. [۶۶]

قمار بازی نتیجه‌ای جز کینه و عداوت ندارد. شیطان می‌خواهد از این راه شما را از یاد خداوند باز دارد تا شکر نعمتهای او را بجای نیاورید. و شیطان می‌خواهد از این راه شما را از نماز که پایه محکم دین است غافل گرداند. (فهل انتم منتهون) جمله سؤالی و معنای آن امر است یعنی خدا را اطاعت کنید و نهی او را زیر پا نگذارید. بدیهی است که خداوند از این افعال منع و مذّمت کرده هر گاه زشتی عملی ثابت باشد، سپس از مخاطب سؤال کنند که (آیا ترک خواهی کرد) وظیفه او اقرار به ترک است گویی به او گفته می‌شود. آیا بعد از آن که زشتی این کارها ثابت شده باز هم آنها را انجام می‌دهی. این جمله برای منع از انجام کاری، رساتر است، یعنی: نهی را اطاعت کنید و شراب ننوشید.

۱۰.۲ - داستان آموزنده

ابن عباس گوید: منظور سعد بن ابی وقاص و مردی از انصار است که با یکدیگر عهد برادری بسته بودند.مردی انصاری، ‌سعد را به مهمانی دعوت کرد و سفره طعام و شراب گستردند و چندان خوردند که مست شدند. در این وقت بر یکدیگر فخر فروشی کردند و کار به جنگ و زد و خورد کشید. مرد انصاری قطعه استخوانی برداشت و چنان بر بینی سعد کوبید که بینیش را در هم شکست، خداوند متعال این‌ آیه را درباره آنان نازل کرد. یعنی: شیطان می‌خواهد شما را اغوا کند و به شراب خوردن وادارد تا عنان عقل را از کف شما بگیرد و به کارهایی وادارد که در حال عادی انجام نمی‌دهید. [۶۷]

۱۰.۳ - پیام آیه

۱ـ شیطان وسایل بسیاری دارد که می‌تواند برای ایجاد خصومت و دشمنی و گمراهی افراد عالم و همچنین باز داشتن آنها از طریق هدایت و ایمان مورد استفاده قرار دهد.

۲ـ تمام کارهای بد و زشت و ناروا همه از تحریکات شیطان است چون از عاملین اصلی فساد و تباهکاری‌ها و باز دارنده خیر و سعادت بشر است و نقشه‌های او در این مسیر از یک راه و دو راه نیست، ‌گاهی مسایلی را طرح ریزی می‌کند که کمتر به فکر آدمی خطور می‌کند. شیطان برای رسیدن به مقاصد خود از وسایلی گمراه کننده استفاده می‌کند. حرام بودن آن وسایل گمراه کننده به خاطر آن است که میان شما کینه و دشمنی ایجاد کند و شما را از یاد خداوند و نماز باز دارد. اهداف شیطان در این‌ آیه یکی رابطه مردمی را بین انسانها و یکی رابطه الهی را با خدا قطع می‌کند.

۳ـ محبت را تبدیل به قهر می‌کند. ۴ـ تولی را تبری و تبری را تولی می‌کند. ۵ـ عمل شیطان سد راه بندگان خداست. ۶ـ رابطه الهی، ذکر و نماز، نیایش و عبادت است. ۷ـ همان طور که شیطان برای اقامه‌ نماز سدها مهیّا نموده ما هم برای اقامه‌ نماز در جامعه زمینه‌ها و وسایل خوبی را مهیّا کنیم. ۸ـ اگر در جامعه بین جوانان قمار بازی و غیره رواج پیدا کند همین مساله باعث جدایی آنها از نماز می‌شود.

۹ـ تهاجم فرهنگی الآن در جامعه‌ ما یک نوع عمل شیطانی بوده که از افکار پلید آمریکا است و اگر در بین جوانان رواج پیدا کند، معنوّیت از بین آنها رخت برمی‌بندد. ۱۰ـ شراب مانع نماز است. ۱۱ـ سستی در مقابل این موانع انسان را از فیض با عظمت الهی باز داشته و از رحمت حضرت حق محروم می‌سازد.

۱۱ - کیفر اطاعت کنندگان از شیطان

[ویرایش]

«قال فالحقّ و الحق اقول لأملأن جهنّم منک وممّن تبعک منهم اجمعین؛ [۶۸]

[۶۹]

فرمود: به حق سوگند و حق می‌گویم که جهنم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کنند، پر خواهم کرد».

۱۲ - پانویس

[ویرایش]

۱. ↑ طباطبائی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۲، ص۴۱۲.

۲. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۲۳۸.

۳. ↑ خمینی، روح الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۲۴-۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۲.

۴. ↑ خمینی، روح الله، آداب الصلاة، ص۷۶-۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.

۵. ↑ خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۱۶، ص۲۲۳-۲۲۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹.

۶. ↑ خمینی، روح الله، آداب الصلاة، ص۲۰۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.

۷. ↑ خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۳، ص۴۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.

۸. ↑ نحل/سوره۱۶، آیه۹۸.

۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۴۲۰.

۱۰. ↑ یزدی طباطبائی، سیدکاظم، العروة الوثقی، ج‌۵، ص۴۸۲.

۱۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۵۶.

۱۲. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۳۰۶.

۱۳. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۳، ص۱۴۸.

۱۴. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۲۲۳.

۱۵. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۳، ص۲۷۴.

۱۶. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۳۵۳.

۱۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۷۵

۱۸. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۳۲۹.

۱۹. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۳۲۹.

۲۰. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۳۵۳.

۲۱. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۳۴.

۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸،ص۱۶۶

۲۳. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۴۱۰.

۲۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۴۳.

۲۵. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۱۸.

۲۶. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۷۵.

۲۷. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۱۳۲.

۲۸. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة ج۵، ص۵۷۰.

۲۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۱۴۹.

۳۰. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۴۱۳.

۳۱. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۴، ص۲۸-۳۰.

۳۲. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن،وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۵۱۵.

۳۳. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۹۶.

۳۴. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۱۵۳.

۳۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۵۷.

۳۶. ↑ جبعی عاملی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۳، ص۲۱۵.

۳۷. ↑ جبعی عاملی، زین الدین،مسالک الأفهام، ج۳، ص۱۲۸.

۳۸. ↑ محمد حسین طباطبائی، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرّسین، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۲، ص ۱۶۳.

۳۹. ↑ ناصر مکارم شیرازی و همکاران، نمونه، ج ۶، ص ۱۱۱، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ ش.

۴۰. ↑ ناصر مکارم شیرازی و همکاران، نمونه، ج ۱، ص ۱۹۲، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ ش.

۴۱. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۱۲.

۴۲. ↑ جوادي آملي، عبدالله، تسنيم، ج ۲، قم، مركز نشر اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش.

۴۳. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۴.

۴۴. ↑ ناس/سوره۱۱۴، آیه۴ -۶.

۴۵. ↑ تسنيم، ج ۸، ص ۵۳۲، چاپ اول، ۱۳۸۵ ش، قم مركز نشر اسراء.

۴۶. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۲۷.

۴۷. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۲۷.

۴۸. ↑ نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۰.

۴۹. ↑ تسنيم، ج۱۳، ص۳۲۳.

۵۰. ↑ تسنيم، ج ۱۳، ص ۳۲۴.

۵۱. ↑ انفال/سوره۸، آیه۴۸.

۵۲. ↑ نساء/سوره۴، آیه۱۱۹.

۵۳. ↑ ناس/سوره۱۱۴، آیه۵.

۵۴. ↑ محمّد/سوره۴۷، آیه۲۵.

۵۵. ↑ مائده/سوره۵، آیه۹۰.

۵۶. ↑ مائده/سوره۵، آیه۹۱.

۵۷. ↑ مکارم، ناصر، تفسبر نمونه، ج۵، ص۷۳.

۵۸. ↑ طباطبائی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۶، ص۱۲۲.

۵۹. ↑ مؤمنون/سوره۲۳، آیه۲.

۶۰. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۷.

۶۱. ↑ معارج/سوره۷۰، آیه۲۲.

۶۲. ↑ عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۵.

۶۳. ↑ جمعه/سوره۶۲، آیه۹.

۶۴. ↑ مریم/سوره۱۹، آیه۱۴.

۶۵. ↑ طباطبائی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۶، ص۱۲۴.

۶۶. ↑ طباطبائی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۶، ص۱۲۴.

۶۷. ↑ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۴۱۱.

۶۸. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۸۴.

۶۹. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۸۵.

منبع

• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۸۰-۷۸۱.

• پژوهشگده باقرالعلوم، برگرفته از مقاله «شیطان».

• سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «شیطان»، تاریخ بازیابی۹۵/۱۰/۲۷.

• دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.

### امامت پدیا(دانشنامه امامت وولایت)

مقاله در این آدرس. در ویکی امامت پدیا مقالات دیگری در باره ابلیس و شیطان موجود است در نوار جستجو عبارت ابلیس و شیطان نوشته شود فهرست مقالات قابل مشاهده است

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

#### ابلیس

فهرست

۱ چیستی ابلیس

۲ نگاه ادیان و مذاهب درباره ابلیس

۳ ماهیت ابلیس

۴ ابلیس دشمن انسان

۵ دلیل دشمنی ابلیس

۶ صفات ابلیس

۷ قیاس عامل تکبر شیطان

۸ فلسفه آفرینش ابلیس

۹ گسترۀ فعالیت ابلیس از منظر قرآن

۱۰ اهداف و شیوه‌های ابلیس برای فریب انسان

۱۱ راه‌های مقابله با ابلیس

۱۲ کوشش ابلیس برای وسوسه پیامبران

۱۳ عاقبت ابلیس

۱۴ جستارهای وابسته

۱۵ منابع

۱۶ پانویس

چیستی ابلیس

ابلیس موجودی است از جنس جن و ذی‌شعور که در آغاز با فرشتگان الهی بود و به دلیل‌ نافرمانی خداوند متعال، رانده شد[۱]. در لغت به معنای یأس و ناامیدی است[۲]. نام پیشین ابلیس، "حارث" و به زبانی عبرانی "عزازیل و کنیه‌اش "ابومر" بوده است و چون از بارگاه الهی رانده شد، "شیطان" نام گرفت. برخی قائلند واژه "ابلیس" با "شیطان" مترادف است؛ اما فرقشان این است که "ابلیس" اسم خاص است و بر همان موجود رانده شده دلالت می‌کند، ولی "شیطان" اسم عام است که هم بر ابلیس و هم بر ذریه‌اش دلالت می‌‌کند[۳].

نگاه ادیان و مذاهب درباره ابلیس

اعتقاد به وجود شیطان و نیروهای شرور در میان ادیان و مذاهب از گذشته وجود داشته است؛ به همین جهت در متون مقدس ادیان و مذاهب پیشین، از ابلیس، ماهیت و راه‌های مقابله با او و چگونگی فریب دادنش و عاقبتش سخن گفته شده است که در بسیاری از موارد، این عناوین مشابه و در برخی موارد متفاوت است.

در میان تیوتن‌ها، الهه عامل انواع شقاوت و بدبختی، مصائب و بلایا و پروردگار شیطان‌ها شناخته می‌ شد؛ اسلاوها از شیطان با واژه بسو ـ مکروه و ناپسند ـ یاد می‌کردند؛ در اوستا از وی با نام انگْرَمَینیو و در پَهْلوی، اَهرِمَن یا اهریمن به معنای "مینوی ستیهنده و دشمن" و در ادبیات پارسی، گنامینو به معنای (مینوی از میان برنده و نابود کننده) و با وصف "مایل به از میان بردن و نابود کردن" یاد شده است؛ در میان یهودیان و مسیحیان ابلیس، موجودی منفی و منفور شناخته می‌‌شد؛ تفاوت اعتقادات یهودیان و مسیحیان با اسلام در این است که آنان معتقدند عامل فریب آدم و حوا و هبوط آنان از بهشت توسط مار صورت گرفته است نه ابلیس[۴]. البته عهد جدید به صراحت، ضمن گزارش ماجرای اخراج وی از آسمان‌ها که به گونه‌ای متفاوت آورده و معتقد است مار همان ابلیسِ شناخته شده است[۵].

ماهیت ابلیس

در اینکه ماهیت و جنس ابلیس از چه چیزی است دو دیدگاه در میان دانشمندان وجود دارد:

برخی از دانشمندان مانند: حسن بصری، قتاده، سید مرتضی، ابوالفتوح رازی، زمخشری، قمی و...[۶] براساس آیات قرآن قائلند ابلیس از جنیان است: تصریح قرآن بر این است که ابلیس از جنیان است: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾[۷]؛ در آیات دیگر نیز، آمده است که انسان از خاک و جن از آتش آفریده شده‌اند ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾[۸]. براساس روایات، آفرینش ملائک از نور، ریح و روح بوده و ابلیس، جنس خود را از آتش معرفی کرده است: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾[۹]. بر این اساس، ابلیس از جنیان است که از آتش آفریده شده است[۱۰].

عده ای از دانشمندان به دلایل مختلف معتقدند ابلیس از ملائکه است:

خداوند، فرشتگان را فرمان داد که به آدم سجده کنند. شمول فرمان الهی بر فرشتگان و آنگاه استثنای ابلیس، شاهد بر این است که ابلیس از فرشتگان بوده است[۱۱].

اگر ابلیس را از فرشتگان ندانیم، فرمان خدا مبنی بر سجده به حضرت آدم شامل او نمی‌شود، به همین دلیل نمی‌توان او را نافرمان الهی دانست و در نتیجه خروجش از درگاه الهی بی‌دلیل خواهد شد[۱۲].

در پاسخ گفته شده است:

به علت تعداد زیاد ملائک، لفظ ملائکه از باب تغلیب بر ابلیس نیز اطلاق شده است.

از آنجا که ابلیس همراه ملائکه به عبادت مشغول بود، وقتی ملائکه که مقامشان از وی برتر بود، به سجده مأمور شدند، ابلیس که از جنس جن و همراه ایشان بود، به طریق اولی به سجده کردن سزاوارتر است[۱۳].

ابلیس دشمن انسان

در یازده آیه از قرآن کریم از ابلیس سخن گفته شده است که نه بار آن مربوط به ماجرای رانده شدنش از درگاه الهی است. واژه شیطان و شیاطین نیز ۸۸ بار در قرآن به کار رفته که در بسیاری از موارد به معنای ابلیس است. ابلیس پس از آفرینش آدم، از فرمان خدا، مبنی بر سجده به حضرت آدم، سرکشی کرد و به همین دلیل از درگاه الهی رانده شد[۱۴]. به همین منظور، قرآن هنگامی که از ابلیس یا شیطان سخن می‌‌گوید در صدد بیان دشمنی این موجود با انسان هاست. برخی از آیاتی که دلالت بر دشمنی ابلیس و یا شیطان نسبت به انسان‌ها می‌‌کند عبارت است از:﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ﴾[۱۵]؛ ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾[۱۶]؛ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾[۱۷]؛ ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾[۱۸]؛ ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾[۱۹]؛ و....

در روایات نیز نقش دشمنی شیطان بسیار برجسته است؛ چنانکه امیرالمؤمنین (ع) می‌‌فرماید: «ای بندگان خدا، از دشمن خدا بترسید که همۀ شما را به درد خود مبتلا می‌‌کند و با فریب و فراخواندنش، شما را به هلاکت می‌‌رساند و با سواره نظام و پیادگان خویش بر شما می‌‌تازد. سوگند به جانم که او تیر هلاک و شر را بر کمانش نهاده است و چلّه آن را تا نهایت می‌‌کشد و از جایگاهی نزدیک و دقیق شما را هدف قرار می‌‌دهد؛ چراکه او خودش گفته: پروردگارا، به خاطر آنکه مرا فریب دادی، اعمال، ناپسند بندگانت را در نظرشان زیبا جلوه می‌‌دهم و حتماً همگان را گمراه می‌‌کنم»[۲۰][۲۱]

دلیل دشمنی ابلیس

اینکه چطور شد ابلیس با این همه اجر قرب جزء دشمنان انسان شد؛ دلیلش در قرآن چنین بیان شده است که ابلیس نسبت به برتری آدم بر فرشتگان و تکریم ویژۀ او از سوی خداوند، حسادت ورزید و این عمل موجب طرد ابلیس از مقام قرب الهی شد و لذا تا روز قیامت مورد لعن خداوند قرار گرفت[۲۲].

چرایی حسادت شیطان نسبت به انسان از تکبر او نشأت می‌‌گیرد، با توجه به آیات و روایات سبب حسادت شیطان تکبر چنانکه آیۀ ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾[۲۳] نقش تکبر شیطان را به وضوح نشان می‌‌دهد. و یا در آیۀ ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾[۲۴] نیز چنین تکبری از شیطان کاملا مشخص است.

امام سجاد (ع) هم در روایتی اولین گناه شیطان را کبر معرفی می‌‌کند: «نخستین گناهی که معصیتِ خداوند بدان صورت گرفت تکبر بود که گناه شیطان بود»[۲۵]. امیرالمؤمنین (ع) علت تمرد ابلیس از امر خداوند را اینگونه بیان کرده است: «ابلیس به دلیل وجود دو صفت تعصب و تکبر پیشوای متعصبان و مستکبران است. خداوند تلاش‌های طولانی او را فقط به خاطر یک لحظه خودبزرگ‌بینی و تکبّر از بین برد، در حالی‌که او شش هزار سال خداوند را پرستید، آن هم معلوم نیست که این شش هزار سال از سال‌های دنیاست یا از سال‌های آخرت»[۲۶].[۲۷]

براساس آیات قرآن دلیل دیگر خروج شیطان از بارگاه الهی کفر او بود، چراکه تکبر و خود را برتر از خداوند دیدن موجب کفر می‌‌شود. چنانکه در آیۀ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾[۲۸]. کفر شیطان به خاطر تکبر کاملا مشهود است[۲۹].

نکته جالبی که وجود دارد این است که آیه درصدد اثبات این مطلب است که شیطان از گذشته کافر بوده است، چراکه از لفظ "کان" که فعل ماضی است استفاده کرده است، به همین دلیل بین مفسرین نسبت به این لفظ اختلاف ایجاد شده است:

عده ای تمسک به ظاهر آیه کردند و قائل شدند ابلیس از اول و قبل از نافرمانی از امر خداوند کافر بوده و بر همین اساس عبادت طولانی ابلیس را نه از سرِ ایمان و اخلاص، بلکه از روی ریا، نفاق و همرنگ شدن با جماعت فرشتگان می‌‌دانند.

عده ای هم معتقدند شیطان از اول کافر نبوده بلکه قبل امر بر سجده به خداوند ایمان داشته و کفر او در هنگام امر به سجده محقق شده است، این عده در توجیه لفظ "کان" سه احتمال را ذکر کردند:

گرچه ابلیس ایمان داشت، اما چون خداوند از ازل می‌‌دانست او کافر م یشود عنوان کفر را با فعل ماضی آورد.

از آنجا که ابلیس پس از ایمان، کافر شد، تعبیر به «کَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ» پس از گذشت زمانی هر چند کوتاه، امری مُجاز و متداول است.

ابلیس مؤمن بود و بعد کافر شد و جمله «کَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ» به معنای "صَارَ مِنَ الْکافِرِینَ" است[۳۰].

صفات ابلیس

تکبر شیطان تنها موجب کفر او نسبت به خداوند نشد، بلکه این تکبر باعث صفات و رذایل دیگری برای شیطان شد که در آیات قرانی به آن اشاره شده است و برخی از آنها عبارتند از:

عصیان‌گر: ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾[۳۱]؛

مارد (سرکش): ﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾[۳۲]؛

مذءوم (نکوهیده): ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا﴾[۳۳]؛

رجیم (رانده شده): ﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾[۳۴]؛

مدحور (رانده): ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا﴾[۳۵]؛

ملعون: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾[۳۶]؛

مُنظَر(مهلت یافته): ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾[۳۷][۳۸]

قیاس عامل تکبر شیطان

براساس آیات و روایت، ابلیس از قیاس استفاده کرد و به وسیلۀ آن مدعی شد از انسان بالاتر است چنانکه آیۀ ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾[۳۹] این مطلب را تأیید می‌‌کند.

در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «اولین کسی که در امر دین قیاس کرد ابلیس بود»[۴۰]. همچنین در روایتی امام صادق (ع) فرمودند: «ابلیس با این سخن، میان آتش و گِل قیاس کرد. اگر او نورانیّت آدم را با روشنایی آتش مقایسه می‌کرد، به مزایای یکی از آن دو نور، و صفا و زلالی آن بر دیگری آگاهی می‌یافت»[۴۱].

فلسفه آفرینش ابلیس

در صورتی که اثبات شود شیطان از ابتدای وجودش به خدا کافر بوده است، این سوال پیش می‌‌آید که فلسفۀ وجودی شیطان برای چیست؟ فلاسفه، متکلّمان و مفسّران، بر اساس مبانی خود پاسخ‌های گوناگونی داده‌اند:

آفرینش ابلیس به اعتبار وجود نفسانی‌اش چیزی جزء خیر نیست و برای دیگران هرچند وجودش خیر محض نیست اما نفعش از شرّ او بیش‌تر است؛ زیرا زمانی که براساس حکمت الهی، وجود نفسانی موجودی شر مطلق باشد و یا وجود او برای دیگران، ضررش بیش‌تر از نفعش و یا خیر و شر یکسان باشد، در این صورت چنین خلقتی با حکمت خداوند سازگار نیست، ولی در غیر این‌صورت یعنی زمانی که موجودی وجودش برای دیگران سبب خیر بیشتری نسبت به ضررش برای موجودات دیگر شود آفرینش و حکمت خداوند نسبت به آفرینش چنین موجودی زیر سوال نمی‌رود. از امام علی (ع) نقل شده فرمود: «خدا می‌خواهد کرامتش را بر مؤمنان ظاهر سازد؛ زیرا اگر ابلیس و وسوسه‌هایش نبود، نور معرفت بر دل مؤمن نمی‌تابید و عطر محبّت از آن پیدا نمی‌شد»[۴۲].[۴۳]

آفرینش ابلیس، برای امتحان بندگان است: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾[۴۴]. خداوند، القائات شیطان را برای بیماردلان و سنگ دلان مایۀ آزمایش قرار داده است: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾[۴۵]. ابلیس، با بهره‌گیری از هوای نفس انسان، او را وسوسه کرده و در بوته آزمایش قرار می‌دهد؛ چنانکه تکلیف و هدایت‌پذیری، بدون آفرینش ابلیس تحقّق نمی‌یابد[۴۶].

فلاسفه معتقدند تضادّ و کشمکش، زمینۀ دریافت فیض حق و سبب تکامل است. حرکت، بدون وجودِ تضاد ممکن نیست؛ زیرا حرکت، تکاپویی است که با اصطکاک محقّق می‌شود. تضادّ و اختلاف، زمینه‌ساز فیض و منشأ خیرات و پیدایش موجودات است به همین دلیل وجود ابلیس برای پیدایش هستی و زمینه تکامل، وجودی ضروی است[۴۷].

پاسخ‌هایی که در بیان فوق گفته شد دلیل بر مهلت دادن به شیطان نیز هست، ولی به طور خاص اگر بخواهیم دلیل مهلت دادن به شیطان را بیان کنیم می‌‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

براساس برخی از روایات، خداوند برای پاداش عبادت‌های شیطان، تقاضای مهلت دادن شیطان را پذیرفت.

هدف خداوند در مهلت دادن به ابلیس این بود که به او فرصت توبه کردن بدهد.

برای تحقّق وعید (وعده به عذاب) به او مهلت داده شد: ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾[۴۸][۴۹]

گسترۀ فعالیت ابلیس از منظر قرآن

در آیات بسیاری، تأثیر ابلیس و یارانش بسیار محدود و مکر و حیلۀ شیطان ضعیف دانسته شده است: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾[۵۰] این محدودیّت از جهات گوناگون است:

ابلیس و ذرّیّه او در عرصۀ تکوین و آفرینش هیچ نقشی ندارند؛ چنانکه خداوند تأکید کرده آنان نه تنها در آفرینش این عالم و وجودشان نقشی نداشته‌اند بلکه شاهد خلقت آفرینش هم نبوده اند: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾[۵۱].

ابلیس، شیاطین و جنّیان نمی‌توانند بر عوالم غیب و اخبار پنهان آگاهی یابند و در کسب اخبار آسمانی ناتوانند: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾[۵۲].

ابلیس و ‌یارانش از انجام هرگونه تصرّف درکلام وحی عاجز هستند، چنانکه خداوند، نزول وحی و حفظ آن را به خود نسبت می‌دهد: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[۵۳].

ابلیس و یارانش بر بندگان خداوند هیچ‌گونه سلطنتی ندارند. خداوند در پاسخ تهدیدهای ابلیس، مبنی بر فریب‌دادن و گمراه‌ساختن همگان، به جز مخلَصان، به ابلیس فرمود: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾[۵۴][۵۵]

اهداف و شیوه‌های ابلیس برای فریب انسان

ابلیس، هم در حوزۀ اندیشه و هم در حوزه عمل، فعّالیت دارد و می‌کوشد در ارتباط‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، آدمیان را مختل کند. او برای تحقّق مهم‌ترین هدف خود که انحطاط انسان و انحراف او از صراط مستقیم است تلاش می‌‌کند: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾[۵۶].

برخی از روش‌های فریب انسان توسط ابلیس عبارت‌اند از:

بازداشتن از یاد خدا به ‌ویژه در نماز: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾[۵۷]

ایجاد حزن و افسردگی در جامعۀ اسلامی و به هراس افکندن مؤمنان: نجوا از القائات شیطان است تا در کسانی که ایمان آورده‌اند، ناامیدی ایجاد کند: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾[۵۸]

دعوت به کفر: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ﴾[۵۹] دعوت ابلیس به کفر، بدان جهت است که کفر زمینۀ دوستی و ولایت، بلکه سلطۀ کامل او را فراهم می‌سازد: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[۶۰].

و روش‌های دیگری مانند: ایجاد دشمنی بین مردم، آراستن گناهان، برانگیختن آرزوهای طولانی، آسان‌سازی و کوچک‌نمایی گناهان بزرگ، گسترش فساد و ترویج فحشا و منکر و...[۶۱].

راه‌های مقابله با ابلیس

راه‌های مقابله با ابلیس بر اساس آیات بدین شرح است:

اخلاص: ابلیس از همان آغاز، معترف بود در برابر انسان‌های مخلص مغلوب است، به همین دلیل اخلاص را حصن تسخیرناپذیر ورود شیاطین به انسان می‌‌دانست: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾[۶۲].

ایمان و توکّل:شیطان برکسانی که بر خدا توکّل می‌‌کنند، هیچ‌گونه سلطنتی ندارد: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾[۶۳].

استعاذه: پناه بردن به خدای یگانه و پناه جستن از وی در برابر ابلیس، یکی از راه‌های مقابله با ابلیسیان است که قرآن ما را متوجۀ آن کرده است: و ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[۶۴][۶۵]

کوشش ابلیس برای وسوسه پیامبران

باید توجه داشت ابلیش تنها انسان‌های عادی را وسوسه نمی‌کند بلکه تمام تلاش او برای فریب پیامبران هم بوده است مانند:

وسوسه آدم (ع): وسوسه شیطان از حضرت آدم که جزء پیامبران الهی بود شروع شد: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾[۶۶].

وسوسه ابراهیم (ع): یکی از آزمون‌های الهی، مأموریّت قربانی کردن فرزند ابراهیم بود که ابلیس بسیار تلاش کرد با وسوسۀ هایش در دل ابراهیم و همچنین همسر و فرزندانش تردید ایجاد کند، اما خداوند براساس آیۀ ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾[۶۷]، رویای صادقانه ابراهیم را تثبیت کرد تا شک و تردید از دل ابراهیم بیرون برود.

وسوسه ایوب (ع): ایجاد زمینۀ پیدایش امور سخت برای ایوب وسوسه‌های ابلیس نسبت به ایوب بود: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾[۶۸]. و پیامبران دیگری مانند: حضرت موسی (ع) یوسف (ع) و...[۶۹].

عاقبت ابلیس

خداوند در همان آغاز تمرد ابلیس، جایگاه این موجود خبیث و پیروانش را برای آنان مشخص کرد: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾[۷۰]. در واقع خداوند نتیجه اعمال ابلیس را ورود او به جهنم دانست: ﴿قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾[۷۱][۷۲]

جستارهای وابسته

شیطان

اتباع از شیطان

دام‌های شیطان

راه‌های مقابله با شیطان

صفات شیطان

فرجام شیطان

فلسفه وجودی شیطان

لشکر شیطان

لشکریان شیطان

متابعت از شیطان

متابعت گام‌های شیطان

وسوسه شیطان

وسوسه‌های شیطان

ولایت شیطان

پیروی خطوات شیطان

پیروی شیطان

کشته شدن شیطان

منابع

13681048.jpg دین‌پرور، سیدجمال‌الدین، دانشنامه نهج البلاغه ج۱

000052.jpg محمدی آشنانی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم

1414.jpg پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)، فرهنگ شیعه

پانویس

1. ر. ک: فرهنگ شیعه، ص ۶۰.
2. المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۴۳؛ جامع البیان، مج ۱، ج ۱، ص ۳۲۶.
3. ر. ک: فرهنگ شیعه، ص ۶۰.
4. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۱.
5. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۱.
6. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۷۲-۵۷۳.
7. «(همه) فروتنی کردند جز ابلیس که از جن بود» سوره کهف، آیه ۵۰.
8. «و به راستی ما آدمی را از گلی خشک برآمده از لایی بویناک، آفریدیم و پیش‌تر پری را از آتشباد آفریدیم» سوره حجر، آیه ۲۶ـ ۲۷
9. «گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفريده ‏اى و او را از گِل» سوره اعراف، آیه ۱۲.
10. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۷۲-۵۷۳.
11. فرهنگ شیعه، ص ۶۲.
12. فرهنگ شیعه، ص ۶۲؛ ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۷۲-۵۷۳.
13. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۷۲-۵۷۳.
14. دانشنامه نهج البلاغه، ص ۷۳.
15. «گفتیم: ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و دشمن همسر توست» سوره طه، آیه ۱۱۷.
16. «ای فرزندان آدم! آیا به شما سفارش نکردم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟» سوره یس، آیه ۶۰.
17. «به راستی شیطان دشمن شماست پس او را دشمن بدارید!» سوره فاطر، آیه ۶.
18. «گفت: اين كار شيطان بود. او به آشكارا دشمنى گمراه‏ كننده است.» سوره قصص، آیه ۱۵.
19. «از گام‌های شیطان پیروی نکنید که او برای شما دشمنی آشکار است» سوره بقره، آیه ۱۶۸.
20. "فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ یُعْدِیَکُمْ بِدَائِهِ وَ أَنْ یَسْتَفِزَّکُمْ بِنِدَائِهِ وَ أَنْ یُجْلِبَ عَلَیْکُمْ بِخَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ [رَجْلِهِ‏] فَلَعَمْرِی لَقَدْ فَوَّقَ لَکُمْ سَهْمَ الْوَعِیدِ وَ أَغْرَقَ إِلَیْکُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِیدِ وَ رَمَاکُمْ مِنْ مَکَانٍ قَرِیبٍ فَقَالَ ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَلَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ"؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲.
21. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه، ص ۷۴.
22. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۷۲-۵۷۳.
23. «گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفريده ‏اى و او را از گِل.» سوره اعراف، آیه ۱۲.
24. «گفت: سر آن ندارم که برای بشری فروتنی کنم که او را از گلی خشک برآمده از لایی بویناک آفریده‌ای» سوره حجر، آیه ۳۳.
25. "فَأَوَّلُ مَا عُصِیَ اللَّهُ بِهِ الْکِبْرُ مَعْصِیَةُ إِبْلِیس"؛ ‏ کافی، ج ۲، ص ۳۱۷.
26. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲
27. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه، ص ۷۴.
28. «و (یاد کنید) آنگاه را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم فروتنی کنید، همه فروتنی کردند جز ابلیس که سرباز زد و سرکشی کرد و از کافران شد» سوره بقره، آیه ۳۴.
29. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۷۲-۵۷۳.
30. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۷۲-۵۷۳.
31. «ای پدر! شیطان را نپرست که شیطان با (خداوند) بخشنده نافرمان است» سوره مریم، آیه ۴۴.
32. «و (آن را) از هر شیطان سرکشی نیک نگاه داشته‌ایم» سوره صافات، آیه ۷.
33. «فرمود: نکوهیده و رانده از آنجا بیرون رو!» سوره اعراف، آیه ۱۸.
34. «فرمود: پس از آن (بهشت) بیرون رو که تو رانده‌ای؛» سوره حجر، آیه ۳۴.
35. «فرمود: نکوهیده و رانده از آنجا بیرون رو!» سوره اعراف، آیه ۱۸.
36. «و تا روز پاداش و کیفر بر تو نفرین باد!» سوره حجر، آیه ۳۵.
37. «فرمود: تو از مهلت‌یافتگانی» سوره اعراف، آیه ۱۵.
38. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۷۲-۵۷۳.
39. «(خداوند) فرمود: آنگاه که به تو فرمان دادم. چه چیز تو را از فروتنی بازداشت؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفريده‏ اى و او را از گِل.» سوره اعراف، آیه ۱۲.
40. "فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیس"، کافی، ج۱، ص۵۸؛ الدّرالمنثور، ج۳، ص۴۲۵؛ المیزان، ج۸، ص۵۹.
41. "إن إبلیس قاس نفسه بآدم، فقال خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ و لو قاس الجوهر الذی خلق الله تعالی منه آدم (ع) بالنار کان ذلک أکثر نورا و ضیاء من النار"؛ البرهان، ج ۲، ص ۵۲۰؛ قمی، ج ۱، ص ۷۰؛ بحارالانوار، ج ۶۰، ص ۱۹۸ و ۲۷۳.
42. کشف الاسرار، ج ۲، ص ۷۰۱.
43. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۸-۵۷۲.
44. «و او را بر آنان چیرگی نبود مگر برای آنکه: آن کس را که به جهان واپسین ایمان دارد از آن کس که بدان در شک است معلوم داریم. و پروردگار تو بر هر چیزی نگاهبان است» سوره سبأ، آیه ۲۱.
45. «تا آنچه را شیطان (در دل‌ها) می‌افکند آزمونی برای بیماردلان و سنگدلان کند» سوره حج، آیه ۵۳.
46. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۸-۵۷۲؛ فرهنگ شیعه، ص ۶۳.
47. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۸-۵۷۲
48. «فرمود: نکوهیده و رانده از آنجا بیرون رو! سوگند که از ایشان هر کس از تو پیروی کند دوزخ را از همه شما خواهم انباشت» سوره اعراف، آیه ۱۸.
49. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۸-۵۷۲
50. «نیرنگ شیطان، سست است» سوره نساء، آیه ۷۶.
51. «آنان را نه در آفرینش آسمان‌ها و زمین گواه کردم و نه در آفرینش خودشان» سوره کهف، آیه ۵۱.
52. «و آن را از هر شیطان رانده‌ای نگه داشته‌ایم مگر آن کس که (بخواهد از آسمان، چیزی) دزدانه بشنود که شهابی روشن در پی او می‌افتد» سوره حجر، آیه ۱۷ ـ ۱۸
53. «بی‌گمان ما خود قرآن را فرو فرستاده‌ایم و به یقین ما نگهبان آن خواهیم بود» سوره حجر، آیه ۹.
54. «بی‌گمان تو بر بندگان من چیرگی نداری مگر آن گمراهان که از تو پیروی کنند» سوره حجر، آیه ۴۲.
55. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۸-۵۷۲
56. «گفت: پس از آنجا که مرا بیراه نهادی بر سر راه راست تو، به کمین آنان می‌نشینم. آنگاه از پیش و پس و راست و چپ آنان به سراغشان خواهم رفت و بیشتر آنان را سپاسگزار نخواهی یافت» سوره اعراف، آیه ۱۶ ـ ۱۷
57. «شیطان، تنها بر آن است تا با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه افکند و از یاد خداوند و از نماز بازتان دارد؛ اکنون آیا دست می‌کشید؟» سوره مائده، آیه ۹۱.
58. «رازگویی، تنها کار شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین کند» سوره مجادله، آیه ۱۰.
59. «همچون شیطان که به آدمی گفت: کافر شو» سوره حشر، آیه ۱۶.
60. «ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد! چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند در حالی که لباسشان را از (تن) آنان بر می‌کند تا شرمگاه‌هایشان را به آنان بنمایاند؛ به راستی او و همگنان وی شما را از جایی که شما آنها را نمی‌بینید می‌بینند؛ بی‌گمان ما شيطان ها را دوستان كسانى قرار داديم كه ايمان نمى ‏آورند.» سوره اعراف، آیه ۲۷.
61. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۸-۵۷۲
62. «گفت: پروردگارا! برای آنکه مرا بیراه نهادی، در زمین (بدی‌ها را) در دید آنها خواهم آراست و همگان را از راه به در خواهم برد بجز از میان آنان بندگان نابت را» سوره حجر، آیه ۳۹ ـ ۴۰
63. «که او را بر آنان که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکّل می‌کنند چیرگی نیست» سوره نحل، آیه ۹۹.
64. «و اگر دمدمه‌ای از شیطان تو را برانگیزد به خداوند پناه جو که او شنوایی داناست» سوره اعراف، آیه ۲۰۰.
65. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۸-۵۷۲.
66. «اما شیطان او را وسوسه کرد» سوره طه، آیه ۱۲۰.
67. «و بدو ندا کردیم که: ای ابراهیم! تو خواب خود را راست شمردی؛ ما بدین‌گونه نکوکاران را پاداش می‌دهیم» سوره صافات، آیه ۱۰۴ـ ۱۰۵
68. «و از بنده ما ایّوب یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا کرد که شیطان به من رنج و عذاب رسانده است» سوره ص، آیه ۴۱.
69. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۶۸-۵۷۲.
70. «فرمود: (سخن من) راستین است و من راست می‌گویم که دوزخ را از تو و هر کس از ایشان که از تو پیروی کند همگی، خواهم انباشت» سوره ص، آیه ۸۴ ـ ۸۵.
71. «فرمود: برو که از آنان هر که از تو پیروی کند بی‌گمان دوزخ کیفر شماست، کیفری تمام (و کامل)» سوره اسراء، آیه ۶۳.
72. ر. ک: محمدی آشنائی، علی، دائرةالمعارف قرآن کریم، ص ۵۸۳-۵۸۴.

#### شیطان

مقاله در این آدرس

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86

شیطان

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

Logo disambig-rtl.svg شیطان از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: شیطان در قرآن - شیطان در حدیث - شیطان در کلام اسلامی - شیطان در نهج البلاغه - شیطان در معارف دعا و زیارات - شیطان در معارف مهدویت - شیطان در فقه سیاسی - شیطان در معارف دعا و زیارات - شیطان در معارف و سیره سجادی - شیطان در معارف و سیره رضوی - پرسش‌های مرتبط

شیطان: آنچه انسان را گمراه و منحرف می‌کند و به گناه فرا می‌خواند، ابلیس، دیو، هر سرکش و متمرّد، موجودی وسوسه‌گر و فسادانگیز. جمع آن شیاطین است. در قرآن از شیاطین جنّ و انس هم سخن به میان آمده است: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ...﴾[۱] و این نشان می‌دهد که شیطان یکی و یک نوع نیست، چه از انسان، چه از اجنّه هر چه که عامل تباهی و گمراهی گردد، شیطان است. قرآن، شیطان را عامل فریب آدم و حوّا و اخراج آنان از بهشت می‌داند، او را دشمن سرسخت انسان معرّفی می‌کند که با وسوسه، شراب، قمار، دروغ، وعده‌های بی‌اساس، نیرنگ و عوامل دیگر می‌کوشد انسان را از خیر و طاعت و خدا باز دارد و به گناه و بدی بکشاند. ابلیس هم شیطانی است که از اطاعت فرمان خدا سر باز زد و آدم را وسوسه کرد. گاهی ابلیس و شیطان به یک معنی به کار می‌روند. توصیه قرآن است که پیوسته از شرّ شیطان به خدا پناه ببریم. این پناهندگی به خدا را "استعاذه" گویند[۲].

فهرست

۱ لغت‌شناسی شیطان

۲ شیطان در قرآن

۳ فرق بین ابلیس و شیطان

۴ صفات شیطان

۵ فلسفه وجودی شیطان

۶ دام‌های شیطان

۷ ولایت شیطان

۸ لشکریان شیطان

۹ ابلیس (بارزترین مصداق شیطان)

۱۰ پرسش مستقیم

۱۱ جستارهای وابسته

۱۲ منابع

۱۳ منبع‌شناسی جامع شیطان

۱۴ پانویس

لغت‌شناسی شیطان

کلمه شیطان، به معنای دور شده و تندخو است و مراد، همان موجود نافرمان و تندخویی است که از رحمت خدا دور افتاد[۳]. او ذی شعور و مکلف و نامرئی و فریبکار است. هر چند پیش از خلقت آدمی، شش هزار سال خدای را عبادت کرد، با ساعتی تکبر، آن را از میان برد[۴]. چون خداوند، آدم را آفرید، به فرشتگان فرمان داد بر او سجده کنند. شیطان که در میان فرشتگان بود، تکبر ورزید و سرباز زد و به همین روی، کافر گشت[۵]. بدین‌سان، تکبر و کفر، نخستین صفات ناپسند شیطان‌اند. خلقت شیطان از آتش است و خلقت آدم از خاک. شیطان با قیاس آتش و خاک، خود را از آدم برتر خواند و به تکبر لغزید[۶]. او آدم را مایه خواری خویش پنداشت و سوگند یاد کرد تا از او و فرزندانش انتقام کشد[۷][۸].

از نظر لغت، شیطان، به معنای هر موجود متمرد و شریر[۹]، دور شده از رحمت حقّ[۱۰] و قرب الهی است.

اهل لغت، اصل کلمه "شیطان" را به دو صورت ذکر کرده‌اند: شطن یشطن شطنا، به معنای مخالفت کردن با قصد و اراده، از حق دور شدن، فاعل آن شاطن یعنی، خبیث و پلید؛ یا از شیط‍ یشیط‍ شیطا، به معنای سوختن و هلاکت بر اثر خشم است. در وجه اول، نونِ کلمه شیطان، اصلی خواهد بود و دلیل برآن، اینکه "جمع آن، شیاطین است[۱۱] و قول به وجه اول (که اصل شیطان از شطن باشد) بیش‌تر است"[۱۲].

محققی در معنای شیطان می‌نویسد: شيطان فيعال من الشطن و هو البُعد، لبُعده عن الله تعالى او عن الخير، او فعلان من الشيط‍ و هو البطلان و الهلاك و الاحتراق، لانه باطل في نفسه مُبطِل لمصالحه و مصالحِ مَن ابطِل من اجله، هالك باللعنة يريد اهلاك مَن لعن لاجله، محترق غضباً عليه اذا رآه يتقرّب الى ربّه[۱۳].[۱۴]

شیطان در قرآن

قرآن کریم از صفت بغض و کینه شیطان و تصمیم او بر انتقام یاد کرده و فرموده است که او از پس و پیش و چپ و راست در کمین آدمیزادگان است[۱۵]. از دیگر صفات شیطان، وسوسه‌گری است. او نعمت‌های مادی را به رخ آدمی می‌کشد و کالای خاکی را در پیش او می‌آراید و او را وسوسه می‌کند و می‌فریبد[۱۶]. قرآن، انسان را فرمان داده است که برای رهایی از وسوسه شیطان، به خدا پناه آوَرَد[۱۷]. چون شیطان را از مقام قرب الهی می‌راندند، از خداوند مهلت خواست تا زنده بماند و تا روز بازپسین فرزندان آدم را به وسوسه اندازد. خداوند نیز به او مهلت داد. از این رو قرآن او را "مُنْظَر" یعنی مهلت داده شده، می‌خواند[۱۸][۱۹].

فرق بین ابلیس و شیطان

نظریه‌ها مختلف است؛ برخی گفته‌اند: ابلیس اسم است و شیطان وصف؛ در نتیجه، وصف معنای عامی دارد و منطبق بر مصادیق فراوانی می‌شود، و ابلیس چون اسم است، معنا و مصداق خاصی را می‌طلبد. بنابراین، ابلیس، نام خاصّ یک موجود جنّی است که از دستور سجده بر آدم (ع) امتناع ورزید و شیطان، نامی عام و فراگیر برای هر موجود شریر و فریبکار است. بر این اساس ابلیس، شیطان است، ولی هر شیطانی، ابلیس نیست. اما این نظریه طبق بعضی احادیث[۲۰]، رد می‌شود که واژه ابلیس بر شیطان‌های دیگر، اطلاق و به صورت جمع "ابالسه" نیز استعمال گردیده است.

برخی گفته‌اند:"شیطان همان ابلیس است؛ زیرا آن، اسم عَلَم شده برای ابلیس"[۲۱].

طبق بررسی کاربرد واژه شیطان در قرآن و تفسیر مفسران، در بیش‌تر موارد، مقصود از شیطان و مصداق بارز آن، همان ابلیس است[۲۲]، و قرآن مجید بعد از نافرمانی ابلیس از دستور سجده، از او با نام شیطان یاد می‌کند. البته با لحاظ‍ آیات مختلف در سوره‌ها و مقایسه آنها با همدیگر، آن را می‌توان اثبات نمود.

یک نمونه از آن: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى \* فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى \* ... فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لّا يَبْلَى﴾[۲۳].

آیه دیگر در سوره اعراف: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ...﴾[۲۴].

بنابراین، در قرآن مجید، در بیش‌تر موارد، مراد از شیطان، همان ابلیس است و چند مورد نادر ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [۲۵]؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [۲۶]. درباره ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ﴾ در آیه ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [۲۷] به نقل از ابن‌عباس مراد از آن، شیاطینی هستند که به اغوای انسان‌ها می‌پردازند، به شیاطینی که جن‌ها را گمراه می‌کنند، در بین آنها القائات صورت می‌گیرد که من صاحبم را این‌گونه گمراه کردم و تو نیز بدین روش، صاحبت را گمراه کن؛ نه اینکه شیطان انسی وجود داشته باشد[۲۸] محلّ اختلاف است که با لحاظ‍ آیات ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [۲۹]؛ ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [۳۰]؛ ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾[۳۱]؛ ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [۳۲] و احادیث وارد شده درباره شیطان[۳۳]، همه گمراهی‌ها منسوب به اوست[۳۴] و اطلاق شیطان بر افراد اِنسی، از باب قرار گرفتن آنان در سلطه شیطان و به اجرا درآوردن سیاست‌های انحرافی او توسط‍ آنها است که در حقیقت شیطان، متصرف در اراده آنان است.

از بررسی آیات درباره داستان خَلق آدم (ع) و سجده بر او، و سرباز زدن ابلیس که بعد از آن، مطرود و ملقب به شیطان شد، استفاده می‌شود که شیطان به معنای دور شده از حق و رحمت خاصّ الهی است که مستلزم آن، رو آوردن به باطل و ستیز با حق و حقانیت است؛ چرا؟ زیرا نافرمانی ابلیس، عمدی و با اراده و اختیار بوده و دیگر اینکه بعد از آن، بدون توبه کردن، درخواست بقاء و مهلت کرد، که در چنین صورتی با عمد و قصد نیز به مبارزه با حق و امور دارای حقانیت خواهد پرداخت[۳۵].

صفات شیطان

فلسفه وجودی شیطان

دام‌های شیطان

ولایت شیطان

﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾[۳۶]؛ ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[۳۷]؛ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلً﴾[۳۸]؛ ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾[۳۹]. مراد از اتخاذ شیطان به عنوان ولیّ در آیه شریفه، اطاعت کردن از وسوسه‌های شیطان[۴۰] و سلطه‌پذیری و پیروی از تدبیرهای اوست که در این صورت شیطان نیز همچون مدبری، امور فکری، رفتاری و عملی افراد را برای مقاصد سوء خویش در اختیار خود درمی‌آورد تا به هر جهت انحرافی که خواست، سوق بدهد[۴۱].

﴿فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾[۴۲]. مراد از اتخاذ شیاطین به عنوان اولیا در آیه شریفه، سرپرست قرار دادن آنها بر خود و اطاعت کردن از اوامر و وسوسه‌های معصیتی آنها، به جای اطاعت از خدای متعال است. و نتیجه آن، جز گمراهی چیز دیگری نخواهد بود، اگر چه در دنیا، آن گمراهی را در قالب الفاظی مانندِ تبعیت از تمدن کهن پدران، روشن‌فکری و... نامگذاری کنند و در ذهن خود، آن امور باطل را به صورت حق تصور کنند. ولایت شیطان با ولایت شیاطین هیچ فرقی ندارند، ولایت شیاطین در واقع طبق آیه‌ای در قرآن به ولایت شیطان برمی‌گردد:﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[۴۳]. در آیه مذکور، شیطان و قبیله او را جمع بسته و به صورت شیاطین معرفی کرده است؛ زیرا سیاست‌گذار اصلی برای گمراه‌کردن انسان‌ها، همان شیطان است. افراد به جای اینکه تدبیر امور خود را به خدای متعال بسپارند، آن را با اطاعت از وساوس جنود شیطان در اختیار شیطان قرار داده‌اند؛ لذا مفسران می‌نویسند: "همه گمراهی‌ها و وسوسه‌ها منتهی به ابلیس (شیطان) می‌شوند"[۴۴]؛ "هر چه در برابر دستور خداست، حکم شیطان است"[۴۵].[۴۶]

لشکریان شیطان

ابلیس (بارزترین مصداق شیطان)

پرسش مستقیم

شیطان چگونه به دست امام مهدی کشته می‌‏شود؟ (پرسش)

جستارهای وابسته

ابلیس

اتباع از شیطان

دام‌های شیطان

راه‌های مقابله با شیطان

صفات شیطان

فرجام شیطان

فلسفه وجودی شیطان

لشکر شیطان

لشکریان شیطان

متابعت از شیطان

متابعت گام‌های شیطان

وسوسه شیطان

وسوسه‌های شیطان

ولایت شیطان

پیروی خطوات شیطان

پیروی شیطان

کشته شدن شیطان

منابع

1414.jpg فرهنگ شیعه

13681040.jpg محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی

1100498.jpg حق‌جو، عبدالله، ولایت در قرآن

پانویس

1. «و بدین‌گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های آدمی و پری قرار دادیم...» سوره انعام، آیه ۱۱۲.
2. محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۱۲۸.
3. مفردات راغب‌، ۲۶۱.
4. نهج البلاغه‌، خطبه ۱۹۲.
5. ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾؛ سوره بقره، آیه ۳۴؛ ﴿إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ﴾؛ سوره ص، آیه ۷۴؛ التبیان‌، ۱/ ۱۵۴.
6. ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾؛ سوره اعراف، آیه ۱۲.
7. ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾؛ سوره ص، آیه ۸۲.
8. فرهنگ شیعه، ص 324.
9. تاج العروس، ج۱۸، ص۳۳۲.
10. مقاییس‌اللغة، ج۳، ص۱۸۳.
11. تاج العروس، ج۱۸، ص۳۲۲.
12. تهذیب اللغة، ج۱۱، ص۳۱۲.
13. ریاض‌السالکین، ج۳، ص۱۷۵.
14. حق‌جو، عبدالله، ولایت در قرآن، ص:۶۰.
15. اعراف/ ۱۶ و ۱۷.
16. حجر/ ۳۹.
17. ناس/ ۵- ۱.
18. اعراف/ ۱۴ و ۱۵.
19. فرهنگ شیعه، ص ۳۲۴-۳۲۵.
20. الاحتجاج، ج۱، ص۸۱؛ بحارالانوار، ج۷۴، ص۲۷۳، باب ۱۱، ح۱ و ج۹۱، ص۱۹۳، باب ۳۶، ح۳؛ مستدرک‌الوسائل، ج۶، ص۴۲۵، ح۷۱۴۰-۷۱۴۲؛ بشارة المصطفی، ص۲۷.
21. روح المعانی، ج۴، ص۲۰۲.
22. روح المعانی، ج۴، ص۲۰۲؛ المیزان، ج۱۴، ص۳۴۳؛ مجمع‌البیان، ج۶، ص۴۷۸.
23. «و (یاد کن) آنگاه را که به فرشتگان گفتیم برای آدم فروتنی کنید (همگان) فروتنی کردند جز ابلیس که سر باز زد \* گفتیم: ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و دشمن همسر توست، مبادا شما را از بهشت بیرون براند که در سختی افتی \*... اما شیطان او را وسوسه کرد، گفت: ای آدم! می‌خواهی تو را به درخت جاودانگی و (آن) فرمانروایی که فرسوده نمی‌شود راهبر شوم» سوره طه، آیه ۱۱۶-۱۱۷ و ۱۲۰.
24. «ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد! چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند.».. سوره اعراف، آیه ۲۷.
25. «و کسانی که به آنچه بر تو و به آنچه پیش از تو فرو فرستاده‌اند، ایمان و به جهان واپسین، یقین دارند» سوره بقره، آیه ۴.
26. «بی‌گمان دارایی‌ها و فرزندان کافران، هرگز برای آنان در برابر (عذاب) خداوند، هیچ سودی نخواهد داشت و آنان دمساز آتشند؛ در آن جاودانند» سوره آل عمران، آیه ۱۱۶.
27. «و بدین‌گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های آدمی و پری قرار دادیم که برخی به برخی دیگر یکدیگر، به فریب سخنان آراسته الهام می‌کنند و اگر پروردگار تو می‌خواست آن (کار) را نمی‌کردند پس آنان را با دروغی که می‌بافند واگذار» سوره انعام، آیه ۱۱۲.
28. مجمع البیان، ج۴، ص۵۴۵.
29. «و چون کار به پایان آید شیطان می‌گوید: خداوند به شما وعده راستین کرده بود و من به شما وعده کردم و وفا نکردم و مرا بر شما هیچ چیرگی نبود جز اینکه شما را فرا خواندم و شما پذیرفتید پس مرا سرزنش مکنید و خود را سرزنش کنید، نه من فریادرس شمایم و نه شما فریادرس منید، پیش‌تر (هم) که مرا (در کار خداوند) شریک می‌پنداشتید انکار کردم، بی‌گمان برای ستمکاران عذابی دردناک (در پیش) خواهد بود» سوره ابراهیم، آیه ۲۲.
30. «و بی‌گمان آنان را گمراه می‌کنم و به آرزو (های دور و دراز) می‌افکنم و به آنان فرمان می‌دهم آنگاه گوش چارپایان را (به خرافه‌پرستی) می‌شکافند و به آنان فرمان می‌دهم آنگاه آفرینش خداوند را دگرگونه می‌سازند؛ و هر که به جای خداوند، شیطان را به یاوری برگزیند زیانی آشکار کرده است» سوره نساء، آیه ۱۱۹
31. «گفت: پروردگارا! برای آنکه مرا بیراه نهادی، در زمین (بدی‌ها را) در دید آنها خواهم آراست و همگان را از راه به در خواهم برد» سوره حجر، آیه ۳۹
32. «گفت: به ارجمندی تو سوگند که همگی آنان را گمراه خواهم کرد» سوره ص، آیه ۸۲.
33. در خطبه ۱۸۶ نهج البلاغه، معروف به خطبه هَمّام، بعد از شنیدن آن و وفات هَمّام بر اثر آن نقل شده: "فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَمَا وَ الله لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ فَمَا بَالُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ (ع) وَيْحَكَ إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا يَعْدُوهُ وَ سَبَباً لَا يَتَجَاوَزُهُ فَمَهْلًا لَا تَعُدْ لِمِثْلِهَا فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ"؛ یک نفری گفت: چرا تو را گزندی نرسید و خودت نیز مانند همّام نشدی‌؟! امیر مؤمنان (ع) فرمود: وای بر تو! برای هر اجَلی وقت معین شده و دیگر آن حرف را و مانند آن را تکرار نکن و جای دیگر بازگو نکن، و بدان که شیطان آن کلام را بر زبانت انداخت. شرح نهج البلاغه، ج۱۰، ص۱۴۸. در کلام کوتاه آن حضرت، نقل شده: "علی لسان المنافق شیطان ینطق". شرح نهج البلاغه، ج۲۰، ص۲۸۰، قصار ۲۱۸؛ یا در خطبه ۷ نهج‌البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: "اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكاً وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً فَبَاضَ وَ فَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِه"؛ عصاره کلام آن حضرت این است که رهیابی شیطان به حریم دل و احداث آشیانه و پدید آمدن تخم از آن و پرورش آن به صورت جوجه در دامن فریب خوردگان، زمینه تسلط‍ شیطان را فراهم خواهد کرد تا آنان مجرای دیدن و گفتن شیطان شوند و او کارهای خود را با چشم و زبان مغروران انجام دهد، پس شیطان کارهای خود را با تسبیب انجام می‌دهد به طوری که گاهی او، چشم، گوش و زبان انسان گناهکار می‌شود تا وی با ابزار شیطانی ببیند و بشنود و بگوید و زمانی مَجاری ادراکی و تحریکی بزهکار در اختیار ابلیس قرار می‌گیرد تا وی با آن ابزار، پیام باطل و کاذب و قبیح خود را به مخاطبان خویش ابلاغ کند؛ لذا همه جزم‌های علمی و تصمیمات فرد گمراه در اثر وسوسه و القائات شیطان شکل گرفته و در خارج تحقق عملی می‌یابد.
34. در صحیفه سجادیه دعای ۳۷، دعای عجز از ادای شُکر، آمده است: "فَلَوْ لَا أَنَّ الشَّيْطَانَ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا عَصَاكَ عَاصٍ، وَ لَوْ لَا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي مِثَالِ الْحَقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيقِكَ ضَالٌّ".
35. حق‌جو، عبدالله، ولایت در قرآن، ص:۶۱-۶۳.
36. «هر که به جای خداوند، شیطان را به یاوری برگزیند زیانی آشکار کرده است» سوره نساء، آیه ۱۱۹.
37. «سوگند به خداوند که ما به سوی امّت‌های پیش از تو (نیز پیامبرانی) فرستاده‌ایم امّا شیطان کردار آنان را در چشمشان آراست، پس او در آن روز سرور آنهاست و آنان را عذابی دردناک خواهد بود» سوره نحل، آیه ۶۳.
38. «و (یاد کن) آنگاه را که به فرشتگان گفتیم برای آدم فروتنی کنید! (همه) فروتنی کردند جز ابلیس که از پریان بود و از فرمان پروردگارش سر پیچید؛ با این حال آیا شما او و فرزندانش را به جای من به سروری برمی‌گزینید با آنکه آنان دشمن شمایند؟ بد جایگزینی برای ستمگرانند» سوره کهف، آیه ۵۰.
39. «ای پدر! من می‌هراسم که عذابی از (خداوند) بخشنده به تو رسد آنگاه دوست شیطان گردی» سوره مریم، آیه ۴۵.
40. المیزان، ج۵، ص۸۴.
41. حق‌جو، عبدالله، ولایت در قرآن، ص:۴۳.
42. «دسته‌ای را رهنمایی کرده است و بر دسته‌ای، گمراهی سزاوار است. بی‌گمان آنها به جای خداوند شیطان‌ها را سرپرستان خویش گزیدند و می‌پندارند که رهیافته‌اند» سوره اعراف، آیه ۳۰.
43. «ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد! چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند در حالی که لباسشان را از (تن) آنان بر می‌کند تا شرمگاه‌هایشان را به آنان بنمایاند؛ به راستی او و همگنان وی شما را از جایی که شما آنها را نمی‌بینید می‌بینند؛ بی‌گمان ما شیطان‌ها را سرپرست کسانی کرده‌ایم که ایمان ندارند» سوره اعراف، آیه ۲۷.
44. المیزان، ج۱۴، ص۳۴۳.
45. تسنیم، ج۸، ص۴۷۷.
46. حق‌جو، عبدالله، ولایت در قرآن، ص:۴۳-۴۴.

### دانشنامه اسلامی (ویکی اهل بیت علیهم السلام)

مقاله در این آدرس

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

#### ابلیس

ابلیس یکی از جنیان است که به گفته قرآن مجید از فرمان خداوند سرپيچيد و به حضرت آدم علیه السلام سجده نكرد، در نتيجه رانده شد و مستحق عذاب و لعن گرديد و در پیشگاه خداوند قسم یاد کرد که انسان ها را نیز به ورطه عصیان خداوند بکشاند. قرآن مجید او را موجودی اغواگر و فریبکار دانسته و انسان را از پیروی او بر حذر داشته است.

محتویات

۱ ريشه و مفهوم واژه ابليس

۲ تفاوت شيطان و ابليس

۳ آیا ابلیس از فرشتگان بود

۴ مشخصات شيطان در قرآن

۵ ماجراى سركشى و عصيان ابليس

۶ گفتگوى ابليس با خدا

۷ چرا دعاى ابليس مستجاب شد

۸ دشمنى ابليس با آدم

۹ گروهى كه ابليس بر آنان مسلط نمى شود

۱۰ ابلیس در روایات

۱۱ پانویس

۱۲ منابع

ريشه و مفهوم واژه ابليس

مراد از اين كلمه در قرآن مجيد، موجودى است زنده، باشعور، مكلف، نامرئى، فريبكار و... كه از امر خداوند سرپيچيد و به حضرت آدم علیه السلام سجده نكرد، در نتيجه رانده شد و مستحق عذاب و لعن گرديد.

او در قرآن اكثراً به نام شيطان خوانده شده و فقط در يازده محل ابليس بكار رفته است. آيا اين كلمه علم شخص است و نام مخصوص اوست و يا صفت است و به واسطه يأس از رحمت خدا، به او ابليس گفته شده؟

در مجمع البيان هست: ابليس نام غيرعربى است و قومى گفته اند كه عربى است و از ابلاس مشتق است. در صحاح و قاموس آن را عربى و از ابلاس گرفته است و در قاموس عجمى بودن آن را نيز متحمل دانسته است.

اگر چنان كه نقل شده، ثابت شود كه اسم اصلى او عزازيل و كلمه ابليس عربى است صفت بودن آن بهتر به نظر مي رسد در صافى از حضرت امام رضا عليه السلام نقل شده: نام او حارث بوده. ابليس ناميده شد زيرا كه از رحمت خدا مأيوس گرديد.[۱]

تفاوت شيطان و ابليس

كلمه شيطان: اسم عام و كلمه ابليس: اسم خاص است. به بيان ديگر: كلمه شيطان اسم جنس و كلمه ابليس اسم علم مي باشد. كلمه: ابليس جز بر آن موجودى كه حضرت آدم و حوّا را دچار لغزش نمود گفته نمي شود. ولى كلمه شيطان به هر موجودى كه مثلا نظير ميكرب موذى باشد و به ابليس و حتى به انسان هم گفته مي شود. قرآن درباره اين كه به انسان هم شيطان گفته مي شود در سوره انعام، آيه 112 مي فرمايد: «...شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِن...». [۲]

آیا ابلیس از فرشتگان بود

در ميان مفسران و علماء اسلامى در اين باره اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از آن ها گفته اند كه ابليس از ملائكه بود و به خاطر معصيتى كه مرتكب شد از مقام خود خلع گرديد و رانده درگاه الهى گرديد.

از جمله كسانى كه اين قول را انتخاب كرده اند مى توان از شيخ طوسى نام برد كه در تفسير خود ضمن اين كه اين قول را از ابن عباس و ابن مسعود و ابن مسيب و قتاده و ابن جريح و طبرى نقل مى كند، خود نيز به آن تمايل دارد و آن را به ظاهر تفاسير شيعه نسبت مى دهد و اضافه مى كند كه روايتى هم در اين زمينه از امام صادق علیه السلام وارد شده است.

در مقابلِ اين قول عقيده كسانى است كه ابليس را از زمره ملائكه نمى دانند و او را از جن معرفى مى كنند. از جمله آن ها شيخ مفيد است كه مى گويد: اخبار متواترى از ائمه هدى در اين باره وارد شده و آن قول، مذهب همه اماميه و بسيارى از معتزله و اصحاب حدیث مى باشد.[۳]

مشخصات شيطان در قرآن

در قرآن کریم براى شيطان كه همان ابليس است اوصافى ذكر شده كه به خوبى اين موجود وسوسه گر و مكار را معرفى مى كند. ما اينك با توجه به آياتى كه در اين زمينه وجود دارد بعضى از مشخصات شيطان را ذكر مى كنيم و براى هر كدام شاهدى از قرآن مى آوريم:

شيطان دشمن آدم و فرزندان اوست: «إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ». (سوره يوسف، آیه 5) همانا شيطان براى انسان دشمنى آشكار است.

شيطان اغواگر و گمراه كننده است: «قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ». (سوره ص، آیه 82) شيطان گفت: به عزت تو قسم كه همه آن ها را اغوا خواهم كرد.

«يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً». (سوره نساء، آیه 120) به آن ها وعده مى دهد و آن ها را به آرزو وادار مى كند و شيطان به آن ها جز غرور وعده نمى دهد.

شيطان كارهاى زشت را در نظر انسان خوب جلوه مى دهد: «وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ». (سوره نمل، آیه 24) و شيطان اعمال آن ها را در نظرشان زينت داد پس آن ها را از راه حق بازداشت.

شيطان امر به فحشا و گناه مى كند: «الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ». (سوره بقره، آیه 268) شيطان به شما وعده فقر مى دهد و شما را به فحشاء امر مى كند.

هر چند كه شيطان حيله گر و مكار است ولى كيد او ضعيف است: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً». (سوره نساء، آیه 76) همانا كيد و حيله شيطان ضعيف است.

شيطان باعث فراموشى مى شود: «فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ». (سوره كهف، آیه 63) من ماهى را فراموش كردم و آن را از ياد من نبرد مگر شيطان. «فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ». (سوره يوسف، آیه 42) شيطان ذكر خدا را از ياد او برد.

شيطان ذريه دارد و زاد و ولد مى كند: «فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ». (سوره كهف، آیه 50)، آيا او (شيطان) و ذريّه او را اولياء خود قرار مى دهيد در حالى كه آنها براى شما دشمن هستند.

گاهى شيطان با تيرهاى آسمانى (شهاب ها) هدف قرار مى گيرد: «وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ». (سوره ملك، آیه 5) همانا آسمان نزديك را به وسيله چراغ ها زينت داديم و آن ها را تيرهايى براى شياطين كرديم.

آنچه برشمرديم تنها نمونه هايى بود از مشخصات و ويژگي هاى شيطان كه در قرآن کریم به آن ها اشاره شده است .[۴]

ماجراى سركشى و عصيان ابليس

در هفت سوره از سوره هاى قرآن اشاره به آفرينش انسان و چگونگى خلقت او شده است . در سوره اعراف، آيات 11 تا 18 با تعبيرات مختلف، آفرينش انسان از خاك و سجود فرشتگان براى او، و سركشى شيطان و سپس موضع گيريش در برابر نوع انسان آمده است.

در نخستين آيه مورد بحث، خداوند مى گويد: "ما شما را آفريديم، و سپس صورت بندى كرديم، بعد از آن به فرشتگان (و از جمله ابليس كه در صف آن ها قرار داشت اگر چه جزء آن ها نبود) فرمان داديم، براى آدم جد نخستين شماسجده كنند. «وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ».

"همگى اين فرمان را به جان و دل پذيرفتند و براى آدم سجده كردند، مگر ابليس كه از سجده كنندگان نبود." «فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ».

گفتگوى ابليس با خدا

از امام صادق علیه السلام نقل گرديده است كه: ابليس به خداوند عرضه داشت: خدايا! تو مرا از سجده كردن به آدم معاف دار و من هم تو را آن چنان ستايش كنم كه نه ملك مقربى توانسته است و نه پيامبر مرسلى. خداوند فرمود: من به عبادت تو نيازى ندارم و عبادت من بايد طبق فرمان و اراده من انجام گيرد نه آن طور كه تو بخواهى.[۵]

در سوره حجر آيات 32 تا 38 آمده است: «قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ × قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ × قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ × وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ × قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ × قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ × إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ».

خداوند به ابليس فرمود: تو چه مانعى داشتى كه با سجده - كنندگان باشى؟ × - ابليس گفت: من اين طور نبودم كه براى بشرى كه تو او را از گل خشك و گل متمايل به سياهى آفريده اى سجده كنم × - خدا به ابليس فرمود: پس از بين آنان (يعنى صف سجده كنندگان) خارج شو! زيرا حتما تو رانده شده اى × - و محققا تا روز قيامت، لعنت بر تو خواهد بود × - ابليس گفت: اي پروردگارم! پس مرا تا روزى كه مردم برانگيخته مي شوند مهلت بده × - خداوند فرمود: يقينا تو از مهلت داده شدگانى × - تا يك وقت و روز معلومى. (يعنى ظهور ولى عصر يا نفخه اول صور، يا روز قيامت)

چرا دعاى ابليس مستجاب شد

در اين جا اين سؤال پيش مي آيد كه چرا خداى عليم دعاى ابليس را مستجاب كرده، و او را مهلت داد تا در زمين فتنه و فساد كند و مردم را گمراه و اغواء نمايد؟ از جمله پاسخ هائى كه در اين باره داده شده اين است كه بشر را بوسيله ابليس امتحان نمايد و معلوم شود: چه كسى مطيع اوامر و نواهى پروردگار و چه شخصى تابع ابليس است - اضواء.

حسن بن عطيه مى گويد: از صادق آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم شنيدم مى فرمود: ابليس در آسمان چهارم دو ركعت نماز خواند كه مدت شش هزار سال طولانى شد. و خداى عادل براى اين كه پاداش وى را داده باشد او را تا روز قيامت مهلت داد.[۶]

دشمنى ابليس با آدم

در سوره بقره آیه 35 خداوند می فرماید: و گفتيم: اى آدم! تو ساكن شو و زنت، در بهشت، و بخوريد از بهشت هر جا بخواهيد خوردنى بسيار و به اين درخت (همان درختى كه به شما نشان داده مى شود) نزديك مشويد. پس (اگر نزديك شديد و از آن خورديد) از ستمكاران (همان ستمكاران بر جانهاتان) مى شويد.

پس شيطان آدم و زنش را از بهشت لغزانيد، (زيرا از آن شجره ممنوعه تناول كردند) پس هر دو را بيرون آورد از آن نعمت ها كه در آن بودند.[۷]

گروهى كه ابليس بر آنان مسلط نمى شود

امام صادق عليه السلام به ابوبصير فرمود: خداى سبحان شما شيعيان را در كتاب خود يعني قرآن مجيد ذكر نموده و به ابليس فرموده: يقينا تو بر بندگان واقعى و راستين من مسلط نخواهى شد. به خدا سوگند كه منظور خداوند از اين گونه افراد فقط امامان مذهب مقدس شيعه عليهم السلام و شيعيان ايشان است.

و نيز ابوبصير مى گويد: صادق آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: ما خاندان، اهل رحمت و خاندان نعمت و خاندان بركت مى باشيم. ما خاندان در زمين، اصل و بنيان و شيعيان ما عروة الوثقى (يعنى دستگيره محكم) اسلام هستند (براى كسى كه بخواهد به دستگيره اسلام دست بزند و غرق و نابود نشود) آن دعائى كه حضرت ابراهیم خليل كرد فقط در حق ماها بود.

خداوند ماها را استثناء كرد و به ابليس فرمود: «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ». (سوره حجر، آیه 42)[۸]

ابلیس در روایات

امام صادق علیه السلام فرمود: ابليس چهار بار شيون كرد. نخستين بار روزى بود كه به او لعنت شد و ديگر زمانى كه به زمين فرود آمد و ديگر وقتى كه محمد صلی الله علیه و آله پس از مدتى كه پيامبر نيامده بود به پيامبرى مبعوث گرديد و ديگر زمانى كه سوره فاتحه نازل شد و او دو بار شاد شد، زمانى كه آدم از آن درخت خورد و زمانى كه او از بهشت فرود آمد.[۹]

صفوان بن يحيى از امام صادق علیه السلام نقل مى كند كه فرمود: ابليس گفت: پنج چيز است كه من در آن ها حيله اى ندارم ولى بقيه مردم در دست من هستند: كسى كه از روى صدق نسبت به خدا پناه برد و در تمام كارهايش به او توكل كند، و كسى كه تسبيح گفتن او در شب و روز زياد باشد، و كسى كه به برادر مؤمن خود همان را بپسندد كه بر خود مى پسندد، و كسى كه به هنگام رسيدن مصيبت خود را نبازد، و كسى كه به آن چه خدا به او داده راضى باشد و غم روزى نخورد.[۱۰]

امام پنجم علیه السلام فرمود: چون حضرت نوح نزد پروردگارش قوم خويش را نفرين كرد، ابليس ملعون نزد آن حضرت آمد و عرض كرد: اى نوح تو حق يك نعمتى بر من دارى كه مي خواهم به تو پاداش دهم. حضرت نوح فرمود: به خدا بر من ناگوار است كه بر تو حق نعمتى داشته باشم، چيست آن نعمت؟ عرض كرد: بلى نفرين كردى خدا قومت را غرق كرد ديگر هيچ كس نماند كه من به گمراه كردن او رنج برم پس من راحتم تا مردم ديگرى بوجود آيند و آن ها را گمراه كنم. نوح فرمود: چه مي خواهى مرا پاداش بدهى؟ عرض كرد: مرا در سه جا بياد آور كه در اين سه به بنده نزديكترم، هر وقت غضب كردى مرا بياد آور، هر وقت خواستى ميان دو نفر حكم كنى مرا به ياد آور، هر وقت با زن بيگانه خلوت كردى و با شما هيچ كس نيست مرا به ياد آور.[۱۱][۱۲]

پانویس

1. قاموس قرآن(سيد على اكبر قرشى)، ج1، ص226.
2. تفسیر آسان(محمد جواد نجفى خمينى)، ج1، ص93.
3. كوثر(جعفرى يعقوب)، ج1، ص139.
4. كوثر (جعفرى يعقوب)، ج1، ص147.
5. بيان در علوم و مسائل كلى قرآن، ص694.
6. تفسير آسان (محمد جواد نجفى خمينى)، ج9، ص57.
7. حجة التفاسير و بلاغ الإكسير(سيد عبدالحجت بلاغى)، ج1، ص34.
8. تفسير آسان (محمد جواد نجفى خمينى)، ج9، ص65.
9. خصال/ترجمه جعفرى (يعقوب جعفرى)، ج1، ص381.
10. خصال/ترجمه جعفرى (يعقوب جعفرى)، ج 1، ص 415.
11. خصال/ترجمه كمره اى، ج1، ص 146.
12. بهشت كافى/ترجمه روضه كافى، (حميدرضا آژير)، ص 183.

منابع

قاموس قرآن، سيد على اكبر قرشى؛ تهران: اسلاميه، چاپ پنجم، 1367 ش.

تفسير آسان، محمد جواد نجفى خمينى؛ تهران: انتشارات اسلاميه، چاپ اول، 1398 ق.

كوثر، جعفرى يعقوب.

تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى؛ تهران: دارالكتب الإسلامية، چاپ اول، 1374 ش.

بيان در علوم و مسائل كلى قرآن، نجمى - هاشم زاده هريسى.

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير، سيد عبدالحجت بلاغى؛ قم: انتشارات حكمت، 1386 ق.

خصال/ترجمه جعفرى، يعقوب جعفرى؛ قم، نسيم كوثر، چاپ اول، 1382 ش.

خصال/ترجمه كمره اى، محمدباقر كمره اى؛ تهران: انتشارات كتابچى، چاپ اول، 1377 ش.

بهشت كافى ترجمه روضه كافى؛ حميدرضا آژير، قم: انتشارات سرور، چاپ اول، 1381 ش.

#### شیطان

مقاله در این آدرس

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86

هر موجود سرکش و متمرد از فرمان خداوند متعال از جن و انس که دور از رحمت خداست و کارش وسوسه خلق است را «شیطان» می‌گویند. عنوان یاد شده به مناسبت در بسیاری از باب های فقهی همچون طهارت، صلات و حج آمده است.

محتویات

۱ تعریف شیطان

۲ موارد استحباب استعاذه

۳ حالات حضور شیطان

۴ عوامل دوری شیطان

۵ پانویس

۶ منابع

تعریف شیطان

شیطان به هر موجود طغیانگر و دور از رحمت خداوند متعال که کارش وسوسه خلق و دعوت آنان به بدی ها است، اطلاق می‌گردد؛ چنان که بر موجود سرکش و متمرد معروف؛ یعنی ابلیس که از سجده بر حضرت آدم علیه السلام سر باز زد و نیز بر فرزندان او که از جنس جن می‌باشند، اطلاق می‌شود.[۱]

موارد استحباب استعاذه

«استعاذه» به معنی پناه بردن به خداوند متعال از شر شیطان با گفتن «أعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَجیم» و مانند آن، در همه حال به ویژه اوقات زیر مستحب است:

هنگام تلاوت قرآن کریم؛[۲] پیش از قرائت در نماز؛[۳] هنگام آمیزش جنسی؛[۴] و زمان ورود به مستراح.[۵][۶]

حالات حضور شیطان

برخی افعال و حالات در انسان، بستر و زمینه‌ساز حضور شیطان و نزدیک شدن او به انسان می‌گردد؛ از این رو در روایات از چنین افعال و حالاتی نهی شده است و فقها به کراهت آنها حکم کرده‌اند، مانند:

خضاب کردن در حال جنابت[۷] و حیض؛[۸] تخلی بر روی قبر؛[۹] ایستاده ادرار کردن در آب؛[۱۰] تنها بودن در خانه؛[۱۱] به تنهایی مسافرت کردن؛[۱۲] خلوت کردن زن و مرد اجنبی در یک مکان؛[۱۳] نگهداری زباله در منزل[۱۴] و راه رفتن در یک کفش.[۱۵]

عوامل دوری شیطان

برخی اعمال موجب دور شدن و فاصله گرفتن شیطان از انسان می‌شود، مانند:

ناخن گرفتن؛[۱۶] اذان گفتن در منزل؛[۱۷] محافظت بر نماز و اوقات آن؛[۱۸] نگهداری کبوتر در منزل؛[۱۹] انگشتر جذع یمانی بدست کردن[۲۰] و خوردن انار.[۲۱]

پانویس

1. لسان العرب ج۱۳، ص۲۳۷؛ المیزان ج۲، ص۴۱۲.
2. سوره نحل/سوره۱۵، آیه۹۸.
3. جواهر الکلام، ج۹، ص۴۲۰.
4. العروة الوثقی، ج‌۵، ص۴۸۲.
5. جواهرالکلام، ج۲، ص۵۶.
6. وسائل الشیعة ج۱، ص۳۰۶.
7. الحدائق الناضرة ج۳، ص۱۴۸؛ وسائل الشیعة ج۲، ص۲۲۳.
8. الحدائق الناضرة ج۳، ص۲۷۴؛ وسائل الشیعة ج۲، ص۳۵۳.
9. وسائل الشیعة ج۱، ص۳۲۹؛ جواهر الکلام ج۲، ص۷۵.
10. وسائل الشیعة، ج۱، ص۳۲۹.
11. وسائل الشیعة ج۵، ص۳۳۴.
12. وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۴۱۰؛ جواهرالکلام، ج۱۸، ص۱۶۶.
13. جواهرالکلام، ج۳۲، ص۳۴۳.
14. وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۱۸.
15. وسائل الشیعة ج۵، ص۷۵.
16. وسائل الشیعة ج۲، ص۱۳۲؛ الحدائق الناضرة ج۵، ص۵۷۰.
17. وسائل الشیعة، ج۵، ص۴۱۳؛ جواهرالکلام، ج۹، ص۱۴۹.
18. وسائل الشیعة، ج۴، ص۲۸-۳۰.
19. وسائل الشیعة ج۱۱، ص۵۱۵.
20. وسائل الشیعة ج۵، ص۹۶.
21. وسائل الشیعة ج۲۵، ص۱۵۳.

منابع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۸۰-۷۸۱. تاریخ بازیابی: ۲ بهمن ۱۳۹۱.

## کتاب شناسی ابلیس و شیطان

### شبکه کتابخانه های کشور

در این سایت 257 عنوان کتاب در باره ابلیس معرفی شده است

https://libs.nlai.ir/advanced\_search

در این آدرس 1046 عنوان کتاب در باره شیطان معرفی شده است

https://libs.nlai.ir/advanced\_search

### پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران

در این آدرس 253 عنوان کتاب در باره ابلیس معرفی شده است

http://www.lib.ir/advancedsearch/p1/?title=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3&author=&subject=&other=&province=0&city=0&libtype=0&firstchar=\*

در این آدرس 955 عنوان کتاب در باره شیطان معرفی شده است

http://www.lib.ir/advancedsearch/p1/?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86&author=&subject=&other=&province=0&city=0&libtype=0&firstchar=\*

### مکتبة نور

در این آدرس ده ها عنوان کتاب عربی در باره ابلیس معرفی شده است

https://www.noor-book.com/?search\_for=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

در این آدرس ده ها عنوان کتاب عربی در باره شیطان معرفی شده است

https://www.noor-book.com/?search\_for=%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86

### شبکه جامع کتاب گیسوم

در این آدرس 100 عنوان کتاب در باره ابلیس معرفی شده است

https://www.gisoom.com/search/book/keyword-%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3/name-%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3/recent-0/

در این آدرس 768 عنوان کتاب در باره شیطان معرفی شده است

https://www.gisoom.com/search/book/name-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86/recent-0/

### سامان. شبکه مدیریت کتابخانه های عمومی

در این آدرس 112 عنوان کتاب در باره ابلیس معرفی شده است

https://www.samanpl.ir/LSearch/LSearch

در این آدرس 800 عنوان کتاب در باره شیطان معرفی شده است

https://www.samanpl.ir/LSearch/LSearch

## ابلیس و شیطان در مقالات

### پایگاه حوزه

در این آدرس 3406 عنوان مقاله در باره ابلیس موجود است

https://hawzah.net/fa/Search/?SearchText=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

در این آدرس 15827 عنوان مقاله در باره شیطان موجود است

https://hawzah.net/fa/Search/?SearchText=%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86

### ویراساینس

در این آدرس 201 عنوان مقاله در باره ابلیس موجود است

https://www.virascience.com/search/?q=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

در این آدرس 515 عنوان مقاله در باره شیطان موجود است

https://www.virascience.com/search/?q=%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86

### نور مگز

در این آدرس 164 عنوان مقاله در باره ابلیس موجود است

https://www.noormags.ir/view/fa/search?q=&and=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3&or=&note=&exact=&fields=title&pn=1&s=rank&sd=desc&ps=50&origin=start-advance&index=

در این آدرس 505 عنوان مقاله در باره شیطان موجود است

https://www.noormags.ir/view/fa/search?q=&and=%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86&or=&note=&exact=&fields=title&pn=1&s=rank&sd=desc&ps=10&origin=start-advance&index=

### پرتال جامع علوم انسانی

در این آدرس 51 عنوان مقاله در باره ابلیس موجود است

http://ensani.ir/fa/article?ArticleSearch%5Btitle%5D=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3&ArticleSearch%5BsortBy%5D=relevance

در این آدرس 134 عنوان مقاله در باره شیطان موجود است

http://ensani.ir/fa/article?ArticleSearch%5Btitle%5D=%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86&ArticleSearch%5BsortBy%5D=relevance

### علم نت

در این آدرس 351 عنوان مقاله در باره ابلیس موجود است

https://elmnet.ir/search?and=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3&exact=&or=&not=&intitle=1&author=

در این آدرس 1694 عنوان مقاله در باره شیطان موجود است

https://elmnet.ir/search?and=%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86&exact=&or=&not=&intitle=1&author=

### سامانه نشریات علمی ایران

در این آدرس 43 عنوان مقاله در باره ابلیس موجود است

https://iranjournals.nlai.ir/discover?filtertype\_1=title&filter\_relational\_operator\_1=contains&filter\_1=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3&submit\_apply\_filter=&query=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

در این آدرس 21 عنوان مقاله در باره شیطان موجود است

https://iranjournals.nlai.ir/discover?scope=%2F&query=%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86&submit=&filtertype\_0=title&filter\_relational\_operator\_0=contains&filter\_0=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3

### پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

در این آدرس 110 عنوان مقاله در باره ابلیس موجود است

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3/fa/?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=1360%2c1402

در این آدرس 240 عنوان مقاله در باره شیطان موجود است

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=1360%2c1402

### مرجع دانش (مقالات همایش ها و کنفرانس ها)

در این آدرس 47 عنوان مقاله در باره ابلیس موجود است

https://civilica.com/search/paper/t-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3-o-Paper\_id-ot-desc/

در این آدرس 89 عنوان مقاله در باره شیطان موجود است

https://civilica.com/search/paper/t-%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586-o-Paper\_id-ot-desc/

### پژوهه

در این آدرس 420 عنوان مقاله در باره ابلیس موجود است

https://cse.google.com/cse?cx=004309897358808276078:apkcs2hto\_o&q=%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%b3

در این آدرس 7020 عنوان مقاله در باره شیطان موجود است

https://cse.google.com/cse?cx=004309897358808276078:apkcs2hto\_o&q=%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%b3

## ابلیس و شیطان در پایان نامه ها:

### گنچ پایگاه اطلاعات علمی ایران

در این آدرس 32 عنوان پایان نامه در باره ابلیس موجود است

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3&basicscope=2

در این آدرس 130 عنوان پایان نامه در باره شیطان موجود است

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86&basicscope=2

## ابلیس در نرم افزارها

### نرم افزار بحار الانوار موضوعی

نمايه موضوع نشانى‏

#### \* آدم ع و الشياطين‏

موضوع = محاربة آدم ع و جميع الأنبياء ع و الصديقين ع أعداءهم بذي الفقار حتى ورثه أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏57 س‏0 ف‏54651

#### \* آدم ع و الشيطان‏

موضوع = إشارة آيات 20 سورة الأعراف إلى وسوسة الشيطان لآدم و حواء بتمني منزلة أهل البيت ع حسدا فخذلا و أكلا من شجرة الحنطة و استحقا العقوبة بالهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37286

موضوع = إغواء الشيطان لآدم و حواء بتمنيهما منزلة أهل البيت ع حسدا

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏362 س‏0 ف‏22013

موضوع = رمي آدم ع الجمار لأول مرة و رمي إبراهيم ع إبليس كلما تراءى له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏273 س‏0 ف‏126001

موضوع = رنة إبليس حين لعنه و هبوطه و حين بعثة النبي ص و نزول سورة الفاتحة و نخره حين إغوائه لآدم و عند هبوطه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏237 س‏0 ف‏117600

موضوع = قصد إبليس للمعصية قبل نفخ الروح في آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏106 س‏0 ف‏15553

موضوع = نزاع شيطان مع آدم ع بعد هبوطه في شجر الكرم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏174 س‏0 ف‏105261

#### \* إبراهيم ع و الشيطان‏

موضوع = تشريع رمي الجمار من رمي إبراهيم ع الشيطان كلما تراءى له هناك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16937

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16938

موضوع = تشريع رمي الجمرات من رمي إبراهيم ع إبليس عندها

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏39 س‏0 ف‏124717

موضوع = علة رمي الجمار

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏39 س‏0 ف‏124722

موضوع = ممانعة الشيطان لإبراهيم ع عن ذبح ابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏208 س‏0 ف‏75973

#### \* إبليس حال الغضب‏

موضوع = إغواء إبليس الإنسان بتشجيعه حين الغضب و تطميعه حين الزحف للجهاد و تهييجه حين اختلائه بأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76195

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان عند الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏293 س‏0 ف‏16301

#### \* إبليس حين البعثة

موضوع = رنة إبليس حزنا يوم لعنه و هبوطه و عند بعثة النبي ص و نزول أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15691

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15942

موضوع = رنة إبليس حين بعث النبي ص و نزول القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏230 س‏0 ف‏117568

موضوع = رنة إبليس حين لعنه و هبوطه و حين بعثة النبي ص و نزول سورة الفاتحة و نخره حين إغوائه لآدم و عند هبوطه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏237 س‏0 ف‏117600

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏241 س‏0 ف‏76065

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم نزول سورة الفاتحة و فرحه حين معصية آدم ع و هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76090

موضوع = رنة الشيطان عند بعثة النبي ص و عند إنزال أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏179 س‏0 ف‏24175

موضوع = رنين إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه إلى الأرض و يوم بعث النبي ص و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏121 س‏0 ف‏45534

موضوع = رؤية أمير المؤمنين ع نور الوحي و الرسالة و سماعه رنة الشيطان عند أول وحي إلى النبي ص ليأسه من عبادة الناس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏223 س‏0 ف‏24356

موضوع = سماع علي ع رنة الشيطان حين نزول الوحي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏476 س‏2 ف‏20030

موضوع = صيحة الشيطان عند بعثة النبي ص و عند إنزال أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏177 س‏0 ف‏24169

#### \* إبليس حين الطوفان‏

موضوع = طيران إبليس و الجن في الهواء زمن طوفان نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏319 س‏0 ف‏16347

#### \* إبليس زمن النبي ص‏

موضوع = تفسير يوم الوقت المعلوم بإمهال إبليس إلى زمن ظهور النبي ص و أمته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏151 س‏0 ف‏15718

#### \* إبليس زمن أيوب ع‏

موضوع = صعود إبليس إلى ما دون العرش زمن أيوب ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17611

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏344 س‏0 ف‏17615

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏345 س‏0 ف‏17617

#### \* إبليس عند الجهاد

موضوع = إغواء إبليس الإنسان بتشجيعه حين الغضب و تطميعه حين الزحف للجهاد و تهييجه حين اختلائه بأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76195

#### \* إبليس عند الطلوع‏

موضوع = بث إبليس جنوده عند ساعتي الغفلة الطلوع و الغروب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏244 س‏0 ف‏113354

#### \* إبليس عند الظهور

موضوع = ارتياب المبطلين بنداء إبليس عند الظهور في آخر النهار بكون الحق في السفياني و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏206 س‏0 ف‏69366

موضوع = ارتياب المبطلين من نداء إبليس عند خروج المهدي عج بأن الحق في عثمان و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏290 س‏0 ف‏69855

موضوع = الأمر باتباع صيحة جبرئيل من السماء أولا و اجتناب صيحة إبليس من الأرض بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏206 س‏0 ف‏69363

موضوع = النداء عند الظهور من السماء أول النهار بأن الحق في علي و شيعته و نداء إبليس آخره بأن الحق في السفياني و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏206 س‏0 ف‏69365

موضوع = تشكيك إبليس في المهدي عج بالنداء بالمنافقين كما فعل ليلة العقبة بعد النداء باسم المهدي عج عند ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏295 س‏0 ف‏69883

موضوع = تفسير إمهال إبليس إلى يوم الوقت المعلوم بإمهاله إلى يوم يطهر الله الأرض من الكفر و الشرك و المعاصي بظهور المهدي عج و أصحابه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏384 س‏0 ف‏70572

موضوع = شك الناس في المهدي عج عند النداء باسمه بنداء إبليس في آخر الليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏205 س‏0 ف‏69357

موضوع = معرفة المؤمنين الحق عند نداء إبليس بحقانية أموي و شيعته بعد النداء السماوي بفوز أمير المؤمنين ص و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏294 س‏0 ف‏69881

موضوع = نداء إبليس آخر النهار بعد صوت جبرئيل بمظلومية عثمان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏230 س‏0 ف‏69531

موضوع = نداء إبليس بالنبي ص ليلة العقبة و بالمهدي عج عند ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏204 س‏0 ف‏69352

موضوع = نداء إبليس بحقانية أموي و شيعته بعد النداء السماوي باسم المهدي عج و اسم أبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏294 س‏0 ف‏69880

موضوع = نداء جبرئيل عند الظهور بحقانية علي ع و شيعته و نداء إبليس من غده بحقانية عثمان و شيعته فيثبت الله المؤمنين و يرتاب أعداء أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏292 س‏0 ف‏69870

موضوع = نداء جبرئيل عند الظهور في أول النهار بأن الحق مع علي و شيعته و ارتياب المبطلين من نداء إبليس آخر يومه بأن الحق في عثمان و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏288 س‏0 ف‏69845

موضوع = نداء مناديين في أول الليل و آخره أحدهما من إبليس يعرف الحق منهما كل من يعرف المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏295 س‏0 ف‏69885

#### \* إبليس عند الغروب‏

موضوع = بث إبليس جنوده عند ساعتي الغفلة الطلوع و الغروب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏244 س‏0 ف‏113354

#### \* إبليس عند المعتزلة

موضوع = إسناد المعتزلة أعمال العباد إلى مشيه إبليس لا إلى مشيه الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏116 س‏0 ف‏6428

#### \* إبليس عند النبي ص‏

موضوع = ظهور إبليس على هيئة الشيخ عند النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏166 س‏0 ف‏49879

#### \* إبليس عند الهبوط

موضوع = رنين إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه إلى الأرض و يوم بعث النبي ص و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏121 س‏0 ف‏45534

#### \* إبليس عند يحيى ع‏

موضوع = قصة ظهور الشيطان بهيئة مدهشة عند يحيى ع و وعظه له بالحذر من الانخداع بالنساء و الشبع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏171 س‏0 ف‏19030

#### \* إبليس في أُحُد

موضوع = إشاعة إبليس قتل النبي ص في أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏20 ص‏94 س‏19 ف‏25927

موضوع = إشاعة إبليس قتل النبي ص في المدينة

آدرس = بحارالانوار ج‏20 ص‏63 س‏11 ف‏25795

موضوع = تمثل إبليس بصورة رجل في أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏20 ص‏128 س‏7 ف‏26067

موضوع = جلب إبليس جنوده الخيالة و الرجالة على أمير المؤمنين علي ص يوم أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏81 س‏0 ف‏53028

موضوع = صرخة فاطمة ع و الهاشميات و القريشيات من إشاعة إبليس قتل النبي ص في أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏20 ص‏116 س‏0 ف‏26032

موضوع = مشاركة إبليس في حرب النبي يوم أحد و حنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49958

#### \* إبليس في أصفهان‏

موضوع = هبوط آدم ع على جبل سرانديب و حواء بعرفة و إبليس بجدة و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏273 س‏0 ف‏76654

موضوع = هبوط إبليس بأصفهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏342 س‏21 ف‏12346

#### \* إبليس في الأرضين‏

موضوع = طاعة إبليس في سبع سماوات و عصيانه في سبع أرضين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49964

#### \* إبليس في الأسواق‏

موضوع = كون المساجد خير بقاع الأرض و شرها الأسواق لأنها ميدان إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏281 س‏0 ف‏12102

#### \* إبليس في الحمَّام‏

موضوع = سكنى إبليس في الحمام و جلوسه في الأسواق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76200

موضوع = عد الحمام بيت إبليس و السوق مسجده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76204

#### \* إبليس في الرجعة

موضوع = إشارة آية أنظرني إلى يوم يبعثون إلخ إلى مطالبة إبليس إمهاله إلى يوم القيامة و إمهال الله له إلى الوقت المعلوم و هي الرجعة

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏42 س‏0 ف‏70755

موضوع = رجعة أمير المؤمنين ع و إبليس في أصحابهما و قتالهما حتى يأتي نصر الله و يهلك إبليس بيد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏42 س‏0 ف‏70757

#### \* إبليس في السقيفة

موضوع = إخبار أمير المؤمنين ص سلمان بأن أول من بايع أبا بكر هو إبليس تمثل بصورة شيخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏263 س‏1 ف‏39719

موضوع = إضلال إبليس لكل أمة و إعانته على إيذاء و قتل الأنبياء و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76113

موضوع = ترغيب إبليس الناس يوم قبض النبي بغصب الخلافة من بني هاشم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏205 س‏0 ف‏39474

موضوع = تمثل إبليس بصورة شيخ كبير يوم السقيفة و سبقه إلى مبايعة أبي بكر

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏263 س‏1 ف‏39720

#### \* إبليس في السماء

موضوع = إمهال الله لإبليس شكرا لركعتين صلاهما في السماء أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏229 س‏0 ف‏111226

#### \* إبليس في السماء الثالثة

موضوع = قعود إبليس في السماء الثالثة و رجمه بالشهب عند إرادته الاستراق ليلة ولادة النبي ص لمشاهدته الأعاجيب فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏293 س‏13 ف‏22907

موضوع = كون مقعد إبليس في السماء الثالثة ليلة ولادة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏45 س‏12 ف‏12696

#### \* إبليس في السماء الرابعة

موضوع = تسليط إبليس على بني آدم ثواب صلاته لله في السماء الرابعة في أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15682

#### \* إبليس في السماوات‏

موضوع = طاعة إبليس في سبع سماوات و عصيانه في سبع أرضين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49964

#### \* إبليس في السُّوق‏

موضوع = ذم السوق بشر البقاع لكونه ميدان إبليس و إغوائه و مدح المسجد بخير البقاع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏97 س‏0 ف‏130355

موضوع = سكنى إبليس في الحمام و جلوسه في الأسواق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76200

موضوع = عد الحمام بيت إبليس و السوق مسجده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76204

#### \* إبليس في القرآن‏

موضوع = تفسير [ الذين يخوضون في ءاياتنا ] بالذين يكذبون القرآن و يستهزءون به و [ استهوته ] بخدعته و [ يدعونه إلى الهدى ] بإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏205 س‏0 ف‏11766

موضوع = تفسير من خلقت وحيدا بخلق إبليس من غير أبوين و مالا ممدودا باستمرار دولته إلى ظهور المهدي عج و عنيدا بعناده و صده للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏325 س‏0 ف‏34035

#### \* إبليس في القيامة

موضوع = رجاء إبليس الخروج من جهنم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏239 س‏0 ف‏76059

موضوع = نشر رحمة الله يوم القيامة و طمع إبليس فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏287 س‏0 ف‏9865

#### \* إبليس في المسعى‏

موضوع = تشريع السعي بين الصفا و المروة من سعي إبراهيم ع عند رؤيته إبليس هناك كي لا يكلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏237 س‏0 ف‏125813

#### \* إبليس في النار

موضوع = رجاء إبليس الخروج من جهنم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏239 س‏0 ف‏76059

موضوع = سؤال إبليس الخلاص من النار بحق أهل البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏83 س‏0 ف‏23804

#### \* إبليس في النهروان‏

موضوع = مشاركة إبليس في حرب الجمل و صفين و النهروان ضد علي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49960

#### \* إبليس في بدر

موضوع = إشارة آية 48 سورة الأنفال إلى تشجيع إبليس المشركين في صورة سراقة ببدر و هروبه لما شاهد نزول ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏323 س‏0 ف‏25604

موضوع = إشارة آية 48 سورة الأنفال إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن جعشم لتحريض قريش في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏270 س‏0 ف‏25463

موضوع = إشارة آية 48 و 50 سورة الأنفال إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن مالك لنصرة الكفار مع شياطينه في بدر و هروبه عند نزول ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏255 س‏14 ف‏25437

موضوع = إشارة آية إني أرى ما لا ترون إلى فرار إبليس يوم بدر عند رؤيته نزول الملائكة لتأييد علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏103 س‏0 ف‏49518

موضوع = إشارة آية قال إني أرى ما لا ترون إلخ إلى كون إبليس أول من هزم يوم البدر لمشاهدته أمير المؤمنين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏98 س‏0 ف‏49489

موضوع = إشارة آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ إلى تمثله بصورة سراقة مع جنده يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند نزول الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76207

موضوع = تمثل إبليس بصورة سراقة بن مالك مع جنده يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند نزول الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76208

موضوع = تمثل إبليس بصورة سراقة لتحريض الكفار في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏283 س‏0 ف‏25492

موضوع = تمثل إبليس في صورة سراقة بن جعشم و تحريضه المشركين في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏342 س‏5 ف‏25655

موضوع = حملة جبرئيل على إبليس في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏256 س‏12 ف‏25438

موضوع = فرار إبليس من جبرئيل يوم بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏199 س‏0 ف‏75931

موضوع = نزول آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ في تشجيع إبليس المشركين في بدر بصورة سراقة ثم نكوصه عند رؤيته ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏198 س‏0 ف‏73414

موضوع = نزول آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ في تشجيع إبليس المشركين في بدر ثم نكوصه عند رؤيته جبرئيل مع جنود ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏199 س‏0 ف‏73415

موضوع = نصرة إبليس المشركين في بدر و فراره من حملة جبرئيل حتى وقوعه في البحر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏304 س‏0 ف‏25548

#### \* إبليس في بيعة العقبة

موضوع = تحريض إبليس الكفار على النبي ص عند بيعة العقبة

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏25 س‏0 ف‏25059

#### \* إبليس في حُنَين‏

موضوع = مشاركة إبليس في حرب النبي يوم أحد و حنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49958

#### \* إبليس في دار الندوة

موضوع = إشارة آية و إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إلخ إلى تمثل إبليس بصورة شيخ نجدي لقريش في دار الندوة يحثهم على قتل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76034

موضوع = تمثل إبليس بصورة شيخ نجدي في دار الندوة و تحريضه قريش على قتل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏47 س‏0 ف‏25086

موضوع = تمثل إبليس على صورة أعور ثقيف في ندوة قريش و إشارته عليهم بالاشتراك في قتل النبي ص ليذهب دمه هدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏169 س‏4 ف‏47937

موضوع = قصة تمثل إبليس لقريش بصورة أعور ثقيف في دار الندوة و اقتراحه عليهم بقتل النبي ص مشتركا كي يذهب دمه هدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏46 س‏0 ف‏25078

#### \* إبليس في سجين‏

موضوع = تقييد إبليس في الأرض السابعة و هي السجين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏54 س‏0 ف‏72306

#### \* إبليس في سفينة نوح ع‏

موضوع = كيفية دخول إبليس في سفينة نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏323 س‏0 ف‏16372

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76100

#### \* إبليس في شعبان‏

موضوع = هزيمة إبليس و جنوده في غرة شعبان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏55 س‏0 ف‏123209

#### \* إبليس في صفين‏

موضوع = صرخة إبليس في حرب صفين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏234 س‏0 ف‏120235

موضوع = مشاركة إبليس في حرب الجمل و صفين و النهروان ضد علي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49960

#### \* إبليس في غدير خم‏

موضوع = تشبيه إبليس يوم الغدير بيوم عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45822

موضوع = تفسير و لقد صدق عليهم إبليس ظنه إلخ بتمثل إبليس بصورة شيخ حسن السمت في الغدير و تعريضه بالنبي لقلة الموفين بعهده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏126 س‏0 ف‏45650

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏241 س‏0 ف‏76065

موضوع = رنين إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه إلى الأرض و يوم بعث النبي ص و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏121 س‏0 ف‏45534

موضوع = صرخة إبليس بعد إعلان النبي ص ولاية علي ع يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45821

موضوع = صرخة إبليس يوم الغدير لعلمه بعدم وقوع معصية لو تم خلافة أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏256 س‏0 ف‏39694

موضوع = قسم إبليس يوم الغدير على تزيين المعاصي لأصحاب علي ع بعد يأسه عن إضلالهم عن ولايته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45826

موضوع = نزول آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه باطمئنان إبليس من نقض المنافقين ولاية علي ع في الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏119 س‏0 ف‏45526

موضوع = نزول آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين في حشد إبليس أعوانه للإضلال عن ولاية علي ع يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏256 س‏0 ف‏76125

موضوع = نزول آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه في قسم إبليس يوم الغدير على إضلال الخلق عن الولاية

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45824

موضوع = وصف يوم الغدير بيوم كمال الدين و طرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏156 س‏0 ف‏45819

#### \* إبليس في قم‏

موضوع = تسمية قم من طرد النبي ص إبليس منها بقوله قم حين عبوره عليها في المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏238 س‏0 ف‏76057

#### \* إبليس في منى‏

موضوع = رؤية الصحابة إبليس في صورة رجل يصلي و يتضرع بمنى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23830

موضوع = رؤية الصحابة إبليس يصلي في منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏236 س‏0 ف‏76047

موضوع = عبادة إبليس في منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏174 س‏0 ف‏49920

#### \* إبليس في ميسان‏

موضوع = هبوط آدم ع بالهند و حواء بجدة و إبليس بميسان و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏67 س‏5 ف‏95842

#### \* إبليس في يوم الجمل‏

موضوع = تهيؤ الحسن البصري لإعانة عائشة في معركة الجمل و رجوعه عند هتاف إبليس بأن القاتل و المقتول في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏141 س‏0 ف‏55230

موضوع = مشاركة إبليس في حرب الجمل و صفين و النهروان ضد علي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49960

#### \* إبليس قبل آدم ع‏

موضوع = تغاير ماهية إبليس مع الملائكة و إنما صار معهم بعد أسرهم له في القتال و إبادة أتباعه المفسدين في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76036

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76173

موضوع = طواف الملائكة حول خيمة آدم ع في موضع الكعبة يحرسونه من مردة الجن و الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15878

موضوع = عبادة إبليس آلاف السنين بين الجان و الملائكة قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏237 س‏0 ف‏76054

موضوع = كفر إبليس باطنا قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15621

#### \* إبليس من الجن‏

موضوع = تباين ماهية إبليس لماهية الملائكة و تبين كونه جنا عند إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏144 س‏0 ف‏15689

موضوع = تخيل الملائكة أن إبليس منها و تبين ماهيته بكونه جنا عند إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15629

موضوع = تغاير ماهية إبليس مع الملائكة و إنما صار معهم بعد أسرهم له في القتال و إبادة أتباعه المفسدين في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76036

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76173

موضوع = دلالة آية إلا إبليس كان من الجن على كون ملائكة السماء الرابعة من الجن و هم قوم إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏161 س‏0 ف‏49845

موضوع = دلالة آية إلا إبليس كان من الجن و آية الجان خلقنه من نار السموم إلى كون إبليس من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏95 س‏0 ف‏75820

موضوع = قضاء أمير المؤمنين علي ص بين الملائكة و الجن من قوم إبليس في السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏95 س‏0 ف‏75821

موضوع = كون إبليس من الجن لا من الملائكة و عدم إحاطته بأخبار السماء و إن ذكر فيهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏218 س‏0 ف‏75996

موضوع = نص آية إلا إبليس كان من الجن و الجان خلقنه من نار السموم على كون إبليس من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75979

موضوع = نص آية فسجدوا إلا إبليس كان من الجن على عصمة الملائكة من الذنب و عدم كونه منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏319 س‏0 ف‏73544

موضوع = نص القرآن على كون إبليس من الجن المخلوق من نار السموم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏319 س‏0 ف‏73548

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏322 س‏0 ف‏73553

#### \* إبليس و آدم ع‏

موضوع = ابتداع إبليس القياس لقياسه بين خلقته و خلقة آدم ع لما أمره الله بالسجود له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏315 س‏0 ف‏3346

موضوع = ابتلاء آدم ع بالأكل من الشجرة لعدم ظنه بوجود من يكذب على الله حين حلف إبليس بأنه ناصح له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15756

موضوع = احتجاج موسى ع على معصية آدم ع و اعتذاره بانخداعه من حلف إبليس بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15897

موضوع = إخراج إبليس آدم ع من الجنة بالحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏210 س‏16 ف‏46167

موضوع = استعفاء إبليس من الله من السجود لآدم ع مشافهة فيعبده عوضه أحسن عبادة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15631

موضوع = إشارة آيات 12 سورة الأعراف و 77 و 78 سورة ص إلى سجود الملائكة لآدم ع و تمرد إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15677

موضوع = إشارة آيات 24 - 21 سورة الأعراف إلى كيفية إغواء إبليس لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15753

موضوع = إشارة آيات 34 و 35 سورة الحجر و 77 و 78 سورة ص إلى طرد و لعن إبليس بعد إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15686

موضوع = إشارة آيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر و كان من الكافرين إلى تمرده عن السجود لآدم ع حمية و تكبرا و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75984

موضوع = إشارة آية 90 سورة الأعراف إلى جعل آدم ع نصيبا لإبليس في ولده الحارث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏251 س‏0 ف‏16150

موضوع = إشارة آية 189 و 190 سورة الأعراف إلى إغواء إبليس آدم و حواء في ما ولد لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏249 س‏0 ف‏16148

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى بدء القياس من مقايسة إبليس ناريته بنورية آدم ع جاهلا بصفاء نور آدم و أفضليته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75927

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى امتناعه من السجود حسدا لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76175

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى عصيان إبليس و أتباعه عن السجود لآدم ع لحميته و شقوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98643

موضوع = إشارة آية و لم نجد له عزما إلى تصديق آدم ع كذب إبليس لابتداعه الكذب و خلوه ع منها

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84308

موضوع = إشارة القرآن إلى أكل آدم ع من شجرة الحنطة المشابهة لما نهي عنها لا منها بخدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏78 س‏4 ف‏15478

موضوع = أشعار آدم ع بعد هبوطه على الأرض في رثاء هابيل و جواب إبليس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏290 س‏0 ف‏105639

موضوع = إعطاء الله القوة لإبليس و إعطاؤه لآدم ع بكتابة حسنته عشرة و سيئته واحدة و قبول توبته إلى حين الموت و الغفران له بلا حساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏275 س‏0 ف‏76181

موضوع = الاستدلال بشمول خطاب يا أيها الذين ءامنوا لكل من أظهر الإسلام حتى المنافقين على كون إبليس مكلفا بالسجود في ضمن الملائكة و هو ليس منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏262 س‏0 ف‏76150

موضوع = امتناع إبليس عن السجود لآدم استكبارا

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏121 س‏13 ف‏87557

موضوع = امتناع إبليس عن السجود لآدم ع لاستكباره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏104 س‏0 ف‏87490

موضوع = امتناع رؤية إبليس على آدم ع بعد رميه له عند الجمرة الوسطى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15843

موضوع = أمر الله إبليس بالطاعة و الخضوع لأمره فقط حيث استعفاه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15690

موضوع = أول شعر أنشأه آدم ع و جواب إبليس عنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏77 س‏7 ف‏12839

موضوع = بدء القياس من إبانة إبليس و عصيانه من السجود لآدم ع بدعوى فضله عليه في المادة الأولى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏286 س‏0 ف‏18130

موضوع = تجبر إبليس على الله بإظهاره الحمية و العصبية لأول مرة بتفاخره على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19967

موضوع = تشريع رمي الجمار من رمي آدم ع إبليس حين تعرض له في الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15926

موضوع = تشريع رمي الجمرات من تعرض إبليس لآدم ع أثناء حجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15842

موضوع = تشريع رمي الجمرات من رمي آدم ع إبليس عندها

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124702

موضوع = تشريع رمي الجمرات من رمي آدم لإبليس حين الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15790

موضوع = تضاعف جزاء الحسنة لبني آدم من عشر إلى سبعمائة دون السيئة عوض تسلط إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15998

موضوع = تعليل آدم ع معصيته بحلف إبليس على نصحه له و جهله بوجود من يحلف بالله كاذبا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏163 س‏0 ف‏15761

موضوع = تعليل معصية آدم ع و حواء بعدم مشاهدتهما من يحلف الله كاذبا قبل حلف إبليس لهما على نصحه لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15763

موضوع = تغني إبليس عند أكل آدم ع من الشجرة و حداؤه عند إهباطه و نياحته عند استقراره على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15997

موضوع = تفسير 189 و 190 سورة الأعراف بشرك آدم ع و حواء شرك طاعة لا عبادة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏252 س‏0 ف‏16153

موضوع = تمرد إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع حمية و شقاء و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75981

موضوع = تنزيه آدم ع عن المعصية في آية 121 سورة طه بأكله من غير ما نهي عن قربها بخدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15766

موضوع = خبث الغائط و نتنه من حلول إبليس في جسم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏163 س‏0 ف‏106363

موضوع = خسران إبليس بكذبه على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84309

موضوع = خسران الأمم المستكبرة المتمردة على أوصيائها كخسران إبليس لاستكباره عن السجود لآدم و عبادته للدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏264 س‏0 ف‏81704

موضوع = خطأ إبليس في قياسه ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من نور ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏291 س‏0 ف‏3163

موضوع = خطأ قياس إبليس ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من ناريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏288 س‏0 ف‏3141

موضوع = خلق آدم و إسكانه الجنة و أمر إبليس بالسجود له في الثالثة من ثلاث ساعات بقين من الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏209 س‏14 ف‏71896

موضوع = خلق الكلب من بزاق إبليس حينما كان يحرض السباع على أكل آدم و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15960

موضوع = دخول إبليس الجنة باختفائه بين فقم الحية و غوايته آدم ع عن طريقها لعدم علم آدم ع به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15915

موضوع = رد الله عرض إبليس عليه أن يعبده أعظم من عبادة جميع البشر مقابل إعفائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏262 س‏0 ف‏2962

موضوع = شدة السجود على إبليس لعصيانه به و نجاة آدم ع به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏161 س‏0 ف‏112510

موضوع = ضعف حال آدم ع و حواء بعد الهبوط و تشجيع إبليس السباع على أكلهما

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏63 س‏0 ف‏76897

موضوع = عدم انتفاع إبليس بطول سجوده لاستكباره عن السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏110 س‏1 ف‏118094

موضوع = عدم نقص اصطفاء آدم ع بتصديقه كذب إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84311

موضوع = عصيان إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع للحمية و غلبة الشقاوة و التفاخر بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏122 س‏0 ف‏15649

موضوع = علم الله بخباثة إبليس مذ خلقه و ظهور خباثته عند امتحانه بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15659

موضوع = علم الله بمبائنة إبليس للملائكة و هم لا يعلمون حتى أظهر سريرته بترك السجود لآدم للحمية و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏265 س‏0 ف‏89090

موضوع = عناد إبليس لآدم من أول خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71495

موضوع = فخر إبليس على آدم ع بناريته غافلا عن تركبه ع من الطين و النور و النار و الماء و الريح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15534

موضوع = قياس إبليس خلقته مع خلقة آدم لجهله بكنه آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15531

موضوع = قياس إبليس ما بين النار و الطين عند أمر الله له بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏291 س‏0 ف‏3170

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏292 س‏0 ف‏3179

موضوع = مرور إبليس بآدم ع قبل نفخ الروح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15632

موضوع = مرور إبليس بجسد آدم ع قبل نفخ الروح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15669

موضوع = معصية آدم ع و أكله من الشجرة بإغواء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15914

موضوع = نتن الغائط من تصرف إبليس في جسد آدم ع بعد خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15570

موضوع = نخير إبليس فرحا عند أكل آدم ع من الشجرة و عند إخراجه من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15692

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15941

موضوع = نزاع آدم و إبليس في العنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏502 س‏0 ف‏79400

#### \* إبليس و إبراهيم ع‏

موضوع = إضلال إبليس لكل أمة و إعانته على إيذاء و قتل الأنبياء و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76113

موضوع = تحريم الطحال و الخصيتين و النخاع لأخذ إبليس لها من ذبيحة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏130 س‏0 ف‏17035

موضوع = تشريع السعي بين الصفا و المروة من سعي إبراهيم ع عند رؤيته إبليس هناك كي لا يكلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏237 س‏0 ف‏125813

موضوع = تشريع رمي الجمار من رمي إبراهيم ع إبليس في المشاعر

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏102 س‏0 ف‏16903

موضوع = تشريع رمي الجمار من رمي إبراهيم ع إبليس كلما تراءى له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏273 س‏0 ف‏126000

موضوع = رمي إبراهيم ع بالمنجنيق الذي عمل إبليس في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85203

موضوع = مشاركة إبليس في إضرام نار إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49955

موضوع = نصيب إبليس من كبش إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏37 س‏0 ف‏77487

#### \* إبليس و أبرهة

موضوع = إضلال إبليس لكل أمة و إعانته على إيذاء و قتل الأنبياء و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76113

#### \* إبليس و أبو الخطاب‏

موضوع = تمثل إبليس لأبي الخطاب و تشجيعه إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏213 س‏0 ف‏88041

موضوع = تمثل إبليس لأبي الخطاب و تشجيعه له على باطله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏281 س‏0 ف‏35466

#### \* إبليس و أبو الشرور

موضوع = رؤية إبليس للشقيين و هما يعذبان في أعماق النار

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏191 س‏0 ف‏49996

#### \* إبليس و أبو الفصيل‏

موضوع = رؤية إبليس للشقيين و هما يعذبان في أعماق النار

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏191 س‏0 ف‏49996

#### \* إبليس و أبو بكر

موضوع = تمثل إبليس بصورة شيخ كبير يوم السقيفة و سبقه إلى مبايعة أبي بكر

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏263 س‏1 ف‏39720

#### \* إبليس و الاستغفار

موضوع = اسوداد وجه الشيطان من الصوم و قصم ظهره من الصدقة و قطع دابره من الحب في الله و المواظبة على الصالحات و قطع وتينه من الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76154

موضوع = بيان تأثير العبادات و الصالحات في إخزاء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏261 س‏0 ف‏76148

#### \* إبليس و الأصنام‏

موضوع = تسمية العود خلافا من صنع إبليس سواع على خلاف صورة ود

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏249 س‏0 ف‏4326

موضوع = تسمية شجر العود بالخلاف لصنع إبليس صنم سواع منها على خلاف صنم ود

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏111 س‏0 ف‏77802

#### \* إبليس و الأمم‏

موضوع = قيادة إبليس لكل ضلالة و إثارته لكل فتنة و ارتكابه لكل جريمة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76114

#### \* إبليس و الإنسان‏

موضوع = إثابة الله إبليس عن عبادته بإمهاله إلى يوم القيامة مع السلطة على بني آدم و احتجابه عنهم و تضاعف نسله عليهم و تمثله بكل صورة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15675

موضوع = اعتبار إبليس أضعف من الإنسان مع كثره شره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏315 س‏16 ف‏103228

موضوع = جريان إبليس في جسم الإنسان كجريان الدم في عروقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15679

موضوع = جريان إبليس من الإنسان مجرى الدم في العروق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85755

موضوع = شدة عداوة إبليس و ضرره للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏6 ف‏98224

#### \* إبليس و الأولياء

موضوع = صرخة إبليس عند تولد أولياء الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏249 س‏0 ف‏76096

#### \* إبليس و الأئمة ع‏

موضوع = تفسير من خلقت وحيدا بخلق إبليس من غير أبوين و مالا ممدودا باستمرار دولته إلى ظهور المهدي عج و عنيدا بعناده و صده للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏325 س‏0 ف‏34035

#### \* إبليس و البعثة

موضوع = رنة إبليس حزنا يوم لعنه و هبوطه و عند بعثة النبي ص و نزول أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15691

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15942

#### \* إبليس و التكبر

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الكذب و الكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏242 س‏0 ف‏76067

موضوع = نصائح إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏293 س‏0 ف‏16299

#### \* إبليس و التمر

موضوع = أكل النبي ص الطلع و الجمار بالتمر لإغضاب إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76077

#### \* إبليس و الجرائم‏

موضوع = تعريف إبليس نفسه بأنه مشارك في كل الجرائم التي وقعت على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49952

#### \* إبليس و الجن‏

موضوع = تبين عدم كون إبليس من الملائكة بعصيانه لأمر الله لهم بالسجود

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏249 س‏0 ف‏76098

#### \* إبليس و الجنة

موضوع = إطعام النبي ص أهله عليا و فاطمة و الحسنين ص من طعام الجنة و طرده إبليس حيث طمع في مائدتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏118 س‏0 ف‏49618

موضوع = حرمة طعام الجنة على إبليس لصيرورته من أهلها بأكله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏101 س‏0 ف‏45403

موضوع = رد النبي ص إبليس عند طلبه طعام الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏101 س‏0 ف‏45407

موضوع = كون الغناء نياحة إبليس على الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏243 س‏0 ف‏105501

موضوع = كون طاوس سبب دخول إبليس في الجنة و إخراج آدم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏41 س‏0 ف‏76868

#### \* إبليس و الجهل‏

موضوع = شدة فرح إبليس من موت المؤمن الفقيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏86 س‏0 ف‏33015

#### \* إبليس و الحجاج بن يوسف‏

موضوع = ولادة الحجاج من مجامعة إبليس مع أمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏256 س‏0 ف‏76124

#### \* إبليس و الحسن البصري‏

موضوع = تهيؤ الحسن البصري لإعانة عائشة في معركة الجمل و رجوعه عند هتاف إبليس بأن القاتل و المقتول في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏141 س‏0 ف‏55230

#### \* إبليس و الحسين ع‏

موضوع = شماتة إبليس بقتل الحسين و أصحابه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49961

#### \* إبليس و الحمار

موضوع = كيفية دخول إبليس في سفينة نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏323 س‏0 ف‏16372

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76100

#### \* إبليس و الحمد

موضوع = فشل إبليس في ردع من يحمد الله و يرغب في التقوى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏488 س‏0 ف‏20050

#### \* إبليس و الخبائث‏

موضوع = حرمة الطحال و الخصيتين لشرك إبليس فيهما لكون الأول مجمع الدم و الثاني مجرى النطفة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏37 س‏0 ف‏77486

#### \* إبليس و الخلاف‏

موضوع = تسمية العود بالخلاف و علتها

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4338

موضوع = تسمية العود خلافا من صنع إبليس سواع على خلاف صورة ود

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏249 س‏0 ف‏4326

#### \* إبليس و الخلافة

موضوع = تمثل إبليس يوم وفاة النبي ص للمنافقين بصورة المغيرة بن شعبة يحثهم على منع بني هاشم من وراثة الخلافة و جعلها انتخابية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76033

#### \* إبليس و الخمر

موضوع = اختمار التمر و العنب من بول إبليس في أصلهما

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏210 س‏0 ف‏75978

موضوع = حرمة ثلثي عصير العنب لكونهما حصة إبليس و حلية ثلثه الباقي لكونه حصة نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏292 س‏0 ف‏16295

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏292 س‏0 ف‏16296

موضوع = حرمة خمر العنب و التمر لمص إبليس منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏210 س‏0 ف‏75977

موضوع = علة حرمة ثلثي عصير العنب و حلية ثلثه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏294 س‏0 ف‏16304

موضوع = غرس نوح ع الكرم بعد نزوله من السفينة و منازعة إبليس معه فيها حتى استغل ثلثيها

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏145 س‏0 ف‏105092

موضوع = هيئة إبليس عند تمثله ليحيى ع مع مصايده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏5 ف‏76026

#### \* إبليس و الخيانة

موضوع = وجوب المبادرة إلى أداء الأمانة لاهتمام إبليس و جنوده على إغواء و إهلاك الأمين إلا من عصمه الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏384 س‏0 ف‏82800

#### \* إبليس و الدهاقين‏

موضوع = إغواء إبليس السلاطين بالجور و الدهاقين بالكبر و العلماء بالحسد و عمال التجار بالخيانة و النساء بالكيد

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76460

#### \* إبليس و الدين‏

موضوع = تفسير لآمرنهم فليغيرن خلق الله بدين الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏75998

#### \* إبليس و الذبيحة

موضوع = تحريم الطحال و الخصيتين و النخاع لأخذ إبليس لها من ذبيحة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏130 س‏0 ف‏17035

موضوع = نصيب إبليس من كبش إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏37 س‏0 ف‏77487

#### \* إبليس و الساجد

موضوع = نداء إبليس عند إطالة العبد للسجود

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏221 س‏0 ف‏76009

#### \* إبليس و السامري‏

موضوع = مشاركة إبليس في صناعة عجل السامري‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49957

#### \* إبليس و السجاد ع‏

موضوع = تمثل إبليس بصورة أفعى للسجاد ع أثناء صلاته لإفسادها عليه و إقراره له بكونه أعبد الناس من لدن آدم ع بعد فشله في جلب انتباهه إليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏58 س‏0 ف‏60436

#### \* إبليس و السجود

موضوع = الاستدلال بتكليف إبليس بالسجود مع الملائكة و هو مغاير لهم على تكليف الضالين و الكفار بالفروع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76037

موضوع = شدة السجود على إبليس لعصيانه به و نجاة آدم ع به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏161 س‏0 ف‏112510

موضوع = لعن الله إبليس لامتناعه عن السجود لآدم ع حسدا و شقاء و عداوته له و لأولاده بعد طرده مخزيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15660

#### \* إبليس و السحاق‏

موضوع = قصة ابتلاء قوم لوط باللواط و السحاق بتعليم إبليس إياهم مع كونهم من أفاضل الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏164 س‏0 ف‏17097

موضوع = مكر إبليس في ابتلاء قوم لوط باللواط و السحق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏278 س‏0 ف‏76187

#### \* إبليس و السِّحر

موضوع = تزوير إبليس السحر على آصف وصي سليمان لإضلال الناس عن دينه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏279 س‏0 ف‏76191

موضوع = علم إبليس و قراءته و كتابته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76198

#### \* إبليس و السفياني‏

موضوع = ارتياب المبطلين بنداء إبليس عند الظهور في آخر النهار بكون الحق في السفياني و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏206 س‏0 ف‏69366

#### \* إبليس و السقيفة

موضوع = مشاركة إبليس في يوم السقيفة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49959

#### \* إبليس و السلاطين‏

موضوع = إغواء إبليس السلاطين بالجور و الدهاقين بالكبر و العلماء بالحسد و عمال التجار بالخيانة و النساء بالكيد

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76460

#### \* إبليس و السماء

موضوع = صعود إبليس إلى ما دون العرش زمن أيوب ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17611

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏344 س‏0 ف‏17615

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏345 س‏0 ف‏17617

موضوع = علم الله دون الملائكة بعدم كون إبليس منها و عدم إحاطته بأمور السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏148 س‏0 ف‏15705

موضوع = قعود إبليس في السماء الثالثة و رجمه بالشهب عند إرادته الاستراق ليلة ولادة النبي ص لمشاهدته الأعاجيب فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏293 س‏13 ف‏22907

#### \* إبليس و الشجرة

موضوع = تغني إبليس عند أكله الشجرة و حداه عند هبوطه و نياحته بعد طرده من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏247 س‏0 ف‏105522

#### \* إبليس و الشر

موضوع = دلالة نهي إبليس عن الخير و أمره بالشر على علمه بهما

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏370 س‏0 ف‏15108

#### \* إبليس و الشرك‏

موضوع = استلزام الشرك بالله جواز كون الشريك هو إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏63 س‏4 ف‏7529

#### \* إبليس و الشياطين‏

موضوع = أبوة آدم ع و الجان و إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏77 س‏0 ف‏75769

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76015

موضوع = إخبار الريح سليمان بمقولة إبليس للشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏72 س‏0 ف‏18856

موضوع = تولد الشياطين من إبليس و كفرهم جميعا إلا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏14 س‏0 ف‏37503

#### \* إبليس و الشيعة

موضوع = إشارة آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلى عدم سلطته على إضلال الشيعة و إن استزلهم بالذنوب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏256 س‏0 ف‏76126

موضوع = إشارة آية لأقعدن لك لهم صراك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم إلخ إلى اهتمام الشيطان بإغواء الشيعة لفراغه من إضلال غيرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏252 س‏0 ف‏76111

موضوع = تفسير آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بعدم تسلطه على تحبيب الكفر و تبغيض الإيمان إلى الشيعة و إن استزلهم بالمعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏94 س‏0 ف‏81093

موضوع = تفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بالأئمة ع و شيعتهم خاصة

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏48 س‏0 ف‏80875

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏56 س‏0 ف‏80904

موضوع = تفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بعدم تسلط الشيطان على الأئمة ع و شيعتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏35 س‏0 ف‏80742

موضوع = تفسير لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ بإضلاله لجميع الفرق و ترصده للشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏94 س‏0 ف‏81094

موضوع = قسم إبليس يوم الغدير على تزيين المعاصي لأصحاب علي ع بعد يأسه عن إضلالهم عن ولايته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45826

موضوع = كيد إبليس بالشيعة دون غيرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏279 س‏5 ف‏102877

موضوع = نزول آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان رغما لأنف إبليس لما حلف على إضلال أتباع علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45825

موضوع = نزول آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان في أمير المؤمنين ع و جريانها في من أحبه الله من المسلمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏257 س‏0 ف‏76129

#### \* إبليس و الصحابة

موضوع = تفسير و لقد صدق عليهم إبليس ظنه ببشارة إبليس عفاريته بنقض أصحاب النبي ص ولاية علي بن أبي طالب ص من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏168 س‏0 ف‏45859

موضوع = تفسير و لقد صدق عليهم إبليس ظنه ببشارة إبليس عفاريته بنقض أصحاب النبي ص ولاية علي ع من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏168 س‏0 ف‏45862

#### \* إبليس و الصدقة

موضوع = اسوداد وجه الشيطان من الصوم و قصم ظهره من الصدقة و قطع دابره من الحب في الله و المواظبة على الصالحات و قطع وتينه من الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76154

موضوع = الحث على التعجيل بالصدقة عند الهم بها لحيلولة إبليس عن أدائها

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏350 س‏0 ف‏18333

موضوع = بيان تأثير العبادات و الصالحات في إخزاء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏261 س‏0 ف‏76148

موضوع = لزوم التعجيل في الوفاء بالعهد مع الله و إعطاء الصدقة لحيلولة إبليس دونها

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76108

موضوع = لزوم المبادرة بالصدقة عند الهم بها حذرا من حيلولة إبليس دونها

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏196 س‏0 ف‏87920

#### \* إبليس و الصغائر

موضوع = التحذير من معصية الله و إن صغرت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏452 س‏0 ف‏104261

موضوع = الحث على ترك الصغائر تعظيما لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏79 س‏7 ف‏95964

موضوع = تحقير إبليس صغار الذنوب و تصغيرها للعبد لتجتمع فتحيط به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏132 س‏0 ف‏394

#### \* إبليس و الصوم‏

موضوع = اسوداد وجه الشيطان من الصوم و قصم ظهره من الصدقة و قطع دابره من الحب في الله و المواظبة على الصالحات و قطع وتينه من الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76154

موضوع = بيان تأثير العبادات و الصالحات في إخزاء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏261 س‏0 ف‏76148

#### \* إبليس و الظلم‏

موضوع = وجوب الحذر من الظلم و سوء عاقبة الكبر لكونهما مصيدة إبليس يزينهما للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏471 س‏4 ف‏19998

#### \* إبليس و العبادات‏

موضوع = اسوداد وجه الشيطان من الصوم و قصم ظهره من الصدقة و قطع دابره من الحب في الله و المواظبة على الصالحات و قطع وتينه من الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76154

#### \* إبليس و العثمانية

موضوع = نداء إبليس بحقانية أموي و شيعته بعد النداء السماوي باسم المهدي عج و اسم أبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏294 س‏0 ف‏69880

موضوع = نداء جبرئيل عند الظهور بحقانية علي ع و شيعته و نداء إبليس من غده بحقانية عثمان و شيعته فيثبت الله المؤمنين و يرتاب أعداء أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏292 س‏0 ف‏69870

موضوع = نداء جبرئيل عند الظهور في أول النهار بأن الحق مع علي و شيعته و ارتياب المبطلين من نداء إبليس آخر يومه بأن الحق في عثمان و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏288 س‏0 ف‏69845

#### \* إبليس و العُجب‏

موضوع = استحواذ إبليس على الإنسان بالعجب و استكثار العمل و استصغار الذنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76106

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏259 س‏0 ف‏76141

#### \* إبليس و العرش‏

موضوع = صعود إبليس إلى ما دون العرش زمن أيوب ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17611

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏344 س‏0 ف‏17615

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏345 س‏0 ف‏17617

#### \* إبليس و العصير

موضوع = حرمة عصير العنب قبل ذهاب ثلثيه لاشتراك إبليس فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏502 س‏0 ف‏79401

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏503 س‏0 ف‏79403

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏503 س‏0 ف‏79404

#### \* إبليس و العفاريت‏

موضوع = سيادة إبليس على العفاريت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45823

#### \* إبليس و العقل‏

موضوع = عدم تسلط إبليس على عقل المؤمن لكونه طريق التوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17598

#### \* إبليس و العلماء

موضوع = إغواء إبليس السلاطين بالجور و الدهاقين بالكبر و العلماء بالحسد و عمال التجار بالخيانة و النساء بالكيد

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76460

#### \* إبليس و العنب‏

موضوع = نزاع آدم و إبليس في العنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏502 س‏0 ف‏79400

موضوع = نزاع نوح و إبليس في غرس الكرم و تصالحهما على جعل ثلثيها لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏489 س‏0 ف‏79357

#### \* إبليس و الغضب‏

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الغضب و الكذب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏217 س‏0 ف‏75993

موضوع = كون الغضب مصيدة إبليس للأخيار و إفساده الإيمان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏265 س‏0 ف‏89086

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الحرص و الحسد و التكبر و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76104

#### \* إبليس و الغلاة

موضوع = تمثل إبليس للغلاة و الدعاة من على عرشه بين السماء و الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏282 س‏0 ف‏35468

#### \* إبليس و الغِناء

موضوع = كون الغناء نياحة إبليس على الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏243 س‏0 ف‏105501

موضوع = وصف الغناء بنوح إبليس على حرمان الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏109 س‏6 ف‏13335

#### \* إبليس و الغيب‏

موضوع = عدم كون إبليس من الملائكة و عدم إحاطته بأخبار السماء و إن ذكر فيهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏217 س‏0 ف‏75995

#### \* إبليس و الفخر

موضوع = وصف النعاس و الكذب و الفخر بكحل و لعوق و سعوط إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏234 س‏0 ف‏88998

#### \* إبليس و الفقهاء

موضوع = فرح إبليس من موت المؤمن الفقيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏215 س‏0 ف‏995

#### \* إبليس و الفقيه‏

موضوع = شدة حب إبليس لموت الفقيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏220 س‏0 ف‏1057

#### \* إبليس و القلب‏

موضوع = تسمية إبليس بالخناس لخنسه عن القلب عند ذكر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏197 س‏0 ف‏75923

موضوع = جعل صدور ذرية آدم مساكن لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85756

#### \* إبليس و الكاهن‏

موضوع = كتاب إبليس و قراءته و رسله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76202

#### \* إبليس و الكبر

موضوع = عد النعاس كحل إبليس و الكذب لعوقه و الكبر سعوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏260 س‏0 ف‏88147

#### \* إبليس و الكذب‏

موضوع = تسلط إبليس بالنعاس و الكذب و الكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏180 س‏0 ف‏94540

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الغضب و الكذب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏217 س‏0 ف‏75993

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الكذب و الكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏242 س‏0 ف‏76067

موضوع = عد النعاس كحل إبليس و الكذب لعوقه و الكبر سعوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏260 س‏0 ف‏88147

موضوع = وصف النعاس و الكذب و الفخر بكحل و لعوق و سعوط إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏234 س‏0 ف‏88998

#### \* إبليس و الكفار

موضوع = تحريض إبليس الكفار على النبي ص عند بيعة العقبة

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏25 س‏0 ف‏25059

موضوع = تحريض إبليس المشركين على النبي ص حين الهجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏13 س‏10 ف‏24999

موضوع = تفسير إنما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به مشركون بتسلطه على أبدان الكفار و أديانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76119

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76159

#### \* إبليس و الكلب‏

موضوع = خلق الكلب من بزاق إبليس حينما كان يحرض السباع على أكل آدم و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15960

#### \* إبليس و اللواط

موضوع = ابتداع إبليس اللواط بالتمكين من نفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76089

موضوع = ابتداع إبليس اللواط لقوم لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏80 س‏16 ف‏12871

موضوع = ابتلاء الخبيث من الرجال و النساء باللواط و الزنا من أثر شرك زوال بن إبليس في نطفهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏248 س‏0 ف‏76094

موضوع = ابتلاء قوم لوط ع بالفحشاء بتعليم إبليس لطرد المسافرين بخلا بضيافتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17075

موضوع = إفساد إبليس و إظهاره اللواط لأول مرة بتمكين نفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏64 س‏0 ف‏104675

موضوع = تفسير إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد بابتلاء إبليس قوم لوط ع باللواط بتزيين و تمكين نفسه منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76087

موضوع = تفسير لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد بتعليم إبليس اللواط لهم بتمكين نفسه منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏161 س‏0 ف‏17090

موضوع = قصة ابتلاء قوم لوط باللواط و السحاق بتعليم إبليس إياهم مع كونهم من أفاضل الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏164 س‏0 ف‏17097

موضوع = مكر إبليس في ابتلاء قوم لوط باللواط و السحق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏278 س‏0 ف‏76187

#### \* إبليس و المتقون‏

موضوع = قصة تحاكم تقي و فاسق إلى إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏294 س‏0 ف‏84001

موضوع = قصة رجل كان يكثر قول العاقبة للمتقين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏293 س‏0 ف‏84000

#### \* إبليس و المجوس‏

موضوع = خدعة إبليس المجوس باختراع لبس المنطقة الملونة لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏171 س‏0 ف‏19032

#### \* إبليس و المخالفون‏

موضوع = تنزيل منكري الأئمة ع منزلة إبليس في عتوه و تنزيل أتباعهم منزلة الملائكة في إطاعتهم بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏137 س‏0 ف‏87653

موضوع = نزول آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا في إخبار إبليس جنوده بنقض الأمة عهد الوصاية و الإمامة بعد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏84 س‏1 ف‏82251

#### \* إبليس و المزامير

موضوع = عد المزمار مؤذن إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76206

#### \* إبليس و المشركون‏

موضوع = إشارة آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ إلى تمثله بصورة سراقة مع جنده يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند نزول الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76207

موضوع = تمثل إبليس بصورة سراقة بن مالك مع جنده يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند نزول الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76208

#### \* إبليس و المصلِّي‏

موضوع = نظر إبليس حسدا إلى المصلي حيث يراه مستحقا لرحمة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏110 س‏14 ف‏13353

#### \* إبليس و المعازف‏

موضوع = بدء الملاهي و المعازف من عزف إبليس و قابيل شماتة بآدم ع بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16176

#### \* إبليس و المغيرة بن شعبة

موضوع = تصور إبليس يوم قبض النبي في صورة المغيرة بن شعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏205 س‏0 ف‏39473

موضوع = تمثل إبليس يوم وفاة النبي ص للمنافقين بصورة المغيرة بن شعبة يحثهم على منع بني هاشم من وراثة الخلافة و جعلها انتخابية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76033

#### \* إبليس و الملاهي‏

موضوع = هيئة إبليس عند تمثله ليحيى ع مع مصايده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏5 ف‏76026

#### \* إبليس و الملكوت‏

موضوع = عدم ولاية إبليس أمرا في السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15630

#### \* إبليس و المنافقون‏

موضوع = تفسير و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين بإغوائه المنافقين لتصدي الخلافة

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏263 س‏12 ف‏39723

موضوع = تمثل إبليس بصورة المنبه بن الحجاج في العقبة يحث المنافقين على اغتيال النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76035

موضوع = نداء إبليس بالنبي ص ليلة العقبة و بالمهدي عج عند ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏204 س‏0 ف‏69352

#### \* إبليس و المنبه بن الحجاج‏

موضوع = تمثل إبليس بصورة المنبه بن الحجاج في العقبة يحث المنافقين على اغتيال النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76035

#### \* إبليس و المنجنيق‏

موضوع = اختراع إبليس المنجنيق لإلقاء إبراهيم ع في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16668

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏36 س‏0 ف‏16693

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16708

#### \* إبليس و المؤمن‏

موضوع = تفسير إنه ليس له سلطان على الذين ءامنوا و على ربهم يتوكلون بتسلطه على أبدان المؤمنين دون أديانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76118

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76157

#### \* إبليس و المؤمنون‏

موضوع = تفسير إنه ليس له سلطان على الذين ءامنوا و على ربهم يتوكلون بتسلطه على أبدان المؤمنين دون أديانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76118

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76157

#### \* إبليس و الميتة

موضوع = طعام إبليس و شرابه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76199

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76203

#### \* إبليس و النار

موضوع = كذب ادعاء إبليس بكونه من النار لتكون ناره من الشجر المتكون من الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏154 س‏0 ف‏15736

موضوع = وسوسة إبليس قابيل لعبادة النار كي تقبل قربانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16061

#### \* إبليس و النبوة

موضوع = كون إبليس أول من جحد نبوة النبي ص و ولاية علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏17 س‏0 ف‏34530

#### \* إبليس و النساء

موضوع = إغواء إبليس السلاطين بالجور و الدهاقين بالكبر و العلماء بالحسد و عمال التجار بالخيانة و النساء بالكيد

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76460

#### \* إبليس و النصارى‏

موضوع = إضلال إبليس كثيرا من الناس بالاختلاف في أب عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏215 س‏0 ف‏19196

#### \* إبليس و النعاس‏

موضوع = عد النعاس كحل إبليس و الكذب لعوقه و الكبر سعوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏260 س‏0 ف‏88147

موضوع = وصف النعاس و الكذب و الفخر بكحل و لعوق و سعوط إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏234 س‏0 ف‏88998

#### \* إبليس و النَّفْس‏

موضوع = اعتبار إبليس أشد أعداء النفس و أقربهم إليها و أخفاهم و لزوم مجاهدته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏315 س‏12 ف‏103226

#### \* إبليس و النكث‏

موضوع = التحذير عن معاهدة الله لحيلولة إبليس دون الوفاء بها

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏219 س‏0 ف‏133649

موضوع = حيلولة إبليس بين الإنسان و الوفاء بما عاهد عليه الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏350 س‏0 ف‏18332

موضوع = لزوم التعجيل في الوفاء بالعهد مع الله و إعطاء الصدقة لحيلولة إبليس دونها

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76108

#### \* إبليس و النواصب‏

موضوع = تفسير شاركهم في الأموال و الأولاد بشركة إبليس في نطفة مبغض علي ع و عصمة محبيه من فساده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏166 س‏0 ف‏49881

موضوع = شركة إبليس في أموال و أولاد مبغضي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏162 س‏0 ف‏49850

موضوع = محاجة إبليس مع أعداء أمير المؤمنين ص بقول النبي ص من كنت مولاه فعلي مولاه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏162 س‏0 ف‏49849

#### \* إبليس و النوم‏

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الغضب و الكذب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏217 س‏0 ف‏75993

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الكذب و الكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏242 س‏0 ف‏76067

#### \* إبليس و الهجرة

موضوع = تحريض إبليس المشركين على النبي ص حين الهجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏13 س‏10 ف‏24999

#### \* إبليس و الوثنية

موضوع = اختراع إبليس أول صورة على مثال آدم ع لإضلال ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4328

موضوع = بدء عبادة الأوثان و الأصنام من تعليم إبليس الناس قبل نوح ع أخذ الصور لأمواتهم للتسلي بها ثم إغوائه لهم بعبادتها

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏243 س‏0 ف‏12004

موضوع = بدعة إبليس عبادة الأصنام لقوم قبل نوح ع لما حزنوا على موتاهم بصنع تماثيل يستأنسون بها ثم عبدوها

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏248 س‏0 ف‏4320

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4327

موضوع = تصوير إبليس صورة سواع من العود لإضلال الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4336

موضوع = تصوير إبليس صورة ود لقومه و عبادتهم لها

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4332

موضوع = تصوير إبليس صورة يعوق من الذهب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4345

موضوع = تصوير إبليس صورة يغوث من الحجر الأبيض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4341

#### \* إبليس و الولاية

موضوع = إشارة آية لأقعدن لك لهم صراك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم إلخ إلى اهتمام الشيطان بإغواء الشيعة لفراغه من إضلال غيرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏252 س‏0 ف‏76111

موضوع = إقرار إبليس بولاية علي ع و حبه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏237 س‏0 ف‏76053

موضوع = تفسير الصراط بعلي ع في آية لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏220 س‏0 ف‏76004

موضوع = تفسير و لقد صدق عليهم إبليس ظنه ببشارة إبليس عفاريته بنقض أصحاب النبي ص ولاية علي بن أبي طالب ص من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏168 س‏0 ف‏45859

موضوع = تفسير و لقد صدق عليهم إبليس ظنه ببشارة إبليس عفاريته بنقض أصحاب النبي ص ولاية علي ع من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏168 س‏0 ف‏45862

موضوع = صرخة إبليس بعد إعلان النبي ص ولاية علي ع يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45821

موضوع = صرخة إبليس يوم الغدير لعلمه بعدم وقوع معصية لو تم خلافة أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏256 س‏0 ف‏39694

موضوع = كون إبليس أول من جحد نبوة النبي ص و ولاية علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏17 س‏0 ف‏34530

موضوع = نزول آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين في حشد إبليس أعوانه للإضلال عن ولاية علي ع يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏256 س‏0 ف‏76125

موضوع = نزول آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا في إخبار إبليس جنوده بنقض الأمة عهد الوصاية و الإمامة بعد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏84 س‏1 ف‏82251

موضوع = نزول آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه في قسم إبليس يوم الغدير على إضلال الخلق عن الولاية

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45824

#### \* إبليس و الولد

موضوع = إشارة آية 90 سورة الأعراف إلى جعل آدم ع نصيبا لإبليس في ولده الحارث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏251 س‏0 ف‏16150

#### \* إبليس و أهل البدعة

موضوع = إرسال إبليس بعض شياطينه إلى صاحب البدعة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏214 س‏0 ف‏88049

#### \* إبليس و أهل البيت ع‏

موضوع = استشفاع إبليس بأهل البيت ع لمشاهدته أسماءهم على ساق العرش قبل الخلق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏20 س‏0 ف‏119680

موضوع = إطعام النبي ص أهله عليا و فاطمة و الحسنين ص من طعام الجنة و طرده إبليس حيث طمع في مائدتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏118 س‏0 ف‏49618

موضوع = تفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بعدم تسلط الشيطان على الأئمة ع و شيعتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏35 س‏0 ف‏80742

موضوع = توسل إبليس بالنبي و آله ص للنجاة من جهنم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏80 س‏0 ف‏75777

موضوع = توسل إبليس بأهل البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏13 س‏0 ف‏37498

موضوع = توسل إبليس بأهل البيت ع للتوبة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏166 س‏0 ف‏49883

موضوع = سؤال إبليس الحشر مع الخمسة الطاهرة

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏83 س‏0 ف‏23807

موضوع = سؤال إبليس الخلاص من النار بحق أهل البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏83 س‏0 ف‏23804

موضوع = شعر إبليس في شفاعة أهل البيت و توسله فيهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49969

#### \* إبليس و أيوب ع‏

موضوع = ابتلاء أيوب ع بالبلايا من حسد إبليس لنعمته و شكره و أراد أن يختبر شكره و صبره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17601

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17610

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏344 س‏0 ف‏17614

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏345 س‏0 ف‏17616

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏350 س‏0 ف‏17646

موضوع = ابتلاء أيوب ع في الدنيا إزاء شكره النعمة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏200 س‏0 ف‏75937

موضوع = تسلط إبليس على أموال أيوب و أولاده دون عقله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17597

موضوع = تسلط إبليس على جسد أيوب ع بتشويه خلقه دون إيمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76120

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76158

موضوع = تسليط الله إبليس على مال أيوب ع و أهله و كل شي‏ء منه غير عقله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏206 س‏0 ف‏79889

موضوع = تفسير مسني الشيطان بنصب و عذاب بتحريض الشيطان الرهبان على محاجة أيوب ع و كشف سره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏351 س‏0 ف‏17651

موضوع = عدم تسليط الله إبليس على عقل أيوب ع ليوحد به الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏206 س‏0 ف‏79890

#### \* إبليس و بنو آدم‏

موضوع = تسليط الله إبليس على بني آدم ع و إجراؤه في عروقهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏275 س‏0 ف‏76180

موضوع = تمثل إبليس ليحيى ع و وصفه لأصناف الناس في التسلط عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏265 س‏0 ف‏76161

موضوع = لعن الله إبليس لامتناعه عن السجود لآدم ع حسدا و شقاء و عداوته له و لأولاده بعد طرده مخزيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15660

#### \* إبليس و بنو أمية

موضوع = ركز جبرئيل لواء الله في بني هاشم و إبليس لواءه في بني أمية

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏76 س‏0 ف‏32973

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏78 س‏0 ف‏32987

#### \* إبليس و جبرئيل‏

موضوع = فرار إبليس من جبرئيل يوم بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏199 س‏0 ف‏75931

موضوع = نصرة إبليس المشركين في بدر و فراره من حملة جبرئيل حتى وقوعه في البحر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏304 س‏0 ف‏25548

#### \* إبليس و جنوده‏

موضوع = أمر إبليس جنوده بإلقاء الحسد و البغي بين الناس لمعادلتهما للشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏260 س‏0 ف‏76143

موضوع = بث إبليس جنوده بين الطلوعين و بين الغروبين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏112 س‏0 ف‏109462

#### \* إبليس و حواء

موضوع = إشارة آية 90 سورة الأعراف إلى جعل آدم ع نصيبا لإبليس في ولده الحارث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏251 س‏0 ف‏16150

موضوع = إشارة آية 189 و 190 سورة الأعراف إلى إغواء إبليس آدم و حواء في ما ولد لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏249 س‏0 ف‏16148

موضوع = تفسير 189 و 190 سورة الأعراف بشرك آدم ع و حواء شرك طاعة لا عبادة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏252 س‏0 ف‏16153

موضوع = ضعف حال آدم ع و حواء بعد الهبوط و تشجيع إبليس السباع على أكلهما

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏63 س‏0 ف‏76897

#### \* إبليس و زكريا ع‏

موضوع = إضلال إبليس لكل أمة و إعانته على إيذاء و قتل الأنبياء و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76113

موضوع = كيد إبليس في إشاعة الفحشاء على زكريا ع و قتله بنشره في داخل شجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏179 س‏0 ف‏19041

موضوع = مشاركة إبليس في قتل يحيى و زكريا ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49956

#### \* إبليس و سراقة بن مالك بن جعشم‏

موضوع = إشارة آية 48 سورة الأنفال إلى تشجيع إبليس المشركين في صورة سراقة ببدر و هروبه لما شاهد نزول ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏323 س‏0 ف‏25604

موضوع = إشارة آية 48 سورة الأنفال إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن جعشم لتحريض قريش في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏270 س‏0 ف‏25463

موضوع = إشارة آية 48 و 50 سورة الأنفال إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن مالك لنصرة الكفار مع شياطينه في بدر و هروبه عند نزول ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏255 س‏14 ف‏25437

موضوع = إشارة آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن جعشم يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند التقاء الفريقين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76032

موضوع = إشارة آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ إلى تمثله بصورة سراقة مع جنده يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند نزول الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76207

موضوع = تمثل إبليس بصورة سراقة بن مالك مع جنده يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند نزول الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76208

موضوع = تمثل إبليس بصورة سراقة لتحريض الكفار في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏283 س‏0 ف‏25492

موضوع = تمثل إبليس في صورة سراقة بن جعشم و تحريضه المشركين في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏342 س‏5 ف‏25655

موضوع = تمثل إبليس في صورة سراقة بن مالك في بدر و فزه الكفار ضد النبي ص و فراره من علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏98 س‏0 ف‏49486

موضوع = نزول آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ في تشجيع إبليس المشركين في بدر بصورة سراقة ثم نكوصه عند رؤيته ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏198 س‏0 ف‏73414

#### \* إبليس و سلمى بنت عمرو النجارية

موضوع = فشل مكر إبليس في ازدياد مهر سلمى بنت عمرو ليفسدها على هاشم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20298

#### \* إبليس و سليمان ع‏

موضوع = تزوير إبليس السحر على آصف وصي سليمان لإضلال الناس عن دينه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏279 س‏0 ف‏76191

#### \* إبليس و سواع‏

موضوع = تصوير إبليس صورة سواع من العود لإضلال الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4336

#### \* إبليس و سورة الفاتحة

موضوع = رنة إبليس حزنا يوم لعنه و هبوطه و عند بعثة النبي ص و نزول أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15691

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15942

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم نزول سورة الفاتحة و فرحه حين معصية آدم ع و هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76090

#### \* إبليس و شارب الخمر

موضوع = كون الإنسان في فسحة من الله حتى يشرب الخمر فيفضحه و يسلط عليه إبليس يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏84 س‏0 ف‏130270

#### \* إبليس و صالح ع‏

موضوع = إضلال إبليس لكل أمة و إعانته على إيذاء و قتل الأنبياء و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76113

موضوع = مشاركة إبليس في عقر ناقة صالح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49954

#### \* إبليس و علي بن محمد الصوفي‏

موضوع = حوار إبليس مع علي بن محمد الصوفي في ذم الصوفية و بيان جرائم نفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76112

#### \* إبليس و عيسى ع‏

موضوع = إرادة إبليس إغواء عيسى ع بإسناد معجزاته إلى ربوبيته و رده ع عليه بكونها من الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏270 س‏0 ف‏19327

موضوع = إشارة آية 36 سورة آل عمران إلى مصونية عيسى ع من إغواء الشيطان باستعاذة جدته ذريتها منه لعنه الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏271 س‏0 ف‏19332

موضوع = تشبيه إبليس يوم الغدير بيوم عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45822

موضوع = رد عيسى ع اقتراح إبليس عليه بإلقاء نفسه من عال لقبح تجربة الله و كون الإعجاز بإذنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏252 س‏0 ف‏76109

موضوع = طلب إبليس من عيسى ع الإعجاز بإلقاء نفسه من الجبل و رده عليه بعدم كونه مأذونا فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏271 س‏0 ف‏19329

موضوع = طلب إبليس من عيسى ع الإعجاز بإلقاء نفسه من الجبل و رده عليه بقبح تجربة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏271 س‏0 ف‏19330

#### \* إبليس و قابيل‏

موضوع = إغواء إبليس قابيل لعبادة النار بعد قبولها لقربان هابيل فبنى بيت النار و تعلم ولده الشرك منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏249 س‏0 ف‏4325

موضوع = تعليم إبليس لقابيل كيفية قتل هابيل و دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏242 س‏0 ف‏16126

موضوع = قتل قابيل لهابيل بوسوسة الشيطان ليستلم ميراث أبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16060

موضوع = مشاركة إبليس في قتل هابيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49953

موضوع = وسوسة إبليس لقابيل في قتل هابيل بعد تقبل قربانه و دفن جبرئيل له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏239 س‏0 ف‏16113

#### \* إبليس و قريش‏

موضوع = إشارة آية 48 سورة الأنفال إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن جعشم لتحريض قريش في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏270 س‏0 ف‏25463

موضوع = إشارة آية و إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إلخ إلى تمثل إبليس بصورة شيخ نجدي لقريش في دار الندوة يحثهم على قتل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76034

موضوع = قصة تمثل إبليس لقريش بصورة أعور ثقيف في دار الندوة و اقتراحه عليهم بقتل النبي ص مشتركا كي يذهب دمه هدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏46 س‏0 ف‏25078

موضوع = نزول آية 30 سورة الأنفال في تجمع قريش في دار الندوة للمشاورة حول القضاء على النبي ص و تمثل إبليس بصورة شيخ يحرضهم على قتله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏52 س‏0 ف‏25095

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏53 س‏0 ف‏25098

موضوع = نزول آية هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء فيما رزقنكم إلخ في إغواء إبليس قريش بالشرك في تلبيتهم في الجاهلية

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏183 س‏0 ف‏125523

#### \* إبليس و قم‏

موضوع = تسمية قم بذلك لطرد النبي ص إبليس منها ليلة المعراج بقوله قم يا ملعون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏217 س‏0 ف‏74018

موضوع = طرد النبي ليلة المعراج إبليس من قم و هو يريد إغواء أهله عن ولاية علي ع بالفسق و الفجور

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏218 س‏0 ف‏74030

#### \* إبليس و قنبر

موضوع = مشاهدة قنبر تمثل إبليس لعلي ص و تسليمه عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏191 س‏0 ف‏49994

#### \* إبليس و قوم لوط ع‏

موضوع = ابتداع إبليس اللواط لقوم لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏80 س‏16 ف‏12871

موضوع = ابتلاء قوم لوط ع بالفحشاء بتعليم إبليس لطرد المسافرين بخلا بضيافتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17075

موضوع = تفسير إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد بابتلاء إبليس قوم لوط ع باللواط بتزيين و تمكين نفسه منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76087

موضوع = تفسير لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد بتعليم إبليس اللواط لهم بتمكين نفسه منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏161 س‏0 ف‏17090

موضوع = قصة ابتلاء قوم لوط باللواط و السحاق بتعليم إبليس إياهم مع كونهم من أفاضل الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏164 س‏0 ف‏17097

#### \* إبليس و قوم نوح ع‏

موضوع = بدء عبادة الأوثان و الأصنام من تعليم إبليس الناس قبل نوح ع أخذ الصور لأمواتهم للتسلي بها ثم إغوائه لهم بعبادتها

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏243 س‏0 ف‏12004

موضوع = فرح إبليس بهلاك قوم نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76011

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76013

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76103

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76105

#### \* إبليس و مرحب الخيبري‏

موضوع = عودة مرحب لمبارزة علي ع بخدعة من إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏9 س‏0 ف‏26653

#### \* إبليس و هابيل‏

موضوع = إضلال إبليس لكل أمة و إعانته على إيذاء و قتل الأنبياء و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76113

#### \* إبليس و هاشم بن عبد مناف‏

موضوع = حسد و مكر إبليس في زواج هاشم و سلمى بنت عمرو

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20295

موضوع = فشل مكر إبليس في ازدياد مهر سلمى بنت عمرو ليفسدها على هاشم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20298

#### \* إبليس و ود

موضوع = تصوير إبليس صورة ود لقومه و عبادتهم لها

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4332

#### \* إبليس و يحيى ع‏

موضوع = إضلال إبليس لكل أمة و إعانته على إيذاء و قتل الأنبياء و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76113

موضوع = تمثل إبليس ليحيى ع و نصحه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏334 س‏0 ف‏78659

موضوع = مشاركة إبليس في قتل يحيى و زكريا ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49956

موضوع = هيئة إبليس عند تمثله ليحيى ع مع مصايده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏5 ف‏76026

#### \* إبليس و يعوق‏

موضوع = تصوير إبليس صورة يعوق من الذهب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4345

#### \* إبليس و يغوث‏

موضوع = تصوير إبليس صورة يغوث من الحجر الأبيض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4341

#### \* ابن إبليس‏

موضوع = تسمية أبي ضريس ضريسا جاهلا بكونه اسم ابن إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏23 س‏0 ف‏62208

#### \* أبو إبليس‏

موضوع = تفسير و الجان خلقنه من قبل من نار السموم بأبي إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏14 س‏0 ف‏37501

#### \* أبو الشياطين‏

موضوع = أبوة آدم ع و الجان و إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏77 س‏0 ف‏75769

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76015

موضوع = خلق إبليس من نار السموم و الجن من الجان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏83 س‏0 ف‏75787

#### \* أبو ذر و الشيطان‏

موضوع = قصة وسوسة الشيطان لأبي ذر عند عدو الذئاب على غنمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏393 س‏0 ف‏29707

#### \* أبوَّة إبليس‏

موضوع = أبوة آدم ع و الجان و إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏77 س‏0 ف‏75769

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76015

#### \* اتِّباع إبليس‏

موضوع = إشارة آية ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ و آية لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلى نجاحه في إغواء الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏243 س‏0 ف‏76072

موضوع = خطر انقياد إبليس في أمور الدين و الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏466 س‏9 ف‏19976

#### \* اتباع إبليس‏

موضوع = أمر الإمام الصادق ع أبا حنيفة بالتقوى و اجتناب القياس لكونه بدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏212 س‏0 ف‏13893

موضوع = نهي الصادق ع أبا حنيفة عن القياس لكونه بدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏226 س‏0 ف‏63448

#### \* أتباع إبليس‏

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى عصيان إبليس و أتباعه عن السجود لآدم ع لحميته و شقوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98643

موضوع = تفسير و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين بإغوائه المنافقين لتصدي الخلافة

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏263 س‏12 ف‏39723

موضوع = نزول آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين في حشد إبليس أعوانه للإضلال عن ولاية علي ع يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏256 س‏0 ف‏76125

#### \* اتِّباع الشيطان‏

موضوع = اختيار الإنسان بين اتباع الله و الحق و الهدى و الرشد و الآخرة و الحسنه أو أضدادها

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏228 س‏0 ف‏83849

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏228 س‏0 ف‏83850

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏243 س‏0 ف‏83873

موضوع = إطاعة الشيطان و إطاعة الرحمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏99 س‏0 ف‏87445

موضوع = النهي عن اتباع الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏95 س‏0 ف‏83502

موضوع = انقسام الناس إلى مستبصر عارف متمسك بالحق و جاهل بالحق تلعب به الفتن و معارض للحق حسدا يتبع الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏296 س‏0 ف‏67451

موضوع = بطلان النذر و اليمين في القطيعة لكونها من خطوات الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏232 س‏0 ف‏133740

موضوع = بطلان اليمين عنادا لانقياد الخصم لكونه من خطوات الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏233 س‏0 ف‏133743

موضوع = ترائي إبليس لمن اتبعه و رفعه إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏213 س‏0 ف‏88043

موضوع = تطبيق آية و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون على شرك الطاعة للشيطان دون عبادة غير الله معه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏100 س‏0 ف‏87452

موضوع = تفسير آية و ما يؤمن أكثرهم بالله و هم مشركون بالشرك بإطاعة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏103 س‏0 ف‏87485

موضوع = تفسير فالحق و الحق أقول بتأييده أن الشيطان يغوي العباد إلا المخلصين و حقانية دخوله و أتباعه الجحيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏154 س‏0 ف‏15738

موضوع = تفسير نتبع ما ألفينا عليه ءاباءنا باتباعهم الشيطان بالاستنكاف من فضائل النبي و علي ص في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏380 س‏0 ف‏34273

موضوع = تفسير و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون بإطاعة الشيطان في المعاصي لا الشرك في العبادة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏94 س‏0 ف‏87393

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏99 س‏0 ف‏87443

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏100 س‏0 ف‏87451

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏103 س‏0 ف‏87484

موضوع = تفسير و ما يؤمن أكثرهم بالله و هم مشركون بشرك الطاعة للشيطان لا شرك العبادة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏94 س‏0 ف‏87394

موضوع = دعوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص أتباعه الهادين إلى الجنة و دعوة الشيطان أتباعه الضلال إلى النار

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏232 س‏0 ف‏50217

موضوع = ذم النذر المطيق بكونه من إغواء الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏243 س‏0 ف‏133832

موضوع = صيرورة العصاة من اتباع إبليس رجالة أو خيالة

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏357 س‏0 ف‏89342

#### \* اجتناب الشيطان‏

موضوع = بقاء الحياة بالانقطاع عن الدنيا إلى الآخرة و إيثار الله و مراقبته و الإخلاص له و بغض الشيطان و تجنبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏28 س‏8 ف‏95481

موضوع = بيان الخصال الحاصل للعاقل بالمداومة على الخير

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏118 س‏21 ف‏232

#### \* إحاطة الشياطين‏

موضوع = تسمية أحد شياطين إبليس بهزع يملأ الشرق و الغرب ليلا و يأتي الناس في النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏159 س‏0 ف‏74547

#### \* احتجاب إبليس‏

موضوع = إثابة الله إبليس عن عبادته بإمهاله إلى يوم القيامة مع السلطة على بني آدم و احتجابه عنهم و تضاعف نسله عليهم و تمثله بكل صورة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15675

#### \* احتجاجات إبليس‏

موضوع = محاجة إبليس مع أعداء أمير المؤمنين ص بقول النبي ص من كنت مولاه فعلي مولاه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏162 س‏0 ف‏49849

#### \* أخبث الشياطين‏

موضوع = تفسير الشيطان الرجيم بأخبث الشياطين و تسميته به لعلم الله بأنه سيرجم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏255 س‏0 ف‏76122

موضوع = تفسير الشيطان الرجيم بأخبث الشياطين و تسميته به لكونه يرجم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76038

موضوع = تفسير الشيطان الرجيم بأخبث الشياطين و سمي به لرجمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏195 س‏0 ف‏75919

موضوع = كون الرجيم أخبث الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏215 س‏0 ف‏117510

موضوع = كون الرجيم أخبث الشياطين و تسميته به لأنه يرجم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏215 س‏0 ف‏117512

#### \* إخزاء الشيطان‏

موضوع = اسوداد وجه الشيطان بالصوم و قطع وتينه بالاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏276 س‏0 ف‏118809

موضوع = اشتمال آية اليوم أكملت لكم دينكم على خمس بشارات إكمال الدين و تمام النعمة و رضى الله و إخزاء الشيطان و يأس الجاحدين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏156 س‏0 ف‏45768

موضوع = الحث على إرغام أنف الشيطان بالصلاة حتى وقت الطلوع و الغروب ردا على خرافات العامة

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏146 س‏0 ف‏109627

موضوع = بيان تأثير العبادات و الصالحات في إخزاء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏261 س‏0 ف‏76148

موضوع = رنة الشيطان عند بعثة النبي ص و عند إنزال أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏179 س‏0 ف‏24175

موضوع = شدة خذلان الشيطان و جنوده من زيارة الإخوان في الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏263 س‏0 ف‏90349

موضوع = صيحة الشيطان عند بعثة النبي ص و عند إنزال أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏177 س‏0 ف‏24169

موضوع = عد البر بالإخوان و السعي في حوائجهم من صالح الأعمال ترغم الشيطان و تدخل الجنان و تبعد من النيران‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏350 س‏0 ف‏86494

موضوع = عد منفعة حديث أهل البيت ص في الدين أشد على الشيطان من عبادة سبعين ألف عابد

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏151 س‏0 ف‏2350

موضوع = كسر ظهر الشيطان بالصدقة و قطع دابره بالحب لله و الموازرة على العمل الصالح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏276 س‏0 ف‏118810

#### \* إخوان الشياطين‏

موضوع = أخوة العزاب للشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏221 س‏0 ف‏131029

موضوع = وصف النبي ص أعداء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بأهل الشقاق العادين و إخوان الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏212 س‏16 ف‏46195

#### \* إرغام الشيطان‏

موضوع = إرغام الشيطان و النجاة من النار و دخول الجنة بصالح الأعمال و هي البر بالإخوان و السعي في حوائجهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏394 س‏0 ف‏90908

موضوع = الحث على طول الركوع و السجود و شدة تأثر إبليس منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏199 س‏0 ف‏101908

موضوع = الحث على طول السجود و الركوع إرغاما لأنف إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏135 س‏0 ف‏112391

موضوع = إنكار المهدي عج تحريم المخالفين الصلاة عند طلوع الشمس و غروبها زاعمين وقوعهما بين قرني الشيطان بل يرغم أنفه بالصلاة فيهما

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏182 س‏0 ف‏71247

موضوع = تأكد التكبير عند باب بني شيبة تنزيها للشرك و إرغاما للشيطان و جنوده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏39 س‏0 ف‏124729

موضوع = عد البر بالإخوان و السعي في حوائجهم من الصالحات المرغمة للشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏312 س‏0 ف‏90557

موضوع = نداء إبليس عند إطالة العبد للسجود

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏221 س‏0 ف‏76009

#### \* إسارة إبليس‏

موضوع = إسارة إبليس بأيدي الملائكة عند ذكر الله و الصلاة على أهل البيت ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏11 س‏19 ف‏119647

موضوع = تغاير ماهية إبليس مع الملائكة و إنما صار معهم بعد أسرهم له في القتال و إبادة أتباعه المفسدين في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76036

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76173

#### \* استراق الشياطين‏

موضوع = إشارة آية إلا من استرق السمع و كنا نقعد مقاعد للسمع إلى تكهن الكهنة من استراق الشياطين أخبار السماء و انقطاعها برجمهم بالشهب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76193

موضوع = انقطاع الكهانة بعد منع الشياطين من استراق السمع لكذبهم في إخبارهم للكهنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏76 س‏0 ف‏75766

موضوع = تفسير شيطان مارد بالخبيث و يقذفون برميهم بالكواكب و عذاب واصب بالواجب و الخطفة باستراق السمع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏376 س‏0 ف‏73599

موضوع = حجب الله للشياطين و رميهم بالشهب عند ولادة النبي ص حين أرادوا استراق السمع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏293 س‏13 ف‏22908

موضوع = عروج الشياطين إلى السماء لرقة خلقتهم و حدوث الكثافة لهم عند تسخيرهم لسليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏76 س‏0 ف‏75767

موضوع = قذف الشياطين أخبار الحوادث إلى الكاهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏168 س‏9 ف‏13701

موضوع = منع الشياطين من السماء و رجمها بالشهب من لدن بعثة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏122 س‏0 ف‏75899

#### \* استراق الشيطان‏

موضوع = استراق الشيطان أخبار الناس و إذاعتها

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏220 س‏0 ف‏76006

#### \* استغفار إبليس‏

موضوع = تمثل إبليس للنبي ص بصورة شيخ كهل و استغفاره منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76078

#### \* استكبار إبليس‏

موضوع = ارتكاب إبليس أول معصية بالاستكبار عن السجود لآدم ع متشبثا بالقياس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15672

موضوع = إشارة آية 74 - 71 سورة ص إلى خلق الله آدم ع لاختبار تواضع و عبودية ملائكته و استكبار إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19965

موضوع = إشارة آية فاخرج فإنك رجيم و إن عليك لعنتي إلى يوم الدين إلى استحقاقه العقوبة لامتناعه من التعبد كما يريد الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76178

موضوع = إشارة آية قال أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين إلى كون إبليس أول من قاس و استكبر و عصى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76176

موضوع = امتناع إبليس عن السجود لآدم استكبارا

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏121 س‏13 ف‏87557

موضوع = امتناع إبليس عن السجود لآدم ع لاستكباره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏104 س‏0 ف‏87490

موضوع = تسلية الله للنبي ص عن مخالفة الناس لولاية علي ع بمخالفة إبليس له في السجود لآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏189 س‏0 ف‏41015

موضوع = خسران الأمم المستكبرة المتمردة على أوصيائها كخسران إبليس لاستكباره عن السجود لآدم و عبادته للدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏264 س‏0 ف‏81704

موضوع = عدم انتفاع إبليس بطول سجوده لاستكباره عن السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏110 س‏1 ف‏118094

موضوع = لعن الله إبليس لامتناعه عن السجود لآدم ع حسدا و شقاء و عداوته له و لأولاده بعد طرده مخزيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15660

#### \* اسم الشيطان‏

موضوع = تسمية شيطان بقزح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏377 س‏0 ف‏73605

#### \* أسماء إبليس‏

موضوع = تسمية إبليس بالحارث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏249 س‏0 ف‏16149

موضوع = تسمية إبليس بالحارث و تكنيته بأبي مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏226 س‏17 ف‏76023

موضوع = تسمية إبليس بالحارث و نفاقه مع الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71970

موضوع = تسمية إبليس في السماء بالحارث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏76 س‏19 ف‏12833

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏195 س‏0 ف‏75917

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76088

#### \* أسماء الشياطين‏

موضوع = الأمر بقول قوس الله لا قوس قزح لأن قزحا اسم شيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏121 س‏0 ف‏13467

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏129 س‏0 ف‏13510

موضوع = النهي عن تسمية القوس بقوس قزح لكونه اسم شيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏377 س‏0 ف‏73602

موضوع = النهي عن تسمية القوس بقوس قزح لكونه اسما لشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏384 س‏0 ف‏73633

موضوع = إيذاء شيطان الدهار المؤمنين في النوم بإراءتهم الأحلام المهولة

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏187 س‏0 ف‏74634

#### \* أسماء الشيطان‏

موضوع = تسمية الشيطان بقزح و دلالة قوس قزح على الخصب و الأمن من الغرق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏325 س‏0 ف‏57671

#### \* إسماعيل ع و الشيطان‏

موضوع = تمثل الشيطان بصورة إسماعيل بن جعفر ليفتن الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏269 س‏0 ف‏63672

#### \* اسوداد الشيطان‏

موضوع = اسوداد وجه الشيطان من الصوم و قصم ظهره من الصدقة و قطع دابره من الحب في الله و المواظبة على الصالحات و قطع وتينه من الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76154

#### \* إشاعة الشيطان‏

موضوع = استراق الشيطان أخبار الناس و إذاعتها

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏220 س‏0 ف‏76006

#### \* أشعار إبليس‏

موضوع = أشعار آدم ع بعد هبوطه على الأرض في رثاء هابيل و جواب إبليس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏290 س‏0 ف‏105639

موضوع = إنشاد آدم ع أول شعر في مقتل هابيل و رد إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏233 س‏0 ف‏16086

موضوع = شعر إبليس في شفاعة أهل البيت و توسله فيهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49969

#### \* أشعار الشيطان‏

موضوع = أول شعر أنشأه آدم ع و جواب إبليس عنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏77 س‏7 ف‏12839

موضوع = علم إبليس و قراءته و كتابته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76198

موضوع = كتاب إبليس و قراءته و رسله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76202

#### \* أصحاب النار و الشياطين‏

موضوع = تفسير فإذا النفوس زوجت بزواج أهل الجنة مع الحور و مقارنة نفوس أهل النار مع الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏107 س‏0 ف‏9240

#### \* إضلال إبليس‏

موضوع = بدء عبادة الأوثان و الأصنام من تعليم إبليس الناس قبل نوح ع أخذ الصور لأمواتهم للتسلي بها ثم إغوائه لهم بعبادتها

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏243 س‏0 ف‏12004

موضوع = تفسير الذين أضلانا من الجن و الإنس بإبليس و قابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏242 س‏0 ف‏16129

موضوع = تلبيس الشيطان الأمر على الناس بعد وفاة سليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏249 س‏0 ف‏31900

#### \* إضلال الشيطان‏

موضوع = إشارة آية 102 سورة البقرة إلى ابتداع إبليس السحر لإضلال الناس بعد وفاة سليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏138 س‏0 ف‏18964

موضوع = تحبيب الشيطان العبادة الشديدة و الخشوع للعصاة بعد أن ورطهم في المعاصي ثم تحبيبه أئمة الكفر إليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏274 س‏12 ف‏98233

موضوع = تسبيب الضلال لأهل السوء بتسويد و تضييق قلبه و توكيل شيطان به يضله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏211 س‏0 ف‏81584

موضوع = عداوة الشيطان و إضلاله للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏398 س‏0 ف‏99153

موضوع = قصة رجل دعاه الشيطان إلى إحداث دين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏219 س‏0 ف‏88066

#### \* إطاعة الشيطان‏

موضوع = تأثير مخالفة الله و رسوله و القرآن و عدم الخوف من النار و الرغبة عن الجنة و الكفران و اتباع الشيطان و إفشاء العيوب في عدم استجابة الله الدعاء

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏376 س‏0 ف‏119517

موضوع = تلازم إطاعة الشيطان مع معصية الله و العذاب عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏348 س‏0 ف‏89289

موضوع = حصول عبادة الشيطان بإطاعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏113 س‏0 ف‏45480

#### \* إعانة إبليس‏

موضوع = إعانة إبليس بأخذ المال من غير حله أو وضعه في غير وجهه أو منعه عن مستحقة

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏171 س‏16 ف‏91978

#### \* أعوان إبليس‏

موضوع = إحاطة تمريح عون إبليس للعالم عند الليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏263 س‏0 ف‏76153

#### \* إغراء إبليس‏

موضوع = استمداد إبليس من جنوده عند نزول آية و الذين إذا فعلوا فاحشة إلخ و وعد الخناس له بتطميع الإنسان و إنسائه الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏197 س‏0 ف‏75922

موضوع = إغراء الشيطان بين المؤمنين حتى يخرجهم عن دينهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏187 س‏9 ف‏92053

موضوع = إغواء الشيطان للإنسان بحب النساء و شرب الخمر و حب المال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏139 س‏0 ف‏88813

موضوع = التحذير من فتنة النساء

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏135 س‏0 ف‏96533

موضوع = أمر إبليس جنوده بإلقاء الحسد و البغي بين الناس لمعادلتهما للشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏260 س‏0 ف‏76143

موضوع = تسلط إبليس على إغواء الإنسان حين الغضب و القضاوة و الاختلاء بالأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏318 س‏0 ف‏16345

موضوع = تمثل إبليس في صورة الإنسان لإغراء الفساق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏270 س‏0 ف‏52170

موضوع = توجه الخطاب في آية يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان إلى عامة الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏220 س‏0 ف‏76005

موضوع = خدع إبليس من جهة المال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏260 س‏0 ف‏76142

موضوع = سهولة إغواء إبليس في المال بأخذه من الحرام أو منع حقه أو صرفه في غير وجهه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76014

موضوع = قصة ظهور الشيطان بهيئة مدهشة عند يحيى ع و وعظه له بالحذر من الانخداع بالنساء و الشبع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏171 س‏0 ف‏19030

موضوع = كون النمام شاهد زور و شريكا لإبليس في الإغراء بين الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏167 س‏0 ف‏63066

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏169 س‏0 ف‏63093

موضوع = مصاحبة إبليس للإنسان إذا اختلى بالأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏350 س‏0 ف‏18331

موضوع = ملازمة الشيطان مع الإنسان حتى يغويه بالمال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏22 س‏0 ف‏88482

#### \* إغراء الشيطان‏

موضوع = إغراء الشيطان أهل الفواحش بالتعبد و التخشع و الصلاة ثم موالاة أئمة الكفر الداعين إلى النار

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏229 س‏0 ف‏111232

#### \* إغضاب إبليس‏

موضوع = أكل النبي ص الطلع و الجمار بالتمر لإغضاب إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76077

#### \* إغضاب الشيطان‏

موضوع = الحث على إسخاط الشيطان بالصمت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏424 س‏0 ف‏86961

موضوع = الحث على الحلم في مقابل شتم العدو و أنه رضى الرحمن و سخط الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏424 س‏0 ف‏86960

موضوع = بيان ثواب صلاة الليل في الدنيا و الآخرة

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏160 س‏0 ف‏113913

موضوع = غضب الشيطان من أكل البلح بالتمر

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏145 س‏0 ف‏77914

موضوع = فضل إغضاب الشيطان بطول السجود في الخفاء

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏163 س‏0 ف‏112519

#### \* إغواء إبليس‏

موضوع = احتجاج الحسن ع بمقارنة طاعة أولي الأمر بطاعة الله و رسوله على وجوب إطاعتهم و تحذيره معاوية و أصحابه من إغواء الشيطان و غدره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏205 س‏0 ف‏58404

موضوع = احتجاج موسى ع على معصية آدم ع و اعتذاره بانخداعه من حلف إبليس بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15897

موضوع = احتيال إبليس في وسوسة أولاد قابيل لعبادة ود بعد جزعهم على موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4330

موضوع = اختراع إبليس أول صورة على مثال آدم ع لإضلال ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4328

موضوع = اختطاف إبليس قلوب بني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏312 س‏0 ف‏88310

موضوع = إشارة آية 39 سورة الحجر إلى عزم إبليس على إغواء الخلق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏466 س‏6 ف‏19974

موضوع = إشارة آية ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ و آية لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلى نجاحه في إغواء الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏243 س‏0 ف‏76072

موضوع = إشارة آية لأزينن لهم في الأرض و لأغوينهم أجمعين إلى ترصد إبليس للإغواء و خطورة مكيدته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75985

موضوع = إغواء إبليس السلاطين بالجور و الدهاقين بالكبر و العلماء بالحسد و عمال التجار بالخيانة و النساء بالكيد

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76460

موضوع = إغواء إبليس الناس بحب المال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏137 س‏0 ف‏88801

موضوع = إغواء إبليس بني آدم ببرنسه الملون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏196 س‏0 ف‏87915

موضوع = إغواء الشيطان للإنسان بالوسوسة في قلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏11 س‏9 ف‏119643

موضوع = إهلاك الشيطان الناس بإعماء البر و الإثم عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏422 س‏1 ف‏104083

موضوع = إهلاك الشيطان الناس بإعماء الثواب و العقاب عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏422 س‏1 ف‏104084

موضوع = إهلاك الشيطان الناس بإعماء عواقب ارتكاب الشهوات عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏422 س‏1 ف‏104085

موضوع = بيان المصدقين إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏466 س‏7 ف‏19975

موضوع = تأويل آية لقد صدق عليهم إبليس ظنه بافترائهم على النبي أنه ينطق عن الهوى بإغوائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏256 س‏0 ف‏39697

موضوع = تحذير إبليس نوح ع من الشح و الحرص و الحسد و التجبر و العجلة لتحويلها الإنسان شيطانا

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏195 س‏0 ف‏87900

موضوع = تحقق العصيان و العذاب بإطاعة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏117 س‏8 ف‏96319

موضوع = تزوير إبليس السحر على آصف وصي سليمان لإضلال الناس عن دينه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏279 س‏0 ف‏76191

موضوع = تسلط إبليس على بني آدم بالوسوسة و الإغواء فقط

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏235 س‏0 ف‏76040

موضوع = تسلط الشيطان على العامة و إغوائهم بالبدع و ترك الكتاب و السنة

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏358 س‏0 ف‏103675

موضوع = تسليم إبليس على موسى ع و لبسه برنسا لغواية الناس به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏350 س‏0 ف‏18329

موضوع = تصوير إبليس صورة سواع من العود لإضلال الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4336

موضوع = تصوير إبليس صورة ود لقومه و عبادتهم لها

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4332

موضوع = تصوير إبليس صورة يعوق من الذهب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4345

موضوع = تصوير إبليس صورة يغوث من الحجر الأبيض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4341

موضوع = تعليم إبليس لقابيل كيفية قتل هابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏238 س‏0 ف‏16104

موضوع = تفسير الوسواس الخناس برجوع الشيطان عن وسوسة القلب عند ذكر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏54 س‏0 ف‏83360

موضوع = تفسير إنما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به مشركون بتسلطه على إغواء الشيعة بالذنوب و شبهها دون أن يزيلهم عن الولاية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏255 س‏0 ف‏76123

موضوع = تفسير عن أيمنهم و عن شمائلهم بإغوائه بتزيين الباطل و الإضلال عن الهدى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏153 س‏0 ف‏15731

موضوع = تفسير فالحق و الحق أقول بتأييده أن الشيطان يغوي العباد إلا المخلصين و حقانية دخوله و أتباعه الجحيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏154 س‏0 ف‏15738

موضوع = تفسير لآتينهم من بين أيديهم بإغوائهم بإنكار المعاد و الجزاء و من خلفهم بإغوائهم باستئثار الأموال و عن أيمنهم بإضلالهم عن الدين و عن شمائلهم بالشهوات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏243 س‏0 ف‏76071

موضوع = تفسير لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم بإغوائه بإنكار المعاد و الحساب و البخل و كسب الحرام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏153 س‏0 ف‏15730

موضوع = تفسير لآمرنهم فليغيرن خلق الله بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏75997

موضوع = تفسير لآمرنهم فليغيرن خلق الله بدين الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏75998

موضوع = تفسير لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ بإضلاله لجميع الفرق و ترصده للشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏94 س‏0 ف‏81094

موضوع = تفسير و عدهم و ما يعدهم الشيطان إلا غرورا بوعده عن الله لا عن نفسه ليورطهم في المعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏17 ف‏98228

موضوع = تلبيس الشيطان أمر الدين على الواقفية لما كذبوا و تخلفوا عن إمام زمانهم بالاجتهاد في أمر الإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏295 س‏0 ف‏32129

موضوع = تمثل إبليس لأبي الخطاب و تشجيعه له على باطله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏281 س‏0 ف‏35466

موضوع = تمثل إبليس ليحيى ع و وصفه لأصناف الناس في التسلط عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏265 س‏0 ف‏76161

موضوع = توبيخ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص عاصم بن زياد على تقشفه و رهبانيته بإغواء إبليس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏336 س‏0 ف‏52459

موضوع = حرص الشيطان على إغواء الناس بتعجيزهم عن إتيان الخير

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏419 س‏8 ف‏104041

موضوع = خوف الشيطان من الإنسان بالمحافظة على الصلوات الخمس لوقتها و إغواؤه له بتضييعها

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏11 س‏0 ف‏109175

موضوع = دس الشيطان الكذابين في ضمن أهل البيت ليغوي الناس بكذبهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏289 س‏1 ف‏102975

موضوع = دلالة آية 50 و 51 سورة الكهف على تداوم ذرية إبليس و إغوائهم لبني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏241 س‏0 ف‏14128

موضوع = ذم السوق بشر البقاع لكونه ميدان إبليس و إغوائه و مدح المسجد بخير البقاع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏97 س‏0 ف‏130355

موضوع = سلطة إبليس على بني آدم بالوسوسة و الإغواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15661

موضوع = شدة ابتلاء المؤمن في الدنيا إما بمؤمن يحسده أو سلطان يتبعه أو شيطان يغويه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏194 س‏21 ف‏97266

موضوع = ظهور شيطان لرؤساء الغلاة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏325 س‏0 ف‏35639

موضوع = عدم نزول النبي ص في قبر ابنه إبراهيم لتأسي الناس به حذرا من وسوسة الشيطان لهم بالجزع فيحبط أجرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏155 س‏0 ف‏28732

موضوع = عصمة القلوب من الشيطان بذكر اسم الله و إغواؤه له و طغيانه عند ترك الذكر

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏61 س‏0 ف‏83406

موضوع = قصة إغواء إبليس لعابد و توبة زانية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏270 س‏0 ف‏76168

موضوع = قصة خدع الشيطان لعابد بني إسرائيل و غفران بغية حذرته من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏276 س‏0 ف‏76186

موضوع = قصة رجل ابتدع دينا لطلب الدنيا بدلالة الشيطان و سوء عاقبة

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏297 س‏0 ف‏3212

موضوع = قيادة إبليس لكل ضلالة و إثارته لكل فتنة و ارتكابه لكل جريمة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76114

موضوع = كون النمام شاهد زور و شريكا لإبليس في الإغراء بين الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏167 س‏0 ف‏63066

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏169 س‏0 ف‏63093

موضوع = نداء جبرئيل عند الظهور في أول النهار بأن الحق مع علي و شيعته و ارتياب المبطلين من نداء إبليس آخر يومه بأن الحق في عثمان و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏288 س‏0 ف‏69845

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الشح و الحرص و الحسد و التجبر و العجلة لتسلطه بها على الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76102

موضوع = يأس الشيطان من ضلال أمة النبي ص و إغواؤه لهم بمحقرات الذنوب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏119 س‏0 ف‏96350

#### \* إغواء الشياطين‏

موضوع = تفسير و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان باختراعهم السحر و النيرنجات لإغفال الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏319 س‏0 ف‏73541

#### \* إغواء الشيطان‏

موضوع = إيجاب الغفلة للاغترار بالأماني و الحسرة عند انكشاف الغطاء و نزول العذاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏89 س‏0 ف‏87323

موضوع = منع النبي ص الشيطان من إغواء أهل قم عن ولاية أمير المؤمنين ع بالفسق و الفجور

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏207 س‏0 ف‏73963

#### \* إفساد إبليس‏

موضوع = تعريف إبليس نفسه بأنه مشارك في كل الجرائم التي وقعت على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49952

موضوع = تغاير ماهية إبليس مع الملائكة و إنما صار معهم بعد أسرهم له في القتال و إبادة أتباعه المفسدين في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76036

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76173

موضوع = تفسير شاركهم في الأموال و الأولاد بشركة إبليس في نطفة مبغض علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏174 س‏0 ف‏49922

موضوع = حث إبليس جنوده لإلقاء الحسد و البغي بين العباد

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏278 س‏17 ف‏92428

موضوع = نتن الغائط من حلول إبليس في بدن آدم ع حين كونه طينا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏200 س‏0 ف‏75936

#### \* إفساد الشيطان‏

موضوع = كراهة ترك الآنية بغير غطاء لتلويث الشيطان ما فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏176 س‏0 ف‏94517

موضوع = لزوم تغطية الأواني تحفظا من فساد الشيطان فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏409 س‏0 ف‏78980

موضوع = نتن الغائط من تصرف إبليس في جسد آدم ع بعد خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15570

#### \* أكثرية الشياطين‏

موضوع = امتنان الله على آدم ع بجعل ملكين حافظين لكل مولود له عوض تضاعف أولاد إبليس على ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏76002

#### \* الآمنون من الشيطان‏

موضوع = تفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بإعاذة الله الشيعة من سلطة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏390 س‏0 ف‏64125

#### \* الابتلاء بالشياطين‏

موضوع = تسليط الله على الغني الراد المؤمن في حاجته شياطينا يأكلون ماله و هم الشعراء و الندماء

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏176 س‏12 ف‏92017

#### \* الابتلاء بالشيطان‏

موضوع = ابتلاء المؤمن بالشيطان و الكافر و المنافق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏221 س‏0 ف‏81609

موضوع = تحتم إبلاء الله كل مؤمن بشيطان يؤذيه و تأييده له بإيمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏241 س‏0 ف‏80036

#### \* الاتعاظ من إبليس‏

موضوع = وجوب الاعتبار من إحباط عبادة إبليس ستة آلاف سنة بتكبر لحظة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19971

#### \* الاحتلام من الشيطان‏

موضوع = استواء حال الإمام ع في اليقظة و المنام و عصمته من الاحتلام لكونه لمة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏157 س‏0 ف‏35031

#### \* الاستعاذة من إبليس‏

موضوع = المقارنة بين خوف الناس من شر إبليس و جنوده مع استعاذتهم منه و بين خوفهم من علي ع مع حبهم له و توسلهم به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49970

موضوع = لزوم ذكر الله و التعوذ و تعويذ الصبيان من الشيطان عند ساعتي الغفلة الطلوع و الغروب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏257 س‏0 ف‏76130

#### \* الاستعاذة من الشياطين‏

موضوع = التعوذ بالله و البصق ثلاثا عن اليسار لطرد الشيطان المسمى خنزب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏364 س‏0 ف‏27890

#### \* الاستعاذة من الشيطان‏

موضوع = استحباب التعوذ بالله و تعويذ الصغار من إبليس و جنوده عند طلوع و غروب الشمس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏244 س‏0 ف‏113356

موضوع = إشارة آية 36 سورة آل عمران إلى مصونية عيسى ع من إغواء الشيطان باستعاذة جدته ذريتها منه لعنه الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏271 س‏0 ف‏19332

موضوع = إعاذة الله من تعوذ به من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏59 س‏0 ف‏37664

موضوع = اعتصام المؤمن بالله من الشهوات و استعاذته من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏23 س‏0 ف‏99922

موضوع = التعوذ من الشيطان عند نباح الكلب و نهيق الحمار لأنها ترى من الشر ما لا نراه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏199 س‏0 ف‏75935

موضوع = الدعاء عند دخول المسجد لطرد الشيطان و جنود إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏24 س‏0 ف‏110277

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏27 س‏0 ف‏110291

موضوع = تعويذ النبي ص للحسنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏18 س‏0 ف‏75687

موضوع = فضل الاستعاذة من الشيطان عند الجماع لتأمين المولود من شره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏68 س‏2 ف‏95848

موضوع = كيفية الاستعاذة من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏48 س‏0 ف‏112141

موضوع = كيفية الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏255 س‏0 ف‏76121

#### \* الاستعانة على الشيطان‏

موضوع = جعل الشيطان عدوا قلبيا للمؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏138 س‏0 ف‏120025

موضوع = فضل الصبر على محاربة إبليس لكونه أعدى الأعداء و الاستعانة عليه بالصلوات على النبي ص و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏62 س‏0 ف‏119799

#### \* الاستعصام من الشيطان‏

موضوع = الحث على الاعتصام بالله من مكايد الشيطان و جنوده على كثرتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏419 س‏19 ف‏104046

#### \* الاستماع إلى إبليس‏

موضوع = مساوقة الإصغاء إلى الناطق للعبودية له عن الله كان أو عن الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏94 س‏0 ف‏1977

#### \* الأشقى من إبليس‏

موضوع = عد الشقيين أشقى من إبليس و هما عدوا أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏315 س‏0 ف‏11444

موضوع = محادثة إبليس لعلي و إخباره بمن أشقى منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏191 س‏0 ف‏49995

#### \* الإصابة بالشيطان‏

موضوع = خوف الإصابة بالشيطان عند التخلي على القبور أو البول في الماء أو الشرب قائما أو المشي في نعل أو النوم مع الغمر

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏191 س‏0 ف‏106478

موضوع = خوف الإصابة بالشيطان عند التخلي على القبور أو البول في الماء قائما أو الشرب قائما أو المشي في حذاء أو البيتوتة منفردا أو على غمر

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏182 س‏0 ف‏106420

#### \* الإصغاء الى إبليس‏

موضوع = النهي عن أخذ روايات المخالفين في فضائل الأئمة ع لكونها من مصاديق الإصغاء إلى إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏239 س‏0 ف‏36930

#### \* الاعتصام من الشيطان‏

موضوع = عد ترك الخلوة مع النساء المحرمات عصمة من الشيطان و البلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏379 س‏0 ف‏92982

#### \* الأنبياء ع و إبليس‏

موضوع = اختراع إبليس المنجنيق لإلقاء إبراهيم ع في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16668

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏36 س‏0 ف‏16693

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16708

موضوع = إضلال إبليس لكل أمة و إعانته على إيذاء و قتل الأنبياء و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76113

موضوع = تحدث إبليس مع الأنبياء قبل المسيح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏171 س‏0 ف‏19031

موضوع = تسلط إبليس على الأنبياء ع بتثقيلهم عن الصلاة إذا امتلئوا من الطعام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏216 س‏0 ف‏75991

موضوع = طمع إبليس في إغواء الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏236 س‏0 ف‏76045

موضوع = طمع إبليس في إغواء بني آدم حتى الأنبياء

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏360 س‏0 ف‏22001

موضوع = عروض إبليس لنوح ع و هو يصلي و حسده على حسن صلاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏195 س‏0 ف‏11163

موضوع = مؤانسة إبليس للأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76017

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏226 س‏12 ف‏76021

#### \* الأنبياء ع و الشيطان‏

موضوع = إخبار الله نبيه عن افتراء الملحدين و دسهم في قرآنه بقوله ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏126 س‏15 ف‏118244

موضوع = تفسير حتى إذا استيأس الرسل و ظنوا بإيكالهم الله إلى أنفسهم و ظنهم بتمثل الشيطان بصورة الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏86 س‏0 ف‏15504

موضوع = دلالة آيات على خوف الناس حتى الأنبياء من الشيطان و الحية و القتل و الجوع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49344

#### \* الانخداع بالشيطان‏

موضوع = تفسير [ الذين يخوضون في ءاياتنا ] بالذين يكذبون القرآن و يستهزءون به و [ استهوته ] بخدعته و [ يدعونه إلى الهدى ] بإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏205 س‏0 ف‏11766

#### \* الإنقاذ من الشيطان‏

موضوع = بعث النبي ص لإنقاذ البشر من الوثنية و طاعة الشيطان إلى التوحيد و طاعة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏221 س‏0 ف‏24341

موضوع = تمثل ذكر الله لمن استوحشته الشياطين فنجاه من بينهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏290 س‏0 ف‏9880

موضوع = تمكن الشيطان من الإنسان إذا خلي بينهما بعدم حب الله له و عدم استخلاصه إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏54 س‏0 ف‏6088

موضوع = عدم إهمال الله الأرض من عالم لمعرفة أمره و طاعته و هدايته و الإنقاذ من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏22 س‏0 ف‏30741

#### \* الإيكال إلى الشيطان‏

موضوع = تسبيب الضلال لأهل السوء بتسويد و تضييق قلبه و توكيل شيطان به يضله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏211 س‏0 ف‏81584

#### \* البُعد عن الشيطان‏

موضوع = الاستخارة عند القيام إلى الصلاة بالعمل بما يخطر بالقلب لكونه أبعد حالة من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏88 ص‏243 س‏0 ف‏116584

موضوع = إنارة الرمان للقلب و طرده الشيطان و الوسوسة و دبغ شحمه للمعدة

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏297 س‏5 ف‏75555

موضوع = خلو التمر البرني من الداء و علاجه الأدواء و زيادته في النخاع و الإثابة بكل تمرة منها بحسنة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏134 س‏0 ف‏77873

موضوع = نفع التمر البرني لطيب النكهة و الشفاء و هضم الطعام و زيادة السمع و البصر و قوة الظهر و الجماع و طرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏128 س‏0 ف‏77843

موضوع = نفع التمر البرني لطيب النكهة و المعدة و هضم الطعام و زيادة السمع و البصر و قوة الظهر و طرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏124 س‏0 ف‏77828

#### \* التبري من إبليس‏

موضوع = مماثلة تبري الخلائق من أبي بكر و عمر مع عدم معرفتهم بهما للتبري من إبليس مع الجهل بماهيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏45 س‏0 ف‏37614

#### \* التحذير من الشيطان‏

موضوع = تقسيم الرؤيا إلى بشارة الله للمؤمن و تحذير من الشيطان و أضغاث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏180 س‏0 ف‏74613

#### \* التستر عن الشيطان‏

موضوع = النهي عن التعري لطمع الشيطان في الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏108 س‏8 ف‏13321

موضوع = فضل التسمية عند كشف العورة لغض عين الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏201 س‏0 ف‏75941

موضوع = لزوم ستر العورة حفظا من طمع الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏72 س‏0 ف‏93848

#### \* التعوذ من الشياطين‏

موضوع = تداوم التعوذ من الشياطين و تجدد اللعن عليهم بتجديد ولاية النبي و علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏232 س‏0 ف‏36912

#### \* التعوذ من الشيطان‏

موضوع = استحباب التسمية حين الشروع في كل فعل للأمن من شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏317 س‏0 ف‏106891

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏318 س‏0 ف‏106894

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏318 س‏0 ف‏106895

موضوع = استحباب التسمية عند كل فعل للأمن من شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏328 س‏0 ف‏106904

موضوع = الإقرار بالتوحيد مخلصا لقوة الإيمان و التقرب إلى الله و دحر الشيطان و النجاة من الأهوال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏333 س‏0 ف‏98816

موضوع = الأمر بالتعوذ من الشيطان عند سماع صوت الحمار و الكلب لأنها ترى ما لا يراه الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏64 س‏0 ف‏76899

موضوع = الأمر بالتعوذ من كيد الشيطان حين سماع صوت الكلب و الحمار لأنها ترى ما لا يرى الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏26 س‏0 ف‏76216

موضوع = الأمن من وسواس الشياطين بالحوقلة و الصلوات على النبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏11 س‏10 ف‏119644

موضوع = البسملة قبل أكل الطعام لطرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏203 س‏0 ف‏75948

موضوع = البسملة قبل أكل الطعام و بعده لطرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏203 س‏0 ف‏75947

موضوع = التعوذ بالله و البصق ثلاثا عن اليسار لطرد الشيطان المسمى خنزب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏364 س‏0 ف‏27890

موضوع = الحث على البكور بالصدقة للأمن من السلطان و الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏172 س‏0 ف‏101630

موضوع = الحث على دفع إبليس و مردته بالصلاة على محمد و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏381 س‏0 ف‏34323

موضوع = الحث على كثره الدعاء لطرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏8 س‏0 ف‏99620

موضوع = النجاة من الشيطان بإكثار التسبيح ليلا و نهارا

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏177 س‏0 ف‏118500

موضوع = تعويذ النبي ص للحسنين ع بعوذة إبراهيم ع لإسماعيل و إسحاق من العين و الشيطان و الهامة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏281 س‏0 ف‏57510

موضوع = جزيل ثواب دعاء الجوشن الكبير في الليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏397 س‏0 ف‏120501

موضوع = حرز من آيات القرآن لدفع الخوف و البلايا

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏404 س‏0 ف‏120522

موضوع = حسن التسمية على كل فعل للأمن من شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏369 س‏0 ف‏78805

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏373 س‏0 ف‏78820

موضوع = دعاء لدفع الشيطان و السلطان و البلايا

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏281 س‏1 ف‏120348

موضوع = شركة الشيطان مع من لم يسم في وضوئه و أكله و لبسه الثوب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏203 س‏0 ف‏75949

موضوع = طرد الشياطين عن المائدة بالبقل و التسمية

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏300 س‏1 ف‏75579

موضوع = طرد الشيطان بالتسمية أول الطعام أو عند التذكر

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏374 س‏0 ف‏78824

موضوع = طرد الشيطان بالتسمية على الطعام و مشاركته فيه بتركها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏372 س‏0 ف‏78817

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏372 س‏0 ف‏78818

موضوع = فضل البدء بالبسملة و الختم بالحمد عند غسل اليد و الأكل و الشرب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏422 س‏0 ف‏79042

موضوع = فضل البسملة عند عبور الجسر لطرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏202 س‏0 ف‏75943

موضوع = فضل البسملة مع الحوقلة عند الخروج من المنزل لطرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏201 س‏0 ف‏75942

موضوع = فضل التسمية و التسليم على الأهل أو على النبي ص و أهله و على النفس عند دخول المنزل لطرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏11 س‏0 ف‏93599

موضوع = فضل ذكر الله عند الجماع للأمن من شركة الشيطان في النطفة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏201 س‏0 ف‏75939

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏202 س‏0 ف‏75944

موضوع = لزوم التسمية عند كل فعل للأمن من شركة الشيطان فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏306 س‏0 ف‏94982

#### \* التعويذ من الشيطان‏

موضوع = استحباب التعوذ بالله و تعويذ الصغار من إبليس و جنوده عند طلوع و غروب الشمس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏244 س‏0 ف‏113356

موضوع = استحباب قراءة الأذان و الإقامة في إذن الولد

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏68 س‏9 ف‏95852

#### \* التوقي من الشيطان‏

موضوع = استحباب إجافة الباب و تخمير الآنية و إيكاء السقاء صونا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏174 س‏0 ف‏94493

موضوع = استحباب إكفاء الأواني ليلا حذرا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏177 س‏0 ف‏94524

موضوع = الأمر بإغلاق الأبواب و إطفاء السراج ليلا حذرا من الشيطان و الحريق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏177 س‏0 ف‏94525

موضوع = الأمر بإغلاق الأبواب و تغطية الأواني و سد الأسقية عن الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏204 س‏0 ف‏75952

موضوع = الأمر بإغلاق الباب و تغطية الأواني و إطفاء السراج صونا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏260 س‏0 ف‏76145

موضوع = الأمر بتغطية الآنية و إيكاء السقاء و إجافة الباب و حبس المواشي و الأهل ليلا صونا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏177 س‏0 ف‏94522

موضوع = التحذير من التخلي عند القبور و البول قائما و في الماء حذرا من إصابة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏127 س‏0 ف‏127497

موضوع = التحذير من الشرب قائما و المشي في حذاء و البيتوتة متوحدا أو على غمر حذرا من إصابة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏127 س‏0 ف‏127498

موضوع = التحذير من الشرب قائما و المشي في حذاء و البيتوتة متوحدا و الإطافة بالقبر و البول في النقيع حذرا من إصابة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏127 س‏0 ف‏127499

موضوع = النهي عن الخلوة في البيت و المشي في نعل حذرا من كيد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏261 س‏0 ف‏76147

موضوع = النهي عن الشرب قائما و البول في الراكد و التخلي عند القبر حذرا من كيد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏261 س‏0 ف‏76146

موضوع = فضل التسمية عند دخول الحجرة لطرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏174 س‏0 ف‏94494

موضوع = فضل التسمية عند ركوب الدابة للأمن من إغواء الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏204 س‏0 ف‏75953

موضوع = فضل السلام عند باب الحجرة لطرد الشيطان و عند دخول البيت للبركة و الاستئناس بالملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏357 س‏0 ف‏95322

موضوع = كراهة ترك منديل اللحم في البيت و إيواء التراب خلف الباب لكونها مأوى الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏174 س‏0 ف‏94497

#### \* الجان و إبليس‏

موضوع = تفسير الصلصال بالماء المتصلصل بالطين و المسنون بالطين المتغير و الجان بوالد إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏153 س‏0 ف‏15734

#### \* الجهاد مع إبليس‏

موضوع = اعتبار إبليس أشد أعداء النفس و أقربهم إليها و أخفاهم و لزوم مجاهدته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏315 س‏12 ف‏103226

#### \* الجهاد مع الشيطان‏

موضوع = وجوب مجاهدة إبليس لكونه أعدى العدى و أخفاهم و أضرهم يوسوس في القلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏132 س‏0 ف‏496

#### \* إلحاد إبليس‏

موضوع = دلالة آية 50 سورة الكهف على كون إبليس أول من ألحد و تزندق و توارث ذريته إلحاده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏241 س‏0 ف‏14127

#### \* الحذر من إبليس‏

موضوع = وجوب التحذير من عدو الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏466 س‏4 ف‏19973

#### \* الحذر من الشيطان‏

موضوع = اعتبار إبليس أشد أعداء النفس و أقربهم إليها و أخفاهم و لزوم مجاهدته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏315 س‏12 ف‏103226

موضوع = التحذير من فخاخ الشيطان و انحصار التخلص منها باتباع أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏274 س‏4 ف‏98230

موضوع = الحث على الاحتراز من إبليس بالخوف الصادق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏162 س‏0 ف‏101479

موضوع = لزوم الاحتراز من الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏9 ف‏98225

موضوع = لزوم طي الثياب بالليل صونا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏259 س‏0 ف‏76138

موضوع = وصف الشيطان بالعدو الحاضر و التحذير من وعيده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏39 س‏0 ف‏100116

#### \* الحراسة من الشياطين‏

موضوع = تفسير نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا و في الآخرة بحراسة الملائكة أولياء أمير المؤمنين علي ص من الشياطين و عند الموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏166 س‏0 ف‏8222

#### \* الحزن من الشيطان‏

موضوع = كون حزن القلب و العين رحمة و الحزن باليد و اللسان من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏90 س‏0 ف‏108558

#### \* الحشر مع إبليس‏

موضوع = بطلان الرأي و القياس في الدين و حشر أهلهما مع إبليس في النار لكونه أول مقيس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏312 س‏0 ف‏74805

موضوع = تحذير الصادق ع أبا حنيفة من الرأي و القياس في الدين لحشر الله القائس مع إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏286 س‏0 ف‏3136

موضوع = حشر من ادعى الإمامة مع إبليس و جنوده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏357 س‏0 ف‏44594

موضوع = عذاب من قاس شيئا بشي‏ء مع إبليس في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏295 س‏0 ف‏3206

موضوع = مباينه القياس للدين و إيجابه الهلاك و الإهلاك و الحشر مع إبليس في أسفل الدرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏286 س‏0 ف‏18129

#### \* الحشر مع الشياطين‏

موضوع = حشر ولي الأئمة ص مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حشر أعدائهم مع الشياطين و الكافرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏312 س‏0 ف‏32248

#### \* الحيوانات و الشيطان‏

موضوع = الأمر بالتعوذ من كيد الشيطان حين سماع صوت الكلب و الحمار لأنها ترى ما لا يرى الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏26 س‏0 ف‏76216

#### \* الخوف من إبليس‏

موضوع = المقارنة بين خوف الناس من شر إبليس و جنوده مع استعاذتهم منه و بين خوفهم من علي ع مع حبهم له و توسلهم به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49970

#### \* الدعاء على إبليس‏

موضوع = لعن إبليس و الدعاء عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏70 س‏1 ف‏129465

#### \* الزندقة من إبليس‏

موضوع = دلالة آية 50 سورة الكهف على كون إبليس أول من ألحد و تزندق و توارث ذريته إلحاده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏241 س‏0 ف‏14127

#### \* السجاد ع و الشيطان‏

موضوع = تلقب السجاد ع بزين العابدين لعجز الشيطان عن إفساد صلاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏5 س‏0 ف‏60185

موضوع = مصارعة السجاد ع مع الشيطان في المنام و تلطخ ثوبه من كسره أنفه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏28 س‏0 ف‏60322

#### \* السكران و الشيطان‏

موضوع = نسبة السكران من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏147 س‏0 ف‏105107

#### \* السهو من الشيطان‏

موضوع = عد الرقة و الفهم من لمة الملك و السهو و القسوة من لمة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏397 س‏0 ف‏89522

#### \* الشك من الشيطان‏

موضوع = تفسير و يذهب عنكم رجز الشيطان بعصمة النبي ص و الأئمة ع من الشك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏287 س‏0 ف‏25515

#### \* الشهاب و الشياطين‏

موضوع = إشارة آيات 10 - 8 سورة الجن إلى حراسة السماء و رجم الشياطين و الجن بالشهاب من لدن بعثة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏122 س‏0 ف‏75897

موضوع = إشارة آية إلا من استرق السمع و كنا نقعد مقاعد للسمع إلى تكهن الكهنة من استراق الشياطين أخبار السماء و انقطاعها برجمهم بالشهب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76193

موضوع = حدوث الشهاب من لدن بعثة النبي ص لرجم الشياطين من السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏121 س‏0 ف‏75896

موضوع = خلق الشهاب رصدا للشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98765

موضوع = رمي الشياطين المسترقة بالشهاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98771

موضوع = منع الشياطين من السماء و رجمها بالشهب من لدن بعثة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏122 س‏0 ف‏75899

#### \* الشياطين بعد البعثة

موضوع = إشارة آيات 10 - 8 سورة الجن إلى حراسة السماء و رجم الشياطين و الجن بالشهاب من لدن بعثة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏122 س‏0 ف‏75897

موضوع = امتناع الشياطين عن النفوذ في السماوات بعد مولد النبي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏257 س‏0 ف‏20592

موضوع = حدوث الشهاب من لدن بعثة النبي ص لرجم الشياطين من السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏121 س‏0 ف‏75896

موضوع = عدم إمكان استراق الشياطين الوحي بعد البعثة

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏91 س‏0 ف‏23863

موضوع = منع الشياطين من السماء و رجمها بالشهب من لدن بعثة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏122 س‏0 ف‏75899

#### \* الشياطين بعد سليمان ع‏

موضوع = تفسير و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان باختراعهم السحر و النيرنجات لإغفال الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏319 س‏0 ف‏73541

#### \* الشياطين في الحائر

موضوع = رصد الجن و الشياطين حول الحائر لإفساد الطين المأخوذ من قبر الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏126 س‏0 ف‏128927

#### \* الشياطين في النار

موضوع = سير و إذا النفوس زوجت بتزويج أهل الجنة بالخيرات الحسان و اقتران نفوس أهل النار بالشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏313 س‏0 ف‏11432

#### \* الشياطين في الهواء

موضوع = إسكان الشياطين في الهواء و حجبهم عن الخلق لكن يجالسون و يخالطون الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71974

#### \* الشياطين في بدر

موضوع = إشارة آية 48 و 50 سورة الأنفال إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن مالك لنصرة الكفار مع شياطينه في بدر و هروبه عند نزول ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏255 س‏14 ف‏25437

#### \* الشياطين في رمضان‏

موضوع = تبعيد الشياطين في شهر رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏337 س‏0 ف‏122759

موضوع = حبس الشياطين في أول رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏205 س‏0 ف‏75954

موضوع = حبس الشياطين في شهر رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏261 س‏0 ف‏76149

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏348 س‏0 ف‏122791

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏349 س‏0 ف‏122796

موضوع = حبس الشياطين و مردة الجن و إغلاق أبواب الجحيم و فتح أبواب الجنان و عتق بعض أهل النار في شهر رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏350 س‏0 ف‏122799

موضوع = خطبة النبي ص في فضل شهر رمضان عند حلوله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏371 س‏0 ف‏122866

موضوع = غل الشياطين في شهر رمضان و عفران الذنوب ليلة القدر

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏36 س‏0 ف‏123118

موضوع = غل الشياطين و فتح أبواب السماء و الجنة و غلق أبواب الجحيم و استجابة الدعاء في شهر رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏360 س‏0 ف‏122827

موضوع = فتح أبواب الجنان و غل الشياطين في شهر رمضان و التحذير من حرمان ثواب ليلة القدر

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏366 س‏0 ف‏122845

موضوع = فتح أبواب الجنان و غل الشياطين في شهر رمضان و التحذير من حرمان ليلة القدر

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏17 س‏0 ف‏123033

موضوع = فتح أبواب الجنان و غلق أبواب النيران و غل الشياطين في شهر رمضان و الحث على الدعاء ببقائها كذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏356 س‏0 ف‏122821

موضوع = فتح أبواب السماء و غل الشياطين و قبول أعمال المؤمنين في شهر رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏372 س‏0 ف‏122868

موضوع = نزول الرحمة في رجب و الخيرات في شعبان و صفد الشياطين و غفران المذنبين في رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏366 س‏0 ف‏122843

#### \* الشياطين في ليلة القدر

موضوع = إيحاء الشياطين الكذب و الزور إلى الطواغيت حسدا على نزول الملائكة ليلة القدر على الإمام ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏276 س‏0 ف‏76185

موضوع = فتح أبواب السماء و غل الشياطين و قبول أعمال المؤمنين في ليلة القدر

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏2 س‏0 ف‏122933

#### \* الشياطين و الإبل‏

موضوع = التعوذ بآية الكرسي لدفع كيد عفاريت الأبالسة عن الإبل و الراحلة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏249 س‏0 ف‏94792

موضوع = ذم اقتناء الإبل لشؤمها و إحاطة الشياطين بها

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏134 س‏0 ف‏76309

موضوع = فضل اقتناء الغنم و الحرث لخيرها و ذم الإبل لشؤمها و إحاطة الشياطين بها

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏120 س‏0 ف‏76276

#### \* الشياطين و الأحلام‏

موضوع = دلالة آية الله يتوفى الأنفس حين موتها إلخ على رؤيا الروح الأحلام الصادقة حين عروجها إلى السماء و الكاذبة من تلقي الشياطين عند رجوعها في الهواء

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏193 س‏0 ف‏74671

#### \* الشياطين و الأرضة

موضوع = إعانة الشياطين للأرضة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏51 س‏0 ف‏76260

#### \* الشياطين و الأنبياء ع‏

موضوع = إشارة آية و جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس و الجن إلى وجود الشياطين في أممهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏69 س‏0 ف‏75739

موضوع = تفسير و ظن الرسل أنهم قد كذبوا بظنهم بتمثل الشياطين لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏261 س‏0 ف‏24453

موضوع = فشل الشيطان الأبيض في إغضاب وصي ذي الكفل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏404 س‏0 ف‏18502

#### \* الشياطين و الإنسان‏

موضوع = إسكان الشياطين في الهواء و حجبهم عن الخلق لكن يجالسون و يخالطون الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71974

#### \* الشياطين و الأئمة ع‏

موضوع = تنزه الأئمة ع من وحي الشياطين المذكورين في آية شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏277 س‏2 ف‏98262

#### \* الشياطين و البشر

موضوع = تولد مولود لإبليس حين ولد لآدم مولود

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85754

#### \* الشياطين و الحائر

موضوع = منع الملائكة للجن و الشياطين من دخول الحائر

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏126 س‏0 ف‏128928

#### \* الشياطين و الحديد

موضوع = حرمة لبس الحديد في الصلاة إلا عند القتال لكونه زينة الجن و الشياطين في الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏73 س‏0 ف‏75751

#### \* الشياطين و السِّحر

موضوع = تفسير و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان باختراعهم السحر و النيرنجات لإغفال الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏319 س‏0 ف‏73541

#### \* الشياطين و السماوات‏

موضوع = امتناع الشياطين عن النفوذ في السماوات بعد مولد النبي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏257 س‏0 ف‏20592

#### \* الشياطين و الصبيان‏

موضوع = فصل اتخاذ الدواجن في البيت لتتشاغل الشياطين بها عن التعرض للصبيان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏150 س‏0 ف‏120864

#### \* الشياطين و الصدقة

موضوع = تفسير أ لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة إلخ بتقبل الله صدقة المؤمن بعد اجتيازه من بين سبعين شيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏124 س‏0 ف‏121801

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏127 س‏0 ف‏121814

#### \* الشياطين و الطواغيت‏

موضوع = إيحاء الشياطين الكذب و الزور إلى الطواغيت حسدا على نزول الملائكة ليلة القدر على الإمام ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏276 س‏0 ف‏76185

#### \* الشياطين و القرآن‏

موضوع = تعليم علي ع القرآن للهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏99 س‏0 ف‏75834

#### \* الشياطين و الكفار

موضوع = حضور الشياطين في مجامع الكفار و اشتراكهم معهم في أباطيلهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏258 س‏0 ف‏76134

#### \* الشياطين و الكهانة

موضوع = احتكام الناس إلى الكاهن في كل حين فترة من الرسل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏168 س‏5 ف‏13700

موضوع = إشارة آية إلا من استرق السمع و كنا نقعد مقاعد للسمع إلى تكهن الكهنة من استراق الشياطين أخبار السماء و انقطاعها برجمهم بالشهب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76193

#### \* الشياطين و الكهنة

موضوع = اختلاط الكهانة بالصدق و الكذب و علته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏168 س‏15 ف‏13703

موضوع = تفسير [ و ما هو بقول شيطان رجيم ] بكهنة قريش الذين تكلم الشياطين على ألسنتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏175 س‏0 ف‏43090

موضوع = قذف الشياطين أخبار الحوادث إلى الكاهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏168 س‏9 ف‏13701

#### \* الشياطين و المؤمن‏

موضوع = اشتغال شياطين المؤمن بجيرانه بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏222 س‏0 ف‏81611

موضوع = صلابة المؤمن أشد من الجبل في مواجهة العفاريت لإضلاله عن دينه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏256 س‏0 ف‏76128

#### \* الشياطين و المؤمنون‏

موضوع = عدم نجاح الشياطين الذين يحاولون إضلال من تعلق بشجرة طوبى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏166 س‏0 ف‏11017

موضوع = كثره ابتلاء المؤمنين بالعفاريت و الأبالسة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45827

موضوع = كثره الشياطين على المؤمنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏211 س‏0 ف‏107711

#### \* الشياطين و النحاس‏

موضوع = ختم سليمان على النحاس للشياطين و على الحديد للجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏276 س‏0 ف‏53996

#### \* الشياطين و النواصب‏

موضوع = إهانة الشياطين لمبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏302 س‏0 ف‏50567

#### \* الشياطين و الولاية

موضوع = شدة حزن الأبالسة من إعلان ولاية علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏168 س‏0 ف‏45861

#### \* الشياطين و سعد بن أبي وقاص‏

موضوع = إخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص المستهزئ به بإحاطة الشياطين بشعر رأسه و لحيته باللعنة حينما سأله عن مقدار شعره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏258 س‏0 ف‏58617

موضوع = إخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص سعد بن أبي وقاص بإحاطة الشياطين بشعر رأسه و لحيته حينما سأله مستهزئا عن مقدار شعره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏256 س‏0 ف‏58611

#### \* الشياطين و مدمر

موضوع = الإشارة إلى أسماء علي ع في الكتب و السماء و البلاد و الأقوام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏56 س‏0 ف‏40470

#### \* الشيطان المتلون‏

موضوع = تسليط إبليس شيطانا على حمزة الغالي يتمثل له بصور مختلفة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏281 س‏0 ف‏35464

#### \* الشيطان الملعون‏

موضوع = سلب الله حياء من يريد هلاكه فينقلب خائنا ثم فظا غليظا فينزع منه الإيمان فيصير شيطانا ملعونا

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏110 س‏0 ف‏87500

#### \* الشيطان المؤمن‏

موضوع = قدوم هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس و هو الشيطان المؤمن الوحيد على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏83 س‏0 ف‏75788

#### \* الشيطان بعد سليمان ع‏

موضوع = إشارة آية 102 سورة البقرة إلى ابتداع إبليس السحر لإضلال الناس بعد وفاة سليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏138 س‏0 ف‏18964

موضوع = تلبيس الشيطان الأمر على الناس بعد وفاة سليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏249 س‏0 ف‏31900

#### \* الشيطان بين الطلوعين‏

موضوع = بث إبليس جنوده بين الطلوعين و بين الغروبين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏112 س‏0 ف‏109462

#### \* الشيطان بين الغروبين‏

موضوع = بث إبليس جنوده بين الطلوعين و بين الغروبين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏112 س‏0 ف‏109462

#### \* الشيطان حال الغضب‏

موضوع = احمرار العينين و انتفاخ الأوداج عند الغضب من حلول الشيطان و تسكينه بلزوم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏265 س‏0 ف‏76160

موضوع = تسلط إبليس على إغواء الإنسان حين الغضب و القضاوة و الاختلاء بالأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏318 س‏0 ف‏16345

موضوع = تسلط الشيطان على الإنسان حال الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏278 س‏0 ف‏89111

#### \* الشيطان حين البعثة

موضوع = سماع علي ع رنة الشيطان يأسا من عبادته عند نزول الوحي على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏320 س‏0 ف‏48632

#### \* الشيطان حين الجماع‏

موضوع = حضور الشيطان عند الجماع و إنزاله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏207 س‏0 ف‏75966

موضوع = دعاء عند الجماع لدفع شرك الشيطان في الولد

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131685

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131687

موضوع = فضل الدعاء عند الجماع للأمن من شركة الشيطان في النطفة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏207 س‏0 ف‏75963

موضوع = فضل ذكر الله عند الجماع للأمن من شركة الشيطان في النطفة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏201 س‏0 ف‏75939

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏202 س‏0 ف‏75944

#### \* الشيطان حين القضاء

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76010

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76012

#### \* الشيطان حين القضاوة

موضوع = تسلط إبليس على إغواء الإنسان حين الغضب و القضاوة و الاختلاء بالأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏318 س‏0 ف‏16345

#### \* الشيطان عند المائدة

موضوع = اشتراك الشيطان مع الإنسان في الأكل و رفع البركة إذا لم يسم على المائدة

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏257 س‏0 ف‏117664

#### \* الشيطان في البدن‏

موضوع = نفوذ الشيطان في جسم الإنسان كالدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏268 س‏0 ف‏76165

#### \* الشيطان في الدار

موضوع = ذم رفع البناء أكثر من سبعة أذرع لسكنى الشياطين فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏153 س‏0 ف‏94397

موضوع = فضل اتخاذ الدواجن في البيت ليصيبها الشيطان دون الأطفال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏162 س‏0 ف‏94433

#### \* الشيطان في الرجعة

موضوع = تفسير فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد إلخ برجعة النبي و الأئمة ص و كل مظلوم لأخذ ثارهم من إبليس و جنوده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏6 س‏0 ف‏34457

#### \* الشيطان في الرؤيا

موضوع = صحة رؤية النبي و أوصيائه في الرؤيا لعدم تمثل الشيطان في صورتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏49 ص‏283 س‏0 ف‏66398

موضوع = مصارعة السجاد ع مع الشيطان في المنام و تلطخ ثوبه من كسره أنفه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏28 س‏0 ف‏60322

#### \* الشيطان في النار

موضوع = تمثيل الشيطان على شكل عيسى ع و عزير ع فيدخل مع من عبدهما النار

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏45 س‏0 ف‏10482

#### \* الشيطان في الهواء

موضوع = سكنى الشيطان في الهواء دون السماء و الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏153 س‏0 ف‏94398

#### \* الشيطان في بدر

موضوع = إشارة آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن جعشم يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند التقاء الفريقين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76032

موضوع = تمثل الملائكة في صورة إنسان في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏344 س‏8 ف‏25661

موضوع = نزول آية فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه في هروب الشيطان من رؤية الملائكة يوم بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏306 س‏0 ف‏25554

#### \* الشيطان في سفينة نوح ع‏

موضوع = دخول الشيطان سفينة نوح ع من بين أرجل الحمار

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏195 س‏0 ف‏87899

#### \* الشيطان في صفين‏

موضوع = خدعة إبليس في رفع المصاحف بصفين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏234 س‏0 ف‏120234

#### \* الشيطان في عقبة هرشى‏

موضوع = تمثل إبليس بصورة المنبه بن الحجاج في العقبة يحث المنافقين على اغتيال النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76035

موضوع = نداء إبليس بالنبي ص ليلة العقبة و بالمهدي عج عند ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏204 س‏0 ف‏69352

#### \* الشيطان في مسجد الكوفة

موضوع = كون ميمنة مسجد الكوفة رضوان الله و وسطه روضة من الجنة و ميسرته منازل الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏397 س‏0 ف‏127982

#### \* الشيطان و أبو الخطاب‏

موضوع = تطبيق آية الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم على المغيرة و بنان و صائد و حمزة البربري و الحارث الشامي و عبد الله بن الحارث و أبي الخطاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏270 س‏0 ف‏35433

موضوع = ظهور شيطان لرؤساء الغلاة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏325 س‏0 ف‏35639

#### \* الشيطان و أبو الشرور

موضوع = تفسير إنما النجوى من الشيطان بالطاغوت الثاني‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏85 س‏0 ف‏39196

#### \* الشيطان و أبو بكر

موضوع = اعتراف أبي بكر على المنبر باعتراء شيطانه له و طلبه من الصحابة أن يسددوه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏80 س‏0 ف‏66803

موضوع = ترغيب إبليس الناس يوم قبض النبي بغصب الخلافة من بني هاشم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏205 س‏0 ف‏39474

#### \* الشيطان و إسماعيل بن جعفر ع‏

موضوع = تمثل الشيطان في صورة إسماعيل بن جعفر و شربه الخمر

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏247 س‏0 ف‏63577

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏247 س‏0 ف‏63579

#### \* الشيطان و الإبل‏

موضوع = الأمر بإشباع و امتهان البعير لوجود شيطان على ذروته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏216 س‏0 ف‏76535

موضوع = الحث على تذليل البعير و امتهانه و التسمية عليه لتسهيل صعوبته و طرد شيطان على سنامه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏207 س‏0 ف‏76502

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏208 س‏0 ف‏76503

موضوع = فضل التعوذ بآية الكرسي لطرد أولاد إبليس من النفور بالإبل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏267 س‏0 ف‏117693

موضوع = فضل امتهان الإبل بالتسمية عند ركوبها لوجود شيطان على ذروة سنامها

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏139 س‏0 ف‏76324

#### \* الشيطان و الأُبنة

موضوع = عصمة الشيعة من إصابة شيطان يحضر عند كل مولود و يجعله إما مأبونا أو فاجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏121 س‏0 ف‏5221

#### \* الشيطان و الاحتلام‏

موضوع = عدم احتلام النبي ص لكونه من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏177 س‏19 ف‏21339

موضوع = عصمة الأئمة ع من الاحتلام لكونه من لمة الشيطان مع استواء حالهم في النوم و اليقظة

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏290 س‏0 ف‏67431

#### \* الشيطان و الأحلام‏

موضوع = حدوث الرؤيا الكاذبة في الخيال من تسلط الشياطين أول الليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏193 س‏0 ف‏74673

موضوع = حدوث الرؤيا من الله و الحلم من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏191 س‏0 ف‏74644

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏193 س‏0 ف‏74668

#### \* الشيطان و الاستغفار

موضوع = اسوداد وجه الشيطان بالصوم و قطع وتينه بالاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏276 س‏0 ف‏118809

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏380 س‏0 ف‏82749

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله تعالى و المواظبة على العمل الصالح و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏403 س‏0 ف‏83028

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و التعاون على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏256 س‏0 ف‏122366

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏246 س‏0 ف‏122316

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و المواظبة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏255 س‏0 ف‏122355

موضوع = فضل إخزاء الشيطان و تحطيمه بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏114 س‏0 ف‏121749

#### \* الشيطان و الإسلام‏

موضوع = رؤية أمير المؤمنين ع نور الوحي و الرسالة و سماعه رنة الشيطان عند أول وحي إلى النبي ص ليأسه من عبادة الناس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏223 س‏0 ف‏24356

#### \* الشيطان و الأصنام‏

موضوع = خروج شيطان من صنم العزى بصورة امرأة سوداء

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏143 س‏0 ف‏27266

موضوع = خروج شيطان من صنم مناة بصورة امرأة سوداء

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏143 س‏0 ف‏27268

#### \* الشيطان و الأعمال‏

موضوع = لزوم التسمية عند كل فعل للأمن من شركة الشيطان فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏306 س‏0 ف‏94982

#### \* الشيطان و الإمام‏

موضوع = تسلط الشيطان على إمام الجماعة إذا أسقط البسملة

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏20 س‏0 ف‏111981

موضوع = تسلط الشيطان على إمام الجماعة إذا لم يجهر بالبسملة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏202 س‏0 ف‏75946

موضوع = ركوب الشيطان على إمام الجماعة إذا لم يذكر البسملة

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏236 س‏0 ف‏117599

#### \* الشيطان و الإمام ع‏

موضوع = عدم تصور الشيطان في صورة النبي ص و الوصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏269 س‏0 ف‏63673

موضوع = وجود نور في عين الأئمة ع لا حظ للشيطان فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏66 س‏0 ف‏36203

#### \* الشيطان و الأموال‏

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بشرك الشيطان في المال الحرام و في النطفة إذا كانت حراما

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏136 س‏0 ف‏133198

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بشركة الشيطان في المال و النطفة الحرام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏342 س‏0 ف‏74188

#### \* الشيطان و الإنسان‏

موضوع = إشارة آية 39 سورة الحجر إلى عزم إبليس على إغواء الخلق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏466 س‏6 ف‏19974

موضوع = جريان الشيطان مجرى الدم من الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85761

موضوع = عداوة الشيطان و إضلاله للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏398 س‏0 ف‏99153

موضوع = كون الشيطان متربصا للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏467 س‏3 ف‏19978

موضوع = مصاحبة ملكين و شيطانين مع كل إنسان لإحصاء أعماله و لإغوائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏11 س‏8 ف‏119642

موضوع = ملازمة إبليس و ولده مع الإنسان بالليل و النهار

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏324 س‏0 ف‏7224

موضوع = ملازمة الشيطان مع الإنسان حتى يغويه بالمال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏22 س‏0 ف‏88482

موضوع = وجود ملكين و شيطانين مع الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏271 س‏0 ف‏76170

#### \* الشيطان و الإيمان‏

موضوع = فضل إخزاء الشيطان و تحطيمه بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏114 س‏0 ف‏121749

#### \* الشيطان و الأئمة ع‏

موضوع = حجية رؤية النبي و الأئمة ص في النوم لامتناع تمثل الشيطان في صورة المعصوم ع و لا الشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏32 س‏0 ف‏129351

موضوع = علم الأئمة ع بإلهام الملائكة إليهم بواسطة السكينة و مصونيتهم من تعرض الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏60 س‏0 ف‏36166

موضوع = نص النبي ص على تطهير الله ذرية علي بن أبي طالب ص من الرجس و النجس و لمس الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏70 س‏0 ف‏39142

#### \* الشيطان و البدعة

موضوع = غلبة الشيطان على أوليائه إذا مزج الحق بالباطل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏290 س‏0 ف‏3158

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏315 س‏0 ف‏3349

#### \* الشيطان و البسملة

موضوع = استحباب البسملة عند كشف العورة و حكمته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏176 س‏0 ف‏106409

#### \* الشيطان و البقل‏

موضوع = فضل تزيين المائدة بالبقل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏199 س‏0 ف‏78166

#### \* الشيطان و التثاؤب‏

موضوع = كون التثاؤب الدائم أثر حلول الشيطان في الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏46 س‏5 ف‏12699

#### \* الشيطان و التكبر

موضوع = التحذير من كبر الحمية و فخر الجاهلية لكونها من نخوات و نزغات الشيطان خدع و أهلك بهما الأمم الماضية

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏467 س‏9 ف‏19980

#### \* الشيطان و التهجد

موضوع = ممانعة الشيطان من يريد قيام الليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏170 س‏0 ف‏113944

#### \* الشيطان و الثياب‏

موضوع = لزوم طي الثياب بالليل صونا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏259 س‏0 ف‏76138

#### \* الشيطان و الجنة

موضوع = تحذير إبليس نوح ع من الحرص و الحسد لإخراجهما آدم ع و الشيطان من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏195 س‏0 ف‏87897

#### \* الشيطان و الجنين‏

موضوع = حفظ الله فاطمة ع و جنينها الحسين ع من كيد إبليس حتى وضعتها

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏272 س‏0 ف‏32006

#### \* الشيطان و الجهل‏

موضوع = عد من ترك العلم و التعلم ممن ضرب الشيطان على سمعه و عقله و قلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏419 س‏14 ف‏104042

#### \* الشيطان و الحارث الشامي‏

موضوع = تطبيق آية الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم على المغيرة و بنان و صائد و حمزة البربري و الحارث الشامي و عبد الله بن الحارث و أبي الخطاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏270 س‏0 ف‏35433

#### \* الشيطان و الحائض‏

موضوع = إيذاء الشيطان لمن خضبت يدها في الحيض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏254 س‏0 ف‏131390

#### \* الشيطان و الحبط

موضوع = تمكن الشيطان من إفساد العمل بتسويل استكثاره و نسيان الذنوب و الإعجاب بالرأي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏315 س‏0 ف‏88324

#### \* الشيطان و الحرام‏

موضوع = شرك الشيطان في المال الحرام و في النطفة حين الجماع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131688

#### \* الشيطان و الحرص‏

موضوع = مكالمة إبليس مع نوح ع و تحذيره من الحرص و الحسد و العجلة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏287 س‏0 ف‏16278

#### \* الشيطان و الحسد

موضوع = تعريف الحسد بشيطنة تكون في الناس دون الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏253 س‏0 ف‏89040

موضوع = مكالمة إبليس مع نوح ع و تحذيره من الحرص و الحسد و العجلة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏287 س‏0 ف‏16278

#### \* الشيطان و الحَوَل‏

موضوع = فرح الشيطان بالحول في الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏280 س‏0 ف‏131548

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏283 س‏0 ف‏131579

#### \* الشيطان و الدسومة

موضوع = لزوم تغسيل الطفل من الدسومة للأمن من إيذاء الشيطان له في النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏95 س‏0 ف‏132929

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏103 س‏0 ف‏132994

#### \* الشيطان و الذاكر

موضوع = سعي إبليس لقطع ذكر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏160 س‏0 ف‏118399

#### \* الشيطان و الذِّكر

موضوع = شدة تاذي إبليس من ذكر الله و فضل أهل البيت ع في المجالس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏258 س‏0 ف‏76137

#### \* الشيطان و الراكب‏

موضوع = الذكر المندوب عند الركوب للحفظ و التخلص من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏296 س‏0 ف‏94941

#### \* الشيطان و الرهبانية

موضوع = نهي أمير المؤمنين علي ص عاصم بن زياد عن الرهبانية لكونها من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏118 س‏0 ف‏83574

#### \* الشيطان و الزاهد

موضوع = تفسير آية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر إلخ بإغوائه لزاهد بني إسرائيل بالزنا و القتل و الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏317 س‏0 ف‏92595

#### \* الشيطان و الزنا

موضوع = ابتلاء الخبيث من الرجال و النساء باللواط و الزنا من أثر شرك زوال بن إبليس في نطفهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏248 س‏0 ف‏76094

موضوع = إغواء إبليس الإنسان بتشجيعه حين الغضب و تطميعه حين الزحف للجهاد و تهييجه حين اختلائه بأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76195

موضوع = تحذير الأجنبي و الأجنبية من اختلاء كل منهما بالآخر لكون الثالث إبليس فيغويهما

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏196 س‏0 ف‏87917

موضوع = شركة الشيطان في نطفة ولد الزنا

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏342 س‏0 ف‏74187

موضوع = شركة الشيطان مع الزاني في الزنا

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏26 س‏0 ف‏104473

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏27 س‏0 ف‏104482

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏28 س‏0 ف‏104494

موضوع = عصمة الشيعة من إصابة شيطان يحضر عند كل مولود و يجعله إما مأبونا أو فاجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏121 س‏0 ف‏5221

موضوع = نصيحة إبليس موسى ع باجتناب الاختلاء بالأجنبية لكونه المفسد بينهما

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76107

#### \* الشيطان و الزواج‏

موضوع = غضب الشيطان من تزوج الشاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏221 س‏0 ف‏131033

#### \* الشيطان و السِّحر

موضوع = إشارة آية 102 سورة البقرة إلى ابتداع إبليس السحر لإضلال الناس بعد وفاة سليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏138 س‏0 ف‏18964

#### \* الشيطان و السيئة

موضوع = اختيار الإنسان بين اتباع الله و الحق و الهدى و الرشد و الآخرة و الحسنه أو أضدادها

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏228 س‏0 ف‏83849

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏228 س‏0 ف‏83850

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏243 س‏0 ف‏83873

#### \* الشيطان و الشاك‏

موضوع = تردد من امترى في الدين و سبق الأولين و إدراك الآخرين له و وطء الشيطان له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏89 س‏0 ف‏87363

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏119 س‏7 ف‏87519

موضوع = سبق الأولين و إدراك الآخرين لمن تردد في الريب و سيطرة الشيطان عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏122 س‏0 ف‏87575

#### \* الشيطان و الشر

موضوع = وجود أذنين للقلب هما روح الإيمان و الشيطان يتغالبان عليه في الخير و الشر

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏178 س‏0 ف‏82368

#### \* الشيطان و الشرك‏

موضوع = بدء عبادة النار و بناء بيوت النيران من عبادة قابيل لها بإغواء الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏241 س‏0 ف‏16121

#### \* الشيطان و الشرير

موضوع = تسبيب الضلال لأهل السوء بتسويد و تضييق قلبه و توكيل شيطان به يضله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏211 س‏0 ف‏81584

#### \* الشيطان و الشِّعر

موضوع = ذم الشعر لكونه من إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏135 س‏0 ف‏96540

#### \* الشيطان و الشمس‏

موضوع = إنكار المهدي عج تحريم المخالفين الصلاة عند طلوع الشمس و غروبها زاعمين وقوعهما بين قرني الشيطان بل يرغم أنفه بالصلاة فيهما

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏182 س‏0 ف‏71247

#### \* الشيطان و الشيعة

موضوع = إخزاء الله الشيطان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص و محبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏179 س‏0 ف‏11069

موضوع = إخزاء الله الشيطان و طرده عن أمير المؤمنين علي ص و محبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏26 س‏18 ف‏54456

موضوع = تفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بالشيعة خاصة

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏123 س‏0 ف‏38002

موضوع = تفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بعدم سلطته على إغواء الشيعة بتحبيب الكفر و تبغيض الإيمان و إغوائه لهم بالمعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏243 س‏0 ف‏76074

موضوع = تفسير إنما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به مشركون بتسلطه على إغواء الشيعة بالذنوب و شبهها دون أن يزيلهم عن الولاية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏255 س‏0 ف‏76123

موضوع = توكيل الشيطان بالشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏304 س‏0 ف‏61833

موضوع = حجية رؤية النبي و الأئمة ص في النوم لامتناع تمثل الشيطان في صورة المعصوم ع و لا الشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏32 س‏0 ف‏129351

#### \* الشيطان و الصالحات‏

موضوع = فضل إخزاء الشيطان و تحطيمه بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏114 س‏0 ف‏121749

#### \* الشيطان و الصبيان‏

موضوع = اتخاذ الدواجن في البيت لإشغال الشياطين بها عن الصبيان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏206 س‏0 ف‏75960

موضوع = فضل اتخاذ الدواجن في البيت ليصيبها الشيطان دون الأطفال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏162 س‏0 ف‏94433

#### \* الشيطان و الصدقة

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏380 س‏0 ف‏82749

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله تعالى و المواظبة على العمل الصالح و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏403 س‏0 ف‏83028

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و التعاون على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏256 س‏0 ف‏122366

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏246 س‏0 ف‏122316

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و المواظبة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏255 س‏0 ف‏122355

موضوع = فضل إخزاء الشيطان و تحطيمه بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏114 س‏0 ف‏121749

موضوع = كسر ظهر الشيطان بالصدقة و قطع دابره بالحب لله و الموازرة على العمل الصالح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏276 س‏0 ف‏118810

#### \* الشيطان و الصلاة

موضوع = الحث على إرغام أنف الشيطان بالصلاة حتى وقت الطلوع و الغروب ردا على خرافات العامة

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏146 س‏0 ف‏109627

موضوع = إنكار المهدي عج تحريم المخالفين الصلاة عند طلوع الشمس و غروبها زاعمين وقوعهما بين قرني الشيطان بل يرغم أنفه بالصلاة فيهما

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏182 س‏0 ف‏71247

موضوع = ذعر الشيطان من محافظة المؤمن على الصلاة و تجرؤه عليه و إغواؤه له إذا ضيعها

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏13 س‏0 ف‏109186

#### \* الشيطان و الصولجان‏

موضوع = شركة الشيطان في لعبة الصولجان و تنفر الملائكة منها

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏191 س‏0 ف‏130830

#### \* الشيطان و الصوم‏

موضوع = اسوداد وجه الشيطان بالصوم و قطع وتينه بالاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏276 س‏0 ف‏118809

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏380 س‏0 ف‏82749

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله تعالى و المواظبة على العمل الصالح و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏403 س‏0 ف‏83028

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و التعاون على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏256 س‏0 ف‏122366

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏246 س‏0 ف‏122316

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و المواظبة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏255 س‏0 ف‏122355

موضوع = فضل إخزاء الشيطان و تحطيمه بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏114 س‏0 ف‏121749

#### \* الشيطان و الطعام‏

موضوع = إفساد هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس للطعام و نهيه عن الاعتصام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏14 س‏0 ف‏37504

موضوع = النهي عن أكل الطعام الحار لكون البركة في البارد

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏403 س‏0 ف‏78953

موضوع = خلو الطعام الحار من البركة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏402 س‏0 ف‏78948

موضوع = دعاء الملائكة و طرد الشيطان بالتسمية و الحمد على الطعام و مشاركته فيه إذا تركهما

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏371 س‏0 ف‏78816

موضوع = طرد الشيطان بالتسمية على الطعام و مشاركته فيه بتركها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏372 س‏0 ف‏78817

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏372 س‏0 ف‏78818

موضوع = كراهة أكل الطعام الشديد الحرارة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏402 س‏0 ف‏78947

موضوع = لزوم تغطية الأواني تحفظا من فساد الشيطان فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏409 س‏0 ف‏78980

#### \* الشيطان و الطينة

موضوع = تفسير لأسقيناهم ماء غدقا بوضع أظلتهم في الماء العذب لو خلصت طينتهم من شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏234 س‏0 ف‏6828

#### \* الشيطان و العُجب‏

موضوع = تمكن الشيطان من إفساد العمل بتسويل استكثاره و نسيان الذنوب و الإعجاب بالرأي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏315 س‏0 ف‏88324

#### \* الشيطان و العجلة

موضوع = عد الأناة من الله و العجلة من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏340 س‏0 ف‏86387

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏340 س‏0 ف‏86389

موضوع = فضل الأناة و ذم التسرع و كونه من سلاح إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏148 س‏5 ف‏91907

موضوع = فضل الوقار و ذم التعجيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏149 س‏0 ف‏96693

موضوع = مكالمة إبليس مع نوح ع و تحذيره من الحرص و الحسد و العجلة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏287 س‏0 ف‏16278

#### \* الشيطان و العريان‏

موضوع = النهي عن التعري لطمع الشيطان في الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏108 س‏8 ف‏13321

موضوع = فضل التسمية عند كشف العورة لغض عين الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏201 س‏0 ف‏75941

#### \* الشيطان و العُزَّى‏

موضوع = خروج شيطان من صنم العزى بصورة امرأة سوداء

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏143 س‏0 ف‏27266

#### \* الشيطان و العصاة

موضوع = تحبيب الشيطان العبادة الشديدة و الخشوع للعصاة بعد أن ورطهم في المعاصي ثم تحبيبه أئمة الكفر إليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏274 س‏12 ف‏98233

#### \* الشيطان و العقل‏

موضوع = عدم تسليط الله إبليس على عقل أيوب ع ليوحد به الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏206 س‏0 ف‏79890

#### \* الشيطان و العنب‏

موضوع = حلية العصير العنبي بعد ذهاب ثلثيه لشرك الشيطان فيهما

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏174 س‏0 ف‏105262

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏175 س‏0 ف‏105263

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏175 س‏0 ف‏105265

موضوع = نزاع شيطان مع آدم ع بعد هبوطه في شجر الكرم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏174 س‏0 ف‏105261

#### \* الشيطان و العنكبوت‏

موضوع = كون بيت العنكبوت بيت الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏260 س‏0 ف‏76144

#### \* الشيطان و العورة

موضوع = استحباب البسملة عند كشف العورة و حكمته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏176 س‏0 ف‏106409

#### \* الشيطان و الغضب‏

موضوع = عد النساء و الغضب من أشد جنود إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏246 س‏12 ف‏102495

#### \* الشيطان و الغلاة

موضوع = ظهور شيطان لرؤساء الغلاة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏325 س‏0 ف‏35639

موضوع = لعن الصادق بنان و السري و بزيعا و إخباره عن تمثل الشيطان لهم بصورة إنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏295 س‏0 ف‏35525

#### \* الشيطان و الغِناء

موضوع = مكالمة إبليس ليحيى ع و هيئته مع مصايده عند تمثله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76018

#### \* الشيطان و الغِيبة

موضوع = عد المغتاب خارجا من ولاية الله داخلا ولاية الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏247 س‏16 ف‏92218

#### \* الشيطان و الفقهاء

موضوع = أشدية المتفقه في الدين على الشيطان من ألف عابد

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏213 س‏0 ف‏977

موضوع = أشدية فقيه واحد على الشيطان من ألف عابد

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏177 س‏0 ف‏661

موضوع = شدة فرح إبليس من موت المؤمن الفقيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏86 س‏0 ف‏33015

#### \* الشيطان و الفئة الباغية

موضوع = وصف علي ع نفسه بوصي الأوصياء و أهل البيت ع بالنجباء و تشبيه أطفالهم بأطفال الأنبياء و الفئة الباغية بحزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏317 س‏0 ف‏33995

#### \* الشيطان و القاسم اليقطيني‏

موضوع = إخبار الهادي ع عن استهواء الشيطان و تمثله للقاسم اليقطيني‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏316 س‏0 ف‏35599

#### \* الشيطان و القرآن‏

موضوع = امتثال علي بن أبي طالب ص وصية النبي ص بتأليف القرآن بعد وفاته فورا لمدة ثلاثة أيام لحفظه من تحريف الشيطان له بالزيادة و النقيصة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏249 س‏0 ف‏31899

موضوع = تعليم علي ع القرآن لشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏83 س‏0 ف‏75792

موضوع = تفسير و لا نبي إذا تمنى بتمني النبي ص الموت من معاينة نفاق قومه و عقوقهم له و ألقى الشيطان بإلقائه ذم النبي ص في القرآن المحرف بأيدي الملحدين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏126 س‏15 ف‏118245

موضوع = شدة تاذي الشيطان من التلاوة في المصحف و من وجوده في البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏201 س‏0 ف‏117452

موضوع = فضل القراءة في القرآن نظرا و فائدته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏204 س‏0 ف‏117468

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏204 س‏0 ف‏117469

#### \* الشيطان و الكابوس‏

موضوع = إيذاء شيطان الدهار المؤمنين بإراءتهم الكابوس في النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏90 س‏0 ف‏56759

موضوع = حدوث الرؤيا إما بشرى من الله أو تحزين من الشيطان أو مما تعلقت به النفس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏191 س‏0 ف‏74643

موضوع = حدوث الرؤيا بشرى من الله أو تحزين من الشيطان أو مما تعلقت به النفس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏192 س‏0 ف‏74661

موضوع = حدوث الرؤيا تخويفا من الشيطان أو مما تعلقت به النفس أو تنبؤ بالمستقبل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏193 س‏0 ف‏74670

موضوع = فضل الحمد على الرؤيا الصالحة و التحدث بها و كتمان الرؤيا المكروهة و الاستعاذة بعدها

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏192 س‏0 ف‏74664

موضوع = فضل النفث ثلاثا إلى اليسار بعد الرؤيا المهولة لكونها تحزينا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏191 س‏0 ف‏74650

#### \* الشيطان و الكذاب‏

موضوع = ابتلاء بعض من ينتحل الولاية بالكذب أكثر من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏260 س‏0 ف‏88145

#### \* الشيطان و الكفار

موضوع = كيفية استيلاء الشيطان على منكري الله تعالى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏152 س‏0 ف‏4084

#### \* الشيطان و الكهانة

موضوع = انقطاع الكهانة بعد منع الشياطين من استراق السمع لكذبهم في إخبارهم للكهنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏76 س‏0 ف‏75766

موضوع = تشكل الكهانة من الفراسة و الذكاء و الوسوسة و الفطنة و إيحاء الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏76 س‏0 ف‏75765

#### \* الشيطان و اللهو

موضوع = إيجاب اللهو لغضب الله و رضا الشيطان و نسيان القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏9 س‏0 ف‏99640

#### \* الشيطان و المجعولات‏

موضوع = استناد الحديث المجعول إلى الشيطان و حقانية و نورانية كلام الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏249 س‏0 ف‏2900

#### \* الشيطان و المحتضر

موضوع = استحباب تلقين المحتضر الشهادتين حتى يموت لتوكيل إبليس شياطينه بالمحتضر عند الموت يأمرونه بالكفر

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏195 س‏0 ف‏8394

موضوع = تفسير ليثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت برد جهد الشيطان في صد الشيعة عند الموت عما هو عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏188 س‏0 ف‏8363

موضوع = عدم تسلط الشيطان على المؤمن عند الموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏195 س‏0 ف‏8393

موضوع = لزوم تلقين الشهادتين للمحتضر لوسوسة الشيطان به ليشككه في دينه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏257 س‏0 ف‏76131

#### \* الشيطان و المخالفون‏

موضوع = اتصاف نغول قريش و يهود الأنصار و أدعياء العرب و أشقياء الناس و النساء السلقلقيات ببغض علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏236 س‏0 ف‏76049

موضوع = تسلط الشيطان على العامة و إغوائهم بالبدع و ترك الكتاب و السنة

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏358 س‏0 ف‏103675

موضوع = تمويه الشيطان ضلالة العامة بالحق ليلبس دينهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏419 س‏16 ف‏104045

موضوع = جعل معاند علي ع و محمد ص من رفقاء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏37 س‏0 ف‏80754

#### \* الشيطان و المخلصون‏

موضوع = تفسير فالحق و الحق أقول بتأييده أن الشيطان يغوي العباد إلا المخلصين و حقانية دخوله و أتباعه الجحيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏154 س‏0 ف‏15738

#### \* الشيطان و المذنب‏

موضوع = تفسير قال قرينه ربنا ما أطغيته بالشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏323 س‏0 ف‏7208

#### \* الشيطان و المسكر

موضوع = طعام إبليس و شرابه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76199

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76203

#### \* الشيطان و المسلمون‏

موضوع = يأس الشيطان من ضلال أمة النبي ص و إغواؤه لهم بمحقرات الذنوب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏119 س‏0 ف‏96350

#### \* الشيطان و المُصَلِّي‏

موضوع = إتيان الشيطان المصلي و إغواؤه إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏295 س‏0 ف‏88211

موضوع = الاستخارة عند القيام إلى الصلاة بالعمل بما يخطر بالقلب لكونه أبعد حالة من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏88 ص‏243 س‏0 ف‏116584

موضوع = الذكر المندوب عند وسوسة الشيطان للمصلي بأنه مراء

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏303 س‏0 ف‏88275

موضوع = الردع عن الالتفات في الصلاة و عده اختلاسا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏239 س‏0 ف‏111286

موضوع = النهي عن الالتفات في الصلاة لكونها اختلاس الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏64 س‏0 ف‏110333

موضوع = خوف الشيطان من المحافظة على الصلوات و جرأته عليه بعد تضييعها

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏202 س‏0 ف‏108825

موضوع = سعي الشيطان في اشتغال المصلي عن صلاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏259 س‏0 ف‏111475

موضوع = قرب الساجد إلى الله و شدة انقهار الشيطان منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏232 س‏0 ف‏108900

#### \* الشيطان و المغيرة بن سعيد

موضوع = تطبيق آية الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم على المغيرة و بنان و صائد و حمزة البربري و الحارث الشامي و عبد الله بن الحارث و أبي الخطاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏270 س‏0 ف‏35433

#### \* الشيطان و المنافقون‏

موضوع = تأويل آية لقد صدق عليهم إبليس ظنه بافترائهم على النبي أنه ينطق عن الهوى بإغوائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏256 س‏0 ف‏39697

#### \* الشيطان و المولود

موضوع = الأمر بالأذان في أذن المولود اليمنى و الإقامة في يسراه مع الفاتحة و آية الكرسي و آخر سورة الحشر و التوحيد و المعوذتين تعويذا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏126 س‏0 ف‏133138

موضوع = بكاء المولود حين تولده من عبث الشيطان به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏121 س‏0 ف‏5222

موضوع = عصمة الشيعة من إصابة شيطان يحضر عند كل مولود و يجعله إما مأبونا أو فاجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏121 س‏0 ف‏5221

#### \* الشيطان و المؤمن‏

موضوع = ابتلاء المؤمن بالشيطان في الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏219 س‏0 ف‏81602

موضوع = ابتلاء المؤمن بجاره و الشيطان و المنافق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏224 س‏0 ف‏81619

موضوع = ابتلاء المؤمن في الدنيا بشيطان يغويه و يبغضه و سلطان يتبع عثراته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏276 س‏1 ف‏102835

موضوع = أخذ الله ميثاق المؤمن على بلايا أربع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏216 س‏0 ف‏81596

موضوع = أخذ ميثاق المؤمن بحسد من أخيه و شيطان يغويه و سلطان يبغيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏364 س‏16 ف‏92876

موضوع = إيذاء شيطان الدهار المؤمنين بإراءتهم الكابوس في النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏90 س‏0 ف‏56759

موضوع = تحتم إبلاء الله كل مؤمن بشيطان يؤذيه و تأييده له بإيمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏241 س‏0 ف‏80036

موضوع = حب إبليس لموت المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏220 س‏0 ف‏1056

موضوع = خوف الشيطان من المؤمن ما دام محافظته على الصلوات الخمس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏227 س‏0 ف‏108891

موضوع = شدة اهتمام الشياطين بالمؤمنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏246 س‏0 ف‏80059

موضوع = شدة تاذي إبليس و جنوده من زيارة المؤمنين في الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏258 س‏0 ف‏76136

موضوع = عدم تسلط الشيطان على المؤمن عند الموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏195 س‏0 ف‏8393

موضوع = كثره اهتمام الشياطين بالمؤمنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏239 س‏0 ف‏80015

#### \* الشيطان و الميت‏

موضوع = حضور الشيطان عند مساءلة نكير و منكر الميت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏262 س‏0 ف‏8793

موضوع = حضور الشيطان و منكر و نكير عند الميت و سؤالهما عن النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏237 س‏0 ف‏8597

موضوع = هيئة الشيطان عند وروده على الميت بعد دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏262 س‏0 ف‏8796

#### \* الشيطان و النائم‏

موضوع = حدوث الرؤيا الكاذبة في الخيال من تسلط الشياطين أول الليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏193 س‏0 ف‏74673

#### \* الشيطان و النساء

موضوع = عد النساء و الغضب من أشد جنود إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏246 س‏12 ف‏102495

موضوع = كون النساء حبائل الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏249 س‏0 ف‏131292

موضوع = مكالمة إبليس ليحيى ع و هيئته مع مصايده عند تمثله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76018

#### \* الشيطان و النَّفْس‏

موضوع = فرح الإنسان و حزنه من غير سبب من لمم الملك و الشيطان في قلبه بالرجاء و القنوط

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏56 س‏0 ف‏83374

#### \* الشيطان و النواصب‏

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بمشاركة إبليس في نطفة مبغضي أمير المؤمنين ع و أموالهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23832

#### \* الشيطان و الوحي‏

موضوع = سماع علي ع رنة الشيطان حين نزول الوحي ليأسه من إضلال علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76155

موضوع = سماع علي ع رنة الشيطان يأسا من عبادته عند نزول الوحي على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏320 س‏0 ف‏48632

#### \* الشيطان و الوساخة

موضوع = النهي إطالة شعر الشارب و الإبط و العانة فيتخذها الشيطان مخبأ

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏111 س‏0 ف‏94094

موضوع = النهي عن إطالة شعر الشارب و العانة و الإبط حذرا من استتار الشيطان فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏88 س‏0 ف‏93958

موضوع = النهي عن إيواء التراب خلف الباب لصيرورته مأوى الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏199 س‏0 ف‏75933

موضوع = النهي عن إيواء منديل اللحم في البيت لصيرورته مربض الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏199 س‏0 ف‏75932

موضوع = كراهة إيواء التراب خلف الباب لإيواء الشيطان فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏177 س‏0 ف‏94521

موضوع = كراهة تبييت القمامة في البيت لكونها مقعد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏175 س‏0 ف‏94510

موضوع = كراهة ترك منديل الغمر في البيت لإيواء الشيطان فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏176 س‏0 ف‏94516

#### \* الشيطان و الولاية

موضوع = نزول آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه باطمئنان إبليس من نقض المنافقين ولاية علي ع في الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏119 س‏0 ف‏45526

#### \* الشيطان و أهل البدعة

موضوع = إلقاء الشيطان الخشوع و البكاء على من عمل في بدعة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏216 س‏0 ف‏88062

موضوع = ترائي الشيطان لأصحاب البدع في صورة الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏213 س‏0 ف‏88046

موضوع = ترائي شيطان المذهب لصاحب البدعة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏214 س‏0 ف‏88057

موضوع = تمثل الشيطان لأصحاب البدع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏214 س‏0 ف‏88052

موضوع = نداء الشيطان و تمثله لصاحب البدعة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏215 س‏0 ف‏88060

#### \* الشيطان و أهل الخير

موضوع = حرص الشيطان على إغواء الناس بتعجيزهم عن إتيان الخير

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏419 س‏8 ف‏104041

#### \* الشيطان و أهل العبادة

موضوع = تمثل الشيطان للعابد

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏495 س‏0 ف‏20079

#### \* الشيطان و أهل قم‏

موضوع = مشاهدة النبي ص بقعة قم ليلة المعراج في أحسن لون و رائحة و أمره الشيطان بالقيام عنها فسميت قم لذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏207 س‏0 ف‏73961

موضوع = منع النبي ص الشيطان من إغواء أهل قم عن ولاية أمير المؤمنين ع بالفسق و الفجور

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏207 س‏0 ف‏73963

#### \* الشيطان و بنان التبان‏

موضوع = تطبيق آية الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم على المغيرة و بنان و صائد و حمزة البربري و الحارث الشامي و عبد الله بن الحارث و أبي الخطاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏270 س‏0 ف‏35433

#### \* الشيطان و بنو آدم‏

موضوع = تخصيص آية خلقتني من نار و خلقته من طين بآية و شاركهم في الأموال و الأولاد الدالة على شركه في النطفة بمباضعته لبني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131689

#### \* الشيطان و جبرئيل‏

موضوع = تفسير فإنه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا بمحافظة الملائكة المعقبات النبي ص عن تشبه الشياطين حين نزول الوحي عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏201 س‏0 ف‏73426

موضوع = تفسير فإنه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا بمحافظة الملائكة عن تشبه الشيطان بجبرئيل حين نزوله على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏201 س‏0 ف‏73425

#### \* الشيطان و حمزة البربري‏

موضوع = تسليط إبليس شيطانا على حمزة الغالي يتمثل له بصور مختلفة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏281 س‏0 ف‏35464

موضوع = تطبيق آية الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم على المغيرة و بنان و صائد و حمزة البربري و الحارث الشامي و عبد الله بن الحارث و أبي الخطاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏270 س‏0 ف‏35433

#### \* الشيطان و ذو الكفل ع‏

موضوع = قصة صبر ذي الكفل ع على أذى شيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏195 س‏0 ف‏75921

#### \* الشيطان و سورة الفاتحة

موضوع = رنة إبليس حين لعنه و هبوطه و حين بعثة النبي ص و نزول سورة الفاتحة و نخره حين إغوائه لآدم و عند هبوطه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏237 س‏0 ف‏117600

موضوع = رنة الشيطان عند بعثة النبي ص و عند إنزال أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏179 س‏0 ف‏24175

موضوع = صيحة الشيطان عند بعثة النبي ص و عند إنزال أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏177 س‏0 ف‏24169

#### \* الشيطان و شارب الخمر

موضوع = رفع العصمة عن شارب الخمر و تسلط إبليس على حواسه و أعضائه و صرفه من الخير إلى الشرور

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏164 س‏0 ف‏130704

موضوع = نسبة شارب الخمر من الشيطان عند نومه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏147 س‏0 ف‏105133

#### \* الشيطان و صائد النهدي‏

موضوع = تطبيق آية الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم على المغيرة و بنان و صائد و حمزة البربري و الحارث الشامي و عبد الله بن الحارث و أبي الخطاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏270 س‏0 ف‏35433

#### \* الشيطان و عبد الرحمن بن ملجم‏

موضوع = اعتراف ابن ملجم بقتله أمير المؤمنين ص بإغواء الشيطان و استحواذه عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏259 س‏0 ف‏56151

#### \* الشيطان و عبد الله بن الحارث‏

موضوع = تطبيق آية الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم على المغيرة و بنان و صائد و حمزة البربري و الحارث الشامي و عبد الله بن الحارث و أبي الخطاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏270 س‏0 ف‏35433

#### \* الشيطان و عبد الله بن سبأ

موضوع = إغواء الشيطان لعبد الله بن سبإ و قوله بنبوة نفسه و ربوبية علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏286 س‏0 ف‏35487

#### \* الشيطان و عثمان بن عفان‏

موضوع = ارتياب المبطلين من نداء إبليس عند خروج المهدي عج بأن الحق في عثمان و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏290 س‏0 ف‏69855

موضوع = معرفة المؤمنين الحق عند نداء إبليس بحقانية أموي و شيعته بعد النداء السماوي بفوز أمير المؤمنين ص و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏294 س‏0 ف‏69881

موضوع = نداء إبليس آخر النهار بعد صوت جبرئيل بمظلومية عثمان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏230 س‏0 ف‏69531

موضوع = نداء إبليس بحقانية أموي و شيعته بعد النداء السماوي باسم المهدي عج و اسم أبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏294 س‏0 ف‏69880

موضوع = نداء جبرئيل عند الظهور في أول النهار بأن الحق مع علي و شيعته و ارتياب المبطلين من نداء إبليس آخر يومه بأن الحق في عثمان و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏288 س‏0 ف‏69845

#### \* الشيطان و غير الشيعة

موضوع = عصمة الشيعة من إصابة شيطان يحضر عند كل مولود و يجعله إما مأبونا أو فاجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏121 س‏0 ف‏5221

#### \* الشيطان و فاطمة ع‏

موضوع = حفظ الله فاطمة ع و جنينها الحسين ع من كيد إبليس حتى وضعتها

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏272 س‏0 ف‏32006

#### \* الشيطان و قريش‏

موضوع = نزول آية 28 سورة الروم في إغواء إبليس قريش لتغيير تلبية إبراهيم ع و الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏229 س‏0 ف‏11903

#### \* الشيطان و قم‏

موضوع = تسمية بلدة قم بها لطرد النبي ص الشيطان عنها في طريقه في المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏407 س‏0 ف‏24909

#### \* الشيطان و محمد بن بشير

موضوع = شركة الشيطان في نطفة محمد بن بشير

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏314 س‏0 ف‏35590

#### \* الشيطان و معاوية

موضوع = احتجاج الحسن ع بآية و شاركهم في الأموال و الأولاد على فساد نطفة يزيد لما أظهر ببغضه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏104 س‏0 ف‏58034

#### \* الشيطان و مناة

موضوع = خروج شيطان من صنم مناة بصورة امرأة سوداء

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏143 س‏0 ف‏27268

#### \* الصبر عن الشيطان‏

موضوع = لزوم الصبر و الاعتصام بالله في مجاهدة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏315 س‏15 ف‏103227

#### \* الصيانة من الشياطين‏

موضوع = تفسير كلوا من طيبات ما رزقنكم بما رزق الشيعة على الولاية ليقيهم شرور الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏156 س‏0 ف‏77013

#### \* الصيانة من الشيطان‏

موضوع = جعل ملك أو ملكين لحفظ الإنسان من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏33 س‏0 ف‏7400

#### \* الطاوس و إبليس‏

موضوع = كون طاوس سبب دخول إبليس في الجنة و إخراج آدم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏41 س‏0 ف‏76868

#### \* العبودية للشيطان‏

موضوع = عظمة إثم جميع الذنوب لكونها من عمل الشيطان و منهية في آية لا تعبدوا الشيطان إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏30 س‏0 ف‏132550

موضوع = مساوقة الإصغاء إلى الناطق للعبودية له عن الله كان أو عن الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏94 س‏0 ف‏1977

#### \* العذاب مع الشيطان‏

موضوع = عقاب من التزم امرأة حراما

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏32 س‏0 ف‏132559

#### \* العصمة من الشيطان‏

موضوع = تبشير إبليس لعلي بعدم تسلطه عليه و على شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49946

موضوع = رعاية الله الإمام ع بعينه و حفظه له بملائكته و عصمته من الوساوس و العاهات و الآفات و الفواحش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏150 س‏0 ف‏35023

#### \* العلوم الشيطانية

موضوع = الأمر بإرجاع العلوم الشيطانية التي ليست في الكتاب و السنة إلى الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏106 س‏0 ف‏71605

#### \* الغفلة عن الشيطان‏

موضوع = قبح الغفلة عن عداوة الشيطان و الفرح ناسيا للموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏157 س‏0 ف‏88861

#### \* الغلبة على الشيطان‏

موضوع = الانتصار على إبليس و الهداية إلى الصراط المستقيم بالاعتصام بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏132 س‏0 ف‏497

#### \* الفزع من الشيطان‏

موضوع = حصول الفزع للإنسان عند إلقاء الشيطان في قلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏60 س‏0 ف‏36167

#### \* إلقاءات الشيطان‏

موضوع = إخبار الله نبيه عن افتراء الملحدين و دسهم في قرآنه بقوله ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏126 س‏15 ف‏118244

موضوع = تفسير فينسخ الله ما ألقى الشيطان بنسخ تحريفات الملحدين من قلوب المؤمنين فلا يصدقونها و يحكم الله آياته بحمايته أولياءه من الضلال و اتباع الطاغوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏126 س‏15 ف‏118246

موضوع = تفسير و لا نبي إذا تمنى بتمني النبي ص الموت من معاينة نفاق قومه و عقوقهم له و ألقى الشيطان بإلقائه ذم النبي ص في القرآن المحرف بأيدي الملحدين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏126 س‏15 ف‏118245

موضوع = حصول الفزع للإنسان عند إلقاء الشيطان في قلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏60 س‏0 ف‏36167

#### \* القساوة من الشيطان‏

موضوع = عد الرقة و الفهم من لمة الملك و السهو و القسوة من لمة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏397 س‏0 ف‏89522

#### \* الكافر و الشيطان‏

موضوع = اشتكاء الكافر الميت إلى حملته من ماله و ولده و أخلائه و الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏258 س‏0 ف‏8747

موضوع = تخلية منكر و نكير بين الميت الكافر و الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏261 س‏0 ف‏8785

موضوع = تسلط الشيطان على الكافر بالنبي ص في القبر بعد عجزه عن الإقرار به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏262 س‏0 ف‏8794

موضوع = تسليط الشيطان تسعة و تسعين تنينا على الكافر الميت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏261 س‏0 ف‏8782

موضوع = شكوى عدو الله لحملة جنازته من خداع الشيطان له و خذلان الأصدقاء و الأولاد إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏142 س‏0 ف‏60915

موضوع = هيئة الشيطان عند دخوله على الميت الكافر

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏261 س‏0 ف‏8783

#### \* اللعن على الشياطين‏

موضوع = تداوم التعوذ من الشياطين و تجدد اللعن عليهم بتجديد ولاية النبي و علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏232 س‏0 ف‏36912

#### \* الله و إبليس‏

موضوع = امتنان الله على آدم ع بمجازاة سيئته بواحدة و حسنته بعشر عوض تسليط إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏76000

موضوع = خلق الله إبليس للعبادة مع علمه بما يصير إليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏167 س‏18 ف‏13697

#### \* المسلمون و إبليس‏

موضوع = اصطفاء الله المسلمين للوقت الذي أجله لإبليس أولياء و أنصارا للنبي المصطفى ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20557

#### \* المشرك و إبليس‏

موضوع = استلزام الشرك بالله جواز كون الشريك هو إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏63 س‏4 ف‏7529

#### \* المصونية من الشياطين‏

موضوع = حفظ الله شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص من الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49247

#### \* المصونية من الشيطان‏

موضوع = اتخاذ الدواجن في البيت لإشغال الشياطين بها عن الصبيان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏206 س‏0 ف‏75960

موضوع = احتياج الإنسان إلى واعظ و زاجر من نفسه و قرين مرشد يمنعانه كيد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏187 س‏0 ف‏90115

موضوع = استحباب الادهان بالزيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏68 س‏6 ف‏95850

موضوع = إشارة آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى فرار الشيطان عند خشوع القلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏43 س‏0 ف‏112109

موضوع = اعتزال الشيطان و الدنيا عن مجالس الذكر

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏188 س‏0 ف‏90129

موضوع = الأمن من السم و الشيطان بأكل سبع تمرات من عجوة العالية على الريق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏144 س‏0 ف‏77913

موضوع = التحذير من فخاخ الشيطان و انحصار التخلص منها باتباع أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏274 س‏4 ف‏98230

موضوع = الحث على أكل الزيت و الادهان به لطرده الشيطان أربعين يوما

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏179 س‏0 ف‏78071

موضوع = الحث على المبالغة في المضمضة و الاستنشاق للغفران و طرد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏338 س‏0 ف‏106934

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏380 س‏0 ف‏82749

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله تعالى و المواظبة على العمل الصالح و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏403 س‏0 ف‏83028

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و التعاون على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏256 س‏0 ف‏122366

موضوع = الحث على طرد الشيطان و استئصاله بالصوم و الصدقة و الحب في الله و المواظبة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏255 س‏0 ف‏122355

موضوع = الحث على طول الصمت و عده مطردة للشيطان و عونا على أمر الدين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏279 س‏0 ف‏85984

موضوع = السلامة من كيد الشيطان و من كل بلية بترك إعانة صاحب البدعة

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏197 س‏0 ف‏90179

موضوع = السلامة من كيد الشيطان و من كل بلية بترك الاختلاء بالأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏197 س‏0 ف‏90177

موضوع = السلامة من كيد الشيطان و من كل بلية بترك مصاحبة السلطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏197 س‏0 ف‏90178

موضوع = السلامة و الأمن بالبسملة و الحوقلة و التوكل عند الخروج من المنزل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏169 س‏0 ف‏94469

موضوع = العصمة من الشيطان و البلايا باجتناب الاختلاء بالأجنبية و الدخول على السلطان و إعانة أهل البدعة

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏49 س‏0 ف‏132673

موضوع = النجاح و السلامة و الأمن بالبسملة و الحوقلة و التوكل عند الخروج من المنزل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏169 س‏0 ف‏94470

موضوع = النجاة من الشيطان باجتناب الجزع على المصيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏177 س‏0 ف‏118502

موضوع = النجاة من الشيطان بالاعتصام بالله بنية صادقة و التوكل عليه في كل الأمور و الرضا بقسمه و عدم الاهتمام للرزق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏177 س‏0 ف‏118499

موضوع = النجاة من الشيطان بالإنصاف للأخ المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏177 س‏0 ف‏118501

موضوع = إنارة الرمان للقلب و طرده الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏154 س‏0 ف‏77953

موضوع = انحصار التخلص من إغراء الشيطان بحب أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏94 س‏0 ف‏37824

موضوع = انحصار التخلص من شرك الشيطان بولاية أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏274 س‏9 ف‏98232

موضوع = بركة البيت و حضور الملائكة فيه و طرد الشياطين منه و إضاءته لأهل السماء بذكر الله و قراءة القرآن فيه و بخلافه الخالي منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏161 س‏0 ف‏118411

موضوع = بركة الطعام بغسل اليد قبل الطعام و بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏365 س‏0 ف‏78791

موضوع = بصيره المؤمن بدقائق العلم و أمنه من الشيطان بإلهام الله الحكمة إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏29 س‏18 ف‏95486

موضوع = بعد الشيطان في أكل الزيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏183 س‏0 ف‏78092

موضوع = تسلط الشيطان على إمام الجماعة إذا ترك الجهر بالبسملة

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏73 س‏0 ف‏112209

موضوع = تعليم النبي ص أصحابه آداب أخذ ماء مطر نيسان مع ذكر فوائده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏476 س‏0 ف‏79306

موضوع = تفسير الوسواس الخناس برجوع الشيطان عن وسوسة القلب عند ذكر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏54 س‏0 ف‏83360

موضوع = تفسير إنما سلطانه على الذين يتولونه بعدم تسلطه على أولياء الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏274 س‏7 ف‏98231

موضوع = تنوير كل حبة من الرمان للمعدة و طردها وساوس الشيطان عنها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏160 س‏0 ف‏77984

موضوع = توكيل ملك بالحرمل أصلها و فرعها حتى يصل إلى من صار و طرده الشياطين و شفاؤه لسبعين داء أهونها الجذام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏234 س‏0 ف‏75371

موضوع = توكيل ملك بالحرمل حيثما صارت و طرده للشيطان و علاجه لسبعين داء

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏234 س‏0 ف‏75369

موضوع = جزيل ثواب زيارة الإمام الحسين الشهيد ع يوم عاشوراء من بعيد

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏303 س‏0 ف‏129174

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏309 س‏0 ف‏129182

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏313 س‏0 ف‏129190

موضوع = حفظ الملائكة الإنسان من كيد الشيطان طوال الليل و النهار إذا افتتح و اختتم نومه بذكر الله بتسبيح الزهراء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏205 س‏0 ف‏94664

موضوع = حفظ الملائكة من الشيطان لمن داوم على قراءة سورة لقمان كل ليلة

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏2 س‏0 ف‏113516

موضوع = حفظ المؤمن بالصلاة و الزكاة و الصوم عن مكايد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏114 س‏0 ف‏7927

موضوع = خوف الشيطان من الإنسان بالمحافظة على الصلوات الخمس لوقتها و إغواؤه له بتضييعها

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏11 س‏0 ف‏109175

موضوع = ذب الله الشياطين و هوام الأرض عن عباده بالملائكة الموكلين بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏323 س‏0 ف‏7210

موضوع = سعة الرزق و السلامة من الآفات و البليات و الشيطان و الجبار بقراءة سورة الصافات في كل جمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏349 س‏0 ف‏115557

موضوع = صفاء الذهن و زيادة الحلم و العلم و دفع كيد الشيطان من أكل السفرجل ثلاثة أيام على الريق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏125 س‏0 ف‏49646

موضوع = صفاء الذهن و كثره الحلم و العلم و الأمن من كيد إبليس بأكل السفرجل على الريق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏167 س‏0 ف‏78018

موضوع = صيرورة الولد حاكما أو عالما من مجامعة الزوجة ليلة الخميس و صيرورته فهما مستقيم الطريقة آمنا من الشيطان من مجامعتها عند الزوال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏280 س‏0 ف‏131568

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏283 س‏0 ف‏131599

موضوع = طرد الحمام للشياطين بخفق جناحيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏19 س‏0 ف‏76833

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏20 س‏0 ف‏76838

موضوع = طرد حفيف أجنحة الحمام للشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏172 س‏0 ف‏49911

موضوع = طريق النجاة من أيدي الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏11 س‏13 ف‏119645

موضوع = طريق دفع إغواء الشيطان في أمور الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏295 س‏0 ف‏88214

موضوع = طريق دفع وسوسة الشيطان في الصلاة و أعمال الخير

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏295 س‏0 ف‏88212

موضوع = طهارة الشيعة من متابعة الشيطان في شرب النبيذ المسكر

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏381 س‏0 ف‏64080

موضوع = عد من ترك السلطان و عارض صاحب البدعة معصوما من الشيطان و البلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏379 س‏0 ف‏92984

موضوع = عدم سلطة إبليس على الراضي بقسم الله و لم يهتم للرزق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏136 س‏0 ف‏84945

موضوع = عدم سلطة إبليس على الصابر على المصيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏136 س‏0 ف‏84944

موضوع = عدم سلطة إبليس على من اعتصم بالله عن نية صادقة و اتكل عليه في جميع أموره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏136 س‏0 ف‏84941

موضوع = عدم سلطة إبليس على من رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏136 س‏0 ف‏84943

موضوع = عصمة القلوب من الشيطان بذكر اسم الله و إغواؤه له و طغيانه عند ترك الذكر

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏61 س‏0 ف‏83406

موضوع = فصل اتخاذ الدواجن في البيت لتتشاغل الشياطين بها عن التعرض للصبيان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏150 س‏0 ف‏120864

موضوع = فضل إخزاء الشيطان و تحطيمه بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏114 س‏0 ف‏121749

موضوع = فضل الاستعاذة من الشيطان عند الجماع لتأمين المولود من شره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏68 س‏2 ف‏95848

موضوع = فضل الصمت لطرد الشياطين و العون على الدين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏74 س‏16 ف‏95921

موضوع = فضل تزيين المائدة بالبقل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏199 س‏0 ف‏78166

موضوع = قصة رمي الشياطين في بئر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص و تهديده إياهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏172 س‏0 ف‏49912

موضوع = كون الرمان سيد الفاكهة أكله يغضب الشيطان أربعون صباحا

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏163 س‏0 ف‏78001

موضوع = كيفية ضرب إبليس و إبقاء عذابه و جراحته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏12 س‏1 ف‏119649

موضوع = لزوم الاستعانة بالله في مكافحة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏33 س‏0 ف‏7398

موضوع = لزوم مباعدة السلطان للأمن من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏217 س‏6 ف‏97549

موضوع = نفي حمل العصا للفقر و مجاورة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏229 س‏0 ف‏94738

موضوع = نورانية القلب و ذهاب الوسوسة بأكل الرمان السوراني‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏161 س‏0 ف‏77991

موضوع = نورانية القلب و طرد وساوس الشيطان عنها بالمداومة على أكل الرمان على الريق يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏360 س‏0 ف‏115644

#### \* المعذب مع إبليس‏

موضوع = مصاحبة تارك الفريضة و مرتكب الكبيرة مع إبليس في الدرك السابع من النار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏207 س‏0 ف‏85545

#### \* الملائكة و إبليس‏

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى إظهار إبليس ماهيته بالحسد و الغضب بعد حسبان الملائكة أنه منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏287 س‏0 ف‏89121

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى ظهور ماهية إبليس للملائكة بإظهاره الحمية بعد ما كان معلوما في علم الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏220 س‏0 ف‏76003

موضوع = إشارة آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ إلى تمثله بصورة سراقة مع جنده يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند نزول الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76207

موضوع = الاستدلال بتكليف إبليس بالسجود مع الملائكة مع تغايره معهم على تكليف الضالين و الكفار بالفروع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76172

موضوع = الاستدلال بتكليف إبليس بالسجود مع الملائكة و هو مغاير لهم على تكليف الضالين و الكفار بالفروع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76037

موضوع = الاستدلال بشمول خطاب يا أيها الذين ءامنوا لكل من أظهر الإسلام حتى المنافقين على كون إبليس مكلفا بالسجود في ضمن الملائكة و هو ليس منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏262 س‏0 ف‏76150

موضوع = تبين عدم كون إبليس من الملائكة بإظهاره الحمية لآدم ع بعد ما كان معلوما لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏259 س‏0 ف‏76139

موضوع = تبين عدم كون إبليس من الملائكة بعصيانه لأمر الله لهم بالسجود

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏249 س‏0 ف‏76098

موضوع = تخيل الملائكة أن إبليس منها و تبين ماهيته بكونه جنا عند إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15629

موضوع = تغاير ماهية إبليس مع الملائكة و إنما صار معهم بعد أسرهم له في القتال و إبادة أتباعه المفسدين في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76036

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76173

موضوع = دلالة شمول إطلاق آية يا أيها الذين ءامنوا للمنافقين و الضالين على إطلاق الملائكة على إبليس تغليبا و ليس بملك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏148 س‏0 ف‏15706

موضوع = عدم كون إبليس من الملائكة و عدم إحاطته بأخبار السماء و إن ذكر فيهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏217 س‏0 ف‏75995

موضوع = علم الله بمبائنة إبليس للملائكة و هم لا يعلمون حتى أظهر سريرته بترك السجود لآدم للحمية و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏265 س‏0 ف‏89090

موضوع = علم الله دون الملائكة بعدم كون إبليس منها و عدم إحاطته بأمور السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏148 س‏0 ف‏15705

موضوع = فضل المؤمن النزيه عن الخبائث و المساوئ و الأنجاس على الملائكة لخلوهم من الشهوات و عدم تسلط الشيطان عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15654

موضوع = كون إبليس من الجن لا من الملائكة و عدم إحاطته بأخبار السماء و إن ذكر فيهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏218 س‏0 ف‏75996

موضوع = هرب إبليس من الجن و لحوقه بالملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15642

#### \* الملائكة و الشياطين‏

موضوع = دفع الملائكة الموكلين بالعباد مردة الشياطين و هوام الأرض و الآفات عنهم بإذن الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏179 س‏0 ف‏73341

موضوع = ذب الله الشياطين و هوام الأرض عن عباده بالملائكة الموكلين بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏323 س‏0 ف‏7210

موضوع = ذب الملائكة الموكلين مردة الشياطين و هوام الأرض عن العباد

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏183 س‏12 ف‏13781

موضوع = زيارة جميع الجن و الشياطين لطواغيت الضلالة بعدد الملائكة الزائرين للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏276 س‏0 ف‏76184

موضوع = مشاهدة النبي ص ليلة المعراج الملك إسماعيل مع آلاف من الملائكة موكلون بحفظ سماء الدنيا من خطف الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏376 س‏0 ف‏73598

موضوع = مقابلة الشياطين و الملائكة عند اهتمام العبد بالمعصية

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏11 س‏15 ف‏119646

#### \* الملائكة و الشيطان‏

موضوع = تباين ماهية إبليس لماهية الملائكة و تبين كونه جنا عند إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏144 س‏0 ف‏15689

موضوع = دلالة آية و حفظنها من كل شيطان رجيم على تسميته بالرجيم لرجم الملائكة إياه بالنجوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏51 س‏0 ف‏112157

#### \* المهدي عج و إبليس‏

موضوع = تفسير آية فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بقتل المهدي عج لإبليس عند ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏221 س‏0 ف‏76007

موضوع = تفسير إلى يوم الوقت المعلوم بإمهال إبليس إلى يوم قيام المهدي عج فيجثو بين يديه في مسجد الكوفة فيضرب عنقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏376 س‏0 ف‏70527

موضوع = تفسير فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بإنظاره حتى يقتله القائم عج في مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76116

موضوع = تفسير من خلقت وحيدا بخلق إبليس من غير أبوين و مالا ممدودا باستمرار دولته إلى ظهور المهدي عج و عنيدا بعناده و صده للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏325 س‏0 ف‏34035

موضوع = شك الناس في المهدي عج عند النداء باسمه بنداء إبليس في آخر الليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏205 س‏0 ف‏69357

#### \* المهدي عج و الشياطين‏

موضوع = تسهيل الله و تسخيره الصعوبات للمهدي عج و إبادة كل جبار و شيطان بيده و إظهار الأرض كنوزها له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏51 ص‏150 س‏0 ف‏68282

#### \* النار للشياطين‏

موضوع = خلق الملائكة للجنة و الشياطين للنار و الجن و الإنس للجنة و النار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏114 س‏0 ف‏75867

#### \* النبي ص و إبليس‏

موضوع = استغفار إبليس من النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏148 س‏0 ف‏38123

موضوع = إشارة آية و إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إلخ إلى تمثل إبليس بصورة شيخ نجدي لقريش في دار الندوة يحثهم على قتل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76034

موضوع = إشاعة إبليس قتل النبي ص في أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏20 ص‏94 س‏19 ف‏25927

موضوع = إطعام النبي ص أهله عليا و فاطمة و الحسنين ص من طعام الجنة و طرده إبليس حيث طمع في مائدتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏118 س‏0 ف‏49618

موضوع = تحريض إبليس الكفار على النبي ص عند بيعة العقبة

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏25 س‏0 ف‏25059

موضوع = تحريض إبليس المشركين على النبي ص حين الهجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏13 س‏10 ف‏24999

موضوع = تسمية قم من طرد النبي ص إبليس منها بقوله قم حين عبوره عليها في المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏238 س‏0 ف‏76057

موضوع = تفسير فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بقتل النبي ص إبليس على صخرة بيت المقدس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76076

موضوع = تفسير يوم الوقت المعلوم بيوم يذبح النبي ص إبليس على صخرة بيت المقدس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏154 س‏0 ف‏15737

موضوع = تمثل إبليس بصورة شيخ نجدي في دار الندوة و تحريضه قريش على قتل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏47 س‏0 ف‏25086

موضوع = تمثل إبليس للنبي ص بصورة شيخ كهل و استغفاره منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76078

موضوع = توسل إبليس بالنبي ص و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏216 س‏0 ف‏75989

موضوع = رجعة أمير المؤمنين ع و إبليس في أصحابهما و قتالهما حتى يأتي نصر الله و يهلك إبليس بيد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏42 س‏0 ف‏70757

موضوع = رد النبي ص إبليس عند طلبه طعام الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏101 س‏0 ف‏45407

موضوع = طرد النبي ص إبليس و قد تمثل له على هيئة شيخ كهل و استغفره عند الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏173 س‏0 ف‏49916

موضوع = قصة تمثل إبليس لقريش بصورة أعور ثقيف في دار الندوة و اقتراحه عليهم بقتل النبي ص مشتركا كي يذهب دمه هدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏46 س‏0 ف‏25078

موضوع = قعود إبليس في السماء الثالثة و رجمه بالشهب عند إرادته الاستراق ليلة ولادة النبي ص لمشاهدته الأعاجيب فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏293 س‏13 ف‏22907

موضوع = كون مقعد إبليس في السماء الثالثة ليلة ولادة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏45 س‏12 ف‏12696

موضوع = مرور إبليس على النبي ص و علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏215 س‏0 ف‏75986

موضوع = مشاركة إبليس في حرب النبي يوم أحد و حنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49958

موضوع = نداء إبليس بالنبي ص ليلة العقبة و بالمهدي عج عند ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏204 س‏0 ف‏69352

موضوع = نزول آية 30 سورة الأنفال في تجمع قريش في دار الندوة للمشاورة حول القضاء على النبي ص و تمثل إبليس بصورة شيخ يحرضهم على قتله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏52 س‏0 ف‏25095

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏53 س‏0 ف‏25098

#### \* النبي ص و الشياطين‏

موضوع = احتجاج الإمام الرضا ع بإبراء النبي ص للأكمه و الأبرص و المجنون و تكلم البهائم و الطير و الجن و الشياطين معه ص على عدم ربوبية عيسى ع بفعلها

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏304 س‏13 ف‏14713

موضوع = استيحاش الشياطين من ولادة النبي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏241 س‏0 ف‏76064

موضوع = تفسير حجابا مستورا بحجب الله النبي ص عن الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏51 س‏0 ف‏23678

موضوع = فزع الجن و الإنس و الشياطين من إضاءة الدنيا ليلة ولادة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏293 س‏10 ف‏22904

موضوع = قصد الشياطين لقتل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76210

موضوع = مشاهدة النبي و أصحابه بعض الأبالسة

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏54 س‏0 ف‏47203

#### \* النبي ص و الشيطان‏

موضوع = إسلام شيطان على يد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏337 س‏8 ف‏21913

موضوع = اضطراب الشياطين حين ولادة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏271 س‏0 ف‏20603

موضوع = أكذوبة غلبة الشيطان على النبي في الطفولة

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏332 س‏0 ف‏20654

موضوع = الإشارة إلى أسماء النبي ص عند الشيطان و الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏104 س‏11 ف‏21129

موضوع = بصق النبي ص على شيطان النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏90 س‏0 ف‏56760

موضوع = تفسير آية ألقى الشيطان في أمنيته بتمني النبي تغدي أهله معه من اللحم المشوي فجاءه الشيطان ثم علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏85 س‏0 ف‏22356

موضوع = تفسير و لا نبي إذا تمنى بتمني النبي ص الموت من معاينة نفاق قومه و عقوقهم له و ألقى الشيطان بإلقائه ذم النبي ص في القرآن المحرف بأيدي الملحدين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏126 س‏15 ف‏118245

موضوع = حجية رؤية النبي و الأئمة ص في النوم لامتناع تمثل الشيطان في صورة المعصوم ع و لا الشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏32 س‏0 ف‏129351

موضوع = شدة بغض النبي ص للشيطان و أفعال المجانين لكونه أعقل و أكرم البرية

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏309 س‏15 ف‏22987

موضوع = شفاء النبي ص لرجل مشرف على الموت بطرده الشيطان عنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏294 س‏7 ف‏22912

موضوع = صدق الرؤيا في النبي ص لعدم تمثل الشيطان بصورته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏390 س‏0 ف‏60112

موضوع = عدم تصور الشيطان في صورة النبي ص و الوصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏269 س‏0 ف‏63673

موضوع = عظمة ملك النبي ص و غلبته على الشيطان و إرادته قتله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏89 س‏0 ف‏23834

موضوع = قصة تسول الشيطان في صورة مسكين على أهل البيت ع عند أكلهم طعام الجنة و طرد النبي ص إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏77 س‏0 ف‏56687

موضوع = منع النبي ص الشيطان من إغواء أهل قم عن ولاية أمير المؤمنين ع بالفسق و الفجور

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏207 س‏0 ف‏73963

#### \* النجاة من إبليس‏

موضوع = سلطة إبليس على عامة الناس عدا من اعتصم بالله مخلصا أو توكل عليه أو داوم التسبيح أو أنصف لأخيه المؤمن أو صبر على المصيبة أو رضي بقسمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏378 س‏0 ف‏82733

موضوع = نافلة ليلة الجمعة و دعاؤها للغفران و تفريج الهم و العصمة من إبليس و تخفيف سكرات الموت الموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏327 س‏0 ف‏115487

#### \* امتحان إبليس‏

موضوع = خلق الله إبليس لعبادته مع علمه بتمرده عند امتحانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏235 س‏0 ف‏76039

موضوع = علم الله بخباثة إبليس مذ خلقه و ظهور خباثته عند امتحانه بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15659

#### \* إمهال إبليس‏

موضوع = إثابة الله إبليس عن عبادته بإمهاله إلى يوم القيامة مع السلطة على بني آدم و احتجابه عنهم و تضاعف نسله عليهم و تمثله بكل صورة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15675

موضوع = إرادة علي ص لقتل إبليس و عدم تمكنه منه لكونه مؤجلا

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏174 س‏0 ف‏49921

موضوع = إشارة آية أنظرني إلى يوم يبعثون إلخ إلى مطالبة إبليس إمهاله إلى يوم القيامة و إمهال الله له إلى الوقت المعلوم و هي الرجعة

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏42 س‏0 ف‏70755

موضوع = إشارة آية إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى إمهال إبليس ليستحق العقوبة و يستتم البلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75980

موضوع = إشارة آية فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى إمهال إبليس جزاء صلاته ركعتين في ألفي أو أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏240 س‏0 ف‏76062

موضوع = اصطفاء الله المسلمين للوقت الذي أجله لإبليس أولياء و أنصارا للنبي المصطفى ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20557

موضوع = إمهال الله لإبليس إلى الوقت المعلوم جزاء عبادته في السماء في ستة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76115

موضوع = إمهال الله لإبليس جزاء عبادته في السماء في سبعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏240 س‏0 ف‏76061

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏240 س‏0 ف‏76063

موضوع = إمهال الله لإبليس شكرا لركعتين صلاهما في السماء أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏229 س‏0 ف‏111226

موضوع = انصراف أمير المؤمنين ص من قتل الشيطان لكونه مهملا إلى أجل معلوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23831

موضوع = تأجيل إبليس إلى الوقت المعلوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏171 س‏0 ف‏49905

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49942

موضوع = تفسير آية فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بقتل المهدي عج لإبليس عند ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏221 س‏0 ف‏76007

موضوع = تفسير إلى يوم الوقت المعلوم بموت إبليس بعد النفخة الأولى في الصور

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏108 س‏0 ف‏15564

موضوع = تفسير إمهال إبليس إلى يوم الوقت المعلوم بإمهاله إلى يوم يطهر الله الأرض من الكفر و الشرك و المعاصي بظهور المهدي عج و أصحابه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏384 س‏0 ف‏70572

موضوع = تفسير من خلقت وحيدا بخلق إبليس من غير أبوين و مالا ممدودا باستمرار دولته إلى ظهور المهدي عج و عنيدا بعناده و صده للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏325 س‏0 ف‏34035

موضوع = تفسير و الليل إذا يغشى بدوام دولة إبليس إلى قيام المهدي و النهار إذا تجلى بظهوره عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏398 س‏0 ف‏34387

موضوع = تفسير يوم الوقت المعلوم بإمهال إبليس إلى زمن ظهور النبي ص و أمته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏151 س‏0 ف‏15718

موضوع = تفسير يوم الوقت المعلوم بيوم يذبح النبي ص إبليس على صخرة بيت المقدس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏154 س‏0 ف‏15737

موضوع = صرع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص لإبليس و عدم قتله له لكونه من المنظرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏173 س‏0 ف‏49919

موضوع = صرع علي ع لإبليس و عدم قتله له لكونه ممهلا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76079

موضوع = عدم موت إبليس إلى يوم الوقت المعلوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏11 س‏22 ف‏119648

موضوع = قصة تمثل إبليس بصورة شيخ عابد في منى و عزم علي ع على قتله لو لا إمهاله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏151 س‏0 ف‏38136

موضوع = محاولة علي قتل إبليس و منع النبي إياه لتأجليه إلى يوم الدين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49945

موضوع = نص آية إنك من المنظرين إلى اليوم الوقت المعلوم على إمهال إبليس سخطا عليه و استتماما للبلاء و إنجازا للمواعيد

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98644

موضوع = نص آية وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض على إقامة دولة الحق بعد انتهاء مهلة و دولة إبليس و تحقق القول على الكافرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏125 س‏3 ف‏118230

#### \* إنساء الشيطان‏

موضوع = ابتلاء يعقوب ع بالبلايا لإنساء الشيطان إياه عن ذكر الله و كشفها عنه بالاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏312 س‏0 ف‏17562

#### \* أهل البيت ع و الشيطان‏

موضوع = توسل إبليس بالنبي ص و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏216 س‏0 ف‏75989

#### \* أولاد إبليس‏

موضوع = امتنان الله على آدم ع بجعل ملكين حافظين لكل مولود له عوض تضاعف أولاد إبليس على ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏76002

موضوع = تولد الجن من الجان و الشياطين من إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏83 س‏0 ف‏23809

موضوع = جريان إبليس في جسم الإنسان كجريان الدم و سكنى أولاده في صدره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15676

موضوع = خبث الزانيات و المخنثين لشرك ابن إبليس فيهم و وجود فرج و رحم في أدبارهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏269 س‏0 ف‏76166

موضوع = صحبة الشيطان المؤمن الهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس لبعض الأنبياء ع و محادثته مع النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏99 س‏0 ف‏75833

موضوع = صفة أولاد إبليس و كيفية تكثرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76016

موضوع = قدوم هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس و هو الشيطان المؤمن الوحيد على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏83 س‏0 ف‏75788

موضوع = كفر أولاد إبليس سوى الهام بن الهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏83 س‏0 ف‏23810

موضوع = كيفية تكثر أولاد إبليس و صفتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏77 س‏0 ف‏75768

#### \* أولياء الشياطين‏

موضوع = دلالة آية 25 سورة لقمان على إقرار الشياطين و أوليائهم بربوبية الله تلقينا و شاكا بغير علم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏241 س‏0 ف‏14129

#### \* أولياء الشيطان‏

موضوع = الاستدلال بضم بعض الآيات إلى بعضها على فسق و نفاق و لعن المفتري و كونه من أولياء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏90 س‏5 ف‏82288

موضوع = تمثل إبليس للغلاة و الدعاة من على عرشه بين السماء و الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏282 س‏0 ف‏35468

موضوع = لزوم مباينة أولياء الله الراغبين في الآخرة عن أولياء الشيطان الساعين الراغبين في دار الغرور

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏198 س‏0 ف‏87930

#### \* إيمان إبليس‏

موضوع = دلالة آية و لم يلبسوا إيمنهم بظلم و آية قالوا ءامنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم على بطلان إقرار إبليس و الكفار بالوحدانية لاشتراط الإيمان بالاهتداء

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏109 س‏14 ف‏118091

#### \* بدعة إبليس‏

موضوع = إبداع إبليس القياس بقوله خلقتني من نار و خلقته من طين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏286 س‏0 ف‏3137

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى ابتداع إبليس للقياس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15530

موضوع = إشارة آية و لم نجد له عزما إلى تصديق آدم ع كذب إبليس لابتداعه الكذب و خلوه ع منها

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84308

موضوع = بدعة إبليس عبادة الأصنام لقوم قبل نوح ع لما حزنوا على موتاهم بصنع تماثيل يستأنسون بها ثم عبدوها

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏248 س‏0 ف‏4320

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4327

#### \* برنس إبليس‏

موضوع = إغواء إبليس بني آدم ببرنسه الملون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏196 س‏0 ف‏87915

#### \* بعد إبليس‏

موضوع = سقوط إبليس عن جوار قرب الله لتعززه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏216 س‏0 ف‏6731

#### \* بغض الشيطان‏

موضوع = بقاء الحياة بالانقطاع عن الدنيا إلى الآخرة و إيثار الله و مراقبته و الإخلاص له و بغض الشيطان و تجنبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏28 س‏8 ف‏95481

#### \* بول الشيطان‏

موضوع = يقظة الإنسان كل ليلة مرارا و تثاقله من بول الشيطان في أذنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏262 س‏0 ف‏76152

#### \* بيت الشيطان‏

موضوع = سكنى إبليس في الحمام و جلوسه في الأسواق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76200

موضوع = عد الحمام بيت إبليس و السوق مسجده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76204

#### \* بيعة إبليس‏

موضوع = تمثل إبليس بصورة شيخ كبير يوم السقيفة و سبقه إلى مبايعة أبي بكر

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏263 س‏1 ف‏39720

#### \* تجرد الشياطين‏

موضوع = احتجاج الإمام الصادق ع مع زنديق حول صعود الشياطين إلى السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏69 س‏0 ف‏18839

موضوع = رقة خلقة الشياطين و غذاؤهم التنسم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏69 س‏0 ف‏18840

موضوع = عروج الشياطين إلى السماء لرقة خلقتهم و حدوث الكثافة لهم عند تسخيرهم لسليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏76 س‏0 ف‏75767

#### \* تجسم إبليس‏

موضوع = تجسم إبليس لنوح النبي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏115 س‏0 ف‏104879

موضوع = جلب إبليس جنوده الخيالة و الرجالة على أمير المؤمنين علي ص يوم أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏81 س‏0 ف‏53028

#### \* تحطيم الشيطان‏

موضوع = فضل إخزاء الشيطان و تحطيمه بالصوم و الصدقة و الحب في الله و الموازرة على الصالحات و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏114 س‏0 ف‏121749

#### \* تسخير الشياطين‏

موضوع = المقارنة بين تسخير الجن و الشياطين لسليمان ع قهرا و إيمان أشراف الجن بالنبي ص طوعا

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏415 س‏3 ف‏22183

موضوع = عروج الشياطين إلى السماء لرقة خلقتهم و حدوث الكثافة لهم عند تسخيرهم لسليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏76 س‏0 ف‏75767

#### \* تسلط الشيطان‏

موضوع = إيجاب الهول للنكوص و إيجاب التردد في الريب للتقهقر و الانقياد لخدع الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏89 س‏0 ف‏87326

موضوع = إيجاب عمى القلب لنسيان الذكر و اتباع الظن و استحواذ الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏89 س‏0 ف‏87347

موضوع = تأثير العمى في نسيان الذكر و تسليط الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏382 س‏0 ف‏82000

موضوع = تحذير الوالي من الإعجاب و الثقة بالنفس و حب الإطراء لكونها فرص الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏265 س‏14 ف‏98162

موضوع = تردد من امترى في الدين و سبق الأولين و إدراك الآخرين له و وطء الشيطان له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏89 س‏0 ف‏87363

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏119 س‏7 ف‏87519

موضوع = تسلط الشيطان على العبد بمخالفة أمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏112 س‏7 ف‏13377

موضوع = تسلط الشيطان على إمام الجماعة إذا ترك الجهر بالبسملة

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏73 س‏0 ف‏112209

موضوع = تسلط الشيطان على إمام الجماعة إذا لم يجهر بالبسملة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏202 س‏0 ف‏75946

موضوع = تسلط الشيطان على من ترك الأخذ عمن أمر الله إليه بطاعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏61 س‏0 ف‏80951

موضوع = تسلط الشيطان على من يئس من عفو الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏5 س‏0 ف‏7289

موضوع = تسلط الشيطان و جنوده على كل إنسان حسب منزلته في الطاعة و المعصية

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏4 ف‏98223

موضوع = تعليل معصية آدم ع بتسليط الله الشيطان عليه لحسده أهل البيت ع و تمنيه منزلتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15771

موضوع = جعل الشيطان عدوا قلبيا للمؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏138 س‏0 ف‏120025

موضوع = حجب العيون عن النظر إلى الملكوت لإحاطة الشياطين بقلوب بني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏59 س‏0 ف‏83398

موضوع = حدوث الرؤيا الكاذبة في الخيال من تسلط الشياطين أول الليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏193 س‏0 ف‏74673

موضوع = ذعر الشيطان من محافظة المؤمن على الصلاة و تجرؤه عليه و إغواؤه له إذا ضيعها

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏13 س‏0 ف‏109186

موضوع = رفع العصمة عن شارب الخمر و تسلط إبليس على حواسه و أعضائه و صرفه من الخير إلى الشرور

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏164 س‏0 ف‏130704

موضوع = سبق الأولين و إدراك الآخرين لمن تردد في الريب و سيطرة الشيطان عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏122 س‏0 ف‏87575

موضوع = سلطة الشيطان على الإنسان و جريانه فيه مجرى الدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏18 س‏0 ف‏7310

موضوع = كيفية نفوذ الشيطان في قلب بني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏285 س‏0 ف‏76713

موضوع = نسيان من عمي للذكر و اتباعه الظن و إلحاح الشيطان عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏122 س‏0 ف‏87567

موضوع = نسيان من عمي للذكر و اتباعه الظن و مبارزته خالقه و إلحاح الشيطان عليه و طلبه المغفرة بلا توبة و لا استكانة و لا غفلة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏118 س‏2 ف‏87508

موضوع = نفوذ الشيطان في جسم الإنسان كالدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏268 س‏0 ف‏76165

#### \* تسليط الشيطان‏

موضوع = دلالة آية و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين إلخ إلى تسليط الشيطان على من نسي ذكر الله و ذكر الآخرة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏104 س‏14 ف‏96185

#### \* تسمية إبليس‏

موضوع = تسمية إبليس باسمه لإبلاسه من رحمة الله و تسمية الجن بها لاستجانهم و غيبهم عن العيون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏351 س‏0 ف‏61994

موضوع = تسمية إبليس به لكونه عاصيا و آيسا من رحمة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏241 س‏0 ف‏76066

موضوع = تسمية إبليس لتبلسه من كل الخير يوم خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏226 س‏18 ف‏76024

#### \* تسويف الشيطان‏

موضوع = توكيل إبليس الوسواس الخناس بالناس ليمنيهم بالذنوب و ينسيهم التوبة من بعد نزول آية و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏351 س‏0 ف‏89310

#### \* تسويل الشيطان‏

موضوع = تفسير آية الشيطان سول لهم و لأملي لهم بتسويل الشيطان و إملاء الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏15 ف‏98227

موضوع = تمكن الشيطان من إفساد العمل بتسويل استكثاره و نسيان الذنوب و الإعجاب بالرأي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏315 س‏0 ف‏88324

#### \* تعلم الشياطين‏

موضوع = تعليم علي ع القرآن للهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏99 س‏0 ف‏75834

#### \* تعمير الشياطين‏

موضوع = صحبة الشيطان المؤمن الهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس لبعض الأنبياء ع و محادثته مع النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏99 س‏0 ف‏75833

#### \* تغني إبليس‏

موضوع = تغني إبليس عند أكل آدم ع من الشجرة و حداؤه عند إهباطه و نياحته عند استقراره على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15997

#### \* تفاخر إبليس‏

موضوع = إشارة آيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر و كان من الكافرين إلى تمرده عن السجود لآدم ع حمية و تكبرا و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75984

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى ظهور ماهية إبليس للملائكة بإظهاره الحمية بعد ما كان معلوما في علم الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏220 س‏0 ف‏76003

موضوع = تجبر إبليس على الله بإظهاره الحمية و العصبية لأول مرة بتفاخره على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19967

موضوع = تمرد إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع حمية و شقاء و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75981

موضوع = عصيان إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع للحمية و غلبة الشقاوة و التفاخر بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏122 س‏0 ف‏15649

#### \* تقنيط الشيطان‏

موضوع = تفسير الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة منه بتقنيط الشيطان القلب عن الرحمة و تشويق الملك له إلى الفضل و الغفران‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏56 س‏0 ف‏83373

موضوع = ذكر الحوقلة عند وسوسة الشيطان و تقنيطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏88 س‏0 ف‏77729

موضوع = كفاية الارتداع بحب أهل البيت ع عند تقنيط الشيطان للشيعي بكثرة الذنوب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏63 س‏0 ف‏80955

موضوع = لزوم تكذيب الشيطان و الثبات على العقيدة عند تقنيطه الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏152 س‏0 ف‏82297

#### \* تكاثر الشياطين‏

موضوع = ازدياد شياطين من كثر تبعه من السلطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏372 س‏0 ف‏92927

موضوع = صفة أولاد إبليس و كيفية تكثرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76016

#### \* تكبر إبليس‏

موضوع = إشارة آيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر و كان من الكافرين إلى تمرده عن السجود لآدم ع حمية و تكبرا و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75984

موضوع = إيجاب الكبر لهلاك الدين و استحقاق إبليس اللعن بالكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏111 س‏0 ف‏101047

موضوع = تجبر إبليس على الله بإظهاره الحمية و العصبية لأول مرة بتفاخره على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19967

موضوع = تحقير إبليس بتكبره و طرده في الدنيا و عذابه في الآخرة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19968

موضوع = حبط عبادة إبليس ستة آلاف سنة بتكبره ساعة واحدة عن السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75983

موضوع = خطبة أمير المؤمنين ع في التحذير عن الكبر و عقوبة إبليس عليها لاختصاص العز و الكبرياء بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75982

موضوع = دلالة آية إلا إبليس أبى و استكبر و كان من الكافرين على ابتداء المعصية بتكبر إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏19 س‏0 ف‏88474

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏59 س‏0 ف‏88518

موضوع = سقوط إبليس عن جوار قرب الله لتعززه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏216 س‏0 ف‏6731

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الحرص و الحسد و التكبر و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76104

موضوع = وجوب الاعتبار من إحباط عبادة إبليس ستة آلاف سنة بتكبر لحظة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19971

#### \* تكذيب الشيطان‏

موضوع = لزوم تكذيب الشيطان و الثبات على العقيدة عند تقنيطه الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏152 س‏0 ف‏82297

#### \* تكلم الشياطين‏

موضوع = احتجاج الإمام الرضا ع بإبراء النبي ص للأكمه و الأبرص و المجنون و تكلم البهائم و الطير و الجن و الشياطين معه ص على عدم ربوبية عيسى ع بفعلها

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏304 س‏13 ف‏14713

#### \* تلبيس إبليس‏

موضوع = تزوير إبليس السحر على آصف وصي سليمان لإضلال الناس عن دينه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏279 س‏0 ف‏76191

#### \* تمثل إبليس‏

موضوع = إثابة الله إبليس عن عبادته بإمهاله إلى يوم القيامة مع السلطة على بني آدم و احتجابه عنهم و تضاعف نسله عليهم و تمثله بكل صورة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15675

موضوع = إشارة آية 48 سورة الأنفال إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن جعشم لتحريض قريش في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏270 س‏0 ف‏25463

موضوع = إشارة آية 48 و 50 سورة الأنفال إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن مالك لنصرة الكفار مع شياطينه في بدر و هروبه عند نزول ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏255 س‏14 ف‏25437

موضوع = إشارة آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ إلى تمثل إبليس بصورة سراقة بن جعشم يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند التقاء الفريقين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76032

موضوع = إشارة آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ إلى تمثله بصورة سراقة مع جنده يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند نزول الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76207

موضوع = إشارة آية و إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إلخ إلى تمثل إبليس بصورة شيخ نجدي لقريش في دار الندوة يحثهم على قتل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76034

موضوع = تصور إبليس يوم قبض النبي في صورة المغيرة بن شعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏205 س‏0 ف‏39473

موضوع = تفسير و لقد صدق عليهم إبليس ظنه إلخ بتمثل إبليس بصورة شيخ حسن السمت في الغدير و تعريضه بالنبي لقلة الموفين بعهده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏126 س‏0 ف‏45650

موضوع = تمثل إبليس بصورة أفعى للسجاد ع أثناء صلاته لإفسادها عليه و إقراره له بكونه أعبد الناس من لدن آدم ع بعد فشله في جلب انتباهه إليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏58 س‏0 ف‏60436

موضوع = تمثل إبليس بصورة الراعي و تمثل جبرئيل و ميكائيل بصورة الطير

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏175 س‏0 ف‏49927

موضوع = تمثل إبليس بصورة المنبه بن الحجاج في العقبة يحث المنافقين على اغتيال النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏233 س‏0 ف‏76035

موضوع = تمثل إبليس بصورة راع و قذف علي إياه بحجر بعد إنكاره للرسالة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49948

موضوع = تمثل إبليس بصورة رجل في أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏20 ص‏128 س‏7 ف‏26067

موضوع = تمثل إبليس بصورة رجل و تكنيه بأبي مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏162 س‏0 ف‏49848

موضوع = تمثل إبليس بصورة سراقة بن مالك مع جنده يحث المشركين يوم بدر و نكوصه عند نزول الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76208

موضوع = تمثل إبليس بصورة سراقة لتحريض الكفار في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏283 س‏0 ف‏25492

موضوع = تمثل إبليس بصورة شيخ كبير يوم السقيفة و سبقه إلى مبايعة أبي بكر

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏263 س‏1 ف‏39720

موضوع = تمثل إبليس بصورة شيخ نجدي في دار الندوة و تحريضه قريش على قتل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏47 س‏0 ف‏25086

موضوع = تمثل إبليس في أربع صور

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏205 س‏0 ف‏39472

موضوع = تمثل إبليس في صورة الإنسان لإغراء الفساق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏270 س‏0 ف‏52170

موضوع = تمثل إبليس في صورة إنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏331 س‏20 ف‏25631

موضوع = تمثل إبليس في صورة سراقة بن جعشم و تحريضه المشركين في بدر

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏342 س‏5 ف‏25655

موضوع = تمثل إبليس في صورة سراقة بن مالك في بدر و فزه الكفار ضد النبي ص و فراره من علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏98 س‏0 ف‏49486

موضوع = تمثل إبليس لأحد أصحاب الباقر و محادته له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49951

موضوع = تمثل إبليس للنبي ص بصورة شيخ كهل و استغفاره منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76078

موضوع = تمثل إبليس ليحيى ع و نصحه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏334 س‏0 ف‏78659

موضوع = رؤية الصحابة إبليس في صورة رجل يصلي و يتضرع بمنى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23830

موضوع = رؤية الصحابة إبليس يصلي في منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏236 س‏0 ف‏76047

موضوع = طرد النبي ص إبليس و قد تمثل له على هيئة شيخ كهل و استغفره عند الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏173 س‏0 ف‏49916

موضوع = ظهور إبليس على هيئة الشيخ عند النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏166 س‏0 ف‏49879

موضوع = ظهور إبليس في هيئة حية و هم علي ص بضربه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏172 س‏0 ف‏49909

موضوع = ظهور إبليس في هيئة شخص عظيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49940

موضوع = قصة تمثل إبليس لقريش بصورة أعور ثقيف في دار الندوة و اقتراحه عليهم بقتل النبي ص مشتركا كي يذهب دمه هدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏46 س‏0 ف‏25078

موضوع = مرور إبليس على النبي ص و علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏215 س‏0 ف‏75986

موضوع = مشاهدة قنبر تمثل إبليس لعلي ص و تسليمه عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏191 س‏0 ف‏49994

موضوع = نزول آية 30 سورة الأنفال في تجمع قريش في دار الندوة للمشاورة حول القضاء على النبي ص و تمثل إبليس بصورة شيخ يحرضهم على قتله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏52 س‏0 ف‏25095

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏53 س‏0 ف‏25098

موضوع = وصف هيئة إبليس عند الظهور

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏171 س‏0 ف‏49902

#### \* تمثل الشيطان‏

موضوع = استحالة تمثل الشيطان في صورة الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏214 س‏0 ف‏88050

موضوع = استحالة تمثل الشيطان في صورة نبي أو وصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏214 س‏0 ف‏88051

موضوع = ترائي إبليس لمن اتبعه و رفعه إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏213 س‏0 ف‏88043

موضوع = ترائي الشيطان لأصحاب البدع في صورة الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏213 س‏0 ف‏88046

موضوع = ترائي شيطان المذهب لصاحب البدعة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏214 س‏0 ف‏88057

موضوع = تسليط إبليس شيطانا على حمزة الغالي يتمثل له بصور مختلفة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏281 س‏0 ف‏35464

موضوع = تفسير حتى إذا استيأس الرسل و ظنوا بإيكالهم الله إلى أنفسهم و ظنهم بتمثل الشيطان بصورة الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏86 س‏0 ف‏15504

موضوع = تفسير فإنه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا بمحافظة الملائكة المعقبات النبي ص عن تشبه الشياطين حين نزول الوحي عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏201 س‏0 ف‏73426

موضوع = تفسير فإنه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا بمحافظة الملائكة عن تشبه الشيطان بجبرئيل حين نزوله على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏201 س‏0 ف‏73425

موضوع = تفسير و ظن الرسل أنهم قد كذبوا بظنهم بتمثل الشياطين لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏261 س‏0 ف‏24453

موضوع = تلقب السجاد ع بزين العابدين لعجز الشيطان عن إفساد صلاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏5 س‏0 ف‏60185

موضوع = تمثل إبليس على صورة أعور ثقيف في ندوة قريش و إشارته عليهم بالاشتراك في قتل النبي ص ليذهب دمه هدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏169 س‏4 ف‏47937

موضوع = تمثل إبليس على صورة الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏213 س‏0 ف‏88040

موضوع = تمثل إبليس لأبي الخطاب و تشجيعه إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏213 س‏0 ف‏88041

موضوع = تمثل إبليس لأبي الخطاب و تشجيعه له على باطله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏281 س‏0 ف‏35466

موضوع = تمثل إبليس ليحيى ع و وصفه لأصناف الناس في التسلط عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏265 س‏0 ف‏76161

موضوع = تمثل الشيطان بصورة إسماعيل بن جعفر ليفتن الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏269 س‏0 ف‏63672

موضوع = تمثل الشيطان بكل صورة إلا صورة نبي أو وصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏325 س‏0 ف‏35640

موضوع = تمثل الشيطان في صورة إسماعيل بن جعفر و شربه الخمر

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏247 س‏0 ف‏63577

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏247 س‏0 ف‏63579

موضوع = تمثل الشيطان لأصحاب البدع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏214 س‏0 ف‏88052

موضوع = تمثل الشيطان للعابد

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏495 س‏0 ف‏20079

موضوع = تمثيل الشيطان على شكل عيسى ع و عزير ع فيدخل مع من عبدهما النار

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏45 س‏0 ف‏10482

موضوع = حجية رؤية النبي و الأئمة ص في النوم لامتناع تمثل الشيطان في صورة المعصوم ع و لا الشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏32 س‏0 ف‏129351

موضوع = حقانية رؤية النبي و الأئمة ص و شيعتهم في الرؤيا لعدم تمثل الشيطان في صورتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏234 س‏0 ف‏74678

موضوع = خروج شيطان من صنم العزى بصورة امرأة سوداء

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏143 س‏0 ف‏27266

موضوع = رؤية موسى إبليس و عليه برنس ذو ألوان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏312 س‏0 ف‏88309

موضوع = صحة رؤية النبي و أوصيائه في الرؤيا لعدم تمثل الشيطان في صورتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏49 ص‏283 س‏0 ف‏66398

موضوع = صدق رؤيا النبي ص في النوم لعدم تمثل الشيطان به و بالأئمة ص إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏241 س‏0 ف‏74693

موضوع = ظهور شيطان لرؤساء الغلاة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏325 س‏0 ف‏35639

موضوع = عدم تصور الشيطان بصور الأئمة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏281 س‏0 ف‏35465

موضوع = عدم تصور الشيطان في صورة النبي ص و الوصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏269 س‏0 ف‏63673

موضوع = عدم تمثل الشيطان على صورة نبي أو وصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏214 س‏0 ف‏88058

موضوع = قصة تسول الشيطان في صورة مسكين على أهل البيت ع عند أكلهم طعام الجنة و طرد النبي ص إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏77 س‏0 ف‏56687

موضوع = قصة تمثل إبليس بصورة شيخ عابد في منى و عزم علي ع على قتله لو لا إمهاله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏151 س‏0 ف‏38136

موضوع = كون بشار الشعيري شيطانا ابن الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏306 س‏0 ف‏35563

موضوع = كون بشار الشعيري شيطانا ابن شيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏307 س‏0 ف‏35565

موضوع = لعن الصادق بنان و السري و بزيعا و إخباره عن تمثل الشيطان لهم بصورة إنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏295 س‏0 ف‏35525

موضوع = مكالمة إبليس ليحيى ع و هيئته مع مصايده عند تمثله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76018

موضوع = نداء الشيطان و تمثله لصاحب البدعة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏215 س‏0 ف‏88060

موضوع = نزول آية 28 سورة الروم في إغواء إبليس قريش لتغيير تلبية إبراهيم ع و الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏229 س‏0 ف‏11903

موضوع = نزول آية و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلخ في تشجيع إبليس المشركين في بدر بصورة سراقة ثم نكوصه عند رؤيته ملائكة النصر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏198 س‏0 ف‏73414

موضوع = هيئة إبليس عند تمثله ليحيى ع مع مصايده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏5 ف‏76026

موضوع = هيئة الشيطان عند وروده على الميت بعد دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏262 س‏0 ف‏8796

#### \* تمرد إبليس‏

موضوع = نزور آية فسجدوا إلا إبليس أبى تسلية للنبي ص عن رؤياه في ركوب الشقيين و بني أمية منبره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏225 س‏0 ف‏33605

#### \* تناسل إبليس‏

موضوع = إثابة الله إبليس عن عبادته بإمهاله إلى يوم القيامة مع السلطة على بني آدم و احتجابه عنهم و تضاعف نسله عليهم و تمثله بكل صورة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15675

موضوع = إشارة آيات قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلخ إلى إثابته على عبادته بتسليطه على بني آدم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76177

موضوع = إشارة آية ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ إلى تسليطه على بني آدم بإجرائه في دمهم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76179

موضوع = ولادة ولدين لإبليس عوض كل ولد من بني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15999

#### \* تناسل الشياطين‏

موضوع = تناسل إبليس بالمبايضة و توليده الذكور

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏111 س‏0 ف‏15583

موضوع = تولد مولود لإبليس حين ولد لآدم مولود

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85754

#### \* تناسل الشيطان‏

موضوع = تناسل إبليس و الحية باللواط بنفسيهما بعد هبوطهما مع آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏237 س‏0 ف‏16097

موضوع = كيفية تكثر أولاد إبليس و صفتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏77 س‏0 ف‏75768

موضوع = كيفية تكثر نسل إبليس و الحية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏246 س‏0 ف‏76086

#### \* تنزيه الأنبياء ع‏

موضوع = الإشارة إلى قصة يونس ع و غضبه و حزنه لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏380 س‏0 ف‏19728

موضوع = عدم تسليط الله إبليس على عقل أيوب ع ليوحد به الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏206 س‏0 ف‏79890

#### \* توبة إبليس‏

موضوع = توسل إبليس بأهل البيت ع للتوبة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏166 س‏0 ف‏49883

#### \* توبة الشياطين‏

موضوع = توبة بعض الأبالسة على يد نوح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏54 س‏0 ف‏47204

#### \* توحيد إبليس‏

موضوع = معصية إبليس لله مع اعتقاده بربوبيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15662

#### \* توفي الشياطين‏

موضوع = قابض أرواح الجن و الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏264 س‏0 ف‏73523

#### \* ثواب إبليس‏

موضوع = إثابة الله إبليس عن عبادته بإمهاله إلى يوم القيامة مع السلطة على بني آدم و احتجابه عنهم و تضاعف نسله عليهم و تمثله بكل صورة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15675

موضوع = إشارة آيات 17 - 14 سورة الأعراف و 34 و 35 سورة الحجر إلى إجابة سؤال إبليس ثوابا لعمله بعد طرده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15678

موضوع = إشارة آيات قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلخ إلى إثابته على عبادته بتسليطه على بني آدم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76177

موضوع = إشارة آية ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ إلى تسليطه على بني آدم بإجرائه في دمهم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76179

موضوع = إشارة آية فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى إمهال إبليس جزاء صلاته ركعتين في ألفي أو أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏240 س‏0 ف‏76062

موضوع = إعطاء الله القوة لإبليس جزاء صلاته ركعتين في السماء خلال أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏275 س‏0 ف‏76182

موضوع = إمهال الله لإبليس إلى الوقت المعلوم جزاء عبادته في السماء في ستة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76115

موضوع = إمهال الله لإبليس جزاء عبادته في السماء في سبعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏240 س‏0 ف‏76061

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏240 س‏0 ف‏76063

#### \* جدال إبليس‏

موضوع = الحوار بين الله تعالى و إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏315 س‏0 ف‏11443

#### \* جرائم إبليس‏

موضوع = قيادة إبليس لكل ضلالة و إثارته لكل فتنة و ارتكابه لكل جريمة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76114

#### \* جماع الشيطان‏

موضوع = تخصيص آية خلقتني من نار و خلقته من طين بآية و شاركهم في الأموال و الأولاد الدالة على شركه في النطفة بمباضعته لبني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131689

#### \* جنس إبليس‏

موضوع = علم الله دون الملائكة بعدم كون إبليس منها و عدم إحاطته بأمور السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏148 س‏0 ف‏15705

#### \* جنس الشيطان‏

موضوع = تخيل الملائكة أن إبليس منها و تبين ماهيته بكونه جنا عند إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15629

#### \* جنود إبليس‏

موضوع = استحباب الذكر عند طلوع الشمس و غروبها لكونهما ساعة غفلة و بث جنود إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏129 س‏0 ف‏113113

موضوع = المقارنة بين خوف الناس من شر إبليس و جنوده مع استعاذتهم منه و بين خوفهم من علي ع مع حبهم له و توسلهم به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49970

موضوع = بث إبليس جنوده عند ساعتي الغفلة الطلوع و الغروب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏244 س‏0 ف‏113354

موضوع = بث جنود إبليس و الملائكة في أقطار الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏55 س‏0 ف‏123210

موضوع = تفسير جنود إبليس أجمعون بذريته من الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏88 س‏7 ف‏82271

موضوع = حث إبليس جنوده لإلقاء الحسد و البغي بين العباد

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏278 س‏17 ف‏92428

موضوع = عد النساء و الغضب من أشد جنود إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏246 س‏12 ف‏102495

موضوع = لزوم إكثار ذكر الله و التعوذ من شر إبليس و تعويذ الصبيان منه عند بثه جنوده وقت الطلوع و الغروب و هما ساعتا غفلة

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏297 س‏0 ف‏113459

#### \* جنود الشيطان‏

موضوع = ركز جبرئيل لواء الله في بني هاشم و إبليس لواءه في بني أمية

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏76 س‏0 ف‏32973

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏78 س‏0 ف‏32987

#### \* جهل إبليس‏

موضوع = خطأ إبليس في قياسه ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من نور ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏291 س‏0 ف‏3163

موضوع = خطأ قياس إبليس ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من ناريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏288 س‏0 ف‏3141

موضوع = فخر إبليس على آدم ع بناريته غافلا عن تركبه ع من الطين و النور و النار و الماء و الريح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15534

#### \* حبائل الشيطان‏

موضوع = احتيال الشيطان بحب النساء و المال و شرب المسكرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏107 س‏0 ف‏2060

موضوع = تفسير آية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر إلخ بإغوائه لزاهد بني إسرائيل بالزنا و القتل و الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏317 س‏0 ف‏92595

موضوع = غلبة الشيطان على أوليائه إذا مزج الحق بالباطل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏290 س‏0 ف‏3158

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏315 س‏0 ف‏3349

موضوع = كون النساء حبائل الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏249 س‏0 ف‏131292

#### \* حبس الشياطين‏

موضوع = حبس الشياطين في أول رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏205 س‏0 ف‏75954

موضوع = حبس الشياطين في شهر رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏261 س‏0 ف‏76149

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏348 س‏0 ف‏122791

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏349 س‏0 ف‏122796

موضوع = حبس الشياطين و مردة الجن و إغلاق أبواب الجحيم و فتح أبواب الجنان و عتق بعض أهل النار في شهر رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏350 س‏0 ف‏122799

موضوع = حبس المردة و الشياطين في شهر رمضان و الغفران للمؤمنين فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏188 س‏21 ف‏92061

#### \* حداء إبليس‏

موضوع = كون إبليس أول من تغنى و حدا و ناح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏33 س‏0 ف‏7403

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏75999

#### \* حزب الشيطان‏

موضوع = تبري الأئمة ع ممن ساوى بينهم و بين حزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏106 س‏0 ف‏31130

موضوع = جعل الله أمير المؤمنين ص معيارا لمعرفة أوليائه من أعدائه و حزبه من حزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏128 س‏0 ف‏31279

موضوع = جعل الله عليا ع مقياسا لتمييز حزب الله من حزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏341 س‏0 ف‏24669

موضوع = خطبة علي ع في أوصاف المنافقين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏176 س‏0 ف‏87802

موضوع = عد حزب أهل البيت ع حزب الله و الفئة الباغية حزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏341 س‏0 ف‏50734

موضوع = نص النبي ص على أن أهل بيته ص حزب الله و أعداءهم حزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏142 س‏0 ف‏31400

موضوع = نص النبي ص على أن حزب علي ص حزبه و حزب الله و أن حزب عدوه حزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏111 س‏0 ف‏47561

موضوع = نص النبي ص على كون حزب الأئمة ع حزبه و حزب الله و أن حزب أعدائهم حزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏92 س‏0 ف‏47381

موضوع = وصف المجبرة بحزب الشيطان و خصماء الرحمن و مجوس هذه الأمة

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏125 س‏0 ف‏6511

موضوع = وصف النبي ص حزب الأئمة ع بحزبه و حزب الله و حزب أعدائهم بحزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏144 س‏0 ف‏31429

موضوع = وصف النبي ص من اغتاب علي بن أبي طالب ص و أعان عليه بحزب إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏139 س‏0 ف‏42875

موضوع = وصف أهل البيت ع بالنجباء و أفراط الأنبياء ع و حزب الله و الباغي عليهم حزب الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏106 س‏0 ف‏31129

#### \* حزن إبليس‏

موضوع = حزن إبليس يوم نصب النبي عليا للخلافة

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏263 س‏7 ف‏39721

موضوع = رنة إبليس حزنا يوم لعنه و هبوطه و عند بعثة النبي ص و نزول أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15691

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15942

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏241 س‏0 ف‏76065

موضوع = فرح إبليس بالهجران بين مسلمين و مناداته بالويل عند التقائهما

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏187 س‏17 ف‏92056

#### \* حسد إبليس‏

موضوع = ابتلاء أيوب ع بالبلايا من حسد إبليس لنعمته و شكره و أراد أن يختبر شكره و صبره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17601

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17610

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏344 س‏0 ف‏17614

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏345 س‏0 ف‏17616

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏350 س‏0 ف‏17646

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى امتناعه من السجود حسدا لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76175

موضوع = اشتداد إيذاء المؤمن بحسد أخيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏224 س‏0 ف‏81620

موضوع = التحذير ممن يفتري على صديقه عند إمساكه و يحسده عند عطائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏10 س‏0 ف‏99666

موضوع = النهي عن الحسد و كونه يأكل الحسنات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏252 س‏15 ف‏92250

موضوع = حرمان الحسود من الغنى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏197 س‏0 ف‏101882

موضوع = عروض إبليس لنوح ع و هو يصلي و حسده على حسن صلاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏195 س‏0 ف‏11163

موضوع = عصيان الله بالحسد و إطاعة الله بالصبر عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏416 س‏0 ف‏86910

موضوع = علة معصية إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏323 س‏0 ف‏16375

موضوع = فخر إبليس على آدم ع بناريته غافلا عن تركبه ع من الطين و النور و النار و الماء و الريح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15534

موضوع = لعن الله إبليس لامتناعه عن السجود لآدم ع حسدا و شقاء و عداوته له و لأولاده بعد طرده مخزيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15660

موضوع = مماثلة الحسد و البغي للشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏278 س‏17 ف‏92429

موضوع = نصائح إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏293 س‏0 ف‏16299

موضوع = نصح إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16338

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏318 س‏0 ف‏16346

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏323 س‏0 ف‏16373

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76010

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76012

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الحرص و الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76101

موضوع = نظر إبليس حسدا إلى المصلي حيث يراه مستحقا لرحمة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏110 س‏14 ف‏13353

موضوع = نفي الحسد و التبذير و الإسراف و التقتير على العيال عن المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏294 س‏0 ف‏80180

موضوع = نفي المكر و التنابز بالألقاب و البغي و الحسد عن المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏341 س‏0 ف‏80443

موضوع = نهي المتعلم عن حسادة من فوقه و تحقير من دونه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏172 س‏0 ف‏101592

موضوع = وقوع أول خطيئة بحسد إبليس لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76197

#### \* حسد الشيطان‏

موضوع = كون حسد إبليس لآدم حسد فتنة لا حسد غفلة

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏255 س‏1 ف‏102605

#### \* حسرة الشيطان‏

موضوع = تحسر إبليس من طول ركوع و سجود المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏299 س‏0 ف‏84023

#### \* حصن الشياطين‏

موضوع = أمر سليمان الشياطين لبناء الحصن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏72 س‏0 ف‏18855

#### \* حضور الشيطان‏

موضوع = النهي عن مجالسة أهل اللهو لإيجابها نسيان القرآن و تسلط الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏293 س‏16 ف‏98506

#### \* حقارة إبليس‏

موضوع = تحقير إبليس بتكبره و طرده في الدنيا و عذابه في الآخرة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19968

موضوع = هوان الدنيا و إبليس و الخلق على النفس و عزها و زهادتها بالتفاني في الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏224 س‏0 ف‏1106

#### \* حمية إبليس‏

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى إظهار إبليس ماهيته بالحسد و الغضب بعد حسبان الملائكة أنه منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏287 س‏0 ف‏89121

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى عصيان إبليس و أتباعه عن السجود لآدم ع لحميته و شقوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98643

موضوع = تبين عدم كون إبليس من الملائكة بإظهاره الحمية لآدم ع بعد ما كان معلوما لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏259 س‏0 ف‏76139

موضوع = علم الله بمبائنة إبليس للملائكة و هم لا يعلمون حتى أظهر سريرته بترك السجود لآدم للحمية و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏265 س‏0 ف‏89090

#### \* خباثة إبليس‏

موضوع = علم الله بخباثة إبليس مذ خلقه و ظهور خباثته عند امتحانه بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15659

#### \* خباثة الشيطان‏

موضوع = الذكر المندوب عند التخلي و الوضوء

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏177 س‏0 ف‏106412

موضوع = جعل الشيطان عدوا قلبيا للمؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏138 س‏0 ف‏120025

#### \* خدعة إبليس‏

موضوع = تصوير إبليس صورة سواع من العود لإضلال الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4336

موضوع = تصوير إبليس صورة يعوق من الذهب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4345

موضوع = تصوير إبليس صورة يغوث من الحجر الأبيض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4341

موضوع = رؤية الصحابة إبليس في صورة رجل يصلي و يتضرع بمنى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23830

#### \* خدعة الشيطان‏

موضوع = استعمال الشيطان أسلوب الحلف على كونه ناصحا في مخادعة الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏258 س‏0 ف‏8748

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏259 س‏0 ف‏8755

موضوع = الأمر باتباع صيحة جبرئيل من السماء أولا و اجتناب صيحة إبليس من الأرض بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏206 س‏0 ف‏69363

موضوع = التحذير من خدع الشيطان باليسير من الدنيا لجرائه إلى التورط و الهلاكة و القنوط من رحمة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏228 س‏13 ف‏97673

موضوع = التحذير من كبر الحمية و فخر الجاهلية لكونها من نخوات و نزغات الشيطان خدع و أهلك بهما الأمم الماضية

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏467 س‏9 ف‏19980

موضوع = جعل الشيطان عدوا قلبيا للمؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏138 س‏0 ف‏120025

موضوع = خدع الشيطان للإنسان بالدنيا يسيرا يسيرا حتى اليأس من رحمة الله و طلب الراحة في خلاف الدين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏217 س‏9 ف‏97551

موضوع = خروج شيطان من صنم مناة بصورة امرأة سوداء

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏143 س‏0 ف‏27268

موضوع = كيفية خدعة الشياطين للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏11 ف‏98226

#### \* خسران إبليس‏

موضوع = خسران إبليس بكذبه على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84309

موضوع = خسران إبليس مع طول سجوده لكونه للدنيا و لاستكباره على الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏235 س‏0 ف‏76042

موضوع = خسران الأمم المستكبرة المتمردة على أوصيائها كخسران إبليس لاستكباره عن السجود لآدم و عبادته للدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏264 س‏0 ف‏81704

موضوع = طرد النبي ص إبليس و قد تمثل له على هيئة شيخ كهل و استغفره عند الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏173 س‏0 ف‏49916

موضوع = وجوب الاعتبار من إحباط عبادة إبليس ستة آلاف سنة بتكبر لحظة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19971

#### \* خطف الشياطين‏

موضوع = تصدي إسماعيل الملك لسماء الدنيا و هو صاحب الخطفة في آية إلا من خطف الخطفة

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏319 س‏0 ف‏24590

موضوع = مشاهدة النبي ص ليلة المعراج الملك إسماعيل مع آلاف من الملائكة موكلون بحفظ سماء الدنيا من خطف الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏376 س‏0 ف‏73598

#### \* خطوات الشيطان‏

موضوع = بطلان الطلاق و الظهار المعلق على إعادة الصلاة لكونها من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏147 س‏0 ف‏133246

موضوع = تفسير ادخلوا في السلم كافة بولاية الأئمة ع و لا تتبعوا خطوات الشيطان بولاية الشيطانين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏159 س‏0 ف‏33311

موضوع = تفسير و لا تتبعوا خطوات الشيطان باتباعه في مخالفة النبي ص و عداوة علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏379 س‏0 ف‏34264

موضوع = عد استماع الغناء من خطوات الشيطان و مغفورة لو لم يمنع من الواجبات و المستحبات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏141 س‏0 ف‏10825

موضوع = عد تقلب القلوب بين الدنيا و الآخرة من خطوات الشيطان و ليس من النفاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏56 س‏0 ف‏83377

موضوع = مدح الباقر رغبة أصحابه إلى الآخرة عند لقائه و إلى الدنيا عند مفارقته بكونه تحولا طبيعيا للنفس لا نفاقا

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏41 س‏0 ف‏7468

موضوع = مدح النبي رغبة أصحابه إلى الآخرة عند لقائه و إلى الدنيا عند مفارقته بكونه تحولا طبيعيا للنفس لا نفاقا

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏41 س‏0 ف‏7467

#### \* خفاء إبليس‏

موضوع = إشارة آيات قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلخ إلى إثابته على عبادته بتسليطه على بني آدم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76177

موضوع = إشارة آية ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ إلى تسليطه على بني آدم بإجرائه في دمهم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76179

موضوع = امتناع رؤية إبليس على آدم ع بعد رميه له عند الجمرة الوسطى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15843

#### \* خفاء الشيطان‏

موضوع = اختفاء إبليس عن آدم ع إلى الأبد من بعد رميه له عند الجمرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124703

#### \* خلق إبليس‏

موضوع = إجابة الإمام الحسن ع عن سؤال ملك الروم عن الحيوانات التي لم تخلق في الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏129 س‏0 ف‏17030

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏129 س‏0 ف‏17031

موضوع = الحيوانات التي خلقت خارج الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏262 س‏0 ف‏76607

موضوع = تفسير من خلقت وحيدا بخلق إبليس من غير أبوين و مالا ممدودا باستمرار دولته إلى ظهور المهدي عج و عنيدا بعناده و صده للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏325 س‏0 ف‏34035

موضوع = خلق آدم و حواء ع و كبش إبراهيم و ناقة صالح و حية الجنة و غراب قابيل و إبليس خارج الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏248 س‏0 ف‏76093

موضوع = خلق إبليس و الحية و الغراب من دون ركضهما في رحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏132 س‏0 ف‏13535

موضوع = خلق الله إبليس لعبادته مع علمه بتمرده عند امتحانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏235 س‏0 ف‏76039

موضوع = خلق الله إبليس للعبادة مع علمه بما يصير إليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏167 س‏18 ف‏13697

موضوع = دلالة خلق إبليس على بطلان الجبر في الطاعة

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏54 س‏0 ف‏6083

موضوع = عد كذب إبليس أول كذبة حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏351 س‏0 ف‏61995

موضوع = كذب إبليس في قوله خلقتني من نار لخلقه من نار الشجر و أصلها من طين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76075

#### \* خلق الشياطين‏

موضوع = كون رقة خلق الشياطين سببا في صعودهم إلى السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏169 س‏1 ف‏13704

#### \* خلق الشيطان‏

موضوع = سؤال زنديق الصادق ع عن حكمة خلق الشيطان و جوابه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏167 س‏11 ف‏13696

#### \* خلقة إبليس‏

موضوع = هيئة إبليس و خلقته الأصلية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏1 ف‏76025

#### \* خوف الشيطان‏

موضوع = ذعر الشيطان من محافظة المؤمن على الصلاة و تجرؤه عليه و إغواؤه له إذا ضيعها

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏13 س‏0 ف‏109186

#### \* دعاء إبليس‏

موضوع = إشارة آيات 17 - 14 سورة الأعراف و 34 و 35 سورة الحجر إلى إجابة سؤال إبليس ثوابا لعمله بعد طرده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15678

#### \* دعوة الشيطان‏

موضوع = دعوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص أتباعه الهادين إلى الجنة و دعوة الشيطان أتباعه الضلال إلى النار

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏232 س‏0 ف‏50217

موضوع = قصة رجل دعاه الشيطان إلى إحداث دين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏219 س‏0 ف‏88066

#### \* دولة إبليس‏

موضوع = استمرار دولة إبليس المؤجلة في هذه الأمة بمتابعة الجبابرة لبدع الطواغيت الثلاثة و موافقتهم لهم في الكفر و الظلم و النفاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏125 س‏2 ف‏118229

موضوع = إعلان العبادة في زمان دولة الله و خفاؤه في زمن سلطة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏88 س‏0 ف‏91498

موضوع = نص آية وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض على إقامة دولة الحق بعد انتهاء مهلة و دولة إبليس و تحقق القول على الكافرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏125 س‏3 ف‏118230

#### \* دولة الشيطان‏

موضوع = تفسير باطن آيات [ و اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين إلى قوله تعالى هنا لك الولاية لله الحق ] بمقايسة منزلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص مع دولة أعدائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏123 س‏0 ف‏42785

موضوع = كون سلطنة الظلمة من الله إمهالا لهم في دولة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏173 س‏0 ف‏82360

#### \* دين الشيطان‏

موضوع = دين الجن و الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏83 س‏0 ف‏75786

#### \* ذبح إبليس‏

موضوع = تفسير يوم الوقت المعلوم بيوم يذبح النبي ص إبليس على صخرة بيت المقدس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏154 س‏0 ف‏15737

#### \* ذرية إبليس‏

موضوع = دلالة آية 50 سورة الكهف على كون إبليس أول من ألحد و تزندق و توارث ذريته إلحاده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏241 س‏0 ف‏14127

موضوع = دلالة آية 50 و 51 سورة الكهف على تداوم ذرية إبليس و إغوائهم لبني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏241 س‏0 ف‏14128

#### \* ذكر الشيطان‏

موضوع = استواء ذكر أعداء الأئمة ع مع ذكر الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏258 س‏0 ف‏90337

موضوع = عد ذكر أهل البيت ذكر الله و ذكر عدوهم ذكرا للشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏468 س‏0 ف‏93510

#### \* ذل الشيطان‏

موضوع = إخزاء الله الشيطان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص و محبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏179 س‏0 ف‏11069

#### \* رجاء إبليس‏

موضوع = رجاء إبليس برحمة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏270 س‏0 ف‏19328

#### \* رجعة إبليس‏

موضوع = رجعة النبي و الأئمة ص و من محض الإيمان و إبليس و جنوده و من محض الكفر لأخذ الثأر و القصاص من الظالمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏142 س‏0 ف‏71111

#### \* رجم إبليس‏

موضوع = قعود إبليس في السماء الثالثة و رجمه بالشهب عند إرادته الاستراق ليلة ولادة النبي ص لمشاهدته الأعاجيب فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏293 س‏13 ف‏22907

#### \* رجم الشياطين‏

موضوع = إشارة آيات 10 - 8 سورة الجن إلى حراسة السماء و رجم الشياطين و الجن بالشهاب من لدن بعثة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏122 س‏0 ف‏75897

موضوع = إشارة آية إلا من استرق السمع و كنا نقعد مقاعد للسمع إلى تكهن الكهنة من استراق الشياطين أخبار السماء و انقطاعها برجمهم بالشهب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76193

موضوع = تفسير شيطان مارد بالخبيث و يقذفون برميهم بالكواكب و عذاب واصب بالواجب و الخطفة باستراق السمع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏376 س‏0 ف‏73599

موضوع = تفسير عذاب واصب بدائم مؤلم و شهاب ثاقب بإصابتهم بقوة

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏376 س‏0 ف‏73600

موضوع = تفسير فأتبعه شهاب ثاقب بإصابته للشياطين حتما

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏387 س‏0 ف‏73648

موضوع = حجب الله للشياطين و رميهم بالشهب عند ولادة النبي ص حين أرادوا استراق السمع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏293 س‏13 ف‏22908

موضوع = خرق الشهاب للشياطين دون يقتلها

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏387 س‏0 ف‏73649

موضوع = خلق الشهاب رصدا للشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98765

موضوع = خلق النجوم زينة للسماء و رجوما للشياطين و علامات للناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏275 س‏0 ف‏72676

موضوع = رمي الشياطين المسترقة بالشهاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98771

موضوع = منع الشياطين عن استراق أخبار السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏168 س‏11 ف‏13702

موضوع = منع الشياطين من السماء و رجمها بالشهب من لدن بعثة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏122 س‏0 ف‏75899

#### \* رجم الشيطان‏

موضوع = تسمية الشيطان بالرجيم لعلم الله برجمه و إن لم يرجم فعلا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏242 س‏0 ف‏76070

موضوع = تشريع رمي الجمرات من رمي آدم ع إبليس عندها

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124702

موضوع = تشريع رمي الجمرات من رمي آدم لإبليس حين الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15790

موضوع = تشريع رمي الجمرات من رمي إبراهيم ع إبليس عندها

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏39 س‏0 ف‏124717

موضوع = تفسير الشيطان الرجيم بأخبث الشياطين و تسميته به لعلم الله بأنه سيرجم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏255 س‏0 ف‏76122

موضوع = تفسير الشيطان الرجيم بأخبث الشياطين و تسميته به لكونه يرجم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76038

موضوع = تفسير الشيطان الرجيم بأخبث الشياطين و سمي به لرجمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏195 س‏0 ف‏75919

موضوع = دلالة آية و حفظنها من كل شيطان رجيم على تسميته بالرجيم لرجم الملائكة إياه بالنجوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏51 س‏0 ف‏112157

موضوع = رجم المؤمنين إبليس بالحجارة في زمن القائم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏242 س‏0 ف‏76069

موضوع = علة رمي الجمار

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏39 س‏0 ف‏124722

موضوع = كون الرجيم أخبث الشياطين و تسميته به لأنه يرجم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏215 س‏0 ف‏117512

#### \* رسل إبليس‏

موضوع = كتاب إبليس و قراءته و رسله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76202

#### \* رمي إبليس‏

موضوع = رمي علي ع لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49941

#### \* رنة إبليس‏

موضوع = رنة إبليس حين لعنه و هبوطه و حين بعثة النبي ص و نزول سورة الفاتحة و نخره حين إغوائه لآدم و عند هبوطه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏237 س‏0 ف‏117600

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم نزول سورة الفاتحة و فرحه حين معصية آدم ع و هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76090

#### \* رنة الشيطان‏

موضوع = رنة إبليس حين بعث النبي ص و نزول القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏230 س‏0 ف‏117568

موضوع = رنة الشيطان عند اليأس من عبادته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏476 س‏2 ف‏20031

موضوع = رنة الشيطان عند بعثة النبي ص و عند إنزال أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏179 س‏0 ف‏24175

#### \* زبانية إبليس‏

موضوع = عرش إبليس و عدد زبانيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏213 س‏0 ف‏88044

#### \* زينة الشياطين‏

موضوع = حرمة لبس الحديد في الصلاة إلا عند القتال لكونه زينة الجن و الشياطين في الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏73 س‏0 ف‏75751

#### \* سجن الشيطان‏

موضوع = تقييد إبليس في الأرض السابعة و هي السجين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏54 س‏0 ف‏72306

#### \* سجود إبليس‏

موضوع = سجود إبليس سجدة واحدة مدة أربعة آلاف عام قاصدا بها زخرف الدنيا و التمكين من النظرة

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏110 س‏3 ف‏118096

موضوع = عدم انتفاع إبليس بطول سجوده لاستكباره عن السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏110 س‏1 ف‏118094

موضوع = عدم انتفاع إبليس من طول سجوده لكونها لأجل الدنيا و السمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏174 س‏0 ف‏38261

#### \* سرج الشيطان‏

موضوع = النهي عن ركوب الميثرة الحمراء لاختصاصها بإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏262 س‏0 ف‏76151

#### \* سرور إبليس‏

موضوع = فرح إبليس بالهجران بين مسلمين و مناداته بالويل عند التقائهما

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏187 س‏17 ف‏92056

موضوع = فرح الشيطان و فوزه عند إضلال المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏187 س‏9 ف‏92054

#### \* سعوط الشيطان‏

موضوع = عد النعاس كحل إبليس و الكذب لعوقه و الكبر سعوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏260 س‏0 ف‏88147

#### \* سلاح إبليس‏

موضوع = فضل الأناة و ذم التسرع و كونه من سلاح إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏148 س‏5 ف‏91907

#### \* سلاح الشيطان‏

موضوع = اعتبار احتقار العمل القليل من أسلحة الشيطان الخفية

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏419 س‏3 ف‏104039

#### \* سلطة إبليس‏

موضوع = إثابة الله إبليس عن عبادته بإمهاله إلى يوم القيامة مع السلطة على بني آدم و احتجابه عنهم و تضاعف نسله عليهم و تمثله بكل صورة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15675

موضوع = استحواذ إبليس على الإنسان بالعجب و استكثار العمل و استصغار الذنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76106

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏259 س‏0 ف‏76141

موضوع = استحواذ إبليس على الإنسان بالعجب و استكثار عمله و استصغار ذنبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏196 س‏0 ف‏87916

موضوع = إشارة آيات 17 - 14 سورة الأعراف و 34 و 35 سورة الحجر إلى إجابة سؤال إبليس ثوابا لعمله بعد طرده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15678

موضوع = إشارة آيات قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلخ إلى إثابته على عبادته بتسليطه على بني آدم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76177

موضوع = إشارة آية 90 سورة الأعراف إلى جعل آدم ع نصيبا لإبليس في ولده الحارث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏251 س‏0 ف‏16150

موضوع = إشارة آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلى عدم سلطته على إضلال الشيعة و إن استزلهم بالذنوب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏256 س‏0 ف‏76126

موضوع = إشارة آية ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ إلى تسليطه على بني آدم بإجرائه في دمهم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76179

موضوع = إعطاء التوبة لبني آدم إلى آخر الحياة عوض تسلط إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏16001

موضوع = امتنان الله على آدم ع بقبول توبته إلى حين موته عوض نفوذ إبليس في جسمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏76001

موضوع = امتنان الله على آدم ع بمجازاة سيئته بواحدة و حسنته بعشر عوض تسليط إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏76000

موضوع = انحصار سلطنة إبليس على ولد آدم في وسوستهم و دعائهم إلى الباطل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏168 س‏1 ف‏13698

موضوع = تبشير إبليس لعلي بعدم تسلطه عليه و على شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49946

موضوع = تحذير الأجنبي و الأجنبية من اختلاء كل منهما بالآخر لكون الثالث إبليس فيغويهما

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏196 س‏0 ف‏87917

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالعجاب بنفسه و استكثار عمله و استصغاره ذنبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏350 س‏0 ف‏18330

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الكذب و الكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏242 س‏0 ف‏76067

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان عند الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏293 س‏0 ف‏16301

موضوع = تسلط إبليس على أموال أيوب و أولاده دون عقله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏341 س‏0 ف‏17597

موضوع = تسلط إبليس على بني آدم بالوسوسة و الإغواء فقط

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏235 س‏0 ف‏76040

موضوع = تسلط إبليس على جسد أيوب ع بتشويه خلقه دون إيمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76120

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76158

موضوع = تسليط إبليس على بني آدم ثواب صلاته لله في السماء الرابعة في أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15682

موضوع = تسليط الله إبليس على بني آدم ع و إجراؤه في عروقهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏275 س‏0 ف‏76180

موضوع = تضاعف جزاء الحسنة لبني آدم من عشر إلى سبعمائة دون السيئة عوض تسلط إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15998

موضوع = تفسير آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بعدم تسلطه على تحبيب الكفر و تبغيض الإيمان إلى الشيعة و إن استزلهم بالمعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏94 س‏0 ف‏81093

موضوع = تفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بإعاذة الله الشيعة من سلطة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏390 س‏0 ف‏64125

موضوع = تفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بعجزه عن إجبار الخلق إلى الجنة أو النار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76117

موضوع = تفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بعدم سلطته على إغواء الشيعة بتحبيب الكفر و تبغيض الإيمان و إغوائه لهم بالمعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏243 س‏0 ف‏76074

موضوع = تفسير إنما سلطانه على الذين يتولونه بعدم تسلطه على أولياء الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏274 س‏7 ف‏98231

موضوع = تفسير إنما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به مشركون بتسلطه على أبدان الكفار و أديانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76119

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76159

موضوع = تفسير إنما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به مشركون بتسلطه على إغواء الشيعة بالذنوب و شبهها دون أن يزيلهم عن الولاية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏255 س‏0 ف‏76123

موضوع = تفسير إنه ليس له سلطان على الذين ءامنوا و على ربهم يتوكلون بتسلطه على أبدان المؤمنين دون أديانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76118

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76157

موضوع = توكيل ملك أو ملكين لحفظ بني آدم عوض تسلط إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏16000

موضوع = جريان إبليس في جسم الإنسان كجريان الدم في عروقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15679

موضوع = جريان إبليس في جسم الإنسان كجريان الدم و سكنى أولاده في صدره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15676

موضوع = جريان إبليس من الإنسان مجرى الدم في العروق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85755

موضوع = جريان الشيطان مجرى الدم من الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85761

موضوع = جزاء سيئة بني آدم بمثلها و حسنتهم بعشر بإزاء تسليط إبليس عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15680

موضوع = جعل صدور ذرية آدم مساكن لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85756

موضوع = سلطة إبليس على الإنسان بجريانه منه مجرى الدم في العروق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏16002

موضوع = سلطة إبليس على بني آدم بالوسوسة و الإغواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15661

موضوع = سلطة إبليس على عامة الناس عدا من اعتصم بالله مخلصا أو توكل عليه أو داوم التسبيح أو أنصف لأخيه المؤمن أو صبر على المصيبة أو رضي بقسمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏378 س‏0 ف‏82733

موضوع = طريق سلطة إبليس على العبد بترك الطاعة و الذكر و الصلوات على النبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏12 س‏5 ف‏119651

موضوع = قدرة إبليس على وسوسة جميع الخلق و قدرة ملك الموت على قبض أرواحهم و فضل الإمام ع عليهما بعلمه بما في جميع أرجاء العالم و بعددها

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏275 س‏0 ف‏76183

موضوع = كون الإنسان في فسحة من الله حتى يشرب الخمر فيفضحه و يسلط عليه إبليس يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏84 س‏0 ف‏130270

موضوع = كيفية اندمال جراحات إبليس و تسلط المجدد

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏12 س‏4 ف‏119650

موضوع = نزول آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان رغما لأنف إبليس لما حلف على إضلال أتباع علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45825

موضوع = نزول آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان في أمير المؤمنين ع و جريانها في من أحبه الله من المسلمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏257 س‏0 ف‏76129

#### \* سلطة الشيطان‏

موضوع = احمرار العينين و انتفاخ الأوداج عند الغضب من حلول الشيطان و تسكينه بلزوم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏265 س‏0 ف‏76160

موضوع = تمكن الشيطان من الإنسان إذا خلي بينهما بعدم حب الله له و عدم استخلاصه إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏54 س‏0 ف‏6088

موضوع = عدم أمان أحد من مكيدة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏471 س‏4 ف‏19999

موضوع = غلبة الشيطان على أوليائه إذا مزج الحق بالباطل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏290 س‏0 ف‏3158

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏315 س‏0 ف‏3349

موضوع = يقظة الإنسان كل ليلة مرارا و تثاقله من بول الشيطان في أذنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏262 س‏0 ف‏76152

#### \* سليمان ع و الشياطين‏

موضوع = أفضلية النبي ص من سليمان ع لإيمان الجن و إشرافها له ص و الشياطين المسخرة لسليمان كانوا كفارا

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏44 س‏4 ف‏12684

موضوع = تسخير الله الشياطين لسليمان بعد تغلظهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏169 س‏1 ف‏13705

موضوع = حبس سليمان ع الشياطين إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏98 س‏0 ف‏18909

موضوع = حبس سليمان ع بعض الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏194 س‏0 ف‏75915

موضوع = ختم سليمان على النحاس للشياطين و على الحديد للجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏276 س‏0 ف‏53996

موضوع = عروج الشياطين إلى السماء لرقة خلقتهم و حدوث الكثافة لهم عند تسخيرهم لسليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏76 س‏0 ف‏75767

موضوع = عمل الشياطين لسليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏195 س‏0 ف‏75916

موضوع = غلظة خلقة الشياطين عند تسخيرهم لسليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏69 س‏0 ف‏18841

#### \* سليمان ع و الشيطان‏

موضوع = استجابة دعاء سليمان ع في إعطائه ملك الدنيا حتى الغلبة على الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏89 س‏0 ف‏23833

موضوع = إشارة آية و الشياطين كل بناء و غواص إلى تسخير سليمان ع الجن و الشياطين و الوحش و قدرته على الملك بخاتمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏194 س‏0 ف‏75914

#### \* سهام إبليس‏

موضوع = كون النظر الحرام سهما ساما من إبليس يورث طول الحسرة

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏40 س‏0 ف‏132613

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏40 س‏0 ف‏132614

#### \* سهام الشيطان‏

موضوع = عد النظر الحرام من سهام الشيطان يؤجر الغاض عنها بحلاوة الإيمان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏38 س‏0 ف‏132597

#### \* سيف الشيطان‏

موضوع = الحذر من الافتتان بحب النساء لإيجابه كدورة العيش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏225 س‏0 ف‏131062

#### \* شر إبليس‏

موضوع = عد إبليس و قابيل و فرعون و رجل أضل بني إسرائيل و آخر من المسلمين شر خلق الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏233 س‏0 ف‏16084

#### \* شراب الشيطان‏

موضوع = طعام إبليس و شرابه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76199

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76203

#### \* شرب الشيطان‏

موضوع = التحذير من عاقبة الشرب قائما

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏472 س‏0 ف‏79286

#### \* شرك إبليس‏

موضوع = أقدمية الكفر من الشرك لكفر إبليس أولا ثم شركه بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏96 س‏0 ف‏87408

موضوع = خبث الزانيات و المخنثين لشرك ابن إبليس فيهم و وجود فرج و رحم في أدبارهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏269 س‏0 ف‏76166

#### \* شرك الشيطان‏

موضوع = أقدمية الكفر من الشرك لكفر إبليس أولا ثم شركه بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏96 س‏0 ف‏87408

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بشرك الشيطان في النطفة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏206 س‏0 ف‏75962

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏207 س‏0 ف‏75965

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏112 س‏0 ف‏104854

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131686

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بعدم شركة الشيطان في نطفة محب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23829

موضوع = مشاركة الشيطان في أولاد و أموال و نساء أعداء أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏407 س‏0 ف‏24908

موضوع = معرفة الأئمة ع بحقائق الأمور بنور عينهم الصافية من شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏126 س‏0 ف‏33157

موضوع = معصية إبليس لله مع اعتقاده بربوبيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15662

#### \* شرور الشيطان‏

موضوع = تسبيب الشيطان الشرور باللحم و المسكر و النساء

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏293 س‏17 ف‏75520

#### \* شريك إبليس‏

موضوع = كون النمام شاهد زور و شريك إبليس في الإغراء بين الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏263 س‏20 ف‏92367

#### \* شريك الشيطان‏

موضوع = كون النمام شاهد زور و شريكا لإبليس في الإغراء بين الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏167 س‏0 ف‏63066

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏169 س‏0 ف‏63093

#### \* شقاء إبليس‏

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى عصيان إبليس و أتباعه عن السجود لآدم ع لحميته و شقوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98643

موضوع = تمرد إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع حمية و شقاء و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75981

موضوع = عصيان إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع للحمية و غلبة الشقاوة و التفاخر بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏122 س‏0 ف‏15649

موضوع = لعن الله إبليس لامتناعه عن السجود لآدم ع حسدا و شقاء و عداوته له و لأولاده بعد طرده مخزيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15660

#### \* شياطين الأمم‏

موضوع = إشارة آية 112 سورة الأنعام إلى ابتلاء كل نبي بشياطين الإنس و الجن في أمته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏456 س‏0 ف‏19888

#### \* شياطين الأنبياء ع‏

موضوع = ابتلاء كل رسول بشيطانين يؤذيانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏212 س‏0 ف‏17985

#### \* شياطين الإنس‏

موضوع = ابتلاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بمعاداة النواصب و شياطين الإنس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49232

موضوع = اعتبار غير الموالين لأهل البيت شياطين الجن و الإنس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏210 س‏0 ف‏102167

موضوع = تظلل بعض الناس بالعرش يوم القيامة و محاسبة و عذاب بعضهم و حشر بعضهم بصورة الآدميين و هم شياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏183 س‏0 ف‏9430

موضوع = تفسير الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس بشياطين الإنس و الجن يحملون الناس على المعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏245 س‏0 ف‏76082

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏246 س‏0 ف‏76085

موضوع = تنزه الأئمة ع من وحي الشياطين المذكورين في آية شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏277 س‏2 ف‏98262

موضوع = دلالة آية و شاركهم في الأموال و الأولاد على وجود شياطين في الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏149 س‏0 ف‏96704

موضوع = عوذة الجواد ع لابنه الهادي ع من أصناف شياطين الجن و الإنس و فعالهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏266 س‏0 ف‏76162

موضوع = عوذة لدفع شيطان الإنس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏136 س‏0 ف‏120823

موضوع = وصف المنافقين بشياطين الإنس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏22 س‏0 ف‏48907

#### \* شياطين البلاد

موضوع = سماع أهل كل لسان الصيحة السماوية بلغتهم لوجود ملك و شيطان في كل بلد لنداء أهلها إلى الحق و الباطل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏193 س‏0 ف‏73396

#### \* شياطين الجن‏

موضوع = إشارة آية 112 سورة الأنعام إلى ابتلاء كل نبي بشياطين الإنس و الجن في أمته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏456 س‏0 ف‏19888

موضوع = اعتبار غير الموالين لأهل البيت شياطين الجن و الإنس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏210 س‏0 ف‏102167

موضوع = تفسير الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس بشياطين الإنس و الجن يحملون الناس على المعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏245 س‏0 ف‏76082

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏246 س‏0 ف‏76085

موضوع = تنزه الأئمة ع من وحي الشياطين المذكورين في آية شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏277 س‏2 ف‏98262

موضوع = عوذة الجواد ع لابنه الهادي ع من أصناف شياطين الجن و الإنس و فعالهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏266 س‏0 ف‏76162

#### \* شياطين الطواغيت‏

موضوع = زيارة الجن و الشياطين لأئمه الضلال في قبال زيارة الملائكة للأئمة ع ليلة القدر

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏80 س‏0 ف‏34825

موضوع = زيارة جميع الجن و الشياطين لطواغيت الضلالة بعدد الملائكة الزائرين للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏276 س‏0 ف‏76184

#### \* شيطان أبي بكر

موضوع = احتجاج الرضا ع على السمرقندي باعتراف أبي بكر و عمر على خطئهما في استغلال الحكم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏318 س‏0 ف‏38785

#### \* شيطان الإبل‏

موضوع = فضل الذكر المأثور عند ركوب البعير تعوذا من شيطانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏298 س‏0 ف‏94949

موضوع = فضل امتهان البعير بالتسمية عند ركوبها لوجود شيطان على سنامها

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏206 س‏0 ف‏75958

#### \* شيطان الأحلام‏

موضوع = إيذاء شيطان الدهار المؤمنين في النوم بإراءتهم الأحلام المهولة

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏187 س‏0 ف‏74634

موضوع = تسمية أحد شياطين إبليس بهزع يملأ الشرق و الغرب ليلا و يأتي الناس في النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏159 س‏0 ف‏74547

#### \* شيطان الأصنام‏

موضوع = تسمية الشيطان المتكلم في الأوثان بمسعر

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏91 س‏0 ف‏23860

موضوع = قتل سلقعة الجني سملعه بن عزاف شيطان الأصنام الهاجي للنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏64 س‏0 ف‏52986

موضوع = قتل علي ع شيطان يغوث على هيئة مدهشة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏175 س‏0 ف‏49926

#### \* شيطان الخيل‏

موضوع = فضل البسملة عند ركوب الفرس تعوذا من شيطانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏297 س‏0 ف‏94946

موضوع = فضل التسمية عند إلجام الخيل لوجود شيطان عند منخرها

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏206 س‏0 ف‏75959

#### \* شيطان الدابة

موضوع = فضل التسمية عند إلجام الدابة لوجود شيطان على منخر الدواب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏209 س‏0 ف‏76507

#### \* شيطان الردهة

موضوع = إخبار النبي بقتال علي بن أبي طالب ص بعده مع الناكثين و المارقين و القاسطين و قتله شيطان الردهة ثم استشهاده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏121 س‏0 ف‏47644

#### \* شيطان الليل‏

موضوع = إحاطة تمريح عون إبليس للعالم عند الليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏263 س‏0 ف‏76153

#### \* شيطان النَّفْس‏

موضوع = إشارة آية الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة إلى توكيل شيطان و ملك بالإنسان يسبب دنوهما الحزن أو الفرح بلا موجب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏205 س‏0 ف‏75955

موضوع = تفسير آية عن اليمين و عن الشمال قعيد بملك و شيطان على أذني القلب الأول يرشده إلى التقوى و الثاني يفتنه بالمعصية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏205 س‏0 ف‏75956

موضوع = تفسير آية و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا بإيجاد نكتة سوداء في القلب و شد مسامعه و توكيل شيطان به يضله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏57 س‏0 ف‏83382

موضوع = تفسير الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة منه بملازمة ملك و شيطان لأذني القلب الأول يرشده و الثاني يغويه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏245 س‏0 ف‏76083

موضوع = تفسير الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة منه بملازمة ملك و شيطان لكل إنسان يوجب قرب أحدهما فرحه و حزنه بلا سبب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏145 س‏0 ف‏74528

موضوع = تفسير الوسواس الخناس بشيطان ذات خرطوم في القلب يوسوس الإنسان و ينخنس بذكر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏246 س‏0 ف‏76084

موضوع = تفسير عن اليمين و عن الشمال قعيد بملك على آذان القلب الأيمن و شيطان على الأيسر يتغالبان بالردع و التسويل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏33 س‏0 ف‏83337

موضوع = جريان إبليس في جسم الإنسان كجريان الدم في عروقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15679

موضوع = جريان إبليس في جسم الإنسان كجريان الدم و سكنى أولاده في صدره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15676

موضوع = وجود أذنين للقلب أحدهما روح الإيمان و الثاني شيطان يتغالبان عليه بالردع و التسويل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏44 س‏0 ف‏83338

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏53 س‏0 ف‏83359

موضوع = وجود شيطان و ملك على أذني قلب المؤمن الأول يوسوسه و الثاني يؤيده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏199 س‏0 ف‏82428

#### \* شيطان النوم‏

موضوع = إيذاء شيطان الدهار المؤمنين بإراءتهم الكابوس في النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏90 س‏0 ف‏56759

#### \* شيطان الوسواس‏

موضوع = دبغ المعدة و إنارتها و طرد شيطان الوسوسة بأكل الرمان بشحمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏165 س‏0 ف‏78010

#### \* شيطان هزع‏

موضوع = تسمية أحد شياطين إبليس بهزع يملأ الشرق و الغرب ليلا و يأتي الناس في النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏159 س‏0 ف‏74547

#### \* صحبة الشيطان‏

موضوع = جعل معاند علي ع و محمد ص من رفقاء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏37 س‏0 ف‏80754

#### \* صلاة إبليس‏

موضوع = إشارة آية فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى إمهال إبليس جزاء صلاته ركعتين في ألفي أو أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏240 س‏0 ف‏76062

موضوع = إعطاء الله القوة لإبليس جزاء صلاته ركعتين في السماء خلال أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏275 س‏0 ف‏76182

موضوع = إمهال الله لإبليس شكرا لركعتين صلاهما في السماء أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏229 س‏0 ف‏111226

موضوع = تسليط إبليس على بني آدم ثواب صلاته لله في السماء الرابعة في أربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15682

#### \* صوت الشيطان‏

موضوع = صوت إبليس و مصايده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76201

#### \* صيحة الشيطان‏

موضوع = سماع علي ع رنة الشيطان حين نزول الوحي ليأسه من إضلال علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76155

موضوع = سماع علي ع رنة الشيطان يأسا من عبادته عند نزول الوحي على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏320 س‏0 ف‏48632

موضوع = صرخة إبليس بعد إعلان النبي ص ولاية علي ع يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏164 س‏0 ف‏45821

موضوع = صيحة الشيطان عند بعثة النبي ص و عند إنزال أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏177 س‏0 ف‏24169

#### \* ضرر الشيطان‏

موضوع = شدة عداوة إبليس و ضرره للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏6 ف‏98224

#### \* ضلال الشيطان‏

موضوع = طرد النبي ص إبليس و قد تمثل له على هيئة شيخ كهل و استغفره عند الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏173 س‏0 ف‏49916

#### \* طاعة الشيطان‏

موضوع = طاعة إبليس في سبع سماوات و عصيانه في سبع أرضين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49964

#### \* طرد إبليس‏

موضوع = إشارة آيات 34 و 35 سورة الحجر و 77 و 78 سورة ص إلى طرد و لعن إبليس بعد إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15686

موضوع = إشارة آيات 17 - 14 سورة الأعراف و 34 و 35 سورة الحجر إلى إجابة سؤال إبليس ثوابا لعمله بعد طرده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15678

موضوع = تحقير إبليس بتكبره و طرده في الدنيا و عذابه في الآخرة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19968

موضوع = تفسير المذءوم بالمعيب و المدحور بالملقى في جهنم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏153 س‏0 ف‏15733

#### \* طعام إبليس‏

موضوع = تحريم الطحال و الخصيتين و النخاع لأخذ إبليس لها من ذبيحة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏130 س‏0 ف‏17035

#### \* طعام الشيطان‏

موضوع = طعام إبليس و شرابه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76199

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76203

#### \* طمع إبليس‏

موضوع = سجود إبليس سجدة واحدة مدة أربعة آلاف عام قاصدا بها زخرف الدنيا و التمكين من النظرة

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏110 س‏3 ف‏118096

#### \* طينة إبليس‏

موضوع = تفسير الصلصال بالماء المتصلصل بالطين و المسنون بالطين المتغير و الجان بوالد إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏153 س‏0 ف‏15734

#### \* طينة الشيطان‏

موضوع = كذب إبليس في قوله خلقتني من نار لخلقه من نار الشجر و أصلها من طين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76075

موضوع = كذب ادعاء إبليس بكونه من النار لتكون ناره من الشجر المتكون من الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏154 س‏0 ف‏15736

#### \* ظن إبليس‏

موضوع = تأويل آية لقد صدق عليهم إبليس ظنه بافترائهم على النبي أنه ينطق عن الهوى بإغوائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏256 س‏0 ف‏39697

موضوع = تفسير لقد صدق عليهم إبليس ظنه بإغوائهم باللذات و الشهوات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏153 س‏0 ف‏15732

موضوع = تفسير و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين بإغوائه المنافقين لتصدي الخلافة

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏263 س‏12 ف‏39723

#### \* عبادة إبليس‏

موضوع = إثابة الله إبليس عن عبادته بإمهاله إلى يوم القيامة مع السلطة على بني آدم و احتجابه عنهم و تضاعف نسله عليهم و تمثله بكل صورة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15675

موضوع = إشارة آيات قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلخ إلى إثابته على عبادته بتسليطه على بني آدم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76177

موضوع = إشارة آية ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ إلى تسليطه على بني آدم بإجرائه في دمهم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76179

موضوع = إمهال الله لإبليس إلى الوقت المعلوم جزاء عبادته في السماء في ستة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76115

موضوع = إمهال الله لإبليس جزاء عبادته في السماء في سبعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏240 س‏0 ف‏76061

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏240 س‏0 ف‏76063

موضوع = حبط عبادة إبليس ستة آلاف سنة بتكبره ساعة واحدة عن السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75983

موضوع = رد الله عرض إبليس عليه أن يعبده أعظم من عبادة جميع البشر مقابل إعفائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏262 س‏0 ف‏2962

موضوع = رؤية الصحابة إبليس في صورة رجل يصلي و يتضرع بمنى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23830

موضوع = رؤية الصحابة إبليس يصلي في منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏236 س‏0 ف‏76047

موضوع = عبادة إبليس آلاف السنين مع الجان في الأرض و مع الملائكة في السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏162 س‏0 ف‏49851

موضوع = عدم نفع عبادات إبليس قبل معصيته و بعدها ما لم يسجد لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75926

#### \* عبادة الشيطان‏

موضوع = تمثيل الشيطان على شكل عيسى ع و عزير ع فيدخل مع من عبدهما النار

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏45 س‏0 ف‏10482

موضوع = حبط عبادة إبليس الكثيرة بمعصيته لآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏7 ف‏76028

موضوع = حصول عبادة الشيطان بإطاعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏113 س‏0 ف‏45480

موضوع = خسران إبليس مع طول سجوده لكونه للدنيا و لاستكباره على الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏235 س‏0 ف‏76042

موضوع = عبادة إبليس آلاف السنين بين الجان و الملائكة قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏237 س‏0 ف‏76054

موضوع = كثره عبادة إبليس في السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏166 س‏0 ف‏49885

موضوع = لزوم كون العبادة كما أمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76099

#### \* عتو إبليس‏

موضوع = تنزيل منكري الأئمة ع منزلة إبليس في عتوه و تنزيل أتباعهم منزلة الملائكة في إطاعتهم بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏137 س‏0 ف‏87653

#### \* عجز الشيطان‏

موضوع = عدم تسلط إبليس على من اعتصم بالله و توكل عليه و سبحه ليلا و نهارا و رضي بقسمه و لم يهتم لرزقه و لم يجزع على المصيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏248 س‏0 ف‏76091

موضوع = عدم تسلط إبليس على من رضي للمؤمن ما يرضى لنفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏248 س‏0 ف‏76092

#### \* عداوة إبليس‏

موضوع = تفسير اهبطوا بعضكم لبعضكم عدو بآدم ع و إبليس و إلى حين بالقيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15740

موضوع = لعن الله إبليس لامتناعه عن السجود لآدم ع حسدا و شقاء و عداوته له و لأولاده بعد طرده مخزيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15660

#### \* عداوة الشيطان‏

موضوع = الإسكان في الملكوت و الأمن من الفزع الأكبر بمعرفة عشرة فرائض واجبة

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏13 س‏0 ف‏82118

موضوع = جعل الشيطان عدوا قلبيا للمؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏138 س‏0 ف‏120025

موضوع = حب إبليس لموت المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏220 س‏0 ف‏1056

موضوع = خلق الكلب من بزاق إبليس حينما كان يحرض السباع على أكل آدم و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15960

موضوع = شدة حب إبليس لموت الفقيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏220 س‏0 ف‏1057

موضوع = شدة عداوة إبليس و ضرره للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏6 ف‏98224

موضوع = عداوة الشيطان و إضلاله للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏398 س‏0 ف‏99153

موضوع = فضل الصبر على محاربة إبليس لكونه أعدى الأعداء و الاستعانة عليه بالصلوات على النبي ص و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏62 س‏0 ف‏119799

موضوع = قبح الغفلة عن عداوة الشيطان و الفرح ناسيا للموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏157 س‏0 ف‏88861

موضوع = كون إبليس إمام المتعصبين و عدو الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19966

موضوع = وجوب مجاهدة إبليس لكونه أعدى العدى و أخفاهم و أضرهم يوسوس في القلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏132 س‏0 ف‏496

موضوع = وصف الشيطان بالعدو الحاضر و التحذير من وعيده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏39 س‏0 ف‏100116

#### \* عدد الشياطين‏

موضوع = تولد مولود لإبليس حين ولد لآدم مولود

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85754

#### \* عذاب إبليس‏

موضوع = تحقير إبليس بتكبره و طرده في الدنيا و عذابه في الآخرة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19968

موضوع = تفسير المذءوم بالمعيب و المدحور بالمقصي الملقى في جهنم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏243 س‏0 ف‏76073

موضوع = شدة عذاب اثني عشر رجلا و منهم أصحاب الصحيفة

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏279 س‏20 ف‏39796

#### \* عرش إبليس‏

موضوع = تمثل إبليس للغلاة و الدعاة من على عرشه بين السماء و الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏282 س‏0 ف‏35468

موضوع = عرش إبليس و عدد زبانيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏213 س‏0 ف‏88044

#### \* عرش الشيطان‏

موضوع = النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس لكونه سجودا لعرش الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏151 س‏0 ف‏109649

#### \* عروج الشياطين‏

موضوع = احتجاج الإمام الصادق ع مع زنديق حول صعود الشياطين إلى السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏69 س‏0 ف‏18839

#### \* عصبية إبليس‏

موضوع = إشارة آيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر و كان من الكافرين إلى تمرده عن السجود لآدم ع حمية و تكبرا و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75984

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى ظهور ماهية إبليس للملائكة بإظهاره الحمية بعد ما كان معلوما في علم الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏220 س‏0 ف‏76003

موضوع = تجبر إبليس على الله بإظهاره الحمية و العصبية لأول مرة بتفاخره على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19967

موضوع = تمرد إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع حمية و شقاء و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75981

موضوع = ذم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص عصبية أهل زمانه من غير علة و قياسهم بإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏471 س‏13 ف‏20002

موضوع = عصيان إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع للحمية و غلبة الشقاوة و التفاخر بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏122 س‏0 ف‏15649

موضوع = كون إبليس إمام المتعصبين و عدو الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19966

#### \* عقوبة إبليس‏

موضوع = إشارة آية إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى إمهال إبليس ليستحق العقوبة و يستتم البلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75980

موضوع = تبدل إبليس من الملك إلى الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏229 س‏6 ف‏76029

موضوع = تحذير إبليس نوح ع من الحرص و الحسد لإخراجهما آدم ع و الشيطان من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏195 س‏0 ف‏87897

موضوع = خطبة أمير المؤمنين ع في التحذير عن الكبر و عقوبة إبليس عليها لاختصاص العز و الكبرياء بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75982

#### \* علم الشيطان‏

موضوع = دلالة نهي إبليس عن الخير و أمره بالشر على علمه بهما

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏370 س‏0 ف‏15108

موضوع = علم إبليس و قراءته و كتابته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76198

#### \* علي ص و إبليس‏

موضوع = اشتياق إبليس إلى رؤية علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏101 س‏0 ف‏45405

موضوع = إعانة النبي عليا ص بسيفه في مقاتلة إبليس و جنوده و غلبته عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏175 س‏0 ف‏49925

موضوع = المقارنة بين خوف الناس من شر إبليس و جنوده مع استعاذتهم منه و بين خوفهم من علي ع مع حبهم له و توسلهم به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49970

موضوع = تبشير إبليس أمير المؤمنين ص بفضائله بعد أن صرعه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏178 س‏0 ف‏49934

موضوع = تمثل إبليس بصورة راع و قذف علي إياه بحجر بعد إنكاره للرسالة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49948

موضوع = تمثل إبليس في صورة سراقة بن مالك في بدر و فزه الكفار ضد النبي ص و فراره من علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏98 س‏0 ف‏49486

موضوع = جلب إبليس جنوده الخيالة و الرجالة على أمير المؤمنين علي ص يوم أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏81 س‏0 ف‏53028

موضوع = حب إبليس لعلي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏148 س‏0 ف‏38125

موضوع = حب إبليس لعلي ع و اشتراكه في نطفة مبغضيه بجعلهم من الزنا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76080

موضوع = رجعة أمير المؤمنين ع و إبليس في أصحابهما و قتالهما حتى يأتي نصر الله و يهلك إبليس بيد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏42 س‏0 ف‏70757

موضوع = صرخة إبليس و اجتماع أعوانه لمواجهة علي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49949

موضوع = صرع علي ع لإبليس و إرادة قتله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏148 س‏0 ف‏38124

موضوع = صرع علي ع لإبليس و عدم قتله له لكونه ممهلا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76079

موضوع = ظهور إبليس في هيئة حية و هم علي ص بضربه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏172 س‏0 ف‏49909

موضوع = قتال علي مع خيل إبليس و محافظة جبرئيل و ميكائيل له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49944

موضوع = قول إبليس في حبه عليا

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏173 س‏0 ف‏49917

موضوع = محاجة إبليس مع أعداء أمير المؤمنين ص بقول النبي ص من كنت مولاه فعلي مولاه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏162 س‏0 ف‏49849

موضوع = محادثة إبليس لعلي و إخباره بمن أشقى منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏191 س‏0 ف‏49995

موضوع = محافظة جبرئيل و ميكائيل عليا ص حين قتاله مع إبليس و جنوده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏175 س‏0 ف‏49924

موضوع = مرور إبليس على النبي ص و علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏215 س‏0 ف‏75986

موضوع = مشاركة إبليس في حرب الجمل و صفين و النهروان ضد علي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49960

موضوع = نزول آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان في أمير المؤمنين ع و جريانها في من أحبه الله من المسلمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏257 س‏0 ف‏76129

#### \* علي ص و الشياطين‏

موضوع = إسلام قوم عاد بعد شفاء أخيهم على يد علي و قتله حفيد إبليس و مودته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏186 س‏0 ف‏49987

موضوع = قصة رمي الشياطين في بئر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص و تهديده إياهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏172 س‏0 ف‏49912

#### \* علي ص و الشيطان‏

موضوع = إخبار الشيطان عليا ع بحشر الحسن ع يوم القيامة عن يمين العرش و الحسين ع عن يساره و يشفعون لشيعتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏340 س‏0 ف‏10165

موضوع = إخزاء الله الشيطان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص و محبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏179 س‏0 ف‏11069

موضوع = إخزاء الله الشيطان و طرده عن أمير المؤمنين علي ص و محبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏26 س‏18 ف‏54456

موضوع = إخزاء أمير المؤمنين ص للشيطان و إقصاؤه للفسقة المردة

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏236 س‏0 ف‏8593

موضوع = إرادة علي ص لقتل إبليس و عدم تمكنه منه لكونه مؤجلا

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏174 س‏0 ف‏49921

موضوع = إرادة علي في قتل إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏171 س‏0 ف‏49903

موضوع = اشتياق إبليس إلى رؤية علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏101 س‏0 ف‏45405

موضوع = الإشارة إلى فضل علي ع على سائر الأنبياء ع في أمنه من الخوف و محاربته مع الشيطان و الكفار

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49345

موضوع = الحوار بين علي و إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏315 س‏0 ف‏11442

موضوع = انصراف أمير المؤمنين ص من قتل الشيطان لكونه مهملا إلى أجل معلوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23831

موضوع = براءة أمير المؤمنين ع من إبليس و لعنه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏178 س‏0 ف‏49938

موضوع = تعليم علي ع القرآن لشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏83 س‏0 ف‏75792

موضوع = رمي علي ع لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49941

موضوع = رؤية أمير المؤمنين ع نور الوحي و الرسالة و سماعه رنة الشيطان عند أول وحي إلى النبي ص ليأسه من عبادة الناس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏223 س‏0 ف‏24356

موضوع = رؤية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص للشيطان و همه بقتله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23828

موضوع = سماع علي ع رنة الشيطان حين نزول الوحي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏476 س‏2 ف‏20030

موضوع = سماع علي ع رنة الشيطان حين نزول الوحي ليأسه من إضلال علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76155

موضوع = سماع علي ع رنة الشيطان يأسا من عبادته عند نزول الوحي على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏320 س‏0 ف‏48632

موضوع = شدة عداوة علي مع إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏166 س‏0 ف‏49880

موضوع = صرع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص لإبليس و عدم قتله له لكونه من المنظرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏173 س‏0 ف‏49919

موضوع = ضرب علي ع لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏236 س‏0 ف‏76048

موضوع = ضرب علي ع و توبيخه إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏101 س‏0 ف‏45404

موضوع = ظهور إبليس في هيئة حية و هم علي ص بضربه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏172 س‏0 ف‏49909

موضوع = قصة تمثل إبليس بصورة شيخ عابد في منى و عزم علي ع على قتله لو لا إمهاله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏151 س‏0 ف‏38136

موضوع = محاولة علي قتل إبليس و منع النبي إياه لتأجليه إلى يوم الدين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49945

موضوع = مشاهدة قنبر تمثل إبليس لعلي ص و تسليمه عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏191 س‏0 ف‏49994

موضوع = مصارعة أمير المؤمنين ص و لعنه للشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏340 س‏0 ف‏10164

موضوع = مصارعة علي ع للشيطان ثلاث مرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏208 س‏0 ف‏75968

موضوع = نداء إبليس عند موت النبي ص بعدم تغسيل النبي و زجر علي ع له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏541 س‏0 ف‏30600

#### \* عمار بن ياسر و الشيطان‏

موضوع = إعجاز النبي بالإخبار عن صرع عمار الشيطان ثلاثا بنصر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏111 س‏0 ف‏23935

موضوع = مصارعة شيطان بصورة عبد أسود مع عمار

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏111 س‏0 ف‏23934

#### \* عوذة من إبليس‏

موضوع = التعوذ بآية الكرسي لدفع كيد عفاريت الأبالسة عن الإبل و الراحلة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏249 س‏0 ف‏94792

#### \* عوذة من الشيطان‏

موضوع = آيات التعقيب لكفاية شر كل شيطان مارد و سلطان عات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏38 س‏0 ف‏113011

موضوع = استحباب تعليق القرآن في البيت لطرد الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏195 س‏0 ف‏117425

موضوع = استحباب وجود القرآن في البيت لطرد الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏195 س‏0 ف‏117427

موضوع = اصطحاب الرضا ع عوذة في جيبه للحرز من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏192 س‏0 ف‏120128

موضوع = الأمر بالأذان في أذن المولود اليمنى و الإقامة في يسراه مع الفاتحة و آية الكرسي و آخر سورة الحشر و التوحيد و المعوذتين تعويذا من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏126 س‏0 ف‏133138

موضوع = الأمن من السلطان و الشيطان و البرص و الجذام بالبسملة و الحوقلة ثلاثا صباحا و مساء

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏112 س‏0 ف‏113097

موضوع = الأمن من الشيطان و السلطان و البرص و الجذام بالبسملة و الحوقلة ثلاثا صباحا و مساء

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏257 س‏0 ف‏113395

موضوع = التعوذ بآية إن ربكم الله الذي خلق السموت و الأرض في ستة أيام إلخ للأمن من الشياطين عند البيتوتة في القفاري‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏182 س‏0 ف‏51833

موضوع = التعوذ بآية إن ربكم الله الذي خلق السموت و الأرض لدفع الساحر و الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏60 س‏7 ف‏95741

موضوع = التعوذ من السلطان و الشيطان و اللص و السبع بآية الكرسي و آيات 54 - 56 الأعراف و 1 - 10 الصافات و 34 و 35 الرحمن و الثلاث الأخيرة من الحشر

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏271 س‏0 ف‏117708

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏271 س‏0 ف‏117709

موضوع = الدعاء المندوب كل غداة للشدائد و الحوائج و لكل هم و غم و كرب و حبس و دفع الشيطان و السلطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏323 س‏0 ف‏113479

موضوع = الذكر المندوب عند الخوف من الجن و الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏112 س‏0 ف‏127405

موضوع = الذكر المندوب للأمن من شر إبليس و جنوده و من شر الموت و ضغطة القبر و النشور و الحساب و الأهوال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏5 س‏0 ف‏113530

موضوع = العوذة المندوبة عند غروب الشمس للأمن من كل سبع و لص و شيطان و عاض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏258 س‏0 ف‏113399

موضوع = تعريف السامة بالقرابة و الهامة بالحشار و العامة بعامة الناس و اللامة بلمم الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏141 س‏0 ف‏120832

موضوع = تعقيب صلاة الصبح و صلاة المغرب لدفع سبعين نوعا من البلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏131 س‏0 ف‏113121

موضوع = تعقيب موجب لدفع أنواع البلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏101 س‏0 ف‏113090

موضوع = تعقيب نافع لدفع أنواع البلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏132 س‏0 ف‏113124

موضوع = تعقيب يدفع سبعين نوعا من البلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏96 س‏0 ف‏113086

موضوع = جزيل ثواب شهادة و تهليل لكل يوم و هي حرز من الشيطان و السلطان و الكبائر

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏7 س‏0 ف‏113537

موضوع = حراسة الملائكة لمن قرأ آية السخرة عند النوم و تباعد الشياطين عنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏178 س‏0 ف‏113969

موضوع = حرز لدفع الشيطان و السحر و الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏228 س‏0 ف‏120215

موضوع = حرز لعلي ع للحفظ من الشيطان و السلطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏229 س‏0 ف‏120216

موضوع = حرز لعلي ع للسلطان و الشيطان و كل ما يخاف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏193 س‏0 ف‏120131

موضوع = حرز للسجاد ع للجن و الشيطان و السلطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏193 س‏0 ف‏120133

موضوع = حفظ القرآن و دفع الشيطان و سلامة النفس و المال بقراءة أربع آيات من أول البقرة و آية الكرسي و آيتين بعدها و ثلاثة من آخرها

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏265 س‏0 ف‏117688

موضوع = دعاء الخائف من الجن و الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏312 س‏3 ف‏121074

موضوع = دعاء توجب الأمن من السحر و الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏88 ص‏181 س‏0 ف‏116461

موضوع = دعاء علمها النبي ص فاطمة ع قطعي الاستجابة لقضاء الحوائج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏218 س‏0 ف‏120191

موضوع = دعاء عند الجماع لدفع شرك الشيطان في الولد

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131685

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131687

موضوع = دعاء لدفع الشيطان و السلطان و البلايا

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏281 س‏1 ف‏120348

موضوع = دعاء و عوذة النبي ص عند النوم للأمن من كيد الشيطان و دعاؤه عند اليقظة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏201 س‏0 ف‏94649

موضوع = دفع بلوى الدنيا و مكيدة الشيطان و غضب الرب بالحوقلة عشرا عند الصباح و المساء و النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏161 س‏0 ف‏113164

موضوع = ذكر لدفع وساوس الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏1 ف‏98222

موضوع = طرد شياطين الجن بقراءة آية الكرسي و آية ءامن الرسول من ربه إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏112 س‏0 ف‏75862

موضوع = طلب الأمن من الساحر و الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏179 س‏0 ف‏115946

موضوع = عدم سلطة إبليس على من كثر تسبيحه في الليل و النهار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏136 س‏0 ف‏84942

موضوع = عوذة الجواد ع لابنه الهادي ع من أصناف شياطين الجن و الإنس و فعالهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏266 س‏0 ف‏76162

موضوع = عوذة لدفع الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏282 س‏0 ف‏76209

موضوع = عوذة لدفع شيطان الإنس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏136 س‏0 ف‏120823

موضوع = عوذة لدفع شيطان الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏136 س‏0 ف‏120822

موضوع = عوذة لدفع وساوس الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏136 س‏0 ف‏120818

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏136 س‏0 ف‏120819

موضوع = عوذة للأمن من الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏283 س‏0 ف‏76211

موضوع = عوذة للحامل لدفع الشيطان في أيام النفاس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏39 س‏0 ف‏120613

موضوع = عوذة للرضا ع لا يفارقها للحفظ من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏343 س‏0 ف‏120414

موضوع = فضل التعوذ بآية الكرسي لطرد أولاد إبليس من النفور بالإبل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏267 س‏0 ف‏117693

موضوع = فضل تلاوة آية 54 من الأعراف عند الخوف من الشيطان و الساحر

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏132 س‏0 ف‏120806

موضوع = كتابة الحسنات و محو السيئات و رفع الدرجات و الأمن من الشيطان و السلطان و الكبائر بذكر لا إله إلا الله إلخ كل يوم عشر مرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏207 س‏0 ف‏118669

موضوع = لزوم إكثار ذكر الله و التعوذ من شر إبليس و تعويذ الصبيان منه عند بثه جنوده وقت الطلوع و الغروب و هما ساعتا غفلة

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏297 س‏0 ف‏113459

موضوع = نفع الأذان و الإقامة لطرد الشيطان عن المولود

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏162 س‏0 ف‏110879

موضوع = نيل الغفران و رضا الله و طرد الشيطان بتسبيح فاطمة ع و الاستغفار بعده و تضاعف ثوابه في الميزان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏332 س‏0 ف‏112892

موضوع = هدية الله حرزا من الشيطان و السلطان و البلايا إلى علي ع جزاء إيثاره بنفسه ليلة الأحزاب لحراسة النبي ص و المسلمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏281 س‏1 ف‏120310

#### \* عيسى ع و الشيطان‏

موضوع = تسبيح عيسى ع عند تعرض الشيطان له بعد نبوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏181 س‏0 ف‏118517

موضوع = محاجة عيسى بن مريم مع إبليس في قدرة الله تعالى و تنزيهه عن العجز

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏142 س‏0 ف‏5251

موضوع = مكالمة إبليس لعيسى ع في معجزاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏239 س‏0 ف‏76058

موضوع = ملاقاة عيسى ع لإبليس و تكلمه معه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76461

#### \* غدر الشيطان‏

موضوع = احتجاج الحسن ع بمقارنة طاعة أولي الأمر بطاعة الله و رسوله على وجوب إطاعتهم و تحذيره معاوية و أصحابه من إغواء الشيطان و غدره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏205 س‏0 ف‏58404

#### \* غذاء الشياطين‏

موضوع = رقة خلقة الشياطين و غذاؤهم التنسم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏69 س‏0 ف‏18840

#### \* غضب إبليس‏

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى إظهار إبليس ماهيته بالحسد و الغضب بعد حسبان الملائكة أنه منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏287 س‏0 ف‏89121

موضوع = علم الله بمبائنة إبليس للملائكة و هم لا يعلمون حتى أظهر سريرته بترك السجود لآدم للحمية و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏265 س‏0 ف‏89090

#### \* غضب الشيطان‏

موضوع = أشدية المتفقه في الدين على الشيطان من ألف عابد

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏213 س‏0 ف‏977

موضوع = غضب الشيطان من تزوج الشاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏221 س‏0 ف‏131033

#### \* غل الشياطين‏

موضوع = فتح أبواب الجنان و غلق أبواب النيران و غل الشياطين في شهر رمضان و الحث على الدعاء ببقائها كذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏356 س‏0 ف‏122821

#### \* غناء الشيطان‏

موضوع = تغني إبليس و نوحه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏199 س‏0 ف‏75929

موضوع = كون إبليس أول من تغنى و حدا و ناح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏33 س‏0 ف‏7403

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏75999

#### \* غيبوبة الشياطين‏

موضوع = إسكان الشياطين في الهواء و حجبهم عن الخلق لكن يجالسون و يخالطون الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71974

#### \* غيظ الشيطان‏

موضوع = اغتياظ الشيطان من سماع اسم محمد و علي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏131 س‏0 ف‏133177

#### \* فتنة إبليس‏

موضوع = قيادة إبليس لكل ضلالة و إثارته لكل فتنة و ارتكابه لكل جريمة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76114

#### \* فتنة الشيطان‏

موضوع = استراق الشيطان أخبار الناس و إذاعتها

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏220 س‏0 ف‏76006

#### \* فرار الشيطان‏

موضوع = فرار الشيطان ممن غلب شهوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏71 س‏0 ف‏83458

#### \* فراش الشيطان‏

موضوع = جواز اقتناء فراش للنفس و ثان للأهل و ثالث للضيف و تجنب الزائد

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏321 س‏0 ف‏105808

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏321 س‏0 ف‏105809

#### \* فرح إبليس‏

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم نزول سورة الفاتحة و فرحه حين معصية آدم ع و هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76090

موضوع = فرح إبليس بهلاك قوم نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76011

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76013

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76103

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76105

موضوع = نخير إبليس فرحا عند أكل آدم ع من الشجرة و عند إخراجه من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15692

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15941

#### \* فرح الشيطان‏

موضوع = حب إبليس لموت المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏220 س‏0 ف‏1056

موضوع = شدة حب إبليس لموت الفقيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏220 س‏0 ف‏1057

موضوع = طرب إبليس عند انتخاب أبي بكر

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏256 س‏0 ف‏39696

موضوع = فرح إبليس بدعاء نوح ع على قومه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏287 س‏0 ف‏16279

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏293 س‏0 ف‏16298

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16337

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏318 س‏0 ف‏16344

موضوع = فرح إبليس بموت الفقيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏221 س‏0 ف‏76008

موضوع = فرح الشيطان بالحول في الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏280 س‏0 ف‏131548

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏283 س‏0 ف‏131579

#### \* فزع الشيطان‏

موضوع = فزع الشيطان حين تولد النبي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏257 س‏0 ف‏20593

#### \* فضيحة إبليس‏

موضوع = علم الله بمبائنة إبليس للملائكة و هم لا يعلمون حتى أظهر سريرته بترك السجود لآدم للحمية و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏265 س‏0 ف‏89090

#### \* قاصم الشيطان‏

موضوع = اسوداد وجه الشيطان من الصوم و قصم ظهره من الصدقة و قطع دابره من الحب في الله و المواظبة على الصالحات و قطع وتينه من الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏264 س‏0 ف‏76154

#### \* قباحة إبليس‏

موضوع = عقوبة إبليس بالقباحة و المسخ و النكس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏5 ف‏76027

#### \* قتال الشيطان‏

موضوع = قتال علي مع خيل إبليس و محافظة جبرئيل و ميكائيل له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49944

موضوع = محافظة جبرئيل و ميكائيل عليا ص حين قتاله مع إبليس و جنوده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏175 س‏0 ف‏49924

#### \* قتل إبليس‏

موضوع = تفسير آية فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بقتل المهدي عج لإبليس عند ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏221 س‏0 ف‏76007

موضوع = تفسير إلى يوم الوقت المعلوم بإمهال إبليس إلى يوم قيام المهدي عج فيجثو بين يديه في مسجد الكوفة فيضرب عنقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏376 س‏0 ف‏70527

موضوع = تفسير فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بإنظاره حتى يقتله القائم عج في مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏254 س‏0 ف‏76116

موضوع = تفسير فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بقتل النبي ص إبليس على صخرة بيت المقدس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76076

موضوع = رجعة أمير المؤمنين ع و إبليس في أصحابهما و قتالهما حتى يأتي نصر الله و يهلك إبليس بيد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏42 س‏0 ف‏70757

#### \* قتل الشيطان‏

موضوع = انصراف أمير المؤمنين ص من قتل الشيطان لكونه مهملا إلى أجل معلوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23831

#### \* قراءة إبليس‏

موضوع = كتاب إبليس و قراءته و رسله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76202

#### \* قرن الشيطان‏

موضوع = النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس لكونه سجودا لعرش الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏151 س‏0 ف‏109649

موضوع = طلوع الشمس بين قرني الشيطان كل يوم إلا القدر

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏150 س‏0 ف‏109646

#### \* قنبر و الشيطان‏

موضوع = مشاهدة قنبر تمثل إبليس لعلي ص و تسليمه عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏191 س‏0 ف‏49994

#### \* قهر الشيطان‏

موضوع = تفسير فينسخ الله ما ألقى الشيطان بنسخ تحريفات الملحدين من قلوب المؤمنين فلا يصدقونها و يحكم الله آياته بحمايته أولياءه من الضلال و اتباع الطاغوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏126 س‏15 ف‏118246

موضوع = شدة انقهار الشيطان من القراءة في القرآن نظرا

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏202 س‏0 ف‏117458

موضوع = عد منفعة حديث أهل البيت ص في الدين أشد على الشيطان من عبادة سبعين ألف عابد

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏151 س‏0 ف‏2350

موضوع = وصف أعقل الناس بمن عرف ربه و أطاعه و عرف شيطانه فعصاه و عرف الآخرة فأعد لها و عرف الموت فاستعد له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏181 س‏0 ف‏97161

#### \* قياس إبليس‏

موضوع = ابتداع إبليس القياس لقياسه بين خلقته و خلقة آدم ع لما أمره الله بالسجود له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏315 س‏0 ف‏3346

موضوع = إبداع إبليس القياس بقوله خلقتني من نار و خلقته من طين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏286 س‏0 ف‏3137

موضوع = ارتكاب إبليس أول معصية بالاستكبار عن السجود لآدم ع متشبثا بالقياس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15672

موضوع = إشارة آية 12 سورة الأعراف و 76 سورة ص إلى قياس إبليس ناريته بطين آدم غافلا عن تفوق نوره على ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏147 س‏0 ف‏15699

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى ابتداع إبليس للقياس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15530

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى بدء القياس من مقايسة إبليس ناريته بنورية آدم ع جاهلا بصفاء نور آدم و أفضليته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75927

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى كون إبليس أول من قاس على الله بين النار و الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏292 س‏0 ف‏3190

موضوع = إشارة آية قال أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين إلى كون إبليس أول من قاس و استكبر و عصى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76176

موضوع = أمر الإمام الصادق ع أبا حنيفة بالتقوى و اجتناب القياس لكونه بدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏212 س‏0 ف‏13893

موضوع = بدء القياس من إبانة إبليس و عصيانه من السجود لآدم ع بدعوى فضله عليه في المادة الأولى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏286 س‏0 ف‏18130

موضوع = بدء القياس من قياس إبليس ناريته بطين آدم ع جاهلا بفضل آدم ع عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏306 س‏0 ف‏74786

موضوع = بدء القياس من قياس إبليس ناريته بطين آدم ع جاهلا بفضل نوره على ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏314 س‏0 ف‏74808

موضوع = بطلان الرأي و القياس في الدين و حشر أهلهما مع إبليس في النار لكونه أول مقيس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏312 س‏0 ف‏74805

موضوع = بطلان القياس في الدين لعدم تأسيس الإسلام عليه و هو بدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏289 س‏0 ف‏3151

موضوع = تفنيد عمل أبي حنيفة بالقياس لأن أول من قاس إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏221 س‏0 ف‏13959

موضوع = خطأ إبليس في قياسه ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من نور ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏291 س‏0 ف‏3163

موضوع = خطأ قياس إبليس ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من ناريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏288 س‏0 ف‏3141

موضوع = قياس إبليس خلقته مع خلقة آدم لجهله بكنه آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15531

موضوع = قياس إبليس ما بين النار و الطين عند أمر الله له بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏291 س‏0 ف‏3170

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏292 س‏0 ف‏3179

موضوع = قياس إبليس ناريته بطين آدم جاهلا بصفاء و فضل نور آدم ع على نوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏226 س‏0 ف‏63449

موضوع = كون إبليس أول من قاس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏94 س‏1 ف‏13084

موضوع = نهي أبي حنيفة عن القياس لأن أول من قاس إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏220 س‏0 ف‏13951

موضوع = نهي الصادق ع أبا حنيفة عن القياس في الدين لكونه بدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75928

موضوع = نهي الصادق ع أبا حنيفة عن القياس لكونه بدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏226 س‏0 ف‏63448

موضوع = نهي الصادق ع أبا حنيفة عن القياس لكونه بدعة إبليس و غير مثبت للواقع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏288 س‏0 ف‏3140

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏291 س‏0 ف‏3161

#### \* كتاب الشيطان‏

موضوع = كتاب إبليس و قراءته و رسله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76202

#### \* كتابة الشيطان‏

موضوع = علم إبليس و قراءته و كتابته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76198

#### \* كثافة الشياطين‏

موضوع = عروج الشياطين إلى السماء لرقة خلقتهم و حدوث الكثافة لهم عند تسخيرهم لسليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏76 س‏0 ف‏75767

موضوع = غلظة خلقة الشياطين عند تسخيرهم لسليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏69 س‏0 ف‏18841

#### \* كثرة الشياطين‏

موضوع = شدة الحساب من كثرة المال و كثرة الشياطين من كثرة التبعة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏67 س‏0 ف‏87265

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏67 س‏0 ف‏87269

#### \* كحل الشيطان‏

موضوع = تسلط إبليس بالنعاس و الكذب و الكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏180 س‏0 ف‏94540

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الغضب و الكذب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏217 س‏0 ف‏75993

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الكذب و الكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏242 س‏0 ف‏76067

موضوع = عد النعاس كحل إبليس و الكذب لعوقه و الكبر سعوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏260 س‏0 ف‏88147

#### \* كذب إبليس‏

موضوع = إشارة آية و لم نجد له عزما إلى تصديق آدم ع كذب إبليس لابتداعه الكذب و خلوه ع منها

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84308

موضوع = عد كذب إبليس أول كذبة حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏351 س‏0 ف‏61995

موضوع = كذب إبليس في قوله خلقتني من نار لخلقه من نار الشجر و أصلها من طين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76075

#### \* كذب الشيطان‏

موضوع = خسران إبليس بكذبه على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84309

#### \* كفر إبليس‏

موضوع = أقدمية الكفر من الشرك لكفر إبليس أولا ثم شركه بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏96 س‏0 ف‏87408

موضوع = دلالة آية أبى و استكبر و كان من الكافرين على أقدمية الكفر من الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏97 س‏0 ف‏87415

موضوع = كون إبليس أول من كفر و أنشأ الكفر

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏249 س‏0 ف‏4324

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏78 س‏10 ف‏12842

#### \* كفر الشياطين‏

موضوع = تولد الشياطين من إبليس و كفرهم جميعا إلا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏14 س‏0 ف‏37503

#### \* كفر الشيطان‏

موضوع = أقدمية الكفر من الشرك لكفر إبليس أولا ثم شركه قبل كل أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75925

موضوع = بدء الكفر من إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏195 س‏0 ف‏75918

موضوع = تقدم الكفر على الشرك لكفر إبليس أولا ثم شركه بالدعوة إلى عبادة غير الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏96 س‏0 ف‏87407

موضوع = دلالة آية أبى و استكبر و كان من الكافرين على كون الكفر أقدم من الشرك لكونه جحدا محضا و سبق إبليس إليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏324 س‏5 ف‏103288

موضوع = دلالة آية إلا إبليس أبى و استكبر و كان من الكافرين على أقدمية الكفر من الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏97 س‏0 ف‏87414

موضوع = عد تمرد إبليس أول كفر بالله و حسد قابيل أول حسد و حرص آدم ع للأكل من الشجرة أول حرص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15707

موضوع = كفر إبليس باطنا قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15621

موضوع = كون إبليس أول من كفر و أنشأ الكفر

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏249 س‏0 ف‏4324

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏78 س‏10 ف‏12842

موضوع = ولادة بني آدم مؤمنين و أولاد الجان و إبليس كفارا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏111 س‏0 ف‏15582

#### \* كنية إبليس‏

موضوع = تكنية إبليس بأبي الحارث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏20 س‏0 ف‏119681

موضوع = تمثل إبليس بصورة رجل و تكنيه بأبي مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏162 س‏0 ف‏49848

#### \* كنية الشيطان‏

موضوع = تسمية إبليس بالحارث و تكنيته بأبي مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏226 س‏17 ف‏76023

موضوع = تكنية إبليس بأبي مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76020

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏237 س‏0 ف‏76052

#### \* كيد إبليس‏

موضوع = إشارة آية لأزينن لهم في الأرض و لأغوينهم أجمعين إلى ترصد إبليس للإغواء و خطورة مكيدته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75985

#### \* كيد الشيطان‏

موضوع = اعتبار إبليس أضعف من الإنسان مع كثره شره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏315 س‏16 ف‏103228

موضوع = إغراء الشيطان أهل الفواحش بالتعبد و التخشع و الصلاة ثم موالاة أئمة الكفر الداعين إلى النار

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏229 س‏0 ف‏111232

موضوع = إغواء إبليس بالنساء

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76205

موضوع = الأمر بقضاء الوطر من الحلال عند الإعجاب بالأجنبية لكون النظر من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏227 س‏0 ف‏29006

موضوع = التحذير من الافتتان بشرب الخمر لكونه فخ الشيطان و مانعا من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏225 س‏0 ف‏131063

موضوع = الحث على تعجيل الخير لاحتيال الشيطان في الصد عنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏225 س‏0 ف‏85641

موضوع = الحذر من الافتتان بحب الدينار و الدرهم لكونه سهم الشيطان و عبودية للدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏225 س‏0 ف‏131064

موضوع = إهلاك الشيطان الناس بإعماء البر و الإثم عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏422 س‏1 ف‏104083

موضوع = إهلاك الشيطان الناس بإعماء الثواب و العقاب عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏422 س‏1 ف‏104084

موضوع = تحايل الشياطين عن اليمين و الشمال للمنع عن فعل الخير و الصلة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏224 س‏0 ف‏85640

موضوع = تحقير إبليس صغار الذنوب و تصغيرها للعبد لتجتمع فتحيط به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏132 س‏0 ف‏394

موضوع = تعريف إبليس نفسه بأنه مشارك في كل الجرائم التي وقعت على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49952

موضوع = تنوع مكايد الشيطان حسب العباد

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏495 س‏0 ف‏20077

موضوع = حرمة أكل الطين لكونه من أعظم مصايد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏155 س‏0 ف‏73905

موضوع = سعي إبليس لقطع ذكر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏160 س‏0 ف‏118399

موضوع = صوت إبليس و مصايده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76201

موضوع = عد أكل الطين من الوسواس و مصايد الشيطان يورث الأمراض و يهيج الداء

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏153 س‏0 ف‏73896

موضوع = عد الصد عن بر المؤمنين و النوم عن صلاة الفريضة من مصايد الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏281 س‏1 ف‏102892

موضوع = عد النساء أهم خديعة بيد إبليس لإغواء بني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏229 س‏20 ف‏76030

موضوع = عدم أمان أحد من مكيدة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏471 س‏4 ف‏19999

موضوع = كيفية كيد الشيطان لإغواء الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏274 س‏1 ف‏98229

موضوع = مكالمة إبليس ليحيى ع و هيئته مع مصايده عند تمثله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76018

موضوع = هيئة إبليس عند تمثله ليحيى ع مع مصايده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏5 ف‏76026

موضوع = وجوب الحذر من الظلم و سوء عاقبة الكبر لكونهما مصيدة إبليس يزينهما للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏471 س‏4 ف‏19998

#### \* لباس إبليس‏

موضوع = النهي عن لبس القرمز و ركوب الميثرة الحمراء لكونها زي إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏241 س‏0 ف‏109810

موضوع = تسليم إبليس على موسى ع و لبسه برنسا لغواية الناس به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏350 س‏0 ف‏18329

#### \* لعن إبليس‏

موضوع = إشارة آيات 34 و 35 سورة الحجر و 77 و 78 سورة ص إلى طرد و لعن إبليس بعد إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15686

موضوع = إشارة آية فاخرج فإنك رجيم و إن عليك لعنتي إلى يوم الدين إلى استحقاقه العقوبة لامتناعه من التعبد كما يريد الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76178

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الخامس من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏60 س‏0 ف‏72997

موضوع = إيجاب الكبر لهلاك الدين و استحقاق إبليس اللعن بالكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏111 س‏0 ف‏101047

موضوع = دلالة لعن الله إبليس لتركه السجود لآدم ع على بطلان القول بالجبر

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏25 س‏21 ف‏5933

موضوع = رنة إبليس حزنا يوم لعنه و هبوطه و عند بعثة النبي ص و نزول أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15691

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15942

موضوع = رنة إبليس حين لعنه و هبوطه و حين بعثة النبي ص و نزول سورة الفاتحة و نخره حين إغوائه لآدم و عند هبوطه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏237 س‏0 ف‏117600

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم نزول سورة الفاتحة و فرحه حين معصية آدم ع و هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76090

موضوع = لعن إبليس و رفع إدريس ع يوم الخميس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏199 س‏0 ف‏75930

موضوع = لعن الله إبليس لامتناعه عن السجود لآدم ع حسدا و شقاء و عداوته له و لأولاده بعد طرده مخزيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15660

#### \* لعن الشيطان‏

موضوع = تسمية أيام الأسبوع حسب مراتب خلقها

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏304 س‏0 ف‏12217

موضوع = تعريف الشيطان بالبعيد من كل خير و الرجيم بالملعون المطرود

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏272 س‏0 ف‏76171

موضوع = تفسير الرجيم بالمرجوم باللعن و المطرود من الخير

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏242 س‏0 ف‏76068

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏241 س‏0 ف‏76065

موضوع = رنين إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه إلى الأرض و يوم بعث النبي ص و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏121 س‏0 ف‏45534

موضوع = لعن إبليس و الدعاء عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏70 س‏1 ف‏129465

موضوع = لعن الله لإبليس و رفع إدريس يوم الخميس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏76 س‏0 ف‏71415

موضوع = مدح يوم الخميس لكونه يوم لعن إبليس و رفع إدريس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏24 س‏0 ف‏72818

موضوع = مصارعة أمير المؤمنين ص و لعنه للشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏340 س‏0 ف‏10164

#### \* لعوق الشيطان‏

موضوع = عد النعاس كحل إبليس و الكذب لعوقه و الكبر سعوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏260 س‏0 ف‏88147

#### \* لمة الشيطان‏

موضوع = تعريف السامة بالقرابة و الهامة بالحشار و العامة بعامة الناس و اللامة بلمم الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏141 س‏0 ف‏120832

موضوع = عد الرقة و الفهم من لمة الملك و السهو و القسوة من لمة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏397 س‏0 ف‏89522

#### \* لواط إبليس‏

موضوع = تناسل إبليس و الحية باللواط بنفسيهما بعد هبوطهما مع آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏237 س‏0 ف‏16097

موضوع = كيفية تكثر نسل إبليس و الحية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏246 س‏0 ف‏76086

#### \* مادة إبليس‏

موضوع = بدء القياس من إبانة إبليس و عصيانه من السجود لآدم ع بدعوى فضله عليه في المادة الأولى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏286 س‏0 ف‏18130

#### \* مادة الشياطين‏

موضوع = كون رقة خلق الشياطين سببا في صعودهم إلى السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏169 س‏1 ف‏13704

#### \* ماهية إبليس‏

موضوع = الاستدلال بتكليف إبليس بالسجود مع الملائكة مع تغايره معهم على تكليف الضالين و الكفار بالفروع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76172

موضوع = الاستدلال بشمول خطاب يا أيها الذين ءامنوا لكل من أظهر الإسلام حتى المنافقين على كون إبليس مكلفا بالسجود في ضمن الملائكة و هو ليس منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏262 س‏0 ف‏76150

موضوع = تباين ماهية إبليس لماهية الملائكة و تبين كونه جنا عند إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏144 س‏0 ف‏15689

موضوع = تبين عدم كون إبليس من الملائكة بإظهاره الحمية لآدم ع بعد ما كان معلوما لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏259 س‏0 ف‏76139

موضوع = تخيل الملائكة أن إبليس منها و تبين ماهيته بكونه جنا عند إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15629

#### \* مجالس الشياطين‏

موضوع = حضور الشياطين مجالس الجاحدين أكثر من عددهم و اشتراكهم معهم في الباطل و اللهو

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏261 س‏0 ف‏90347

#### \* مجاهدة الشيطان‏

موضوع = لزوم الصبر و الاعتصام بالله في مجاهدة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏315 س‏15 ف‏103227

#### \* مجلس إبليس‏

موضوع = سكنى إبليس في الحمام و جلوسه في الأسواق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76200

#### \* محاربة إبليس‏

موضوع = أمر الله النبي ص ببعث الناس إلى حرب إبليس و العداوة لأعداء أهل بيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏379 س‏0 ف‏34270

موضوع = عد تفضيل محمد ص على الأنبياء و علي ع على سائر الأمة أفضل سلاح على إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏379 س‏0 ف‏34271

#### \* محاربة الشيطان‏

موضوع = عظمة منزلة المؤمن المكابد لطلب الحلال و للتخلص من مكايد الشياطين و مصائب الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15655

موضوع = فضل الصبر على محاربة إبليس لكونه أعدى الأعداء و الاستعانة عليه بالصلوات على النبي ص و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏62 س‏0 ف‏119799

#### \* محضر الشياطين‏

موضوع = النهي عن مجالس الأسواق و كونها محاضر الشيطان و معارض الفتق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏467 س‏0 ف‏93505

#### \* مخالفة الشيطان‏

موضوع = إشارة آية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا على وجوب معاداته و مخالفته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏376 س‏0 ف‏119518

موضوع = تكليف الإنسان بإقامة الفرائض و السنن و الاكتساب للعيال و مكافحة شهوات النفس و وساوس الشيطان و صدق العمل و الاستعداد للموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏15 س‏0 ف‏93621

موضوع = فضل عزم الصائم على تزكية النفس بالزهد و مكافحة الشيطان و الإعراض عن المشتهيات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏254 س‏0 ف‏122347

موضوع = فضل مخالفة الشيطان بالأكل و الشرب و الإعطاء باليمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏390 س‏0 ف‏78908

موضوع = لزوم العمل على خلاف وسوسة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏295 س‏0 ف‏88217

#### \* مخبأ الشيطان‏

موضوع = النهي عن إطالة الشارب فيتخذه الشيطان مخبأ

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏112 س‏0 ف‏94102

موضوع = النهي عن إطالة شعر الشارب و العانة و الإبط لاتخاذها الشيطان مخبأ

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏93 س‏0 ف‏93996

موضوع = النهي عن الشرب من ثلمة الإناء و عروته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏469 س‏0 ف‏79265

موضوع = فضل رعاية حدود الشرب بكونه بثلاثة أنفاس مع الحمد المأثور على كل شربة و تجنب الشرب من الكسر و آذان الكوز

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏468 س‏0 ف‏79264

#### \* مس الشيطان‏

موضوع = تفسير إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون بالارتداع بذكر الله عند الهم بالمعصية

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏40 س‏0 ف‏7457

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏287 س‏0 ف‏83966

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏287 س‏0 ف‏83967

موضوع = تفسير إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون بالارتداع بعصمة الله لمن ذكره عند الهم بالمعصية

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏379 س‏0 ف‏82745

#### \* مسجد الشيطان‏

موضوع = عد الحمام بيت إبليس و السوق مسجده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76204

#### \* مسكن الشيطان‏

موضوع = ذم رفع البناء أكثر من سبعة أذرع لسكنى الشياطين فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏153 س‏0 ف‏94397

موضوع = سكنى الشيطان في الهواء دون السماء و الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏153 س‏0 ف‏94398

#### \* مشيئة إبليس‏

موضوع = اعتقاد القدرية بغلبة مشيئة إبليس على مشيئة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏365 س‏0 ف‏64015

#### \* مصائد إبليس‏

موضوع = التحذير من الكبر و تشبيهه بمصيدة إبليس الكبرى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏276 س‏4 ف‏92423

موضوع = وجوب الحذر من الظلم و سوء عاقبة الكبر لكونهما مصيدة إبليس يزينهما للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏471 س‏4 ف‏19998

#### \* مصائد الشيطان‏

موضوع = التحذير من الافتتان بحبائل الشيطان النساء و الخمر و المال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏128 س‏0 ف‏104969

موضوع = تسلط إبليس على الإنسان بالنوم و الكذب و الكبر

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏242 س‏0 ف‏76067

موضوع = وصف النعاس و الكذب و الفخر بكحل و لعوق و سعوط إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏234 س‏0 ف‏88998

#### \* معاداة الشيطان‏

موضوع = إشارة آية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا على وجوب معاداته و مخالفته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏376 س‏0 ف‏119518

موضوع = دلالة آيات إن الشيطان لكم عدو و لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم و لأملأن جهنم منك و ممن تبعك و لا يغرنكم بالله الغرور على لزوم معاداة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏107 س‏1 ف‏96201

#### \* معرفة الشيطان‏

موضوع = وصف أعقل الناس بمن عرف ربه و أطاعه و عرف شيطانه فعصاه و عرف الآخرة فأعد لها و عرف الموت فاستعد له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏181 س‏0 ف‏97161

#### \* معسكر إبليس‏

موضوع = امتناع السماء و الأرض من قبول روح الكافر حتى يقع في سجين و هو معسكر إبليس تحت سبع أرضين ثم يقوم للحساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏52 س‏0 ف‏72295

#### \* معصية إبليس‏

موضوع = ارتكاب إبليس أول معصية بالاستكبار عن السجود لآدم ع متشبثا بالقياس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15672

موضوع = استعفاء إبليس من الله من السجود لآدم ع مشافهة فيعبده عوضه أحسن عبادة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15631

موضوع = إشارة آيات 12 سورة الأعراف و 77 و 78 سورة ص إلى سجود الملائكة لآدم ع و تمرد إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15677

موضوع = إشارة آيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر و كان من الكافرين إلى تمرده عن السجود لآدم ع حمية و تكبرا و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75984

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى عصيان إبليس و أتباعه عن السجود لآدم ع لحميته و شقوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98643

موضوع = إشارة آية قال أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين إلى كون إبليس أول من قاس و استكبر و عصى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76176

موضوع = أمر الله إبليس بالطاعة و الخضوع لأمره فقط حيث استعفاه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15690

موضوع = بدء القياس من إبانة إبليس و عصيانه من السجود لآدم ع بدعوى فضله عليه في المادة الأولى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏286 س‏0 ف‏18130

موضوع = تبين عدم كون إبليس من الملائكة بعصيانه لأمر الله لهم بالسجود

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏249 س‏0 ف‏76098

موضوع = تخيل الملائكة أن إبليس منها و تبين ماهيته بكونه جنا عند إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15629

موضوع = تسمية إبليس به لكونه عاصيا و آيسا من رحمة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏241 س‏0 ف‏76066

موضوع = تمرد إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع حمية و شقاء و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75981

موضوع = دلالة لعن الله إبليس لتركه السجود لآدم ع على بطلان القول بالجبر

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏25 س‏21 ف‏5933

موضوع = طاعة إبليس في سبع سماوات و عصيانه في سبع أرضين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49964

موضوع = عدم نفع عبادات إبليس قبل معصيته و بعدها ما لم يسجد لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75926

موضوع = عصيان إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع للحمية و غلبة الشقاوة و التفاخر بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏122 س‏0 ف‏15649

موضوع = علة معصية إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏323 س‏0 ف‏16375

#### \* مغضوبية إبليس‏

موضوع = بطلان خرافة ثقل العرش على حملته من غضب الله حتى يسكن لاستلزامه التغير و الزوال مع استمرار غضبه على إبليس إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏347 س‏11 ف‏14850

موضوع = نص آية إنك من المنظرين إلى اليوم الوقت المعلوم على إمهال إبليس سخطا عليه و استتماما للبلاء و إنجازا للمواعيد

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98644

#### \* مملكة إبليس‏

موضوع = تفسير سجين بالأرض السفلى و هي آخر مملكة إبليس تذهب ملائكة العذاب بروح الكافر إليها و ثبتهم كتابه فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏53 س‏0 ف‏72302

#### \* منزل الشيطان‏

موضوع = كون ميمنة مسجد الكوفة رضوان الله و وسطه روضة من الجنة و ميسرته منازل الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏397 س‏0 ف‏127982

#### \* مهبط الشيطان‏

موضوع = تغني إبليس عند أكله الشجرة و حداه عند هبوطه و نياحته بعد طرده من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏247 س‏0 ف‏105522

موضوع = هبوط آدم ع بالهند و حواء بجدة و إبليس بميسان و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏67 س‏5 ف‏95842

موضوع = هبوط آدم ع على جبل سرانديب و حواء بعرفة و إبليس بجدة و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏273 س‏0 ف‏76654

موضوع = هبوط إبليس بأصفهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏342 س‏21 ف‏12346

#### \* مواعظ إبليس‏

موضوع = إغواء إبليس الإنسان بتشجيعه حين الغضب و تطميعه حين الزحف للجهاد و تهييجه حين اختلائه بأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76195

موضوع = حوار إبليس مع علي بن محمد الصوفي في ذم الصوفية و بيان جرائم نفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76112

موضوع = محادثة موسى ع لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏259 س‏0 ف‏76140

موضوع = نصائح إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏293 س‏0 ف‏16299

موضوع = نصح إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16338

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏318 س‏0 ف‏16346

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏323 س‏0 ف‏16373

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76010

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76012

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الحرص و الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76101

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الحرص و الحسد و التكبر و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76104

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الشح و الحرص و الحسد و التجبر و العجلة لتسلطه بها على الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76102

موضوع = نصيحة إبليس موسى ع باجتناب الاختلاء بالأجنبية لكونه المفسد بينهما

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76107

#### \* مواعظ في الشيطان‏

موضوع = مواعظ الله لموسى في الشيطان و عيب الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏344 س‏0 ف‏18306

#### \* مؤامرات الشيطان‏

موضوع = نداء إبليس بالنبي ص ليلة العقبة و بالمهدي عج عند ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏204 س‏0 ف‏69352

#### \* موت إبليس‏

موضوع = تفسير إلى يوم الوقت المعلوم بموت إبليس بعد النفخة الأولى في الصور

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏108 س‏0 ف‏15564

موضوع = تفسير يوم الوقت المعلوم بموت إبليس بين النفخة الأولى و بين النفخة الثانية في الصور

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏32 س‏0 ف‏124684

#### \* موت الشيطان‏

موضوع = تفسير اليوم الوقت المعلوم بيوم نفخ إسرافيل في الصور و موت إبليس حينئذ

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏367 س‏0 ف‏72103

موضوع = موت إبليس ما بين النفخة الأولى و الثانية

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏328 س‏0 ف‏9065

#### \* موسى ع و إبليس‏

موضوع = إضلال إبليس لكل أمة و إعانته على إيذاء و قتل الأنبياء و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏253 س‏0 ف‏76113

موضوع = إغواء إبليس الإنسان بتشجيعه حين الغضب و تطميعه حين الزحف للجهاد و تهييجه حين اختلائه بأجنبية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76195

موضوع = تسليم إبليس على موسى ع و لبسه برنسا لغواية الناس به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏350 س‏0 ف‏18329

موضوع = حوار إبليس مع موسى ع حول طرق إغوائه للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏196 س‏0 ف‏87919

موضوع = طلب إبليس الشفاعة من موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏280 س‏0 ف‏76194

موضوع = محادثة موسى ع لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏259 س‏0 ف‏76140

موضوع = نصيحة إبليس موسى ع باجتناب الاختلاء بالأجنبية لكونه المفسد بينهما

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76107

#### \* موسى ع و الشيطان‏

موضوع = رؤية موسى إبليس و تكلمه معه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏317 س‏0 ف‏88341

موضوع = رؤية موسى إبليس و عليه برنس ذو ألوان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏312 س‏0 ف‏88309

#### \* موطن إبليس‏

موضوع = إشارة آيات قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلخ إلى إثابته على عبادته بتسليطه على بني آدم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76177

موضوع = إشارة آية ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم إلخ إلى تسليطه على بني آدم بإجرائه في دمهم و خفائه عنهم و تناسله ضعفهم و توطنه في صدورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76179

موضوع = جعل صدور ذرية آدم مساكن لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏248 س‏0 ف‏85756

#### \* مؤمنو الشياطين‏

موضوع = صحبة الشيطان المؤمن الهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس لبعض الأنبياء ع و محادثته مع النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏99 س‏0 ف‏75833

#### \* نارية إبليس‏

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى إظهار إبليس ماهيته بالحسد و الغضب بعد حسبان الملائكة أنه منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏287 س‏0 ف‏89121

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى بدء القياس من مقايسة إبليس ناريته بنورية آدم ع جاهلا بصفاء نور آدم و أفضليته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75927

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى ظهور ماهية إبليس للملائكة بإظهاره الحمية بعد ما كان معلوما في علم الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏220 س‏0 ف‏76003

موضوع = بدء القياس من قياس إبليس ناريته بطين آدم ع جاهلا بفضل نوره على ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏314 س‏0 ف‏74808

موضوع = علم الله بمبائنة إبليس للملائكة و هم لا يعلمون حتى أظهر سريرته بترك السجود لآدم للحمية و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏265 س‏0 ف‏89090

موضوع = قياس إبليس ناريته بطين آدم جاهلا بصفاء و فضل نور آدم ع على نوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏226 س‏0 ف‏63449

موضوع = نص القرآن على كون إبليس من الجن المخلوق من نار السموم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏319 س‏0 ف‏73548

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏322 س‏0 ف‏73553

#### \* نارية الجن‏

موضوع = دلالة آية إلا إبليس كان من الجن و آية الجان خلقنه من نار السموم إلى كون إبليس من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏95 س‏0 ف‏75820

موضوع = عدم دخول الجن الجنة لكونها نورا و الجن مخلوق من النار

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏95 س‏0 ف‏75816

موضوع = نص آية إلا إبليس كان من الجن و الجان خلقنه من نار السموم على كون إبليس من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75979

#### \* نداء الشيطان‏

موضوع = ارتياب المبطلين بنداء إبليس عند الظهور في آخر النهار بكون الحق في السفياني و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏206 س‏0 ف‏69366

موضوع = النداء عند الظهور من السماء أول النهار بأن الحق في علي و شيعته و نداء إبليس آخره بأن الحق في السفياني و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏206 س‏0 ف‏69365

#### \* نزغ الشيطان‏

موضوع = اتضاح الوحي عن نزغ الشيطان للنبي ص بالسكينة و الوقار التي اختصه الله بها

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏262 س‏0 ف‏24455

#### \* نطفة الشيطان‏

موضوع = ابتلاء الخبيث من الرجال و النساء باللواط و الزنا من أثر شرك زوال بن إبليس في نطفهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏248 س‏0 ف‏76094

موضوع = اتقاء الجماع أول الشهر و وسطه لاشتراك الشيطان حينئذ في النطفة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏287 س‏0 ف‏131644

موضوع = احتجاج الحسن ع بآية و شاركهم في الأموال و الأولاد على فساد نطفة يزيد لما أظهر ببغضه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏104 س‏0 ف‏58034

موضوع = اختصاص دخول الجنة بمن سلم من شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏287 س‏0 ف‏7060

موضوع = إشارة آية و شاركهم في الأموال و الأولاد إلى شرك الشيطان في نطفة مبغض علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏236 س‏0 ف‏76051

موضوع = إشارة آية و شاركهم في الأموال و الأولاد إلى شركة إبليس في نطفة و أموال مبغض علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏151 س‏0 ف‏38137

موضوع = إشارة آية و شاركهم في الأولاد و الأموال إلى عدم شركة الشيطان في نطفة محبي أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏215 س‏0 ف‏75987

موضوع = اشتراك إبليس في نطفة النواصب فيصيرون من الزنا

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏173 س‏0 ف‏49918

موضوع = إشراك الشيطان في نطفة الطاعن على المؤمن و الراد عليه و خروجه من ولاية الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏146 س‏11 ف‏91889

موضوع = إشراك الشيطان في نطفة الطاعن على المؤمن و الراد عليه و كونه ليس من الله في شي‏ء

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏145 س‏12 ف‏91880

موضوع = النجاة من شرك الشيطان في المال و النسل بالولاية

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏417 س‏6 ف‏99340

موضوع = النهي عن الجماع أول الشهر و نصفه لإرادة الشيطان الشرك فيهما

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏116 س‏5 ف‏13430

موضوع = إنكار النواصب ولاية الأئمة ص حين أخذ الميثاق من بني آدم في عالم الظلال لشرك الشيطان في طينتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏234 س‏0 ف‏6830

موضوع = تخصيص آية خلقتني من نار و خلقته من طين بآية و شاركهم في الأموال و الأولاد الدالة على شركه في النطفة بمباضعته لبني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131689

موضوع = تفسير شاركهم في الأموال و الأولاد بشركة إبليس في أرحام أمهات مبغضي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏172 س‏0 ف‏49910

موضوع = تفسير شاركهم في الأموال و الأولاد بشركة إبليس في نطفة مبغض علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏174 س‏0 ف‏49922

موضوع = تفسير شاركهم في الأموال و الأولاد بشركة إبليس في نطفة مبغض علي ع و عصمة شيعته منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49943

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏179 س‏0 ف‏49947

موضوع = تفسير شاركهم في الأموال و الأولاد بشركة إبليس في نطفة مبغض علي ع و عصمة محبيه من فساده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏166 س‏0 ف‏49881

موضوع = تفسير شاركهم في الأموال و الأولاد بشركة إبليس في نطفة و أولاد و أموال مبغض علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏178 س‏0 ف‏49939

موضوع = تفسير لأسقيناهم ماء غدقا بوضع أظلتهم في الماء العذب لو خلصت طينتهم من شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏234 س‏0 ف‏6828

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بشرك الشيطان في المال الحرام و في النطفة إذا كانت حراما

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏136 س‏0 ف‏133198

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بشرك الشيطان في النطفة

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏206 س‏0 ف‏75962

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏207 س‏0 ف‏75965

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏112 س‏0 ف‏104854

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131686

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بشركة الشيطان في المال و النطفة الحرام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏342 س‏0 ف‏74188

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بعدم شركة الشيطان في نطفة محب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23829

موضوع = تفسير و شاركهم في الأموال و الأولاد بمشاركة إبليس في نطفة مبغضي أمير المؤمنين ع و أموالهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏88 س‏0 ف‏23832

موضوع = تفسير و شاركهم في الأولاد و الأموال بشركة الشيطان في نطفة مبغض أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏208 س‏0 ف‏75971

موضوع = تكون النطفة التي شرك فيها الشيطان منه خاصة أو مختلطا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏207 س‏0 ف‏75967

موضوع = حب إبليس لعلي ع و اشتراكه في نطفة مبغضيه بجعلهم من الزنا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏244 س‏0 ف‏76080

موضوع = حرمان الفحاش القليل الحياء من الجنة لكونه من زنا أو شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏206 س‏0 ف‏75961

موضوع = دعاء عند الجماع لدفع شرك الشيطان في الولد

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131685

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131687

موضوع = دلالة آية و شاركهم في الأموال و الأولاد على وجود شياطين في الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏149 س‏0 ف‏96704

موضوع = دلالة الشغف بالحرام و شهوة الزنا على شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏21 س‏0 ف‏104444

موضوع = دلالة الفحش و البذاءة و الوقاحة و عدم المبالاة بالقول و الأقاويل على كون الرجل من الزنا أو شرك شيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏112 س‏0 ف‏104853

موضوع = دلالة الهذر و عدم الحياء و المبالاة بالوقيعة على فساد النسب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏149 س‏0 ف‏96703

موضوع = دلالة الهذر و عدم المبالاة بالوقيعة على فساد النسب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏149 س‏0 ف‏96701

موضوع = دلالة عدم المبالاة بالإساءة و اغتياب الأخ بغير عذر و الشغف بالحرام و الزنا على شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏356 س‏0 ف‏89336

موضوع = دلالة عدم المبالاة بالقول و الأقاويل و الشغف بالحرام و شهوة الزنا على شرك الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏197 س‏0 ف‏87924

موضوع = شرك الشيطان في المال الحرام و في النطفة حين الجماع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏294 س‏0 ف‏131688

موضوع = شركة إبليس في أموال و أولاد مبغضي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏162 س‏0 ف‏49850

موضوع = شركة إبليس في نطفة مبغض علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏148 س‏0 ف‏38126

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏171 س‏0 ف‏49904

موضوع = شركة الشيطان في أموال و أولاد و أزواج أعداء الشيعة و مصونية شيعة النبي و علي ص منها

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏207 س‏0 ف‏73962

موضوع = شركة الشيطان في نطفة محمد بن بشير

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏314 س‏0 ف‏35590

موضوع = شركة الشيطان في نطفة ولد الزنا

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏342 س‏0 ف‏74187

موضوع = شركة الشيطان مع الزاني في الزنا

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏26 س‏0 ف‏104473

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏27 س‏0 ف‏104482

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏28 س‏0 ف‏104494

موضوع = عد غير المبالي بما قال و ما قيل له شرك شيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏300 س‏13 ف‏92500

موضوع = عد من اغتاب مؤمنا بدون عداوة شرك شيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏250 س‏4 ف‏92234

موضوع = عد من منع مسلما من روحه و ماله شرك شيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏173 س‏14 ف‏91996

موضوع = عدم دخول ولد آدم في ولاية الشقيين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏99 س‏0 ف‏42610

موضوع = كراهة الجماع أول الشهر و نصفه لشركة الشيطان حينئذ في نطفة الولد

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏54 س‏0 ف‏72946

موضوع = مشاركة إبليس في مال و ولد مبغض علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏237 س‏0 ف‏76055

موضوع = معرفة المولود من نطفة الشيطان ببغضه الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏201 س‏0 ف‏75940

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏202 س‏0 ف‏75945

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏207 س‏0 ف‏75964

موضوع = هداية المتولد من نطفة آدم ع و إيمانه بالأوصياء ع و استقامته و ضلالة المتولد من إبليس عنهم ع و كفره بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏206 س‏0 ف‏31681

موضوع = ولادة الحجاج من مجامعة إبليس مع أمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏256 س‏0 ف‏76124

#### \* نفاق الشيطان‏

موضوع = تسمية إبليس بالحارث و نفاقه مع الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71970

#### \* نفثات الشياطين‏

موضوع = تفسير نفخات الشياطين و نفثاتهم بتهييجهم الإنسان حال الغضب و تمويه الباطل عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏232 س‏0 ف‏36913

#### \* نفثات الشيطان‏

موضوع = تفسير همزات الشيطان ببغض أهل البيت ع و أحبائهم و نفخاته بالوسوسة عند الغضب و نفثاته بتخيل أفضلية غير أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏204 س‏0 ف‏75951

#### \* نفخات الشياطين‏

موضوع = تفسير نفخات الشياطين و نفثاتهم بتهييجهم الإنسان حال الغضب و تمويه الباطل عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏232 س‏0 ف‏36913

#### \* نفخات الشيطان‏

موضوع = تفسير همزات الشيطان ببغض أهل البيت ع و أحبائهم و نفخاته بالوسوسة عند الغضب و نفثاته بتخيل أفضلية غير أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏204 س‏0 ف‏75951

#### \* نوح ع و إبليس‏

موضوع = تجسم إبليس لنوح النبي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏115 س‏0 ف‏104879

موضوع = طلب إبليس الشفاعة من نوح ع و عدم قبولها إلا بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76196

موضوع = عروض إبليس لنوح ع و هو يصلي و حسده على حسن صلاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏195 س‏0 ف‏11163

موضوع = غرس نوح ع الكرم بعد نزوله من السفينة و منازعة إبليس معه فيها حتى استغل ثلثيها

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏145 س‏0 ف‏105092

موضوع = نصائح إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏293 س‏0 ف‏16299

موضوع = نصح إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16338

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏318 س‏0 ف‏16346

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏323 س‏0 ف‏16373

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76010

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏222 س‏0 ف‏76012

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الحرص و الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76101

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الحرص و الحسد و التكبر و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76104

موضوع = نصيحة إبليس لنوح ع باجتناب الشح و الحرص و الحسد و التجبر و العجلة لتسلطه بها على الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76102

#### \* نوح ع و الشياطين‏

موضوع = توبة بعض الأبالسة على يد نوح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏54 س‏0 ف‏47204

#### \* نوح ع و الشيطان‏

موضوع = تحذير إبليس نوح ع من الحرص و الحسد لإخراجهما آدم ع و الشيطان من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏195 س‏0 ف‏87897

موضوع = تحذير إبليس نوح ع من الشح و الحرص و الحسد و التجبر و العجلة لتحويلها الإنسان شيطانا

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏195 س‏0 ف‏87900

موضوع = سرور إبليس من دعاء نوح ع على قومه و شكره إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏195 س‏0 ف‏87901

موضوع = كيفية دخول إبليس في سفينة نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏323 س‏0 ف‏16372

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏250 س‏0 ف‏76100

موضوع = مكالمة إبليس مع نوح ع و تحذيره من الحرص و الحسد و العجلة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏287 س‏0 ف‏16278

موضوع = نزاع نوح و إبليس في غرس الكرم و تصالحهما على جعل ثلثيها لإبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏489 س‏0 ف‏79357

#### \* نوم الشياطين‏

موضوع = نوم الأنبياء ع على القفا و المؤمنين على اليمين و المنافقين على اليسار و الشياطين على الوجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏203 س‏0 ف‏75950

موضوع = نوم الأنبياء ع على القفاء و المؤمنين على اليمين و المنافقين على الشمال و الشياطين على الوجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏286 س‏0 ف‏67421

موضوع = نوم الأنبياء على القفا و الشياطين على الوجوه و المؤمنين يمينا و الكفار و المنافقين يسارا

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏55 س‏13 ف‏95691

موضوع = نوم الشياطين على الوجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏190 س‏0 ف‏94609

#### \* نوم الشيطان‏

موضوع = كيفية نوم إبليس و المجانين و ذوي العاهات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏81 س‏10 ف‏12879

موضوع = نوم إبليس و أعوانه و المجنون و ذي العاهة منبطحا على الوجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏186 س‏0 ف‏94581

#### \* نياحة إبليس‏

موضوع = تغني إبليس عند أكل آدم ع من الشجرة و حداؤه عند إهباطه و نياحته عند استقراره على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15997

#### \* نياحة الشيطان‏

موضوع = تغني إبليس و نوحه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏199 س‏0 ف‏75929

موضوع = كون إبليس أول من تغنى و حدا و ناح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏33 س‏0 ف‏7403

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏75999

موضوع = كون الغناء نياحة إبليس على الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏243 س‏0 ف‏105501

#### \* هبوط إبليس‏

موضوع = رنة إبليس حزنا يوم لعنه و هبوطه و عند بعثة النبي ص و نزول أم الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15691

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15942

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم نزول سورة الفاتحة و فرحه حين معصية آدم ع و هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76090

#### \* هبوط الشيطان‏

موضوع = تغني إبليس عند أكله الشجرة و حداه عند هبوطه و نياحته بعد طرده من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏247 س‏0 ف‏105522

موضوع = رنة إبليس حين لعنه و هبوطه و حين بعثة النبي ص و نزول سورة الفاتحة و نخره حين إغوائه لآدم و عند هبوطه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏237 س‏0 ف‏117600

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏241 س‏0 ف‏76065

موضوع = هبوط الحية و إبليس من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15908

#### \* هداية إبليس‏

موضوع = هداية و نجاة كل مذنب حتى إبليس و الفراعنة بالتوسل و القسم بالنبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏7 س‏0 ف‏119633

#### \* هلاك إبليس‏

موضوع = اجتماع بركات الأرض و السماء بعد تطهير الأرض من إبليس و فساده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏384 س‏0 ف‏70576

موضوع = صلاح الأمور الاجتماعية و تهذيب النفوس بعد تطهير الأرض من إبليس و فساده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏384 س‏0 ف‏70577

موضوع = عدم إيذاء الحيوانات و الهوام بعضها البعض بعد تطهير الأرض من إبليس و فساده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏384 س‏0 ف‏70575

#### \* هيئة إبليس‏

موضوع = قصة ظهور الشيطان بهيئة مدهشة عند يحيى ع و وعظه له بالحذر من الانخداع بالنساء و الشبع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏171 س‏0 ف‏19030

موضوع = مكالمة إبليس ليحيى ع و هيئته مع مصايده عند تمثله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76018

موضوع = هيئة إبليس عند تمثله ليحيى ع مع مصايده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏5 ف‏76026

موضوع = هيئة إبليس و خلقته الأصلية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏227 س‏1 ف‏76025

#### \* والد الشيطان‏

موضوع = تفسير الصلصال بالماء المتصلصل بالطين و المسنون بالطين المتغير و الجان بوالد إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏153 س‏0 ف‏15734

#### \* وحي الشياطين‏

موضوع = تنزه الأئمة ع من وحي الشياطين المذكورين في آية شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏277 س‏2 ف‏98262

#### \* وسوسة إبليس‏

موضوع = سلطة إبليس على بني آدم بالوسوسة و الإغواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15661

موضوع = وجوب مجاهدة إبليس لكونه أعدى العدى و أخفاهم و أضرهم يوسوس في القلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏132 س‏0 ف‏496

#### \* وسوسة الشيطان‏

موضوع = إخبار الهادي ع بما وسوس في صدر فتح بن يزيد الجرجاني من الغلو في الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏177 س‏0 ف‏67079

موضوع = إشارة آية الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة إلى توكيل شيطان و ملك بالإنسان يسبب دنوهما الحزن أو الفرح بلا موجب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏205 س‏0 ف‏75955

موضوع = إشارة آية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إلخ إلى لزوم الحذر من مكر الله عند وسوسة الشيطان إلى الشهوات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏143 س‏0 ف‏101324

موضوع = إغواء الشيطان للمعصية بالوسوسة في القلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏360 س‏0 ف‏115645

موضوع = الأمر بتعجيل التوبة لخفاء الأجل و تمني الشيطان و تسويفه الغافل لإيقاعه في الشقاء و الندامة

آدرس = بحارالانوار ج‏88 ص‏336 س‏0 ف‏116750

موضوع = الترغيب إلى أداء الأمانة لوسوسة الشيطان و أعوانه لإغواء صاحبها

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏116 س‏0 ف‏91714

موضوع = النهي عن الاختلاء بالأجنبية لسرعة إفساد الشيطان بينهما

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏48 س‏0 ف‏132663

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏48 س‏0 ف‏132664

موضوع = النهي عن المعالجة بالحرام لكونه من وساوس الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏85 س‏0 ف‏74917

موضوع = انحصار سلطنة إبليس على ولد آدم في وسوستهم و دعائهم إلى الباطل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏168 س‏1 ف‏13698

موضوع = تسلط إبليس على بني آدم بالوسوسة و الإغواء فقط

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏235 س‏0 ف‏76040

موضوع = تفسير آية عن اليمين و عن الشمال قعيد بملك و شيطان على أذني القلب الأول يرشده إلى التقوى و الثاني يفتنه بالمعصية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏205 س‏0 ف‏75956

موضوع = تفسير إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ببصيرتهم بذكر الله عند وسوسة الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏236 س‏0 ف‏76046

موضوع = تفسير الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس بشياطين الإنس و الجن يحملون الناس على المعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏245 س‏0 ف‏76082

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏246 س‏0 ف‏76085

موضوع = تفسير الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة منه بملازمة ملك و شيطان لأذني القلب الأول يرشده و الثاني يغويه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏245 س‏0 ف‏76083

موضوع = تفسير الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و الله يعدكم مغفرة منه بملازمة ملك و شيطان لكل إنسان يوجب قرب أحدهما فرحه و حزنه بلا سبب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏145 س‏0 ف‏74528

موضوع = تفسير الوسواس الخناس بشيطان ذات خرطوم في القلب يوسوس الإنسان و ينخنس بذكر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏246 س‏0 ف‏76084

موضوع = تفسير الوسواس الخناس بشيطان في الصدور يوسوس الناس باليأس من الخير و وعد الفقر و الحمل على الفحشاء و المعصية

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏245 س‏0 ف‏76081

موضوع = تفسير عن اليمين و عن الشمال قعيد بملك على آذان القلب الأيمن و شيطان على الأيسر يتغالبان بالردع و التسويل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏33 س‏0 ف‏83337

موضوع = تفسير نزغ الشيطان بوسوسته في القلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏82 س‏0 ف‏22335

موضوع = تمكن الشيطان من وسوسة الإنسان عند إعراضه عن ذكر الله و استهانته بأمره و سكونه إلى نهيه و نسيانه اطلاعه على سره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏124 س‏0 ف‏87592

موضوع = تنازع روح الإيمان مع الشيطان في أذني القلب عند الهمة بالذنب و انتزاع الروح منه بارتكاب الزنا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏206 س‏0 ف‏75957

موضوع = دفع وسوسة الشيطان و الهم بالمعصية بغسل الرأس بالسدر

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏88 س‏0 ف‏93957

موضوع = شدة اهتمام الشيطان إذا كان الإنسان وحده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏323 س‏0 ف‏105819

موضوع = صراع روح الإيمان و الشيطان على أذني القلب عند هم الإنسان بالذنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏198 س‏0 ف‏82426

موضوع = طريق دفع وساوس إبليس و الإجابة على شبهاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏122 س‏20 ف‏266

موضوع = عدم اعتناء كثير الشك بشكه لكونه من الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏85 ص‏236 س‏0 ف‏114746

موضوع = لزوم التعجيل في الوفاء بالعهد مع الله و إعطاء الصدقة لحيلولة إبليس دونها

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏251 س‏0 ف‏76108

موضوع = ملازمة طلب الدنيا للافتقار و التعب و وسوسة الشيطان و شدة الحساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏92 س‏0 ف‏88600

موضوع = نورانية القلب و طرد وساوس الشيطان عنها بالمداومة على أكل الرمان على الريق يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏360 س‏0 ف‏115644

موضوع = وجوب المبادرة إلى أداء الأمانة لاهتمام إبليس و جنوده على إغواء و إهلاك الأمين إلا من عصمه الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏384 س‏0 ف‏82800

موضوع = وجود أذنين للقلب أحدهما روح الإيمان و الثاني شيطان يتغالبان عليه بالردع و التسويل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏44 س‏0 ف‏83338

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏53 س‏0 ف‏83359

موضوع = وجود أذنين للقلب ينفث في أحدهما الملك و في الثاني الوسواس الخناس و يتغالبان عليه بالردع و التسويل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏47 س‏0 ف‏83340

موضوع = وسوسة الشيطان النفس بإنكار العقل ليصرفها عن حب العلم و يلهيها باللذات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏419 س‏5 ف‏104040

موضوع = وسوسة الشيطان للمماراة في الدين رياء

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏135 س‏0 ف‏2242

#### \* وشم الشيطان‏

موضوع = علم إبليس و قراءته و كتابته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76198

موضوع = كتاب إبليس و قراءته و رسله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏281 س‏0 ف‏76202

#### \* وعد الشيطان‏

موضوع = تفسير و عدهم و ما يعدهم الشيطان إلا غرورا بوعده عن الله لا عن نفسه ليورطهم في المعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏273 س‏17 ف‏98228

موضوع = دلالة آية و شاركهم في الأموال و الأولاد و عدهم و ما يعدهم الشيطان إلا غرورا على حرمة أكل الحرام و لبسه و كسبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏107 س‏5 ف‏96202

#### \* ولاية الشيطان‏

موضوع = إخراج من يروي عن مؤمن يريد شينه و هدم مروءته من ولاية الله إلى الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏216 س‏1 ف‏92178

موضوع = تلازم الضلال و العمى لإنكار الحق و ولاية الشيطان ثم الهلاكة

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏33 س‏0 ف‏3559

موضوع = خروج من أراد إسقاط مؤمن بالقول عليه من ولاية الله إلى ولاية الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏168 س‏2 ف‏91967

موضوع = مجي‏ء الأمل و نسيان الأجل إذا استحقت ولاية الشيطان و الشقاوة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏266 س‏0 ف‏85878

موضوع = ملازمة الرد على المؤمن للرد على الله و الخروج من ولايته و لشرك الشيطان لأنه مخلوق من نور عظمته و جلال كبريائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏125 س‏0 ف‏79700

موضوع = نسيان الأجل و غلبة الأمل عند استيلاء ولاية الشيطان و الشقاوة

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏126 س‏0 ف‏7985

#### \* يأس إبليس‏

موضوع = رنة إبليس حين بعث النبي ص و نزول القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏230 س‏0 ف‏117568

موضوع = رنين إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه إلى الأرض و يوم بعث النبي ص و يوم الغدير

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏121 س‏0 ف‏45534

#### \* يحيى ع و الشيطان‏

موضوع = تمثل إبليس ليحيى ع و وصفه لأصناف الناس في التسلط عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏265 س‏0 ف‏76161

موضوع = تمثل إبليس ليحيى ع و وعظه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏216 س‏0 ف‏75990

موضوع = مكالمة إبليس ليحيى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏226 س‏16 ف‏76022

موضوع = مكالمة إبليس ليحيى ع و هيئته مع مصايده عند تمثله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76018

نرم افزار جامع الاحادیث نور

*ابلیس*

مصباح الشريعة / 34 / الباب الخامس عشر في الصدق

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ الصِّدْقُ نُورٌ مُتَشَعْشَعٌ فِي عَالَمِهِ كَالشَّمْسِ يَسْتَضِي‏ءُ بِهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ بِمَعْنَاهَا مِنْ غَيْرِ نُقْصَانٍ يَقَعُ عَلَى مَعْنَاهَا وَ الصَّادِقُ حَقّاً هُوَ الَّذِي يُصَدِّقُ كُلَّ كَاذِبٍ بِحَقِيقَةِ صِدْقِ مَا لَدَيْهِ وَ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي لَا يَسَعُ مَعَهُ سِوَاهُ أَوْ ضِدُّهُ مِثْلُ آدَمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَدَّقَ إِبْلِيسَ‏ فِي كَذِبِهِ حِينَ أَقْسَمَ لَهُ كَاذِباً لِعَدَمِ مَا بِهِ مِنَ الْكَذِبِ فِي آدَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً لِأَنَّ إِبْلِيسَ‏ أَبْدَعَ شَيْئاً كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَبْدَعَهُ وَ هُوَ غَيْرُ مَعْهُودٍ ظَاهِراً وَ بَاطِناً فَخَسِرَ هُوَ بِكَذِبِهِ عَلَى مَعْنًى لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ مِنْ صِدْقِ آدَمَ ع عَلَى بَقَاءِ الْأَبَدِ وَ أَفَادَ آدَمُ ع بِتَصْدِيقِهِ كَذِبَهُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِنَفْيِ عَزْمِهِ عَمَّا يُضَادُّ عَهْدَهُ فِي‏

مصباح الشريعة / 36 / الباب السادس عشر في الإخلاص

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ الْإِخْلَاصُ يَجْمَعُ فَوَاضِلَ الْأَعْمَالِ وَ هُوَ مَعْنًى مِفْتَاحُهُ الْقَبُولُ وَ تَوْقِيعُهُ الرِّضَا فَمَنْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ وَ يَرْضَى عَنْهُ فَهُوَ الْمُخْلِصُ وَ إِنْ قَلَّ عَمَلُهُ وَ مَنْ لَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُخْلِصٍ وَ إِنْ كَثُرَ عَمَلُهُ اعْتِبَاراً بِآدَمَ ع وَ إِبْلِيسَ‏ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ وَ عَلَامَةُ الْقَبُولِ وُجُودُ الِاسْتِقَامَةِ بِبَذْلِ كُلِّ مَحَابٍّ مَعَ إِصَابَةِ عِلْمِ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُكُونٍ وَ الْمُخْلِصُ ذَائِبٌ رُوحُهُ بَاذِلٌ مُهْجَتَهُ فِي تَقْوِيمِ مَا بِهِ الْعِلْمُ وَ الْأَعْمَالُ وَ الْعَامِلُ وَ الْمَعْمُولُ بِالْعَمَلِ لِأَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْكُلَّ وَ إِذَا فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْكُلُّ وَ هُوَ تَصْفِيَةُ مَعَانِي التَّنْزِيهِ‏

مصباح الشريعة / 66 / الباب الثامن و العشرون في معرفة الأئمة ع

أَ بِعَهْدٍ مِنْكَ فَقَالَ إِي وَ الَّذِي بَعَثَنِي وَ أَرْسَلَنِي لَبِعَهْدٍ مِنِّي وَ بِعَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ تِسْعَةِ أَئِمَّةٍ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ ع وَ بِكَ وَ مَنْ هُوَ مِنَّا وَ مَظْلُومٌ فِينَا وَ كُلُّ مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضاً إِي وَ اللَّهِ يَا سَلْمَانُ ثُمَّ لَيَحْضُرَنَّ إِبْلِيسُ‏ وَ جُنُودُهُ وَ كُلُّ مَنْ مَحَضَ الْكُفْرَ مَحْضاً حَتَّى يُؤْخَذَ بِالْقِصَاصِ وَ الأوتاد [الْأَوْتَارِ] وَ التُّرَاثِ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً وَ نَحْنُ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ- وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ. وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ‏ قَالَ سَلْمَانُ فَقُمْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا يُبَالِي سَلْمَانُ كَيْفَ لَقِيَ الْمَوْتَ أَوْ لقاه [لَقِيَهُ‏]

مصباح الشريعة / 79 / الباب الخامس و الثلاثون في الوسوسة

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ لَا يَتَمَكَّنُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا وَ قَدْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَ سَكَنَ إِلَى نَهْيِهِ وَ نَسِيَ اطِّلَاعَهُ عَلَى سِرِّهِ فَالْوَسْوَسَةُ مَا تَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَ مُجَاوَرَةِ الطَّبْعِ وَ أَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ غَيٌّ وَ ضَلَالَةٌ وَ كُفْرٌ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَعَا عِبَادَهُ بِلُطْفِ دَعْوَتِهِ وَ عَرَّفَهُمْ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ‏ فَقَالَ تَعَالَى‏ إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا فَكُنْ مَعَهُ كَالْغَرِيبِ مَعَ كَلْبِ الرَّاعِي يَفْزَعُ إِلَى صَاحِبِهِ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ كَذَلِكَ إِذَا أَتَاكَ الشَّيْطَانُ مُوَسْوِساً-

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 220 / [أخبار حميد بن شعيب عن جابر الجعفي‏] ..... ص : 213

وَ مَنْ يُعْرِضْ‏ يَعْنِي مَنْ جَرَى فِيهِ مِنْ شِرْكِ إِبْلِيسَ‏ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ‏ يَعْنِي عَلِيّاً هُوَ الذِّكْرُ فِي بَطْنِ الْقُرْآنِ وَ رَبُّنَا رَبُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً يَعْنِي عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ الصَّعَدِ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ‏ يَعْنِي الْأَوْصِيَاءَ لِلَّهِ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 235 / [أخبار حميد بن شعيب عن جابر الجعفي‏] ..... ص : 213

جَابِرٌ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا غَدا الْعَبْدُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ كَانَ رَاكِباً، فَهُوَ مِنْ خَيْلِ إِبْلِيسَ‏، وَ إِذَا كَانَ رَاجِلًا، فَهُوَ مِنْ رَجَّالَتِهِ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 296 / كتاب درست بن أبي منصور ..... ص : 281

الْمَعَاصِي الَّتِي تَرْكَبُونَ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ، شِرْكُ طَاعَةٍ، أَطَاعُوا إِبْلِيسَ‏ فَأَشْرَكُوا بِاللَّهِ فِي الطَّاعَةِ، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ آدَمَ وَ حَوَّاءَ قَالَ: فَقَالَ: فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما قَالَ: وَ إِنَّمَا شِرْكُهُمَا شِرْكُ طَاعَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ شِرْكَ عِبَادَةٍ، فَيَعْبُدَانِ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 347 / من نوادر علي بن أسباط ..... ص : 337

وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: كَانَ عَابِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ لِجُنْدِهِ: مَنْ لَهُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ غَمَّنِي؟ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: أَنَا لَهُ، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ؟ قَالَ: أُزَيِّنُ لَهُ الدُّنْيَا، قَالَ: لَسْتَ بِصَاحِبِهِ، قَالَ الْآخَرُ: فَأَنَا لَهُ، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ؟ قَالَ: فِي النِّسَاءِ، قَالَ: لَسْتَ بِصَاحِبِهِ، قَالَ الثَّالِثُ: أَنَا لَهُ، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ؟ قَالَ: فِي عِبَادَتِهِ، قَالَ: أَنْتَ لَهُ، أَنْتَ لَهُ، فَلَمَّا جَنَّهُ اللَّيْلُ طَرَقَهُ، فَقَالَ: ضَيْفٌ، فَأَدْخَلَهُ فَمَكَثَ لَيْلَتَهُ يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ، فَمَكَثَ ثَلَاثاً يُصَلِّي وَ لَا يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ، فَقَالَ لَهُ الْعَابِدُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تُصِبْ شَيْئاً مِنَ الذُّنُوبِ، وَ أَنْتَ ضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، قَالَ: وَ مَا الذُّنُوبُ الَّتِي أُصِيبُهَا؟ قَالَ: خُذْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَ تَأْتِي فُلَانَةَ الْبَغِيَّةَ، فَتُعْطِيهَا دِرْهَماً لِلَّحْمِ، وَ دِرْهَماً لِلشَّرَابِ، وَ دِرْهَماً لِطِيبِهَا، وَ دِرْهَماً لَهَا، فَتَقْضِي حَاجَتَكَ مِنْهَا، قَالَ: فَنَزَلَ وَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَأَتَى بَابَهَا، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ!

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 380 / 2. فهرس الأحاديث ..... ص : 379

إذا غدا العبد في معصية اللّه و كان راكبا، فهو من خيل إبليس‏ .../ الإمام الصادق عليه السّلام/ 235

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 392 / 2. فهرس الأحاديث ..... ص : 379

كان عابد من بني إسرائيل، فقال إبليس‏ لجنده: من له .../ الإمام السجّاد عليه السّلام/ 347

مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها / 270 / أقسام الحج ..... ص : 265

664- أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ لِمَ جُعِلَ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ‏ اللَّعِينَ كَانَ يَتَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ ع فِي مَوْضِعِ الْجِمَارِ فَرَجَمَهُ إِبْرَاهِيمُ فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ.

مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها / 318 / الإمامة و فضل الأئمة ع ..... ص : 313

جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص تَيْماً وَ عَدِيّاً وَ بَنِي أُمَيَّةَ يَرْكَبُونَ مِنْبَرَهُ أَفْظَعَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قُرْآناً يَتَأَسَّى بِهِ‏ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ أَبى‏ ثُمَّ أَوْحَى إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ أَنِّي أَمَرْتُ فَلَمْ أُطَعْ فَلَا تَجْزَعْ أَنْتَ إِذَا أَمَرْتَ فَلَمْ تُطَعْ فِي وَصِيِّكَ.

الزهد / النص / 27 / 3 باب حسن الخلق و الرفق و الغضب

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ قَالَ‏ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ كَانَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحْسَبُ أَنَّهُ مِنْهُمْ وَ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَمَّا أُمِرَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ حَمِيَ وَ غَضِبَ فَأَخْرَجَ اللَّهُ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ بِالْحَمِيَّةِ وَ الْغَضَبِ.

تفسير القمي / ج‏1 / 23 / مقدمة المصنف ..... ص : 1

و أما الرد على المعتزلة فإن الرد من القرآن عليهم كثير- و ذلك أن المعتزلة قالوا نحن نخلق أفعالنا- و ليس لله فيها صنع و لا مشية و لا إرادة- و يكون ما شاء إبليس‏ و لا يكون ما شاء الله- و احتجوا أنهم خالقون لقول الله عز و جل‏ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ‏ فقالوا في الخلق خالقون غير الله- فلم يعرفوا معنى الخلق و على كم‏

تفسير القمي / ج‏1 / 24 / مقدمة المصنف ..... ص : 1

قَالَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع‏ يَا يُونُسُ لَا تَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ لَا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ وَ لَا بِقَوْلِ إِبْلِيسَ‏ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا- وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ‏ وَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ قَالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ قَالَ إِبْلِيسَ‏ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي‏ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَ اللَّهِ مَا أَقُولُ بِقَوْلِهِمْ- وَ لَكِنِّي أَقُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ قَضَى وَ قَدَّرَ- فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا يَا يُونُسُ وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ- وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى أَ تَدْرِي مَا الْمَشِيَّةُ يَا يُونُسُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ الذِّكْرُ الْأَوَّلُ- أَ تَدْرِي مَا الْإِرَادَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْعَزِيمَةُ عَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ- وَ تَدْرِي مَا التَّقْدِيرُ قُلْتُ لَا- قَالَ هُوَ وَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْآجَالِ وَ الْأَرْزَاقِ وَ الْبَقَاءِ وَ الْفَنَاءِ- وَ تَدْرِي مَا الْقَضَاءُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ إِقَامَةُ الْعَيْنِ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الذِّكْرِ الْأَوَّلِ.

تفسير القمي / ج‏1 / 29 / [سورة الفاتحة(1): آية 1] ..... ص : 28

قَالَ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْحُسَيْنِ [الْحَسَنِ‏] بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ‏ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ أَنَّ أَنِيناً لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ص عَلَى حِينِ‏ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ‏ وَ حِينَ أُنْزِلَتْ أُمُّ الْكِتَابِ.

تفسير القمي / ج‏1 / 35 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

و أما قوله‏ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ أَبى‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 35 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ سُئِلَ عَمَّا نَدَبَ اللَّهُ الْخَلْقَ إِلَيْهِ أَ دَخَلَ فِيهِ الضَّلَالَةُ قَالَ نَعَمْ وَ الْكَافِرُونَ دَخَلُوا فِيهِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَدَخَلَ فِي أَمْرِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ إِبْلِيسُ‏ فَإِنَّ إِبْلِيسَ‏ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ يَعْبُدُ اللَّهَ- وَ كَانَتْ.

تفسير القمي / ج‏1 / 36 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

الْمَلَائِكَةُ تَظُنُّ أَنَّهُ مِنْهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ- فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ ع أَخْرَجَ مَا كَانَ فِي قَلْبِ إِبْلِيسَ‏ مِنَ الْحَسَدِ- فَعَلِمَ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّ إِبْلِيسَ‏ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُمْ- فَقِيلَ لَهُ (ع) فَكَيْفَ وَقَعَ الْأَمْرُ عَلَى إِبْلِيسَ‏ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَقَالَ كَانَ إِبْلِيسُ‏ مِنْهُمْ بِالْوَلَاءِ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً قَبْلَ آدَمَ وَ كَانَ إِبْلِيسُ‏ مِنْهُمْ- حَاكِماً فِي الْأَرْضِ فَعَتَوْا وَ أَفْسَدُوا وَ سَفَكُوا الدِّمَاءَ- فَبَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فَقَتَلُوهُمْ- وَ أَسَرُوا إِبْلِيسَ‏ وَ رَفَعُوهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ كَانَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ- يَعْبُدُ اللَّهَ إِلَى أَنْ خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آدَمَ ع.

تفسير القمي / ج‏1 / 41 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

، فَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ فَبَقِيَ أَرْبَعِينَ سَنَةً مُصَوَّراً- فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ إِبْلِيسُ‏ اللَّعِينُ فَيَقُولُ لِأَمْرِ مَا خُلِقْتَ فَقَالَ الْعَالِمُ ع فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ لَئِنْ أَمَرَنِي اللَّهُ بِالسُّجُودِ لِهَذَا لَأَعْصِيَنَّهُ، قَالَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ فَلَمَّا بَلَغَتِ الرُّوحُ إِلَى دِمَاغِهِ- عَطَسَ عَطْسَةً جَلَسَ مِنْهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ الصَّادِقُ ع فَسَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةُ

تفسير القمي / ج‏1 / 41 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

ثم قال الله تبارك و تعالى‏ لِلْمَلائِكَةِ- اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا له- فأخرج إبليس‏ ما كان في قلبه من‏

تفسير القمي / ج‏1 / 42 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ فَأَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ الِاسْتِكْبَارُ هُوَ أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهَا- قَالَ فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ يَا رَبِّ اعْفُنِي مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ ع وَ أَنَا أَعْبُدُكَ عِبَادَةً لَمْ يَعْبُدْكَهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا حَاجَةَ لِي إِلَى عِبَادَتِكَ- إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُعْبَدَ مِنْ حَيْثُ أُرِيدُ لَا مِنْ حَيْثُ تُرِيدُ- فَأَبَى أَنْ يَسْجُدَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى «فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى‏ يَوْمِ الدِّينِ‏» فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ يَا رَبِّ كَيْفَ وَ أَنْتَ الْعَدْلُ الَّذِي لَا تَجُورُ- فَثَوَابُ عَمَلِي بَطَلَ قَالَ لَا- وَ لَكِنِ اسْأَلْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا مَا شِئْتَ ثَوَاباً لِعَمَلِكَ فَأَعْطَيْتُكَ- فَأَوَّلُ مَا سَأَلَ الْبَقَاءَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ- فَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَيْتُكَ قَالَ سَلِّطْنِي عَلَى وُلْدِ آدَمَ قَالَ قَدْ سَلَّطْتُكَ- قَالَ أَجْرِنِي مِنْهُمْ مَجْرَى الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ قَالَ قَدْ أَجْرَيْتُكَ- قَالَ وَ لَا يَلِدُ لَهُمْ وَلَدٌ إِلَّا وَ يَلِدُ لِي اثْنَانِ قَالَ وَ أَرَاهُمْ وَ لَا يَرَوْنِي- وَ أَتَصَوَّرُ لَهُمْ فِي كُلِّ صُورَةٍ شِئْتُ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ- قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي- قَالَ قَدْ جَعَلْتُ لَكَ فِي صُدُورِهِمْ أَوْطَاناً قَالَ رَبِّ حَسْبِي- فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ عِنْدَ ذَلِكَ «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‏ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ- وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ‏»

تفسير القمي / ج‏1 / 42 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

قَالَ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ لَمَّا أَعْطَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِبْلِيسَ‏ مَا أَعْطَاهُ مِنَ الْقُوَّةِ- قَالَ آدَمُ يَا رَبِّ سَلَّطْتَهُ عَلَى وُلْدِي- وَ أَجْرَيْتَهُ مَجْرَى الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ وَ أَعْطَيْتَهُ مَا أَعْطَيْتَهُ- فَمَا لِي وَ لِوُلْدِي فَقَالَ لَكَ وَ لِوُلْدِكَ السَّيِّئَةُ بِوَاحِدَةٍ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا- قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي قَالَ التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ إِلَى حِينِ يَبْلُغُ النَّفْسُ الْحُلْقُومَ- فَقَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي قَالَ أَغْفِرُ وَ لَا أُبَالِي قَالَ حَسْبِي- قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- بِمَا ذَا اسْتَوْجَبَ إِبْلِيسُ‏ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ فَقَالَ بِشَيْ‏ءٍ كَانَ مِنْهُ شَكَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ- قُلْتُ وَ مَا كَانَ مِنْهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكَعَهُمَا فِي السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ.

تفسير القمي / ج‏1 / 43 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي رَفَعَهُ قَالَ‏ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جَنَّةِ آدَمَ أَ مِنْ جِنَانِ الدُّنْيَا كَانَتْ أَمْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ- فَقَالَ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الدُّنْيَا تَطْلُعُ فِيهَا الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ- وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ مَا أُخْرِجَ مِنْهَا أَبَداً آدَمُ وَ لَمْ يَدْخُلْهَا إِبْلِيسُ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 43 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

قَالَ‏ أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ أَتَى جَهَالَةً إِلَى الشَّجَرَةِ فَأَخْرَجَهُ- لِأَنَّهُ خَلَقَ خِلْقَةً لَا تَبْقَى إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ- وَ اللِّبَاسِ وَ الْأَكْنَانِ وَ النِّكَاحِ- وَ لَا يُدْرِكُ مَا يَنْفَعُهُ مِمَّا يَضُرُّهُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ- فَجَاءَهُ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ إِنَّكُمَا إِنْ أَكَلْتُمَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَهَاكُمَا اللَّهُ عَنْهَا صِرْتُمَا مَلَكَيْنِ- وَ بَقِيتُمَا فِي الْجَنَّةِ أَبَداً- وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلَا مِنْهَا أَخْرَجَكُمَا اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ حَلَفَ لَهُمَا أَنَّهُ لَهُمَا نَاصِحٌ- كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُ «ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ- إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ- وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ‏» فَقَبِلَ آدَمُ قَوْلَهُ فَأَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ- فَكَانَ كَمَا حَكَى اللَّهُ «بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما» وَ سَقَطَ عَنْهُمَا مَا أَلْبَسَهُمَا اللَّهُ مِنْ لِبَاسِ الْجَنَّةِ وَ أَقْبَلَا يَسْتَتِرَانِ بِوَرَقِ الْجَنَّةِ «وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ- وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ‏» فَقَالا كَمَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمَا «رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا- لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‏» فَقَالَ اللَّهُ لَهُمَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِينٍ‏ قَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَوْلُهُ‏ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ- وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِينٍ‏ فَهَبَطَ آدَمُ عَلَى الصَّفَا وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الصَّفَا لِأَنَّ صَفْوَةَ اللَّهِ نَزَلَ عَلَيْهَا وَ نَزَلَتْ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمَرْوَةُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَزَلَتْ عَلَيْهَا- فَبَقِيَ آدَمُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً سَاجِداً يَبْكِي عَلَى الْجَنَّةِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا آدَمُ أَ لَمْ يَخْلُقْكَ اللَّهُ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 44 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ- وَ أَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ قَالَ بَلَى- قَالَ وَ أَمَرَكَ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَلِمَ عَصَيْتَهُ قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ حَلَفَ لِي بِاللَّهِ إِنَّهُ لِي نَاصِحٌ- وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ خَلْقاً يَخْلُقُهُ اللَّهُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِباً

تفسير القمي / ج‏1 / 45 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي- فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي- فَاغْفِرْ لِي‏ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ‏» فَبَقِيَ إِلَى أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ رَافِعاً يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ- يَتَضَرَّعُ وَ يَبْكِي إِلَى اللَّهِ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ رَدَّهُ إِلَى الْمَشْعَرِ فَبَاتَ بِهَا- فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى بِكَلِمَاتٍ وَ تَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ أَفْضَى إِلَى مِنًى وَ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ أَنْ يَحْلِقَ الشَّعْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فَحَلَقَهُ- ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَى بِهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ عِنْدَهَا فَقَالَ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَرَمَى- وَ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ ثُمَّ ذَهَبَ- فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ- فَرَمَى وَ كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً- ثُمَّ ذَهَبَ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً- فَذَهَبَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ- وَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَداً، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَطُوفَ بِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ حَلَّتْ لَكَ زَوْجَتُكَ- قَالَ فَلَمَّا قَضَى آدَمُ حَجَّهُ لَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْأَبْطَحِ فَقَالُوا يَا آدَمُ بُرَّ حَجُّكَ أَمَا إِنَّا قَدْ حَجَجْنَا قَبْلَكَ هَذَا الْبَيْتَ بِأَلْفَيْ عَامٍ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 55 / [سورة البقرة(2): آية 102] ..... ص : 54

وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ- إِذْ حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مَعَهُ فِي الْقُبَّةِ، فَفَزِعَ مِنْهُ وَ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الَّذِي لَا أَقْبَلُ الرُّشَى وَ لَا أَهَابُ الْمُلُوكَ، أَنَا مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَبَضَهُ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَصَاهُ- فَمَكَثُوا سَنَةً يَبْنُونَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ- وَ يُدَانُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ الْأَرَضَةَ- فَأَكَلَتْ مِنْسَأَتَهُ وَ هِيَ الْعَصَا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْإِنْسُ أَنْ لَوْ كَانَ الْجِنُّ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ- مَا لَبِثُوا سَنَةً فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ فَالْجِنُّ تَشْكُرُ الْأَرَضَةَ بِمَا عَمِلَتْ بِعَصَا سُلَيْمَانَ قَالَ فَلَا تَكَادُ تَرَاهَا فِي مَكَانٍ إِلَّا وُجِدَ عِنْدَهَا مَاءٌ وَ طِينٌ- فَلَمَّا هَلَكَ سُلَيْمَانُ وَضَعَ إِبْلِيسُ‏ السِّحْرَ وَ كَتَبَهُ فِي كِتَابٍ- ثُمَّ طَوَاهُ وَ كَتَبَ عَلَى ظَهْرِهِ «هَذَا مَا وَضَعَ آصَفُ بْنُ بَرْخِيَا لِلْمَلِكِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِنْ ذَخَائِرِ كُنُوزِ الْعِلْمِ- مَنْ أَرَادَ كَذَا وَ كَذَا فَلْيَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا» ثُمَّ دَفَنَهُ تَحْتَ السَّرِيرِ ثُمَّ اسْتَثَارَهُ لَهُمْ فَقَرَأَهُ- فَقَالَ الْكَافِرُونَ مَا كَانَ سُلَيْمَانُ ع يَغْلِبُنَا إِلَّا بِهَذَا- وَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَلْ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَ نَبِيُّهُ- فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ «وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا- يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ- وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ‏» إِلَى قَوْلِهِ‏ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ- وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 124 / [سورة آل‏عمران(3): الآيات 122 الى 174] ..... ص : 110

وَ كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً، قَالَ وَ صَاحَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ بِالْمَدِينَةِ «قُتِلَ مُحَمَّدٌ» فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ نِسَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ إِلَّا خَرَجْنَ، وَ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص تَعْدُو عَلَى قَدَمَيْهَا- حَتَّى وَافَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَعَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَكَانَ إِذَا بَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَكَتْ لِبُكَائِهِ- وَ إِذَا انْتَحَبَ انْتَحَبَتْ، وَ نَادَى أَبُو سُفْيَانَ مَوْعِدُنَا وَ مَوْعِدُكُمْ فِي عَامٍ قَابِلٍ فَتَقْبَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْ نَعَمْ، وَ ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَ اسْتَقْبَلَتْهُ النِّسَاءُ يُوَلْوِلْنَ وَ يَبْكِينَ- فَاسْتَقْبَلَتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص احْتَسِبِي فَقَالَتْ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَاكِ قَالَتْ‏ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‏ هَنِيئاً لَهُ الشَّهَادَةُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا احْتَسِبِي قَالَتْ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتْ‏ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‏ هَنِيئاً لَهُ الشَّهَادَةُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا احْتَسِبِي قَالَتْ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ زَوْجَكِ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَتْ وَا حُزْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلزَّوْجِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ لَحَدّاً- مَا لِأَحَدٍ مِثْلُهُ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ قُلْتِ ذَلِكِ فِي زَوْجِكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ يُتْمَ وُلْدِهِ.

تفسير القمي / ج‏1 / 153 / [سورة النساء(4): الآيات 114 الى 125] ..... ص : 152

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً قال‏ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَ‏ و قوله‏ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً يعني إبليس‏ حيث قال: وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ- فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ- فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ‏ أي أمر الله و قوله‏ لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ‏ يعني ليس ما تتمنون أنتم- و لا أهل الكتاب أن لا تعذبوا بأفعالكم و قوله‏ وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً و هي النقطة التي في النواة و قوله‏ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً قال هي الحنفية العشرة التي جاء بها إبراهيم التي لم تنسخ إلى يوم القيامة و قوله‏ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا

تفسير القمي / ج‏1 / 165 / [سورة المائدة(5): الآيات 27 الى 31] ..... ص : 165

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع‏ يُحَدِّثُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ- لَمَّا قَرَّبَ ابْنَا آدَمَ الْقُرْبَانَ، قَرَّبَ أَحَدُهُمَا أَسْمَنَ كَبْشٍ كَانَ فِي ظانيته [ضَأْنِهِ‏]- وَ قَرَّبَ الْآخَرُ ضِغْثاً مِنْ سُنْبُلٍ، فَقُبِلَ مِنْ صَاحِبِ الْكَبْشِ وَ هُوَ هَابِيلُ‏ وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ فَغَضِبَ قَابِيلُ فَقَالَ لِهَابِيلَ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّكَ، فَ قالَ‏ هَابِيلُ‏ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ- لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي- ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ- إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ- فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ- فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ‏ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْتُلُهُ حَتَّى جَاءَ إِبْلِيسُ‏ فَعَلَّمَهُ، فَقَالَ ضَعْ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ثُمَّ اشْدَخْهُ، فَلَمَّا قَتَلَهُ لَمْ يَدْرِ

تفسير القمي / ج‏1 / 199 / [سورة الأنعام(6): الآيات 1 الى 44] ..... ص : 193

، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ- مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ- وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏» فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَوْصِيَائِهِمْ، صُمٌّ وَ بُكْمٌ‏، كَمَا قَالَ اللَّهُ‏ فِي الظُّلُماتِ‏، مَنْ كَانَ مِنْ وُلْدِ إِبْلِيسَ‏ فَإِنَّهُ لَا يُصَدِّقُ بِالْأَوْصِيَاءِ- وَ لَا يُؤْمِنُ بِهِمْ أَبَداً وَ هُمُ الَّذِينَ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ آمَنَ بِالْأَوْصِيَاءِ- فَهُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 205 / [سورة الأنعام(6): الآيات 52 الى 73] ..... ص : 202

و قوله‏ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا يعني ارجع إلينا و هو كناية عن إبليس‏ فرد الله عليهم فقال‏ قُلْ‏ لهم يا محمد إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‏ وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ‏ و قوله‏ وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ اتَّقُوهُ- وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ- وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ- وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ- وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ- عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فإنه محكم.

تفسير القمي / ج‏1 / 224 / [سورة الأعراف(7): الآيات 17 الى 24] ..... ص : 224

، و أَمَّا قَوْلُهُ‏ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ- وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ‏ أَمَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَهُوَ مِنْ قِبَلِ الْآخِرَةِ لَأُخْبِرَنَّهُمْ أَنَّهُ لَا جَنَّةَ وَ لَا نَارَ وَ لَا نُشُورَ، وَ أَمَّا خَلْفَهُمْ يَقُولُ مِنْ قِبَلِ دُنْيَاهُمْ- آمُرُهُمْ بِجَمْعِ الْأَمْوَالِ- وَ آمُرُهُمْ أَنْ لَا يَصِلُوا فِي أَمْوَالِهِمْ رَحِماً- وَ لَا يُعْطُوا مِنْهُ حَقّاً- وَ آمُرُهُمْ أَنْ يُقَلِّلُوا عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ- وَ أُخَوِّفُهُمْ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ، وَ أَمَّا عَنْ أَيْمَانِهِمْ يَقُولُ مِنْ قِبَلِ دِينِهِمْ- فَإِنْ كَانُوا عَلَى ضَلَالَةٍ زَيَّنْتُهَا لَهُمْ- وَ إِنْ كَانُوا عَلَى هُدًى جَهَدْتُ عَلَيْهِمْ- حَتَّى أُخْرِجَهُمْ مِنْهُ، وَ أَمَّا عَنْ شَمَائِلِهِمْ يَقُولُ منِ قِبَلِ اللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ- يَقُولُ اللَّهُ‏ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ‏ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً فَالْمَذْءُومُ الْمَعِيبُ وَ الْمَدْحُورُ الْمُقْصَى و قوله «اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً» أي ملقى في جهنم و قوله‏

تفسير القمي / ج‏1 / 225 / [سورة الأعراف(7): الآيات 17 الى 24] ..... ص : 224

رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ لَمَّا أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا آدَمُ أَ لَيْسَ اللَّهُ خَلَقَكَ بِيَدِهِ- فَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ- وَ أَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَ زَوَّجَكَ حَوَّاءَ أَمَتَهُ وَ أَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ وَ أَبَاحَهَا لَكَ وَ نَهَاكَ مُشَافَهَةً- أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ- فَأَكَلْتَ مِنْهَا وَ عَصَيْتَ اللَّهَ. فَقَالَ آدَمُ ع يَا جَبْرَئِيلُ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ حَلَفَ لِي بِاللَّهِ أَنَّهُ لِي نَاصِحٌ فَمَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَداً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِباً

تفسير القمي / ج‏1 / 225 / [سورة الأعراف(7): الآيات 17 الى 24] ..... ص : 224

وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ أي يغطيان سوءاتهما به‏ وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ- وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ فقالا كما حكى الله‏ رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا- وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‏ فقال الله‏ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ يعني آدم و إبليس‏ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ- وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِينٍ‏ يعني إلى القيامة.

تفسير القمي / ج‏1 / 242 / [سورة الأعراف(7): الآيات 149 الى 157] ..... ص : 241

حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ جَاءَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ إِلَى مُوسَى ع وَ هُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَقَالَ لَهُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَيْلَكَ مَا تَرْجُو مِنْهُ- وَ هُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَقَالَ أَرْجُو مِنْهُ مَا رَجَوْتُ مِنْ أَبِيهِ آدَمَ وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَ كَانَ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 251 / [سورة الأعراف(7): الآيات 189 الى 206] ..... ص : 250

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ لَمَّا عَلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ وَ تَحَرَّكَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا- قَالَتْ لآِدَمَ إِنَّ فِي بَطْنِي شَيْئاً يَتَحَرَّكُ، فَقَالَ لَهَا آدَمُ الَّذِي فِي بَطْنِكِ نُطْفَةٌ مِنِّي- اسْتَقَرَّتْ فِي رَحِمِكِ يَخْلُقُ اللَّهُ مِنْهَا خَلْقاً لِيَبْلُوَنَا فِيهِ- فَأَتَاهَا إِبْلِيسُ‏، فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ فَقَالَتْ لَهُ أَمَّا إِنِّي قَدْ عَلِقْتُ- وَ فِي بَطْنِي مِنْ آدَمَ وَلَدٌ قَدْ تَحَرَّكَ، فَقَالَ لَهَا إِبْلِيسُ‏ أَمَا إِنَّكِ إِنْ نَوَيْتِ أَنْ تُسَمِّيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ وَلَدْتِيهِ غُلَاماً وَ بَقِيَ وَ عَاشَ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ أَنْ تُسَمِّيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ مَاتَ بَعْدَ مَا تَلِدِينَهُ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِهَا مِمَّا قَالَ لَهَا شَيْ‏ءٌ- فَأَخْبَرَتْ بِمَا قَالَ آدَمَ، فَقَالَ لَهَا آدَمُ قَدْ جَاءَكِ الْخَبِيثُ لَا تَقْبَلِي مِنْهُ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَبْقَى لَنَا وَ يَكُونَ بِخِلَافِ مَا قَالَ لَكِ، وَ وَقَعَ فِي نَفْسِ آدَمَ مِثْلُ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِ حَوَّاءَ مِنْ مَقَالَةِ الْخَبِيثِ، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ غُلَاماً لَمْ يَعِشْ إِلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ حَتَّى مَاتَ- فَقَالَتْ لآِدَمَ قَدْ جَاءَكَ الَّذِي قَالَ لَنَا الْحَارِثُ فِيهِ، وَ دَخَلَهُمَا مِنْ قَوْلِ الْخَبِيثِ مَا شَكَّكَهُمَا، قَالَ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ عَلِقَتْ مِنْ آدَمَ حَمْلًا آخَرَ- فَأَتَاهَا إِبْلِيسُ‏، فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ فَقَالَتْ لَهُ قَدْ وَلَدْتُ غُلَاماً- وَ لَكِنَّهُ مَاتَ الْيَوْمَ السَّادِسَ- فَقَالَ لَهَا الْخَبِيثُ أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ نَوَيْتِ أَنْ تُسَمِّيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ لَعَاشَ وَ بَقِيَ، وَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي فِي بَطْنِكِ- كَبَعْضِ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ الَّتِي بِحَضْرَتِكُمْ- إِمَّا نَاقَةٌ وَ إِمَّا بَقَرَةٌ وَ إِمَّا ضَأْنٌ وَ إِمَّا مَعْزٌ- فَدَخَلَهَا مِنْ قَوْلِ الْخَبِيثِ مَا اسْتَمَالَهَا إِلَى تَصْدِيقِهِ- وَ الرُّكُونِ إِلَى مَا أَخْبَرَهَا الَّذِي كَانَ تَقَدَّمَ إِلَيْهَا فِي الْحَمْلِ الْأَوَّلِ، وَ أَخْبَرَتْ بِمَقَالَتِهِ آدَمَ فَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ مِنْ قَوْلِ الْخَبِيثِ- مِثْلُ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِ حَوَّاءَ «فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما- لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ- فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً» أَيْ لَمْ تَلِدْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ ضَأْناً- أَوْ مَعْزاً فَأَتَاهُمَا الْخَبِيثُ، فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ- فَقَالَتْ لَهُ قَدْ ثَقُلْتُ وَ قَرُبَتْ وِلَادَتِي، فَقَالَ أَمَا إِنَّكِ سَتَنْدِمِينَ- وَ تَرَيْنَ مِنَ الَّذِي فِي بَطْنِكِ مَا تَكْرَهِينَ- وَ يَدْخُلُ آدَمَ مِنْكِ وَ مِنْ وُلْدِكِ شَيْ‏ءٌ- لَوْ قَدْ وَلَدْتِيهِ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ ضَأْناً أَوْ مَعْزاً- فَاسْتَمَالَهَا إِلَى طَاعَتِهِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 252 / [سورة الأعراف(7): الآيات 189 الى 206] ..... ص : 250

وَ الْقَبُولِ لِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا اعْلَمِي- إِنْ أَنْتِ نَوَيْتِ أَنْ تُسَمِّيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ وَ جَعَلْتِ لِي فِيهِ نَصِيباً- وَلَدْتِيهِ غُلَاماً سَوِيّاً عَاشَ وَ بَقِيَ لَكُمْ، فَقَالَتْ فَإِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَجْعَلَ لَكَ فِيهِ نَصِيباً، فَقَالَ لَهَا الْخَبِيثُ لَا تَدَعِي آدَمَ حَتَّى يَنْوِيَ مِثْلَ مَا نَوَيْتِي- وَ يَجْعَلَ لِي فِيهِ نَصِيباً- وَ يُسَمِّيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَقَالَتْ لَهُ نَعَمْ- فَأَقْبَلَتْ عَلَى آدَمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَقَالَةِ الْحَارِثِ وَ بِمَا قَالَ لَهَا- وَ وَقَعَ فِي قَلْبِ آدَمَ مِنْ مَقَالَةِ إِبْلِيسَ‏ مَا خَافَهُ- فَرَكَنَ إِلَى مَقَالَةِ إِبْلِيسَ‏، وَ قَالَتْ حَوَّاءُ لِآدَمَ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تَنْوِ أَنْ تُسَمِّيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ وَ تَجْعَلَ لِلْحَارِثِ فِيهِ نَصِيباً لَمْ أَدَعْكَ تَقْرَبُنِي- وَ لَا تَغْشَانِي وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مَوَدَّةٌ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا آدَمُ قَالَ لَهَا- أَمَا إِنَّكِ سَبَبُ الْمَعْصِيَةِ الْأُولَى- وَ سَيُدْلِيكِ بِغَرُورٍ قَدْ تَابَعْتُكِ وَ أَجَبْتُ إِلَى أَنْ أَجْعَلَ لِلْحَارِثِ فِيهِ نَصِيباً- وَ أَنْ أُسَمِّيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَأَسَرَّا

تفسير القمي / ج‏1 / 253 / [سورة الأعراف(7): الآيات 189 الى 206] ..... ص : 250

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ، فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً- جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما» فَقَالَ هُوَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ إِنَّمَا كَانَ شِرْكُهُمَا شِرْكَ طَاعَةٍ- وَ لَمْ يَكُنْ شِرْكَ عِبَادَةٍ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ص‏ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ- إِلَى قَوْلِهِ‏ فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ قَالَ جَعَلَا لِلْحَارِثِ نَصِيباً فِي خَلْقِ اللَّهِ وَ لَمْ يَكُنْ أَشْرَكَا إِبْلِيسَ‏ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 266 / [سورة الأنفال(8): الآيات 1 الى 18] ..... ص : 254

وَ جَاءَ إِبْلِيسُ‏ إِلَى قُرَيْشٍ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُمْ أَنَا جَارُكُمْ ادْفَعُوا إِلَيَّ رَايَتَكُمْ، فَدَفَعُوهَا إِلَيْهِ- وَ جَاءَ بِشَيَاطِينِهِ يَهُولُ بِهِمْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ وَ يُفْزِعُهُمْ- وَ أَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ يَقْدُمُهَا إِبْلِيسُ‏ مَعَهُ الرَّايَةُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص، فَقَالَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ- وَ لَا تَسُلُّوا سَيْفاً حَتَّى آذَنَ لَكُمْ- ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ «يَا رَبِّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَمْ تُعْبَدْ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا تُعْبَدَ لَا تُعْبَدُ» ثُمَّ أَصَابَهُ الْغَشْيُ فَسُرِيَ عَنْهُ- وَ هُوَ يَسْلُتُ الْعَرَقَ عَنْ وَجْهِهِ وَ يَقُولُ: هَذَا جَبْرَئِيلُ قَدْ أَتَاكُمْ فِي أَلْفٍ‏ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ‏ قَالَ فَنَظَرْنَا فَإِذَا بِسَحَابَةٍ سَوْدَاءَ- فِيهَا بَرْقٌ لَائِحٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَائِلٌ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ! وَ سَمِعْنَا قَعْقَعَةَ السِّلَاحِ مِنَ الْجَوِّ- وَ نَظَرَ إِبْلِيسُ‏ إِلَى جَبْرَئِيلَ فَتَرَاجَعَ وَ رَمَى بِاللِّوَاءِ- فَأَخَذَ مُنْيَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ- ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ يَا سُرَاقَةُ تَفُتُّ فِي أَعْضَادِ النَّاسِ- فَرَكَلَهُ إِبْلِيسُ‏ رَكْلَةً فِي صَدْرِهِ- وَ قَالَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ- إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ- فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 267 / [سورة الأنفال(8): الآيات 1 الى 18] ..... ص : 254

قَالَ وَ حَمَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى إِبْلِيسَ‏ فَطَلَبَهُ حَتَّى غَاصَ فِي الْبَحْرِ، وَ قَالَ رَبِّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي مِنَ الْبَقَاءِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، رُوِيَ فِي الْخَبَرِ- أَنَّ إِبْلِيسَ‏ الْتَفَتَ إِلَى جَبْرَئِيلَ وَ هُوَ فِي الْهَزِيمَةِ- فَقَالَ يَا هَذَا أَ بَدَا لَكُمْ فِيمَا أَعْطَيْتُمُونَا فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَى كَانَ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ كَانَ يَضْرِبُهُ ضَرْباً- يَشِينُهُ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

تفسير القمي / ج‏1 / 273 / [سورة الأنفال(8): الآيات 24 الى 35] ..... ص : 271

وَ أَوْلَادَكُمْ، فَقَالُوا وَ مَا لَنَا عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ الْجَنَّةُ فِي الْآخِرَةِ- وَ تَمْلِكُونَ الْعَرَبَ وَ تَدِينُ لَكُمُ الْعَجَمُ فِي الدُّنْيَا، فَقَالُوا قَدْ رَضِينَا، فَقَالَ أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً- يَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ- كَمَا أَخَذَ مُوسَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ‏ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَذَا نَقِيبٌ هَذَا نَقِيبٌ تِسْعَةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْسِ فَمِنَ الْخَزْرَجِ سَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حِزَامٍ وَ [وَ هُوَ] أَبُو جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ رَافِعُ بْنُ مَالِكٍ وَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَ الْمُنْذِرُ بْنُ عُمَرَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَ مِنَ الْأَوْسِ أَبُو الْهَشِيمِ بْنُ التَّيِّهَانِ وَ هُوَ مِنَ الْيَمَنِ وَ أَسَدُ بْنُ حُصَيْنٍ وَ سَعْدُ بْنُ خُثَيْمَةَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا وَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ص صَاحَ إِبْلِيسُ‏ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَ الْعَرَبِ! هَذَا مُحَمَّدٌ وَ الصُّبَاةُ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ عَلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِكُمْ فَأَسْمَعَ أَهْلَ مِنًى وَ هَاجَتْ قُرَيْشٌ فَأَقْبَلُوا بِالسِّلَاحِ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّدَاءَ فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ تَفَرَّقُوا! فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَمِيلَ عَلَيْهِمْ بِأَسْيَافِنَا فَعَلْنَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ أُومَرْ بِذَلِكَ- وَ لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِي فِي مُحَارَبَتِهِمْ، قَالُوا أَ فَتَخْرُجُ مَعَنَا قَالَ أَنْتَظِرُ أَمْرَ اللَّهِ- فَجَاءَتْ قُرَيْشٌ عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهَا قَدْ أَخَذُوا السِّلَاحَ، وَ خَرَجَ حَمْزَةُ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مَعَهُمَا السُّيُوفُ فَوَقَفَا عَلَى الْعَقَبَةِ فَلَمَّا نَظَرَتْ قُرَيْشٌ إِلَيْهِمَا- قَالُوا مَا هَذَا الَّذِي اجْتَمَعْتُمْ لَهُ فَقَالَ حَمْزَةُ مَا اجْتَمَعْنَا وَ مَا هَاهُنَا أَحَدٌ- وَ اللَّهِ لَا يَجُوزُ هَذِهِ الْعَقَبَةَ أَحَدٌ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي- فَرَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ وَ قَالُوا لَا نَأْمَنُ مِنْ أَنْ يُفْسِدَ أَمْرَنَا- وَ يَدْخُلَ وَاحِدٌ مِنْ مَشَايِخِ قُرَيْشٍ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ ص، فَاجْتَمَعُوا فِي النَّدْوَةِ وَ كَانَ لَا يَدْخُلُ دَارَ النَّدْوَةِ إِلَّا مَنْ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَدَخَلُوا أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنْ مَشَايِخِ قُرَيْشٍ، وَ جَاءَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي صُورَةِ شَيْخٍ كَبِيرٍ- فَقَالَ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 274 / [سورة الأنفال(8): الآيات 24 الى 35] ..... ص : 271

لَهُ الْبَوَّابُ مَنْ أَنْتَ- فَقَالَ أَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ لَا يَعْدَمُكُمْ مِنِّي رَأْيٌ صَائِبٌ- إِنِّي حَيْثُ بَلَغَنِي اجْتِمَاعُكُمْ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ- فَجِئْتُ لِأُشِيرَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَدَخَلَ إِبْلِيسُ‏.

تفسير القمي / ج‏1 / 274 / [سورة الأنفال(8): الآيات 24 الى 35] ..... ص : 271

فَلَمَّا أَخَذُوا مَجْلِسَهُمْ قَالَ أَبُو جَهْلٍ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ أَعَزَّ مِنَّا، نَحْنُ أَهْلُ اللَّهِ تَغْدُو إِلَيْنَا الْعَرَبُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ- وَ يُكْرِمُونَنَا وَ نَحْنُ فِي حَرَمِ اللَّهِ لَا يَطْمَعُ فِينَا طَامِعٌ- فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى نَشَأَ فِينَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَكُنَّا نُسَمِّيهِ الْأَمِينَ لِصَلَاحِهِ وَ سُكُونِهِ- وَ صِدْقِ لَهْجَتِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَا بَلَغَ وَ أَكْرَمْنَاهُ- ادَّعَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ أَخْبَارَ السَّمَاءِ تَأْتِيهِ- فَسَفَّهَ أَحْلَامَنَا وَ سَبَّ آلِهَتَنَا- وَ أَفْسَدَ شَبَابَنَا وَ فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا- وَ زَعَمَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَسْلَافِنَا فَفِي النَّارِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْنَا شَيْ‏ءٌ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا، وَ قَدْ رَأَيْتُ فِيهِ رَأْياً قَالُوا وَ مَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ أَنْ نَدُسَّ إِلَيْهِ رَجُلًا مِنَّا لِيَقْتُلَهُ، فَإِنْ طَلَبَتْ بَنُو هَاشِمٍ بِدَمِهِ أَعْطَيْنَاهُمْ عَشْرَ دِيَاتٍ، فَقَالَ الْخَبِيثُ هَذَا رَأْيٌ خَبِيثٌ قَالُوا وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ قَاتِلَ مُحَمَّدٍ مَقْتُولٌ لَا مَحَالَةَ- فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْذُلُ نَفْسَهُ لِلْقَتْلِ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ إِذَا قُتِلَ مُحَمَّدٌ تَغْضَبُ بَنُو هَاشِمٍ وَ حُلَفَاؤُهُمْ مِنْ خُزَاعَةَ وَ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا تَرْضَى أَنْ يَمْشِيَ قَاتِلُ مُحَمَّدٍ عَلَى الْأَرْضِ- فَيَقَعُ بَيْنَكُمُ الْحُرُوبُ فِي حَرَمِكُمْ وَ تَتَفَانَوْا. فَقَالَ آخَرُ مِنْهُمْ فَعِنْدِي رَأْيٌ آخَرُ، قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ نُثْبِتُهُ فِي بَيْتٍ وَ نُلْقِي إِلَيْهِ قُوتَهُ- حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ رَيْبُ الْمَنُونِ- فَيَمُوتَ كَمَا مَاتَ زُهَيْرٌ وَ النَّابِغَةُ وَ إِمْرُؤُ الْقَيْسِ فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ هَذَا أَخْبَثُ مِنَ الْآخَرِ. قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا تَرْضَى بِذَلِكَ، فَإِذَا جَاءَ مَوْسِمٌ مِنْ مَوَاسِمِ الْعَرَبِ اسْتَغَاثُوا بِهِمْ وَ اجْتَمَعُوا عَلَيْكُمْ فَأَخْرَجُوهُ، قَالَ آخَرُ مِنْهُمْ لَا وَ لَكِنَّا نُخْرِجُهُ مِنْ بِلَادِنَا وَ نَتَفَرَّغُ نَحْنُ لِعِبَادَةِ آلِهَتِنَا، قَالَ إِبْلِيسُ‏ هَذَا أَخْبَثُ مِنَ الرَّأْيَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ- قَالُوا وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكُمْ تَعْمِدُونَ إِلَى أَصْبَحِ النَّاسِ وَجْهاً- وَ أَنْطَقِ النَّاسِ لِسَاناً وَ أَفْصَحِهِمْ لَهْجَةً- فَتَحْمِلُونَهُ إِلَى وَادِي الْعَرَبِ فَيَخْدَعُهُمْ- وَ يَسْحَرُهُمْ بِلِسَانِهِ- فَلَا يَفْجَأُكُمْ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 291 / [سورة التوبة(9): الآيات 37 الى 118] ..... ص : 290

وَ خَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ، وَ أَشْرَفَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَ أَحْسَنَ الْقِصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ وَ خَيْرَ الْأُمُورِ عَزَائِمُهَا- وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا- وَ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، وَ أَشْرَفَ الْقَتْلِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، وَ أَعْمَى الْعَمَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، وَ خَيْرَ الْأَعْمَالِ مَا نَفَعَ، وَ خَيْرَ الْهُدَى مَا اتُّبِعَ، وَ شَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ، وَ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى، وَ شَرَّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ وَ شَرَّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلَّا نَزْراً وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجْراً، وَ مِنْ أَعْظَمِ خَطَايَا اللِّسَانِ الْكَذِبُ، وَ خَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ- وَ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوى‏، وَ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ، وَ خَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ، وَ الِارْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ، وَ النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَ الْغُلُولُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، وَ السُّكْرُ جَمْرُ النَّارِ وَ الشِّعْرُ مِنْ إِبْلِيسَ‏، وَ الْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ، وَ النِّسَاءُ حَبَائِلُ إِبْلِيسَ‏، وَ الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَ شَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا، وَ شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، وَ الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَ إِنَّمَا يَصِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ، وَ الْأَمْرُ إِلَى آخِرِهِ وَ مِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِيمُهُ وَ أَرْبَى الرِّبَا الْكَذِبُ، وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ، وَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، وَ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ، وَ مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ، وَ مَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ- وَ مَنْ كَظَمَ الْغَيْظَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ، وَ مَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللَّهُ، وَ مَنْ يَتَّبِعِ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ، وَ مَنْ يَصُمْ يُضَاعِفِ اللَّهُ لَهُ، وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِأُمَّتِي- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِأُمَّتِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ»

تفسير القمي / ج‏1 / 333 / [سورة هود(11): الآيات 69 الى 75] ..... ص : 332

عُشْرَ مَا كَانَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الصُّنْدُوقِ- فَقَالَ لَهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ أَفْتَحَهُ- فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ع عُدَّهُ مَا شِئْتَ وَ خُذْ عُشْرَهُ- فَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَفْتَحَهُ فَفَتَحَهُ- فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى سَارَةَ تَعَجَبَّ مِنْ جَمَالِهَا- فَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ مَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي هِيَ مَعَكَ قَالَ هِيَ أُخْتِي وَ إِنَّمَا عَنَى أُخْتَهُ فِي الدِّينِ، قَالَ الْعَاشِرُ لَسْتُ أَدَعُكَ تَبْرَحُ مِنْ مَكَانِكَ- حَتَّى أُعْلِمَ الْمَلِكَ بِحَالِكَ وَ حَالِهَا- فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَى الْمَلِكِ- فَأَمَرَ أَجْنَادَهُ فَحَمَلَتِ الصُّنْدُوقَ إِلَيْهِ- فَهَمَّ بِهَا وَ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا- فَقَالَتْ لَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ- فَجَفَّتْ يَدُهُ وَ الْتَصَقَتْ بِصَدْرِهِ- وَ أَصَابَتْهُ مِنْ ذَلِكَ شِدَّةٌ، فَقَالَ يَا سَارَةُ مَا هَذَا الَّذِي أَصَابَنِي مِنْكِ فَقَالَتْ بِمَا هَمَمْتَ بِهِ، فَقَالَ قَدْ هَمَمْتُ لَكِ بِالْخَيْرِ- فَادْعِي اللَّهَ أَنْ يَرُدَّنِي إِلَى مَا كُنْتُ، فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَادِقاً فَرُدَّهُ كَمَا كَانَ- فَرَجَعَ إِلَى مَا كَانَ وَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ جَارِيَةٌ- فَقَالَ يَا سَارَةُ خُذِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ تَخْدُمْكِ- وَ هِيَ هَاجَرُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ع فَحَمَلَ إِبْرَاهِيمُ سَارَةَ وَ هَاجَرَ فَنَزَلُوا الْبَادِيَةَ عَلَى مَمَرِّ طَرِيقِ الْيَمَنِ وَ الشَّامِ وَ جَمِيعِ الدُّنْيَا- فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ النَّاسُ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ قَدْ كَانَ شَاعَ خَبَرُهُ فِي الدُّنْيَا- أَنَّ الْمَلِكَ أَلْقَاهُ فِي النَّارِ فَلَمْ يَحْتَرِقْ- وَ كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ لَا تُخَالِفْ دِينَ الْمَلِكِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ مَنْ خَالَفَهُ، وَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِهِ يُضِيفُهُ- وَ كَانَ عَلَى سَبْعَةِ فَرَاسِخَ مِنْهُ بِلَادٌ عَامِرَةٌ- كَثِيرَةُ الشَّجَرِ وَ النَّبَاتِ وَ الْخَيْرِ- وَ كَانَ الطَّرِيقُ عَلَيْهَا، فَكَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِتِلْكَ الْبِلَادِ- يَتَنَاوَلُ مِنْ ثِمَارِهِمْ وَ زُرُوعِهِمْ- فَجَزِعُوا مِنْ ذَلِكَ- فَجَاءَهُمْ إِبْلِيسُ‏ فِي صُورَةِ شَيْخٍ- فَقَالَ لَهُمْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا إِنْ فَعَلْتُمُوهُ لَمْ يَمُرَّ بِكُمْ أَحَدٌ، فَقَالُوا مَا هُوَ قَالَ مَنْ مَرَّ بِكُمْ فَانْكِحُوهُ فِي دُبُرِهِ- فَاسْلُبُوهُ ثِيَابَهُ- ثُمَّ تَصَوَّرَ لَهُمْ إِبْلِيسُ‏ فِي صُورَةِ أَمْرَدَ حَسَنِ الْوَجْهِ جَمِيلِ الثِّيَابِ- فَجَاءَهُمْ فَوَثَبُوا عَلَيْهِ- فَفَجَرُوا بِهِ كَمَا أَمَرَهُمْ فَاسْتَطَابُوهُ- فَكَانُوا يَفْعَلُونَهُ بِالرِّجَالِ- فَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، فَشَكَا النَّاسُ ذَلِكَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ لُوطاً يُحَذِّرُهُمْ وَ يُنْذِرُهُمْ- فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى لُوطٍ قَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا ابْنُ خَالِ إِبْرَاهِيمَ الَّذيِ أَلْقَاهُ الْمَلِكُ فِي النَّارِ فَلَمْ يَحْتَرِقْ- وَ جَعَلَهَا اللَّهُ‏ بَرْداً وَ سَلاماً وَ هُوَ بِالْقُرْبِ مِنْكُمْ- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَفْعَلُوا هَذَا- فَإِنَّ اللَّهَ يُهْلِكُكُمْ- فَلَمْ يَجْسُرُوا

تفسير القمي / ج‏1 / 374 / [سورة الحجر(15): الآيات 17 الى 27] ..... ص : 373

فَلَمَّا رُمِيَتِ الشَّيَاطِينُ بِالنُّجُومِ وَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ- اجْتَمَعُوا إِلَى إِبْلِيسَ‏ فَقَالُوا قَدْ مُنِعْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَ قَدْ رُمِينَا بِالشُّهُبِ- فَقَالَ اطْلُبُوا فَإِنَّ أَمْراً قَدْ حَدَثَ فِي الدُّنْيَا فَرَجَعُوا وَ قَالُوا لَمْ نَرَ شَيْئاً- فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ أَنَا لَهُ بِنَفْسِي- فَجَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ فَرَآهُ مَحْفُوفاً بِالْمَلَائِكَةِ- وَ جَبْرَئِيلُ عَلَى بَابِ الْحَرَمِ بِيَدِهِ حَرْبَةٌ فَأَرَادَ إِبْلِيسُ‏ أَنْ يَدْخُلَ فَصَاحَ بِهِ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ اخْسَأْ يَا مَلْعُونُ فَجَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ فَصَارَ مِثْلَ الصَّدِّ ثُمَّ قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ حَرْفٌ أَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ مَا هَذَا وَ مَا اجْتِمَاعُكُمْ فِي الدُّنْيَا- فَقَالَ هَذَا نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ وُلِدَ- وَ هُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَفْضَلُهُمْ- قَالَ هَلْ لِي فِيهِ نَصِيبٌ قَالَ لَا- قَالَ فَفِي أُمَّتِهِ قَالَ بَلَى- قَالَ قَدْ رَضِيتُ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 375 / [سورة الحجر(15): الآيات 17 الى 27] ..... ص : 373

وَ قَوْلُهُ‏ وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ‏ وَ قَالَ هُوَ أَبُو إِبْلِيسَ‏ وَ قَالَ الْجِنُّ مِنْ وُلْدِ الْجَانِّ مِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ وَ مِنْهُمْ كَافِرُونَ وَ يَهُودُ وَ نَصَارَى وَ تَخْتَلِفُ أَدْيَانُهُمْ وَ الشَّيَاطِينُ مِنْ وُلْدِ إِبْلِيسَ‏ وَ لَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَاحِدٌ- اسْمُهُ هَامُ بْنُ هِيمِ بْنِ لَاقِيسَ بْنِ إِبْلِيسَ‏ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَرَآهُ جَسِيماً عَظِيماً- وَ امْرَأً مَهُولًا فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا هَامُ بْنُ هِيمِ بْنِ لَاقِيسَ بْنِ إِبْلِيسَ‏ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ غُلَاماً ابْنَ أَعْوَامٍ- أَنْهَى عَنِ الِاعْتِصَامِ وَ آمُرُ بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ لَعَمْرِي الشَّابُّ الْمُؤَمِّلُ وَ الْكَهْلُ الْمُؤَمِّرُ- فَقَالَ دَعْ عَنْكَ هَذَا يَا مُحَمَّدُ! فَقَدْ جَرَتْ تَوْبَتِي عَلَى يَدِ نُوحٍ وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ- فَعَاتَبْتُهُ عَلَى دُعَائِهِ عَلَى قَوْمِهِ- وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ أُلْقِيَ فِي النَّارِ- فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ‏ بَرْداً وَ سَلاماً وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَ مُوسَى حِينَ أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَ نَجَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَ هُودٍ حِينَ دَعَا عَلَى قَوْمِهِ فعَاتَبْتُهُ- وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَ صَالِحٍ فَعَاتَبْتُهُ عَلَى دُعَائِهِ عَلَى قَوْمِهِ- وَ لَقَدْ قَرَأْتُ الْكُتُبَ فَكُلُّهَا تُبَشِّرُنِي بِكَ- وَ الْأَنْبِيَاءُ يُقْرِئُونَكَ السَّلَامَ- وَ يَقُولُونَ أَنْتَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَكْرَمُهُمْ- فَعَلِّمْنِي مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ شَيْئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلِّمْهُ- فَقَالَ هَامُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا لَا نُطِيعُ إِلَّا نَبِيّاً- أَوْ وَصِيَّ نَبِيٍّ فَمَنْ هَذَا قَالَ هَذَا أَخِي وَ وَصِيِّي‏

تفسير القمي / ج‏2 / 21 / [سورة الإسراء(17): الآيات 59 الى 63] ..... ص : 21

كذا نزلت و هم بنو أمية ثم حكى عز و جل خبر إبليس‏ فقال: وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ إلى قوله‏ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا

تفسير القمي / ج‏2 / 62 / [سورة طه(20): الآيات 85 الى 98] ..... ص : 61

الْمِيقَاتِ- وَ خَلَّفَ هَارُونَ عَلَى قَوْمِهِ- فَلَمَّا جَاءَتِ الثَّلَاثُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَرْجِعْ مُوسَى إِلَيْهِمْ غَضِبُوا وَ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا هَارُونَ، قَالُوا: إِنَّ مُوسَى كَذَبَنَا وَ هَرَبَ مِنَّا- فَجَاءَهُمْ إِبْلِيسُ‏ فِي صُورَةِ رَجُلٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ مُوسَى قَدْ هَرَبَ مِنْكُمْ وَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْكُمْ أَبَداً فَاجْمَعُوا لِي حُلِيَّكُمْ حَتَّى أَتَّخِذَ لَكُمْ إِلَهاً تَعْبُدُونَهُ- وَ كَانَ السَّامِرِيُّ عَلَى مُقَدِّمَةِ مُوسَى يَوْمَ أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَ أَصْحَابَهُ فَنَظَرَ إِلَى جَبْرَئِيلَ وَ كَانَ عَلَى حَيَوَانٍ فِي صُورَةِ رَمَكَةٍ فَكَانَتْ كُلَّمَا وَضَعَتْ حَافِرَهَا عَلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرْضِ- تَحَرَّكَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ السَّامِرِيُّ وَ كَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِ مُوسَى فَأَخَذَ التُّرَابَ مِنْ تَحْتِ حَافِرِ رَمَكَةِ جَبْرَئِيلَ وَ كَانَ يَتَحَرَّكُ فَصَرَّهُ فِي صُرَّةٍ- وَ كَانَ عِنْدَهُ يَفْتَخِرُ بِهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ إِبْلِيسُ‏ وَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ قَالَ لِلسَّامِرِيِّ هَاتِ التُّرَابَ الَّذِي مَعَكَ فَجَاءَ بِهِ السَّامِرِيُّ فَأَلْقَاهُ إِبْلِيسُ‏ فِي جَوْفِ الْعِجْلِ- فَلَمَّا وَقَعَ التُّرَابُ فِي جَوْفِهِ تَحَرَّكَ وَ خَارَ وَ نَبَتَ عَلَيْهِ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ، فَسَجَدَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَكَانَ عَدَدُ الَّذِينَ سَجَدُوا سَبْعِينَ أَلْفاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ كَمَا حَكَى اللَّهُ‏ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ- فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي- قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى‏ فَهَمُّوا بِهَارُونَ حَتَّى هَرَبَ مِنْ بَيْنِهِمْ- وَ بَقُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى تَمَّ مِيقَاتُ مُوسَى‏ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَشَرَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَلْوَاحَ فِيهَا التَّوْرَاةُ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ السِّيَرِ وَ الْقِصَصِ- ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: إِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ‏ وَ عَبَدُوا الْعِجْلَ وَ لَهُ خُوارٌ فَقَالَ مُوسَى ع يَا رَبِّ الْعِجْلُ مِنَ السَّامِرِيِّ فَالْخُوَارُ مِمَّنْ فَقَالَ مِنِّي يَا مُوسَى إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهُمْ قَدْ وَلَّوْا عَنِّي إِلَى الْعِجْلِ أَحْبَبْتُ أَنْ أَزِيدَهُمْ فِتْنَةً- فَرَجَعَ مُوسَى كَمَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً- أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ- فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي‏

تفسير القمي / ج‏2 / 72 / [سورة الأنبياء(21): الآيات 51 الى 72] ..... ص : 71

، فَحَبَسَ إِبْرَاهِيمَ وَ جَمَعَ لَهُ الْحَطَبَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي أَلْقَى فِيهِ نُمْرُودُ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ، بَرَزَ نُمْرُودُ وَ جُنُودُهُ- وَ قَدْ كَانَ بُنِيَ لِنُمْرُودَ بِنَاءٌ لِيَنْظُرَ مِنْهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَأْخُذُهُ النَّارُ- فَجَاءَ إِبْلِيسُ‏ وَ اتَّخَذَ لَهُمُ الْمَنْجَنِيقَ- لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ وَاحِدٌ أَنْ يَقْرُبَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ عَنْ غُلْوَةِ سَهْمٍ- وَ كُلُّ الطَّائِرِ مِنْ مَسِيرَةِ- فَرْسَخٍ يَرْجِعُ عَنْهَا أَنْ يَتَقَارَبَ مِنَ النَّارِ- وَ كَانَ الطَّائِرُ إِذَا مَرَّ فِي الْهَوَاءِ يَحْتَرِقُ- فَوُضِعَ إِبْرَاهِيمُ ع فِي الْمَنْجَنِيقِ- وَ جَاءَ أَبُوهُ فَلَطَمَهُ لَطْمَةً- وَ قَالَ لَهُ ارْجِعْ عَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ.

تفسير القمي / ج‏2 / 85 / [سورة الحج(22): الآيات 52 الى 59] ..... ص : 85

فَإِنَّ الْعَامَّةَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي الصَّلَاةِ- فَقَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ قُرَيْشٌ يَسْتَمِعُونَ لِقِرَاءَتِهِ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ «أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى‏» أَجْرَى إِبْلِيسُ‏ عَلَى لِسَانِهِ «فَإِنَّهَا لَلْغَرَانِيقُ الْأُولَى- وَ إِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى» فَفَرِحَتْ قُرَيْشٌ وَ سَجَدُوا- وَ كَانَ فِي الْقَوْمِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ- فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصًى فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ- وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ قَدْ أَقَرَّ مُحَمَّدٌ بِشَفَاعَةِ اللَّاتِ وَ الْعُزَّى، قَالَ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ قَدْ قَرَأْتَ مَا لَمْ أُنْزِلْ عَلَيْكَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ- إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ- فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 121 / [سورة الشعراء(26): آية 10] ..... ص : 118

فَدَنَا مُوسَى ع مِنَ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ انْفَلِقْ، فَقَالَ الْبَحْرُ لَهُ: اسْتَكْبَرْتَ يَا مُوسَى أَنْ تَقُولَ لِي أَنْفَلِقُ لَكَ- وَ لَمْ أَعْصِ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ قَدْ كَانَ فِيكُمُ الْمَعَاصِي، فَقَالَ لَهُ مُوسَى فَاحْذَرْ أَنْ تَعْصِيَ- وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ آدَمَ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ بِمَعْصِيَتِهِ- وَ إِنَّمَا إِبْلِيسُ‏ لُعِنَ بِمَعْصِيَتِهِ- فَقَالَ الْبَحْرُ رَبِّي عَظِيمٌ مُطَاعٌ أَمْرُهُ- وَ لَا يَنْبَغِي لِشَيْ‏ءٍ أَنْ يَعْصِيَهُ فَقَامَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ فَقَالَ لِمُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ فَقَالَ: بِعُبُورِ الْبَحْرِ، فَاقْتَحَمَ يُوشَعُ فَرَسَهُ فِي الْمَاءِ وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى‏ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ

تفسير القمي / ج‏2 / 154 / [سورة الروم(30): الآيات 28 الى 30] ..... ص : 154

فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا- أَنَّ قُرَيْشاً وَ الْعَرَبَ كَانُوا إِذَا حَجُّوا يُلَبُّونَ وَ كَانَتْ تَلْبِيَتُهُمْ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ- لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ- إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» وَ هِيَ تَلْبِيَةُ إِبْرَاهِيمَ ع وَ الْأَنْبِيَاءِ، فَجَاءَهُمْ إِبْلِيسُ‏ فِي صُورَةِ شَيْخٍ، فَقَالَ لَيْسَتْ هَذِهِ تَلْبِيَةَ أَسْلَافِكُمْ، قَالُوا: وَ مَا كَانَتْ تَلْبِيَتُهُمْ فَقَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ- لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ» فَنَفَرَتْ قُرَيْشٌ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ‏ عَلَى رَسْلِكُمْ حَتَّى آتِيَ عَلَى آخِرِ كَلَامِي، فَقَالُوا مَا هُوَ فَقَالَ «إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَ مَا يَمْلِكُ» أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّهُ يَمْلِكُ الشَّرِيكَ وَ مَا مَلَكَهُ فَرَضُوا بِذَلِكَ وَ كَانُوا يُلَبُّونَ بِهَذَا قُرَيْشٌ خَاصَّةً- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ هَذَا شِرْكٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ- هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ- فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ» أَيْ تَرْضَوْنَ أَنْتُمْ فِيمَا تَمْلِكُونَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ فِيهِ شَرِيكٌ- فَإِذَا لَمْ تَرْضَوْا أَنْتُمْ- أَنْ يَكُونَ لَكُمْ فِيمَا تَمْلِكُونَهُ شَرِيكٌ فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ أَنْ تَجْعَلُوا لِي شَرِيكاً فِيمَا أَمْلِكُ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 200 / [سورة سبإ(34): الآيات 13 الى 18] ..... ص : 199

وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَ كَانُوا يَقُولُونَ- إِنَّ الْجِنَّ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ فَلَمَّا سَقَطَ سُلَيْمَانُ عَلَى وَجْهِهِ- عَلِمَ الْإِنْسُ أَنْ لَوْ يَعْلَمُ الْجِنُّ الْغَيْبَ- لَمْ يَعْمَلُوا سَنَةً لِسُلَيْمَانَ وَ هُوَ مَيِّتٌ وَ يَتَوَهَّمُونَهُ حَيّاً، قَالَ: فَالْجِنُّ تَشْكُرُ الْأَرَضَةَ بِمَا عَمِلَتْ بِعَصَا سُلَيْمَانَ، قَالَ: فَلَمَّا هَلَكَ سُلَيْمَانُ وَضَعَ إِبْلِيسُ‏ السِّحْرَ- وَ كَتَبَهُ فِي كِتَابٍ ثُمَّ طَوَاهُ وَ كَتَبَ عَلَى ظَهْرِهِ- هَذَا مَا وَضَعَهُ آصَفُ بْنُ بَرْخِيَا لِلْمَلِكِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِنْ ذَخَائِرِ كُنُوزِ الْمُلْكِ وَ الْعِلْمِ- مَنْ أَرَادَ كَذَا وَ كَذَا فَلْيَعْمَلْ كَذَا وَ كَذَا- ثُمَّ دَفَنَهُ تَحْتَ السَّرِيرِ ثُمَّ اسْتَثَارَهُ لَهُمْ- فَقَالَ الْكَافِرُونَ مَا كَانَ يَغْلِبُنَا سُلَيْمَانُ إِلَّا بِهَذَا- وَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ مَا هُوَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ وَ نَبِيُّهُ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 201 / [سورة سبإ(34): الآيات 20 الى 23] ..... ص : 201

. و قوله: وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ- فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 201 / [سورة سبإ(34): الآيات 20 الى 23] ..... ص : 201

قَالَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَنْصِبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلنَّاسِ فِي قَوْلِهِ «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‏» فِي عَلِيٍّ» بِغَدِيرِ خُمٍّ فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» فَجَاءَتِ الْأَبَالِسَةُ إِلَى إِبْلِيسَ‏ الْأَكْبَرِ- وَ حَثَوُا التُّرَابَ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ‏ مَا لَكُمْ فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ عَقَدَ الْيَوْمَ عُقْدَةً- لَا يَحُلُّهَا شَيْ‏ءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ‏ كَلَّا إِنَّ الَّذِينَ حَوْلَهُ- قَدْ وَعَدُونِي فِيهِ عِدَةً لَنْ يُخْلِفُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ «وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ‏ الْآيَةَ

تفسير القمي / ج‏2 / 201 / [سورة سبإ(34): الآيات 20 الى 23] ..... ص : 201

» و قوله‏ وَ ما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ‏ كناية عن إبليس‏ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ- وَ رَبُّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَفِيظٌ ثم قال عز و جل احتجاجا منه على عبدة الأوثان‏ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ- لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ- وَ ما لَهُمْ فِيهِما كناية عن السماوات و الأرض‏ مِنْ شِرْكٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ و قوله‏ وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ‏ قال لا يشفع أحد من أنبياء الله و رسله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلا رسول الله ص فإن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة، و الشفاعة له و للأئمة من ولده، ثم بعد ذلك للأنبياء ع-.

تفسير القمي / ج‏2 / 224 / [سورة الصافات(37): الآيات 102 الى 106] ..... ص : 224

قَالَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ع أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ ارْتَوِ مِنَ الْمَاءِ لَكَ وَ لِأَهْلِكَ- وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مَكَّةَ وَ عَرَفَاتٍ مَاءٌ فَسُمِّيَتِ التَّرْوِيَةُ بِذَلِكَ، فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مِنًى فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَيْنِ وَ الْفَجْرَ- حَتَّى إِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَ هِيَ بَطْنُ عَرَفَةَ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَ قَدِ اغْتَسَلَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ صَلَّى فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِعَرَفَاتٍ وَ قَدْ كَانَتْ ثَمَّةَ أَحْجَارٌ بِيضٌ فَأُدْخِلَتْ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ- ثُمَّ مَضَى بِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ اعْتَرِفْ بِذَنْبِكَ وَ اعْرِفْ مَنَاسِكَكَ- فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ، فَأَقَامَ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ ازْدَلِفْ إِلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَسُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةَ وَ أَتَى بِهِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى إِذَا صَلَّى بِهَا صَلَاةَ الصُّبْحِ أَرَاهُ الْمَوْقِفَ ثُمَّ أَفَاضَ إِلَى مِنًى فَأَمَرَهُ فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عِنْدَ مَا ظَهَرَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ.

تفسير القمي / ج‏2 / 225 / [سورة الصافات(37): الآيات 102 الى 106] ..... ص : 224

الْبَيْتِ وَ احْتَبَسَ الْغُلَامَ- فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَوْضِعِ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَاسْتَشَارَ ابْنَهُ وَ قَالَ كَمَا حَكَى اللَّهُ «يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى‏» فَقَالَ الْغُلَامُ كَمَا حَكَى اللَّهُ امْضِ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ «يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ‏» وَ سَلَّمَا لِأَمْرِ اللَّهِ، وَ أَقْبَلَ شَيْخٌ فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تُرِيدُ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أَذْبَحَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ! تَذْبَحُ غُلَاماً لَمْ يَعْصِ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ! فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ- فَقَالَ رَبُّكَ يَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا أَمَرَكَ بِهَذَا الشَّيْطَانُ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ وَيْلَكَ إِنَّ الَّذِي بَلَّغَنِي هَذَا الْمَبْلَغَ- هُوَ الَّذِي أَمَرَنِي بِهِ وَ الْكَلَامُ الَّذِي وَقَعَ فِي أُذُنِي- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَمَرَكَ بِهَذَا إِلَّا الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ- ثُمَّ عَزَمَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى الذَّبْحِ، فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِكَ- وَ إِنَّكَ إِنْ ذَبَحْتَهُ ذَبَحَ النَّاسُ أَوْلَادَهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ- وَ أَقْبَلَ إِلَى الْغُلَامِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الذَّبْحِ- فَلَمَّا أَسْلَمَا جَمِيعاً لِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ الْغُلَامُ- يَا أَبَتِ خَمِّرْ وَجْهِي وَ شُدَّ وَثَاقِي- فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا بُنَيَّ الْوَثَاقُ مَعَ الذَّبْحِ- لَا وَ اللَّهِ لَا أَجْمَعُهُمَا عَلَيْكَ الْيَوْمَ- فَرَمَى لَهُ بِقِرْطَانِ الْحِمَارِ ثُمَّ أَضْجَعَهُ عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ- فَوَضَعَهَا عَلَى حَلْقِهِ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ- ثُمَّ انْتَحَى عَلَيْهِ الْمُدْيَةَ فَقَلَبَ جَبْرَئِيلُ الْمُدْيَةَ عَلَى قَفَاهَا- وَ اجْتَرَّ الْكَبْشَ مِنْ قِبَلِ ثَبِيرٍ وَ أَثَارَ الْغُلَامَ مِنْ تَحْتِهِ- وَ وَضَعَ الْكَبْشَ مَكَانَ الْغُلَامِ- وَ نُودِيَ مِنْ مَسِيرَةِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ‏ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا- إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ‏ قَالَ: وَ لَحِقَ إِبْلِيسُ‏ بِأُمِّ الْغُلَامِ- حِينَ نَظَرَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي وَسَطِ الْوَادِي بِحِذَاءِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا شَيْخٌ رَأَيْتِهِ، قَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ بَعْلِي- قَالَ فَوَصِيفٌ رَأَيْتُهُ مَعَهُ فَقَالَتْ: ذَاكَ ابْنِي- قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُهُ وَ قَدْ أَضْجَعَهُ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ لِيَذْبَحَهُ! فَقَالَتْ:

تفسير القمي / ج‏2 / 239 / [سورة ص(38): الآيات 41 الى 44] ..... ص : 239

قَالَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ [مَحْبُوبٍ‏] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنْ بَلِيَّةِ أَيُّوبَ ع الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا فِي الدُّنْيَا- لِأَيِّ عِلَّةٍ كَانَتْ قَالَ لِنِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ أَدَّى شُكْرَهَا وَ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يُحْجَبُ إِبْلِيسُ‏ مِنْ دُونِ الْعَرْشِ فَلَمَّا صَعِدَ وَ رَأَى شُكْرَ نِعْمَةِ أَيُّوبَ حَسَدَهُ إِبْلِيسُ‏ وَ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ أَيُّوبَ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْكَ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ- إِلَّا بِمَا أَعْطَيْتَهُ مِنَ الدُّنْيَا- وَ لَوْ حَرَمْتَهُ دُنْيَاهُ مَا أَدَّى إِلَيْكَ شُكْرَ نِعْمَةٍ أَبَداً- فَسَلِّطْنِي عَلَى دُنْيَاهُ- حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ شُكْرَ نِعْمَةٍ أَبَداً، فَقِيلَ لَهُ قَدْ سَلَّطْتُكَ عَلَى مَالِهِ وَ وُلْدِهِ- قَالَ فَانْحَدَرَ إِبْلِيسُ‏ فَلَمْ يُبْقِ لَهُ مَالًا وَ وَلَداً إِلَّا أَعْطَبَهُ- فَازْدَادَ أَيُّوبُ شُكْراً لِلَّهِ وَ حَمْداً قَالَ فَسَلِّطْنِي عَلَى زَرْعِهِ، قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَجَاءَ مَعَ شَيَاطِينِهِ فَنَفَخَ فِيهِ فَاحْتَرَقَ فَازْدَادَ أَيُّوبُ لِلَّهِ شُكْراً وَ حَمْداً- فَقَالَ يَا رَبِّ! سَلِّطْنِي عَلَى غَنَمِهِ، فَسَلَّطَهُ عَلَى غَنَمِهِ فَأَهْلَكَهَا- فَازْدَادَ أَيُّوبُ لِلَّهِ شُكْراً وَ حَمْداً- وَ قَالَ يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى بَدَنِهِ- فَسَلَّطَهُ عَلَى بَدَنِهِ مَا خَلَا عَقْلَهُ وَ عَيْنَهُ- فَنَفَخَ فِيهِ إِبْلِيسُ‏ فَصَارَ قَرْحَةً وَاحِدَةً مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 240 / [سورة ص(38): الآيات 41 الى 44] ..... ص : 239

فَبَقِيَ فِي ذَلِكَ دَهْراً طَوِيلًا يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يَشْكُرُهُ- حَتَّى وَقَعَ فِي بَدَنِهِ الدُّودُ وَ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ بَدَنِهِ- فَيَرُدُّهَا وَ يَقُولُ لَهَا ارْجِعِي إِلَى مَوْضِعِكِ- الَّذِي خَلَقَكِ اللَّهُ مِنْهُ- وَ نَتِنَ حَتَّى أَخْرَجَهُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ مِنَ الْقَرْيَةِ- وَ أَلْقَوْهُ فِي الْمَزْبَلَةِ خَارِجَ الْقَرْيَةِ- وَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ رَحِيمَةُ- بِنْتُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ عَلَيْهَا تَتَصَدَّقُ مِنَ النَّاسِ وَ تَأْتِيهِ بِمَا تَجِدُهُ- قَالَ فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ وَ رَأَى إِبْلِيسُ‏ صَبْرَهُ- أَتَى أَصْحَاباً لَهُ كَانُوا رُهْبَاناً فِي الْجِبَالِ وَ قَالَ لَهُمْ: مُرُّوا بِنَا إِلَى هَذَا الْعَبْدِ الْمُبْتَلَى- وَ نَسْأَلَهُ عَنْ بَلِيَّتِهِ فَرَكِبُوا بِغَالًا شُهْباً وَ جَاءُوا- فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ نَفَرَتْ بِغَالُهُمْ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِ- فَقَرَنُوا بَعْضاً إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ مَشَوْا إِلَيْهِ- وَ كَانَ فِيهِمْ شَابٌّ حَدَثُ السِّنِّ فَقَعَدُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا أَيُّوبُ لَوْ أَخْبَرْتَنَا بِذَنْبِكَ- لَعَلَّ اللَّهَ كَانَ يُهْلِكُنَا إِذَا سَأَلْنَاهُ وَ مَا نَرَى ابْتِلَاءَكَ بِهَذَا الْبَلَاءِ- الَّذِي لَمْ يُبْتَلَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ كُنْتَ تَسْتُرُهُ فَقَالَ أَيُّوبُ وَ عَزَّةِ رَبِّي إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنِّي مَا أَكَلْتُ طَعَاماً- إِلَّا وَ يَتِيمٌ أَوْ ضَيْفٌ يَأْكُلُ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 244 / [سورة ص(38): الآيات 71 الى 75] ..... ص : 244

ثم حكى خبر إبليس‏ فقال عز و جل: إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ‏ و قد كتبنا خبر آدم و إبليس‏ في موضعه،

تفسير القمي / ج‏2 / 244 / [سورة ص(38): الآيات 76 الى 81] ..... ص : 244

قَالَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَيَّ شَيْ‏ءٍ يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي قَوْلِ إِبْلِيسَ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ وَ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ قَالَ كَذَبَ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 245 / [سورة ص(38): الآيات 76 الى 81] ..... ص : 244

إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ يَا إِسْحَاقُ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ طِينٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً- فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ‏ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ النَّارِ وَ النَّارُ مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ- وَ الشَّجَرَةُ أَصْلُهَا مِنْ طِينٍ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 265 / [سورة فصلت(41): آية 24] ..... ص : 265

وَ قَوْلُهُ‏ وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا- رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ‏ قَالَ الْعَالِمُ ع مِنَ الْجِنِّ إِبْلِيسُ‏ الَّذِي دَبَّرَ عَلَى قَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي دَارِ النَّدْوَةِ وَ أَضَلَّ النَّاسَ بِالْمَعَاصِي- وَ جَاءَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى فُلَانٍ فَبَايَعَهُ- وَ مِنَ الْإِنْسِ فُلَانٌ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 271 / [سورة الشورى(42): الآيات 5 الى 7] ..... ص : 268

قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ الْمَلِكُ الْحَسَنَ ع عَنْ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ- خَلَقَهَا اللَّهُ لَمْ تَرْكُضْ فِي رَحِمٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ ع أَوَّلُ هَذِهِ آدَمُ ثُمَّ حَوَّاءُ ثُمَّ كَبْشُ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ نَاقَةُ صَالِحٍ ثُمَّ إِبْلِيسُ‏ الْمَلْعُونُ- ثُمَّ الْحَيَّةُ ثُمَّ الْغُرَابُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ أَرْزَاقِ الْخَلَائِقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ ع: أَرْزَاقُ الْخَلَائِقِ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ يُنْزَلُ بِقَدَرٍ- وَ يُبْسَطُ بِقَدَرٍ- ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنَ تَكُونُ إِذَا مَاتُوا قَالَ:

تفسير القمي / ج‏2 / 387 / [سورة نوح(71): الآيات 17 الى 23] ..... ص : 387

قَوْلُهُ‏ وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً أَيْ عَلَى الْأَرْضِ نَبَاتاً قَوْلُهُ‏ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي- وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراً قَالَ اتَّبَعُوا الْأَغْنِيَاءَ وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً أَيْ كَبِيراً- قَوْلُهُ‏ وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً قَالَ: كَانَ قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ قَبْلَ نُوحٍ فَمَاتُوا فَحَزَنَ عَلَيْهِمُ النَّاسُ- فَجَاءَ إِبْلِيسُ‏ فَاتَّخَذَ لَهُمْ صُوَرَهُمْ لِيَأْنِسُوا بِهَا فَأَنِسُوا بِهَا- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الشِّتَاءُ أَدْخَلُوهَا الْبُيُوتَ، فَمَضَى ذَلِكَ الْقَرْنُ وَ جَاءَ الْقَرْنُ الْآخَرُ- فَجَاءَهُمْ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ هَؤُلَاءِ آلِهَةٌ- كَانُوا آبَاؤُكُمْ يَعْبُدُونَهَا فَعَبَدُوهُمْ- وَ ضَلَّ مِنْهُمْ بَشَرٌ كَثِيرٌ- فَدَعَا عَلَيْهِمْ نُوحٌ حَتَّى أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 26 / [الافتتاح بالتسمية عند كل فعل‏] ..... ص : 22

وَ إِنْ عَرَضَ لَكَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ- بِأَنَّ لَكَ فَضْلًا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- فَانْظُرْ إِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْكَ فَقُلْ: قَدْ سَبَقَنِي بِالْإِيمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ إِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْكَ، فَقُلْ: قَدْ سَبَقْتُهُ بِالْمَعَاصِي وَ الذُّنُوبِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ إِنْ كَانَ تِرْبُكَ فَقُلْ: أَنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ ذَنْبِي، وَ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِهِ، فَمَا لِي أَدَعُ يَقِينِي لِشَكِّي وَ إِنْ رَأَيْتَ الْمُسْلِمِينَ يُعَظِّمُونَكَ وَ يُوَقِّرُونَكَ وَ يُبَجِّلُونَكَ- فَقُلْ: هَذَا فَضْلٌ أَحْدَثُوهُ وَ إِنْ رَأَيْتَ مِنْهُمْ (جَفَاءً وَ انْقِبَاضاً عَنْكَ- فَقُلْ: هَذَا الَّذِي) أَحْدَثْتُهُ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، سَهَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَيْشَكَ، وَ كَثُرَ أَصْدِقَاؤُكَ، وَ قَلَّ أَعْدَاؤُكَ، وَ فَرِحْتَ بِمَا يَكُونُ مِنْ بِرِّهِمْ، وَ لَمْ تَأْسَفْ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جَفَائِهِمْ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 64 / [سورة البقرة(2): الآيات 1 الى 2] ..... ص : 62

ثُمَّ إِذَا صَارَ مُحَمَّدٌ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ ارْتَدَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ أَعْطَاهُ ظَاهِرَ الْإِيمَانِ، وَ حَرَّفُوا تَأْوِيلَاتِهِ، وَ غَيَّرُوا مَعَانِيَهُ، وَ وَضَعُوهَا عَلَى خِلَافِ وُجُوهِهَا، قَاتَلَهُمْ بَعْدَ [ذَلِكَ‏] عَلَى تَأْوِيلِهِ- حَتَّى يَكُونَ إِبْلِيسُ‏ الْغَاوِي لَهُمْ هُوَ الْخَاسِئُ الذَّلِيلُ الْمَطْرُودُ [الْمَلْعُونُ‏] الْمَغْلُوبُ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 107 / [سورة البقرة(2): آية 7] ..... ص : 98

فَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ مَلَكَ الْمَوْتِ قَدْ قَصَدُوا الشَّيْطَانَ كُلُّ وَاحِدٍ [مِنْهُمْ‏] بِمِثْلِ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ عَلَيْهِ، وَ بَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَهَشَّمَ. وَ جَعَلَ إِبْلِيسُ‏ يَقُولُ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 117 / [سورة البقرة(2): آية 10] ..... ص : 114

يَا عَلِيُّ إِنَّ الَّذِي أَمْهَلَهُمْ مَعَ كُفْرِهِمْ وَ فِسْقِهِمْ- فِي تَمَرُّدِهِمْ عَنْ طَاعَتِكَ هُوَ الَّذِي أَمْهَلَ فِرْعَوْنَ ذَا الْأَوْتَادِ، وَ نُمْرُودَ بْنَ كَنْعَانَ، وَ مَنِ ادَّعَى الْإِلَهِيَّةَ مِنْ ذَوِي الطُّغْيَانِ- وَ أَطْغَى الطُّغَاةِ إِبْلِيسَ‏ رَأْسَ الضَّلَالاتِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 131 / [ما يتمثل للمنافقين عند حضور ملك الموت:] ..... ص : 131

66 قَالَ الْإِمَامُ ع: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص، قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ وَ لَا أَمَةٍ- أَعْطَى بَيْعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع فِي الظَّاهِرِ، وَ نَكَثَهَا فِي الْبَاطِنِ وَ أَقَامَ عَلَى نِفَاقِهِ- إِلَّا وَ إِذَا جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ- تَمَثَّلَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ وَ أَعْوَانُهُ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 167 / [نظير المعجزة المذكورة لعلي ع:] ..... ص : 165

فَنَظَرُوا فِي الْهَوَاءِ فَإِذَا مَلَائِكَةٌ كَأَنَّهُمُ الشُّرَطُ السُّودَانُ [وَ] قَدْ عَلِقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِوَاحِدٍ، فَأَنْزَلُوهُمْ إِلَى حَضَرَتِهِ، فَإِذَا أَحَدُهُمْ مُعَاوِيَةُ وَ الْآخَرُ عَمْرٌو وَ الْآخَرُ يَزِيدُ [فَ] قَالَ عَلِيٌّ ع: تَعَالَوْا فَانْظُرُوا إِلَيْهِمْ، أَمَا لَوْ شِئْتُ لَقَتَلْتُهُمْ، وَ لَكِنِّي أُنْظِرُهُمْ كَمَا أَنْظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْلِيسَ‏ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ‏ إِنَّ الَّذِي تَرَوْنَهُ بِصَاحِبِكُمْ لَيْسَ بِعَجْزٍ وَ لَا ذُلٍّ، وَ لَكِنَّهُ مِحْنَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وَ لَئِنْ طَعَنْتُمْ عَلَى عَلِيٍّ ع فَقَدْ طَعَنَ الْكَافِرُونَ وَ الْمُنَافِقُونَ قَبْلَكُمْ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 185 / [كلام الذئب مع رسول الله ص:] ..... ص : 181

ذَاكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، الَّذِي لَوْ كَفَرَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ لَنَصَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَحْدَهُ هَذَا الدِّينَ، وَ الَّذِي لَوْ عَادَاهُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ لَبَرَزَ إِلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، بَاذِلًا رُوحَهُ فِي نُصْرَةِ كَلِمَةِ [اللَّهِ‏] رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ تَسْفِيلِ كَلِمَاتِ إِبْلِيسَ‏ اللَّعِينِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 216 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 33] ..... ص : 216

100 قَالَ الْإِمَامُ ع‏ لَمَّا قِيلَ لَهُمْ‏ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً الْآيَةَ، قَالُوا: مَتَى كَانَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ- الَّذِينَ كَانُوا فِي الْأَرْضِ مَعَ إِبْلِيسَ‏ وَ قَدْ طَرَدُوا عَنْهَا الْجِنَّ بَنِي الْجَانِّ، وَ خَفَّتِ الْعِبَادَةُ: إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بَدَلًا مِنْكُمْ وَ رَافِعُكُمْ مِنْهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ- لِأَنَّ الْعِبَادَةَ عِنْدَ رُجُوعِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ تَكُونُ أَثْقَلَ عَلَيْهِمْ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 216 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 33] ..... ص : 216

وَ أَعْلَمُ أَيْضاً أَنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ كَافِرٌ فِي بَاطِنِهِ [مَا] لَا تَعْلَمُونَهُ- وَ هُوَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ-

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 217 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 33] ..... ص : 216

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ: أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏- سِرَّهُمَا وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ‏ [وَ] مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ إِبْلِيسُ‏ مِنَ الْإِبَاءِ عَلَى آدَمَ إِنْ أُمِرَ بِطَاعَتِهِ، وَ إِهْلَاكِهِ إِنْ سُلِّطَ عَلَيْهِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 218 / [سورة البقرة(2): آية 34] ..... ص : 218

قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ أَبى‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 219 / [سجود الملائكة لآدم ع، و معناه:] ..... ص : 219

فَسَجَدُوا [لِآدَمَ‏] إِلَّا إِبْلِيسَ‏ أَبى‏ أَنْ يَتَوَاضَعَ لِجَلَالِ عَظَمَةِ اللَّهِ، وَ أَنْ يَتَوَاضَعَ لِأَنْوَارِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ قَدْ تَوَاضَعَتْ لَهَا الْمَلَائِكَةُ كُلُّهَا وَ اسْتَكْبَرَ، وَ تَرَفَّعَ‏ وَ كانَ‏ بِإِبَائِهِ ذَلِكَ وَ تَكَبُّرِهِ‏ مِنَ الْكافِرِينَ‏.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 221 / [سورة البقرة(2): الآيات 35 الى 39] ..... ص : 221

103 قَالَ الْإِمَامُ ع‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيسَ‏ بِإِبَائِهِ، وَ أَكْرَمَ الْمَلَائِكَةَ بِسُجُودِهَا لِآدَمَ، وَ طَاعَتِهِمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِآدَمَ وَ حَوَّاءَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ قَالَ: يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها مِنَ الْجَنَّةِ رَغَداً وَاسِعاً حَيْثُ شِئْتُما بِلَا تَعَبٍ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 222 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

وَ كَانَ إِبْلِيسُ‏ بَيْنَ لَحْيَيِ الْحَيَّةِ أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ، وَ كَانَ آدَمُ يَظُنُّ أَنَّ الْحَيَّةَ هِيَ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 223 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

الَّتِي تُخَاطِبُهُ، وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ إِبْلِيسَ‏ قَدِ اخْتَبَأَ بَيْنَ لَحْيَيْهَا.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 223 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

فَرَدَّ آدَمُ عَلَى الْحَيَّةِ: أَيَّتُهَا الْحَيَّةُ- هَذَا مِنْ غُرُورِ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ- كَيْفَ يَخُونُنَا رَبُّنَا أَمْ كَيْفَ تُعَظِّمِينَ اللَّهَ بِالْقَسَمِ بِهِ- وَ أَنْتِ تَنْسُبِينَهُ إِلَى الْخِيَانَةِ وَ سُوءِ النَّظَرِ، وَ هُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ أَمْ كَيْفَ أَرُومُ التَّوَصُّلَ إِلَى مَا مَنَعَنِي مِنْهُ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ، وَ أَتَعَاطَاهُ بِغَيْرِ حِكْمَةٍ فَلَمَّا أَيِسَ إِبْلِيسُ‏ مِنْ قَبُولِ آدَمَ مِنْهُ، عَادَ ثَانِيَةً بَيْنَ لَحْيَيِ الْحَيَّةِ فَخَاطَبَ حَوَّاءَ مِنْ حَيْثُ يُوهِمُهَا أَنَّ الْحَيَّةَ هِيَ الَّتِي تُخَاطِبُهَا، وَ قَالَ: يَا حَوَّاءُ أَ رَأَيْتِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الَّتِي كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمَا، قَدْ أَحَلَّهَا لَكُمَا بَعْدَ تَحْرِيمِهَا لِمَا عَرَفَ مِنْ حُسْنِ طَاعَتِكُمَا لَهُ، وَ تَوْقِيرِكُمَا إِيَّاهُ وَ ذَلِكِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُوَكَّلِينَ بِالشَّجَرَةِ الَّذِينَ مَعَهُمْ حِرَابٌ- يَدْفَعُونَ عَنْهَا سَائِرَ حَيَوَانِ الْجَنَّةِ لَا تَدْفَعُكِ عَنْهَا إِنْ رُمْتِهَا فَاعْلَمِي بِذَلِكِ أَنَّهُ قَدْ أُحِلَّ لَكِ، وَ أَبْشِرِي بِأَنَّكِ إِنْ تَنَاوَلْتِهَا قَبْلَ آدَمَ كُنْتِ أَنْتِ الْمُسَلِّطَةَ عَلَيْهِ، الْآمِرَةَ النَّاهِيَةَ فَوْقَهُ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 224 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما بِوَسْوَسَتِهِ وَ غُرُورِهِ‏ مِمَّا كانا فِيهِ‏ مِنَ النَّعِيمِ‏ وَ قُلْنَا يَا آدَمُ وَ يَا حَوَّاءُ وَ يَا أَيَّتُهَا الْحَيَّةُ وَ يَا إِبْلِيسُ‏ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ وُلْدُهُمَا عَدُوٌّ لِلْحَيَّةِ، وَ إِبْلِيسُ‏ وَ الْحَيَّةُ وَ أَوْلَادُهُمَا أَعْدَاؤُكُمْ‏ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَنْزِلٌ وَ مَقَرٌّ لِلْمَعَاشِ‏ وَ مَتاعٌ‏ مَنْفَعَةٌ إِلى‏ حِينٍ‏ الْمَوْتِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 224 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

وَ الْهُبُوطُ إِنَّمَا كَانَ هُبُوطُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَ هُبُوطُ الْحَيَّةِ أَيْضاً مِنْهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ دَوَابِّهَا، وَ هُبُوطُ إِبْلِيسَ‏ مِنْ حَوَالَيْهَا، فَإِنَّهُ كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ دُخُولُ الْجَنَّةِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 225 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

يَا آدَمُ وَ يَا إِبْلِيسُ‏ فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‏ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ حِينَ يَخَافُ الْمُخَالِفُونَ، وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِذَا يَحْزَنُونَ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 225 / [توسل آدم ع بمحمد ص و آله و قبول توبته بهم ع:] ..... ص : 225

فَقَالَ آدَمُ: يَا رَبِّ، يَا إِلَهِي وَ قَدْ بَلَغَ عِنْدَكَ مِنْ مَحَلِّهِمْ- أَنَّكَ بِالتَّوَسُّلِ [إِلَيْكَ‏] بِهِمْ تَقْبَلُ تَوْبَتِي وَ تَغْفِرُ خَطِيئَتِي، وَ أَنَا الَّذِي أَسْجَدْتَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ، وَ أَبَحْتَهُ جَنَّتَكَ وَ زَوَّجْتَهُ حَوَّاءَ أَمَتَكَ، وَ أَخْدَمْتَهُ كِرَامَ مَلَائِكَتِكَ! قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ إِنَّمَا أَمَرْتُ الْمَلَائِكَةَ بِتَعْظِيمِكَ [وَ] بِالسُّجُودِ [لَكَ‏] إِذْ كُنْتَ وِعَاءً لِهَذِهِ الْأَنْوَارِ، وَ لَوْ كُنْتَ سَأَلْتَنِي بِهِمْ قَبْلَ خَطِيئَتِكَ أَنْ أَعْصِمَكَ مِنْهَا، وَ أَنْ أُفَطِّنَكَ لِدَوَاعِي عَدُوِّكَ إِبْلِيسَ‏ حَتَّى تَحْتَرِزَ مِنْهُ لَكُنْتُ قَدْ جَعَلْتُ ذَلِكَ، وَ لَكِنَّ الْمَعْلُومَ فِي سَابِقِ عِلْمِي يَجْرِي مُوَافِقاً لِعِلْمِي، فَالْآنَ فَبِهِمْ فَادْعُنِي لأجبك [لِأُجِيبَكَ‏].

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 226 / [توسل آدم ع بمحمد ص و آله و قبول توبته بهم ع:] ..... ص : 225

106 ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: لِلَّذِينَ أَهْبَطَهُمْ- مِنْ آدَمَ وَ حَوَّاءَ وَ إِبْلِيسَ‏ وَ الْحَيَّةِ-:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 255 / [ارتفاع القتل عن بني إسرائيل بتوسلهم بمحمد و آله:] ..... ص : 255

وَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَيَّ بِهَا إِبْلِيسُ‏ لَهَدَيْتُهُ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 263 / [سورة البقرة(2): الآيات 58 الى 62] ..... ص : 259

ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ الْجِزْيَةُ أُخْزُوا بِهَا عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عِنْدَ مُؤْمِنِي عِبَادِهِ، «وَ الْمَسْكَنَةُ» هِيَ الْفَقْرُ وَ الذِّلَّةُ «وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ‏» احْتَمَلُوا الْغَضَبَ وَ اللَّعْنَةَ مِنَ اللَّهِ «ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا» بِذَلِكَ الَّذِي لَحِقَهُمْ مِنَ الذِّلَّةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ احْتَمَلُوهُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا «يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ‏» قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ‏ وَ كَانُوا يَقْتُلُونَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ بِلَا جُرْمٍ كَانَ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ وَ لَا إِلَى غَيْرِهِمْ «ذلِكَ بِما عَصَوْا» ذَلِكَ الْخِذْلَانُ الَّذِي اسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ- حَتَّى فَعَلُوا الْآثَامَ- الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ، وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ‏ [بِمَا عَصَوْا] «وَ كانُوا يَعْتَدُونَ» [أَيْ‏] يَتَجَاوَزُونَ أَمْرَ اللَّهِ إِلَى أَمْرِ إِبْلِيسَ‏.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 270 / [قصة أصحاب السبت:] ..... ص : 268

فَإِنْ كَانَ قَتْلُ الْحُسَيْنِ ع بَاطِلًا- فَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ صَيْدِ السَّمَكِ فِي السَّبْتِ، أَ فَمَا كَانَ يَغْضَبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِيهِ- كَمَا غَضِبَ عَلَى صَيَّادِي السَّمَكِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع: قُلْ لِهَؤُلَاءِ النُّصَّابِ: فَإِنْ كَانَ إِبْلِيسُ‏ مَعَاصِيهِ أَعْظَمَ مِنْ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 271 / [قصة أصحاب السبت:] ..... ص : 268

مَعَاصِي مَنْ كَفَرَ بِإِغْوَائِهِ، فَأَهْلَكَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ كَقَوْمِ نُوحٍ وَ فِرْعَوْنَ، وَ لَمْ يُهْلِكْ إِبْلِيسَ‏ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْهَلَاكِ، فَمَا بَالُهُ أَهْلَكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَصُرُوا عَنْ إِبْلِيسَ‏ فِي عَمَلِ الْمُوبِقَاتِ، وَ أَمْهَلَ إِبْلِيسَ‏ مَعَ إِيثَارِهِ لِكَشْفِ الْمُخْزِيَاتِ أَلَا كَانَ رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ حَكِيماً بِتَدْبِيرِهِ وَ حُكْمِهِ- فِيمَنْ أَهْلَكَ وَ فِيمَنِ اسْتَبْقَى.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 302 / [سورة البقرة(2): الآيات 78 الى 79] ..... ص : 298

قِيلَ: فَمَنْ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ إِبْلِيسَ‏ وَ فِرْعَوْنَ وَ نُمْرُودَ، وَ بَعْدَ الْمُتَّسِمِينَ بِأَسْمَائِكُمْ وَ الْمُتَلَقِّبِينَ بِأَلْقَابِكُمْ، وَ الْآخِذِينَ لِأَمْكِنَتِكُمْ، وَ الْمُتَأَمِّرِينَ فِي مَمَالِكِكُمْ قَالَ: الْعُلَمَاءُ إِذَا فَسَدُوا، هُمُ الْمُظْهِرُونَ لِلْأَبَاطِيلِ، الْكَاتِمُونَ لِلْحَقَائِقِ، وَ فِيهِمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ- إِلَّا الَّذِينَ تابُوا الْآيَةَ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 318 / [في معنى الرافضي، و أن أول من سمي به سحرة موسى:] ..... ص : 310

قَالَ: فَرَدَّهُ الْوَالِي بَعْدُ [إِلَى‏] بَيْنَ يَدَيِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع. فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، عَجِبْنَا لِهَذَا، أَنْكَرْتَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شِيعَتِكُمْ، فَهُوَ مِنْ شِيعَةِ إِبْلِيسَ‏، وَ هُوَ فِي النَّارِ، وَ قَدْ رَأَيْتُ لَهُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْأَنْبِيَاءِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 343 / [في أن اليتيم الحقيقي هو المنقطع عن الإمام ع:] ..... ص : 339

221 وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ [عُلَمَاءُ] شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي الثَّغْرِ- الَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ‏ وَ عَفَارِيتُهُ، يَمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا، وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ وَ شِيعَتُهُ النَّوَاصِبُ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 343 / [في أن اليتيم الحقيقي هو المنقطع عن الإمام ع:] ..... ص : 339

222 وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‏ فَقِيهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ يَتِيماً مِنْ أَيْتَامِنَا- الْمُنْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا بِتَعْلِيمِ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ‏ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 343 / [في أن اليتيم الحقيقي هو المنقطع عن الإمام ع:] ..... ص : 339

لِأَنَّ الْعَابِدَ هَمُّهُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ، وَ هَذَا هَمُّهُ مَعَ ذَاتِ نَفْسِهِ ذَاتُ عِبَادِ اللَّهِ وَ إِمَائِهِ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ يَدِ إِبْلِيسَ‏ وَ مَرَدَتِهِ. وَ لِذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 345 / [في أن اليتيم الحقيقي هو المنقطع عن الإمام ع:] ..... ص : 339

مِنَ الْعُلَمَاءِ الدَّاعِينَ إِلَيْهِ وَ الدَّالِّينَ عَلَيْهِ، وَ الذَّابِّينَ عَنْ دِينِهِ بِحُجَجِ اللَّهِ، وَ الْمُنْقِذِينَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ شِبَاكِ إِبْلِيسَ‏ وَ مَرَدَتِهِ، وَ مِنْ فِخَاخِ النَّوَاصِبِ لَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ، وَ لَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ أَزْمَةَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الشِّيعَةِ كَمَا يُمْسِكُ صَاحِبُ السَّفِينَةِ سُكَّانَهَا- أُولَئِكَ هُمُ الْأَفْضَلُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 346 / [في أن المسكين الحقيقي مساكين الشيعة الضعفاء في مقابلة أعدائهم:] ..... ص : 346

227 قَالَ الْإِمَامُ ع‏ وَ إِنَّ مِنْ مُحِبِّي مُحَمَّدٍ [وَ عَلِيٍ‏] مَسَاكِينَ، مُوَاسَاتُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ مُوَاسَاةِ مَسَاكِينِ الْفُقَرَاءِ، وَ هُمُ الَّذِينَ سَكَنَتْ جَوَارِحُهُمْ، وَ ضَعُفَتْ قُوَاهُمْ عَنْ مُقَاتَلَةِ أَعْدَاءِ اللَّهِ- الَّذِينَ يُعَيِّرُونَهُمْ بِدِينِهِمْ وَ يُسَفِّهُونَ أَحْلَامَهُمْ، أَلَا فَمَنْ قَوَّاهُمْ بِفِقْهِهِ وَ عِلْمِهِ حَتَّى أَزَالَ مَسْكَنَتَهُمْ، ثُمَّ سَلَّطَهُمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ الظَّاهِرِينَ: النَّوَاصِبِ وَ عَلَى الْأَعْدَاءِ الْبَاطِنِينَ: إِبْلِيسَ‏ وَ مَرَدَتِهِ، حَتَّى يَهْزِمُوهُمْ عَنْ دِينِ اللَّهِ، وَ يَذُودُوهُمْ عَنْ أَوْلِيَاءِ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص. حَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ الْمَسْكَنَةَ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، فَأَعْجَزَهُمْ عَنْ إِضْلَالِهِمْ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 353 / [في أن المسكين الحقيقي مساكين الشيعة الضعفاء في مقابلة أعدائهم:] ..... ص : 346

فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْإِمَامِ قَالَ لَنَا: إِنَّ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ مِنَ الْفَرَحِ وَ الطَّرَبِ- بِكِسْرِ هَذَا الْعَدُوِّ لِلَّهِ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ بِحَضْرَتِكُمْ، وَ الَّذِي كَانَ بِحَضْرَةِ إِبْلِيسَ‏ وَ عُتَاةِ مَرَدَتِهِ- مِنَ الشَّيَاطِينِ- مِنَ الْحُزْنِ وَ الْغَمِّ أَشَدُّ مِمَّا كَانَ بِحَضْرَتِهِمْ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 385 / [إشارة إلى أن محبي علي ع أفضل من الملائكة] ..... ص : 383

وَ الْخُيَلَاءِ، وَ مُقَاسَاةِ الْعَنَاءِ وَ الْبَلَاءِ- مِنْ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ- وَ عَفَارِيتِهِ، وَ خَوَاطِرِهِمْ وَ إِغْوَائِهِمْ وَ اسْتِهْوَائِهِمْ، وَ دَفْعِ مَا يُكَابِدُونَهُ مِنْ أَلَمِ الصَّبْرِ- عَلَى سَمَاعِ الطَّعْنِ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَ سَمَاعِ الْمَلَاهِي، وَ الشَّتْمِ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وَ مَعَ مَا يُقَاسُونَهُ فِي أَسْفَارِهِمْ لِطَلَبِ أَقْوَاتِهِمْ وَ الْهَرَبِ مِنْ أَعْدَاءِ دِينِهِمْ، وَ الطَّلَبِ لِمَنْ يَأْمُلُونَ مُعَامَلَتَهُ مِنْ مُخَالِفِيهِمْ فِي دِينِهِمْ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 386 / [ذكر فضل العلم:] ..... ص : 385

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَصَى اللَّهَ إِبْلِيسُ‏، فَهَلَكَ لِمَا كَانَ مَعْصِيَتُهُ بِالْكِبْرِ عَلَى آدَمَ وَ عَصَى اللَّهَ آدَمُ بِأَكْلِ الشَّجَرَةِ، فَسَلِمَ وَ لَمْ يَهْلِكْ لِمَا لَمْ يُقَارِنْ بِمَعْصِيَتِهِ التَّكَبُّرَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَهُ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 386 / [ذكر فضل العلم:] ..... ص : 385

«يَا آدَمُ عَصَانِي فِيكَ إِبْلِيسُ‏، وَ تَكَبَّرَ عَلَيْكَ فَهَلَكَ، وَ لَوْ تَوَاضَعَ لَكَ بِأَمْرِي، وَ عَظَّمَ عِزَّ جَلَالِي لَأَفْلَحَ كُلَّ الْفَلَاحِ كَمَا أَفْلَحْتَ، وَ أَنْتَ عَصَيْتَنِي بِأَكْلِ الشَّجَرَةِ، وَ بِالتَّوَاضُعِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ تُفْلِحُ كُلَّ الْفَلَاحِ، وَ تَزُولُ عَنْكَ وَصْمَةُ الذِّلَّةِ فَادْعُنِي بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ لِذَلِكَ».

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 396 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

[دحر إبليس‏ و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:]

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 396 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَعَهُ مَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ يَكْتُبُ حَسَنَاتِهِ، وَ مَلَكٌ عَنْ يَسَارِهِ يَكْتُبُ سَيِّئَاتِهِ، وَ مَعَهُ شَيْطَانَانِ مِنْ عِنْدِ إِبْلِيسَ‏ يُغْوِيَانِهِ، فَإِذَا وَسْوَسَا فِي قَلْبِهِ، ذَكَرَ اللَّهَ وَ قَالَ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 396 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ، خَنَسَ الشَّيْطَانَانِ- ثُمَّ صَارَا إِلَى إِبْلِيسَ‏ فَشَكَوَاهُ وَ قَالا لَهُ: قَدْ أَعْيَانَا أَمْرُهُ، فَأَمْدِدْنَا بِالْمَرَدَةِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 397 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

قَالُوا لِإِبْلِيسَ: لَيْسَ لَهُ غَيْرُكَ تُبَاشِرُهُ بِجُنُودِكَ- فَتَغْلِبَهُ وَ تُغْوِيَهُ، فَيَقْصِدُهُ إِبْلِيسُ‏ بِجُنُودِهِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 397 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: «هَذَا إِبْلِيسُ‏ قَدْ قَصَدَ عَبْدِي فُلَاناً، أَوْ أَمَتِي فُلَانَةَ بِجُنُودِهِ أَلَا فَقَاتِلُوهُمْ» فَيُقَاتِلُهُمْ بِإِزَاءِ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ مِنْهُمْ، مِائَةُ [أَلْفِ‏] مَلَكٍ، وَ هُمْ عَلَى أَفْرَاسٍ مِنْ نَارٍ- بِأَيْدِيهِمْ سُيُوفٌ مِنْ نَارٍ وَ رِمَاحٌ مِنْ نَارٍ، وَ قِسِيٌّ وَ نَشَاشِيبُ وَ سَكَاكِينُ وَ أَسْلِحَتُهُمْ مِنْ نَارٍ، فَلَا يَزَالُونَ يُخْرِجُونَهُمْ وَ يَقْتُلُونَهُمْ بِهَا، وَ يَأْسِرُونَ إِبْلِيسَ‏، فَيَضَعُونَ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَسْلِحَةِ- فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَعْدَكَ وَعْدَكَ، قَدْ أَجَّلْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 397 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

فَإِنْ بَقِيَ هَذَا الْمُؤْمِنُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ ذِكْرِهِ، وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، بَقِيَ عَلَى إِبْلِيسَ‏ تِلْكَ الْجِرَاحَاتُ، وَ إِنْ زَالَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ، وَ انْهَمَكَ فِي مُخَالَفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَعَاصِيهِ، انْدَمَلَتْ جِرَاحَاتُ إِبْلِيسَ‏، ثُمَّ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ حَتَّى يُلْجِمَهُ- وَ يُسْرِجَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يَرْكَبَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ عَنْهُ وَ يُرْكِبُ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْطَاناً مِنْ شَيَاطِينِهِ، وَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 397 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُدِيمُوا عَلَى إِبْلِيسَ‏ سُخْنَةَ عَيْنِهِ- وَ أَلَمَ جِرَاحَاتِهِ فَدَاوِمُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ ذِكْرِهِ، وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ إِنْ زِلْتُمْ عَنْ ذَلِكَ كُنْتُمْ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 398 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

أُسَرَاءَ إِبْلِيسَ‏ فَيَرْكَبُ أَقْفِيَتَكُمْ بَعْضُ مَرَدَتِهِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 469 / [قصة ليلة المبيت‏] ..... ص : 465

يَا مُحَمَّدُ مَنْ وَفَى بِعَهْدِكَ- فَهُوَ مِنْ رُفَقَائِكَ فِي الْجِنَانِ، وَ مَنْ نَكَثَ فَعَلَى نَفْسِهِ يَنْكُثُ وَ هُوَ مِنْ قُرَنَاءِ إِبْلِيسَ‏ اللَّعِينِ فِي طَبَقَاتِ النِّيرَانِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 476 / [سورة البقرة(2): الآيات 101 الى 103] ..... ص : 471

قَالا: قُلْنَا لَهُ ع: فَعَلَى هَذَا لَمْ يَكُنْ إِبْلِيسُ‏ أَيْضاً مَلَكاً فَقَالَ: لَا، بَلْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، أَ مَا تَسْمَعَانِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 476 / [سورة البقرة(2): الآيات 101 الى 103] ..... ص : 471

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ كانَ مِنَ الْجِنِ‏.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 582 / [سورة البقرة(2): الآيات 168 الى 169] ..... ص : 580

إِلَّا فِيَّ، وَ لَا يُوَالُوا وَ لَا يُعَادُوا إِلَّا فِيَّ، وَ أَنْ يَنْصِبُوا الْحَرْبَ لِإِبْلِيسَ وَ عُتَاةِ مَرَدَتِهِ الدَّاعِينَ إِلَى مُخَالَفَتِي- وَ أَنْ يَجْعَلُوا جُنَّتَهُمْ مِنْهُمُ الْعَدَاوَةَ لِأَعْدَاءِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ، وَ أَنْ يَجْعَلُوا أَفْضَلَ سِلَاحِهِمْ عَلَى إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ- تَفْضِيلَ مُحَمَّدٍ عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ، وَ تَفْضِيلَ عَلِيٍّ عَلَى سَائِرِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ، وَ اعْتِقَادَهُمْ بِأَنَّهُ الصَّادِقُ لَا يَكْذِبُ، وَ الْحَكِيمُ لَا يَجْهَلُ، وَ الْمُصِيبُ لَا يَغْفُلُ، وَ الَّذِي بِمَحَبَّتِهِ تَثْقُلُ مَوَازِينُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ بِمُخَالَفَتِهِ تَخِفُّ مَوَازِينُ النَّاصِبِينَ، فَإِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ إِبْلِيسُ‏ وَ جُنُودُهُ الْمَرَدَةُ- أَخْسَأَ الْمَهْزُومِينَ وَ أَضْعَفَ الضَّعِيفِينَ..

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 583 / [سورة البقرة(2): آية 170] ..... ص : 582

أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ- تَقْلِيداً لِجُهَّالِ آبَائِهِمُ الْكَافِرِينَ بِاللَّهِ، فَإِنَّ الْمُقَلِّدَ دِينَهُ مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ دِينَ اللَّهِ، يَبُوءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، وَ يَكُونُ مِنْ أُسَرَاءِ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَخِي عَلِيّاً أَفْضَلَ زِينَةِ عِتْرَتِي، فَقَالَ [اللَّهُ‏]: مَنْ وَالاهُ وَ صَافَاهُ وَ وَالَى أَوْلِيَاءَهُ وَ عَادَى أَعْدَاءَهُ- جَعَلْتُهُ [مِنْ‏] أَفْضَلِ زِينَةِ جِنَانِي، وَ مِنْ أَشْرَفِ أَوْلِيَائِي وَ خُلَصَائِي. وَ مَنْ أَدْمَنَ مَحَبَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِهَا، وَ أَبَاحَهُ جَمِيعَهَا يَدْخُلُ مِمَّا شَاءَ مِنْهَا، وَ كُلُّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ تُنَادِيهِ: يَا وَلِيَّ اللَّهِ أَ لَمْ تَدْخُلْنِي أَ لَمْ تَخُصَّنِي مِنْ بَيْنِنَا.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 584 / [سورة البقرة(2): آية 171] ..... ص : 583

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع: هَذَا فِي عُبَّادِ الْأَصْنَامِ، وَ فِي النُّصَّابِ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ص نَبِيِّ اللَّهِ، هُمْ أَتْبَاعُ إِبْلِيسَ‏ وَ عُتَاةُ مَرَدَتِهِ، سَوْفَ يَصِيرُونَ إِلَى الْهَاوِيَةِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 594 / [سورة البقرة(2): آية 177] ..... ص : 589

ثُمَّ قَالَ: وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ يَعْنِي فِي مُحَارَبَةِ الْأَعْدَاءِ، وَ لَا عَدُوَّ يُحَارِبُهُ أَعْدَى مِنْ إِبْلِيسَ‏ وَ مَرَدَتِهِ، يَهْتِفُ بِهِ، وَ يَدْفَعُهُ وَ إِيَّاهُمْ- بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ ع.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 616 / [سورة البقرة(2): آية 203] ..... ص : 611

فَيُسَفِّلُ اللَّهُ بِلَعْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَدَيْهِ مَحَالَّهُمْ، وَ يُقَبِّحُ عِنْدَهُ أَحْوَالَهُمْ، حَتَّى يَرِدُوا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ قَدْ شُهِرُوا بِلَعْنِ اللَّهِ وَ مَقْتِهِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ، وَ جُعِلُوا مِنْ رُفَقَاءِ إِبْلِيسَ‏ وَ نُمْرُودَ وَ فِرْعَوْنَ [وَ] أَعْدَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 637 / [وجه تسمية شعبان:] ..... ص : 636

الْأَثْمَانِ، وَ أَسْهَلِ الْأُمُورِ فَأَبَيْتُمُوهَا وَ عَرَضَ لَكُمْ إِبْلِيسُ‏ اللَّعِينُ بِشُعَبِ شُرُورِهِ وَ بَلَايَاهُ فَأَنْتُمْ دَائِباً تَنْهَمِكُونَ فِي الْغَيِّ وَ الطُّغْيَانِ، وَ تَتَمَسَّكُونَ بِشُعَبِ إِبْلِيسَ‏، وَ تَحِيدُونَ عَنْ شُعَبِ الْخَيْرِ الْمَفْتُوحِ لَكُمْ أَبْوَابُهُ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 645 / [فضائل شهر شعبان‏] ..... ص : 645

14 ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَ وَ لَا أُحَدِّثُكُمْ بِهَزِيمَةٍ تَقَعُ فِي إِبْلِيسَ‏ وَ أَعْوَانِهِ وَ جُنُودِهِ أَشَدَّ مِمَّا وَقَعَتْ فِي أَعْدَائِكُمْ هَؤُلَاءِ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 645 / [فضائل شهر شعبان‏] ..... ص : 645

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً، إِنَّ إِبْلِيسَ‏ إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ بَثَّ جُنُودَهُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ آفَاقِهَا، يَقُولُ لَهُمْ: اجْتَهِدُوا فِي اجْتِذَابِ بَعْضِ عِبَادِ اللَّهِ- إِلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ. وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَثَّ الْمَلَائِكَةَ- فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ آفَاقِهَا يَقُولُ [لَهُمْ‏]: سَدِّدُوا عِبَادِي وَ أَرْشِدُوهُمْ. فَكُلُّهُمْ يَسْعَدُ بِكُمْ إِلَّا مَنْ أَبَى‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 646 / [فضائل شهر شعبان‏] ..... ص : 645

وَ تَمَرَّدَ وَ طَغَى، فَإِنَّهُ يَصِيرُ فِي حِزْبِ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ.

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 10 / احاديث متفرقة ..... ص : 9

«إِنَّ إِبْلِيسَ‏ عَدُوُّ اللَّهِ رَنَّ أَرْبَعَ رَنَّاتٍ: يَوْمَ لُعِنَ، وَ يَوْمَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، وَ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ يَوْمَ الْغَدِيرِ».

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 48 / احاديث متفرقة ..... ص : 9

«الْكُفْرُ أَقْدَمُ، وَ ذَلِكَ أَنَّ إِبْلِيسَ‏ أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ، وَ كَانَ كُفْرُهُ غَيْرَ شِرْكٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، وَ إِنَّمَا دَعَا إِلَى ذَلِكَ بَعْدُ فَأَشْرَكَ».

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 99 / احاديث متفرقة ..... ص : 9

فَإِنَّهَا مِنْ مَيَاثِرِ إِبْلِيسَ‏».

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 147 / احاديث متفرقة ..... ص : 9

أَنَّ الْجِمَارَ إِنَّمَا رُمِيَتْ لِأَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَرَى إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الْمَشَاعِرَ بَرَزَ لَهُ إِبْلِيسُ‏، فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ أَنْ يَرْمِيَهُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَدَخَلَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى تَحْتَ الْأَرْضِ فَأَمْسَكَ. ثُمَّ بَرَزَ لَهُ عِنْدَ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ أُخَرَ، فَدَخَلَ تَحْتَ الْأَرْضِ فِي مَوْضِعِ الثَّانِيَةِ. ثُمَّ بَرَزَ لَهُ فِي مَوْضِعِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَدَخَلَ فِي مَوْضِعِهَا.

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 238 / باب الحج و العمرة ..... ص : 234

«لِأَنَّ إِبْلِيسَ‏ كَانَ يَتَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَوْضِعِ الْجِمَارِ، فَرَجَمَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ».

المحاسن / مقدمةج‏1 / 8 / نبذة مما يدل على اعتبار الكتاب و جلالة مؤلفه ..... ص : 6

عليّ بن الحسين عليهم السلام ثمّ قتله و كان خالد صغير السّنّ فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قم فأقاموا بها و كان ثقة في نفسه غير أنّه أكثر الرّواية عن الضّعفاء و اعتمد المراسيل و صنّف كتبا كثيرة منها المحاسن و غيرها و قد زيد في المحاسن و نقص، فمما وقع إلى منها الابلاغ، كتاب التراحم و التّعاطف، كتاب آداب النّفس، كتاب المنافع، كتاب أدب المعاشرة، كتاب المعيشة، كتاب المكاسب، كتاب الرّفاهية، كتاب المعاريض، كتاب السّفر، كتاب الامثال، كتاب الشّواهد من كتاب اللّه عزّ و جلّ، كتاب النّجوم، كتاب المرافق، كتاب الزّواجر، كتاب السّوم، كتاب الزّينة كتاب الاركان، كتاب الزّىّ، كتاب اختلاف الحديث، كتاب الطيب، كتاب المآكل، كتاب الماء، كتاب الفهم، كتاب الاخوان، كتاب الثّواب، كتاب تفسير الأحاديث و أحكامه، كتاب العلل، كتاب العقل، كتاب التّخويف، كتاب التّحذير، كتاب التّهذيب، كتاب التّسلية، كتاب التأريخ، كتاب الغريب، كتاب المحاسن، كتاب مذامّ الأخلاق، كتاب النّساء، كتاب المآثر و الأنساب، كتاب أنساب الأمم، كتاب الشّعر و الشّعراء، كتاب العجائب، كتاب الحقائق، كتاب المواهب و الحظوظ؛ كتاب الحياة، كتاب النّور و الرّحمة، كتاب الزّهد و المواعظ، كتاب التّبصرة، كتاب التّفسير، كتاب التأويل، كتاب مذامّ الافعال، كتاب الفروق، كتاب المعاني و التّحريف، كتاب العقاب، كتاب الامتحان، كتاب العقوبات، كتاب العين، كتاب الخصائص، كتاب النّحو، كتاب العيافة و القيافة، كتاب الزّجر و الفال، كتاب الطير، كتاب المراشد، كتاب الافانين، كتاب الغرائب، كتاب الحيل، كتاب الصّيانة، كتاب الفراسة، كتاب العويص، كتاب النّوادر، كتاب مكارم الأخلاق، كتاب ثواب القرآن، كتاب فضل القرآن، كتاب مصابيح الظلم، كتاب المنجيات، كتاب الدّعاء، كتاب الدّعابة و المزاح، كتاب التّرغيب، كتاب الصّفوة، كتاب الرّؤيا، كتاب المحبوبات و المكروهات، كتاب خلق السّماوات و الأرض، كتاب بدء خلق إبليس‏ و الجنّ، كتاب الدّواجن و الرّواجن، كتاب مغازى النّبىّ (ص)، كتاب بنات النّبى (ص) و أزواجه، كتاب الاجناس و الحيوان، كتاب التّأويل، و زاد محمّد بن جعفر بن بطّة على ذلك: كتاب طبقات الرّجال، كتاب الاوائل، كتاب الطّبّ، كتاب التّبيان، كتاب الجمل، كتاب ما خاطب اللّه به خلقه، كتاب جداول الحكمة، كتاب الاشكال و القرائن، كتاب الرّياضة، كتاب ذكر الكعبة، كتاب التّهانى، كتاب التّعازى، أخبرنا بهذه الكتب كلّها و بجميع رواياته‏

المحاسن / مقدمةج‏1 / 10 / و نظيره كلام ..... ص : 9

كتاب المنافع، كتاب من الدّواجن و الرّواجن، كتاب الشّعر و الشّعراء كتاب النّجوم، كتاب تعبير الرّؤيا، كتاب الزّجر و الفأل، كتاب صوم الأيّام، كتاب السّماء، كتاب الأرضين، كتاب البلدان و المساحة، كتاب الدّعاء، كتاب ذكر الكعبة، كتاب الاجناس و الحيوان، كتاب أحاديث الجنّ و إبليس‏، كتاب فضل القرآن، كتاب الازاهير، كتاب الاوامر و الزّواجر، كتاب ما خاطب اللّه به خلقه، كتاب أحكام الأنبياء و الرّسل، كتاب الجمل، كتاب جداول الحكمة، كتاب الاشكال و القرائن، كتاب الرّياضة، كتاب الامثال، كتاب الاوائل، كتاب التأريخ، كتاب الأنساب، كتاب النّحو، كتاب الاصفية، كتاب الافانين، كتاب المغازى، كتاب الرّواية، كتاب النوادر، هذا الفهرست الذي ذكره محمّد بن جعفر بن بطّة من كتب المحاسن، و ذكر بعض أصحابنا أنّ له كتبا أخر منها كتاب التهانى، كتاب التّعازى، كتاب أخبار الأصمّ؛ أخبرنا بجميع كتبه الحسين بن عبيد اللّه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد أبو غالب الزّرارىّ قال: حدّثنا مؤدّبى عليّ بن الحسين السعدآباديّ أبو الحسن القمّيّ قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد اللّه بها، و قال أحمد بن الحسين رحمه اللّه في تأريخه: توفّى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في سنة أربع و سبعين و مائتين، و قال عليّ بن محمّد ماجيلويه: توفّى سنة ثمانين و مائتين». قال بعض الفضلاء في هامش قوله «مؤدّبى عليّ بن الحسين» من النسخة المطبوعة ما لفظه: «و عليّ بن الحسين هذا و إن لم يذكر حاله في هذا الكتاب بمدح و لا ذمّ إلّا أنّ جلالة شأن أبى غالب و علوّ مرتبته في باب الرّواية تمنع من أخذه معلّما مؤدّبا لو لم يكن من الثقات بل أجلّائهم كما هو ظاهر للماهر في الفنّ».

المحاسن / مقدمةج‏1 / 11 / و نظيره كلام ..... ص : 9

الحديث، الطّيب، المأكل، الفهم، الاخوان، الثواب، العلل، تفسير الأحاديث و أحكامه، العقل، التّخويف، التّحذير، التّهذيب، التسلية، التأريخ، مكارم الأخلاق، مذامّ الافعال، النساء، المآثر و الأنساب، الأمم، الشّعر و الشّعراء، العجائب، الحقائق، المواهب، الحظوظ، الحبوة، التّبصرة، النّور و الرّحمة، الزهد و المواعظ، التّعيين، التأويل، الفروق، المعاني و التّحريف، العذاب، الامتحان، العقوبات، العين، الخصائص، النّحو، العيافة، الزّجر و الفأل، الطيرة، المراشد، الافانين، الغرائب، الحيل، الصّيانة، الفراسة، العويص، النّوادر، ثواب القرآن، فضل القرآن، مصابيح الظّلم، المنتخبات، الدّعاء، الدّعابة و المزاح، الرغيب، الرّؤيا، المحبوبات، المكروهات، خلق السّماء و الأرض، بدأ خلق إبليس‏ و الجنّ و الدّواجن، مغازى النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله، الاجناس و الحيوان، غريب كتب المحاسن؛ و زاد محمّد بن بطة على ذلك: طبقات الرّجال، الاوائل، الطّبّ، التّبيان، الجمل، الرّياضة، ما خاطب اللّه به خلقه، جداول الحكمة، ذكر الكعبة، الاشكال و القرائن، التّهانى، التّعازى».

المحاسن / مقدمةج‏1 / 22 / بنو خالد البرقي القمي ..... ص : 14

بنى كتاب الخصال و إن قال في أوّله: «فانّى وجدت مشايخى و أسلافى رحمة اللّه عليهم قد صنّفوا في فنون العلم كتبا و غفلوا عن تصنيف كتاب يشتمل على الاعداد و الخصال الممدوحة و المذمومة؛ (إلى آخره)» و قال النجاشيّ في ترجمة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري: و لمحمّد كتب؛ منها كتاب الحقوق، كتاب الاوائل، كتاب السّماء، كتاب الأرض، كتاب المساحة و البلدان، كتاب إبليس‏ و جنوده، كتاب الاحتجاج، أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان القزوينىّ قال: حدّثنا عليّ بن حاتم: قال: قال محمّد بن عبد اللّه بن جعفر: كان- السّبب في تصنيفى هذه الكتب أنّى تفقّدت فهرست كتب المساحة الّتى صنّفها أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ و نسختها و رويتها عمّن رواها عنه و سقطت هذه الستّة الكتب عنّى فلم أجد لها نسخة فسألت إخواننا بقمّ و بغداد و الرّي فلم أجدها عند أحد منهم فرجعت إلى الأصول و المصنّفات فأخرجتها و ألزمت منها كلّ حديث كتابه و بابه الّذى شاكله، (انتهى) و هذه الكتب كلّها داخلة في جملة كتب المحاسن كما أنّ كتاب رجاله الموجود أيضا منها و عندنا منه نسخة و لم يصل إلينا من المحاسن إلّا ثلاثة عشر كتابا منه، و الباقي ذهب فيما ذهب و لو وجد لوجد فيه علم كثير.

المحاسن / ج‏1 / 18 / 11 وصايا أهل بيته ع ..... ص : 18

50 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ كُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ بِطُولِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِيسُ‏ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ يَا وَيْلَتَاهُ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ.

المحاسن / ج‏1 / 109 / 49 عقاب النظر إلى النساء ..... ص : 109

101 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ‏ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً وَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَافِرٍ رَفَعَهُ‏

المحاسن / ج‏1 / 110 / 50 عقاب اللواط ..... ص : 110

103 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِيسُ‏ الطَّلَبَ الشَّدِيدَ وَ كَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ وَ خَيْرَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْعَمَلِ خَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَ يَبْقَى النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ فَلَمَّا حَسَدَهُمْ إِبْلِيسُ‏ لِعِبَادَتِهِمْ كَانُوا إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِيسُ‏ مَا يعلمون [يَعْمَلُونَ‏] قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعَالَوْا حَتَّى نَرْصُدَ هَذَا الَّذِي يُخَرِّبُ مَتَاعَنَا فَرَصَدُوهُ فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ فَقَالُوا أَنْتَ الَّذِي تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَقَالَ نَعَمْ فَأَخَذُوهُ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ فَبَيَّتُوهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ صَاحَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ قَالَ كَانَ أَبِي يُنَوِّمُنِي فِي بَطْنِهِ فَقَالَ لَهُ تَعَالَ فَنَمْ فِي بَطْنِي قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يَدْلُكُ الرَّجُلَ حَتَّى عَلَّمَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَأَوَّلًا عَمِلَهُ إِبْلِيسُ‏ وَ الثَّانِيَةَ عَمِلَهُ هُوَ ثُمَّ انْسَلَّ فَفَرَّ مِنْهُمْ وَ أَصْبَحُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ وَ يُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ لَا يَعْرِفُونَهُ فَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهِ حَتَّى اكْتَفَى الرِّجَالُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا يَرْصُدُونَ مَارَّ الطَّرِيقِ فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّى تَرَكَتْ مَدِينَتَهُمُ النَّاسُ ثُمَّ تَرَكُوا نِسَاءَهُمْ فَأَقْبَلُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ‏ أَنَّهُ قَدْ أَحْكَمَ أَمْرَهُ فِي الرِّجَالِ دَارَ إِلَى النِّسَاءِ فَصَيَّرَ نَفْسَهُ‏

المحاسن / ج‏1 / 111 / 50 عقاب اللواط ..... ص : 110

امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالَكُنَّ يَفْعَلُونَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ قُلْنَ نَعَمْ قَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ فَقَالَ وَ أَنْتُنَّ افْعَلْنَ كَذَلِكَ وَ عَلَّمَهُنَّ الْمُسَاحَقَةَ فَفَعَلْنَ حَتَّى اسْتَغْنَتِ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَ كُلَّ ذَلِكَ يَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ يُوصِيهِمْ فَلَمَّا كَمَلَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بَعَثَ اللَّهُ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ فِي زِيِّ غِلْمَانٍ عَلَيْهِمْ أَقْبِيَةٌ فَمَرُّوا بِلُوطٍ وَ هُوَ يَحْرِثُ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُونَ فَمَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْكُمْ قَطُّ قَالُوا أَرْسَلَنَا سَيِّدُنَا إِلَى رَبِّ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَ وَ لَمْ يَبْلُغْ سَيِّدَكُمْ مَا يَفْعَلُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَدِينَةِ يَا بَنِيَّ إِنَّهُمْ وَ اللَّهِ يَأْخُذُونَ الرِّجَالَ فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ فَقَالُوا أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا قَالَ فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا وَ مَا هِيَ قَالَ تَصْبِرُونَ هَاهُنَا إِلَى اخْتِلَاطِ الظِّلَامِ فَجَلَسُوا قَالَ فَبَعَثَ ابْنَتَهُ فَقَالَ جِيئِينِي لَهُمْ بِخُبْزٍ وَ جِيئِينِي لَهُمْ بِمَاءٍ فِي الْقُرْعَةِ وَ جِيئِينِي لَهُمْ بِعَبَاءٍ يَتَغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتْ إِلَى الْبَيْتِ أَقْبَلَ الْمَطَرُ وَ امْتَلَأَ الْوَادِي فَقَالَ لُوطٌ السَّاعَةَ يَذْهَبُ بِالصِّبْيَانِ الْوَادِي قَالَ فَقُومُوا حَتَّى نَمْضِيَ فَجَعَلَ لُوطٌ يَمْشِي فِي أَصْلِ الْحَائِطِ وَ جَعَلَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ يَمْشُونَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَقَالَ يَا بَنِيَّ امْشُوا هَاهُنَا فَقَالُوا أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِي وَسَطِهَا وَ كَانَ لُوطٌ يَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ وَ مَرَّ إِبْلِيسُ‏ فَأَخَذَ مِنْ حَجْرِ امْرَأَةٍ صَبِيّاً فَطَرَحَهُ فِي الْبِئْرِ فَتَصَايَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ عَلَى بَابِ لُوطٍ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى الْغِلْمَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالُوا يَا لُوطُ قَدْ دَخَلْتَ فِي عَمَلِنَا فَقَالَ‏ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ‏ فِي ضَيْفِي قَالُوا هُمْ ثَلَاثَةٌ خُذْ أَنْتَ وَاحِداً وَ أَعْطِنَا اثْنَيْنِ قَالَ فَأَدْخَلَهُمُ الْحُجْرَةَ وَ قَالَ لُوطٌ لَوْ أَنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ يَمْنَعُونَنِي مِنْكُمْ قَالَ وَ تَدَافَعُوا عَلَى الْبَابِ فَكَسَرُوا بَابَ لُوطٍ وَ طَرَحُوا لُوطاً قَالَ جَبْرَئِيلُ‏ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ‏ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ بَطْحَاءَ فَضَرَبَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَ قَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَعَمِيَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ فَقَالَ لَهُمْ لُوطٌ يَا رُسُلَ رَبِّي بِمَا أَمَرَكُمْ فِيهِمْ قَالُوا أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُمْ بِسِحْرٍ قَالَ فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا وَ مَا حَاجَتُكَ قَالَ تَأْخُذُونَهُمُ السَّاعَةَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَبْدُوَ لِرَبِّي فِيهِمْ فَقَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ‏ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ فَخُذْ أَنْتَ بَنَاتَكَ وَ امْضِ وَ دَعِ امْرَأَتَكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع رَحِمَ اللَّهُ لُوطاً لَمْ يَدْرِ مَنْ مَعَهُ فِي الْحُجْرَةِ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْصُورٌ حِينَ يَقُولُ- لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى‏ رُكْنٍ شَدِيدٍ أَيُّ رُكْنٍ أَشَدُّ مِنْ جَبْرَئِيلَ مَعَهُ فِي الْحُجْرَةِ قَالَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ص نَبِيِّهِ‏ وَ ما هِيَ‏

المحاسن / ج‏1 / 115 / 55 عقاب الديوث ..... ص : 115

118 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً مِنْهُمُ الدَّيُّوثُ الَّذِي يُفْجَرُ بِامْرَأَتِهِ‏ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ عَرَضَ إِبْلِيسُ‏ لِنُوحٍ ع وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَحَسَدَهُ عَلَى حُسْنِ صَلَاتِهِ فَقَالَ يَا نُوحُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا وَ اتَّخَذَ قُصُورَهَا وَ شَقَّ أَنْهَارَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ‏ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ‏ لَا وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَسْكُنُهَا دَيُّوثٌ.

المحاسن / ج‏1 / 116 / 57 عقاب المعاصي ..... ص : 116

121 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْقَوْمُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا رُكْبَاناً كَانُوا مِنْ خَيْلِ إِبْلِيسَ‏ وَ إِنْ كَانُوا رَجَّالَةً كَانُوا مِنْ رَجَّالَتِهِ.

المحاسن / ج‏1 / 211 / 7 باب المقاييس و الرأي ..... ص : 209

80 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِي حَنِيفَةَ وَيْحَكَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ لَمَّا أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ قَالَ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏

المحاسن / ج‏1 / 211 / 7 باب المقاييس و الرأي ..... ص : 209

81 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ‏ قَاسَ نَفْسَهُ بِآدَمَ فَقَالَ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ فَلَوْ قَاسَ الْجَوْهَرَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ آدَمَ بِالنَّارِ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ نُوراً وَ ضِيَاءً مِنَ النَّارِ.

المحاسن / ج‏1 / 244 / 25 باب الإرادة و المشية ..... ص : 243

238 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِيُونُسَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ يَا يُونُسُ لَا تَتَكَلَّمْ بِالْقَدَرِ قَالَ إِنِّي لَا أَتَكَلَّمُ بِالْقَدَرِ وَ لَكِنِّي أَقُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ وَ شَاءَ وَ قَضَى وَ قَدَّرَ فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا أَقُولُ وَ لَكِنِّي أَقُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي مَا الْمَشِيَّةُ فَقَالَ لَا فَقَالَ هَمُّهُ بِالشَّيْ‏ءِ أَ وَ تَدْرِي مَا أَرَادَ قَالَ لَا قَالَ إِتْمَامُهُ عَلَى الْمَشِيَّةِ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي مَا قَدَّرَ قَالَ لَا قَالَ هُوَ الْهَنْدَسَةُ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ وَ الْبَقَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا شَاءَ شَيْئاً أَرَادَهُ وَ إِذَا أَرَادَهُ قَدَّرَهُ وَ إِذَا قَدَّرَهُ قَضَاهُ وَ إِذَا قَضَاهُ أَمْضَاهُ يَا يُونُسُ إِنَّ الْقَدَرِيَّةَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلِ اللَّهِ- وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‏ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ‏ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ‏ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ إِبْلِيسَ‏ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي‏ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ نُوحٍ‏ وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي‏

المحاسن / ج‏1 / 247 / 29 باب اليقين و الصبر في الدين ..... ص : 246

248 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ وَلِيّاً لِلَّهِ وَ عَدُوّاً لِلَّهِ اجْتَمَعَا فَقَالَ وَلِيُّ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‏ وَ قَالَ الْآخَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْأَغْنِيَاءِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُلُوكِ فَقَالَ وَلِيُّ اللَّهِ أَ تَرْضَى بَيْنَنَا بِأَوَّلِ طَالِعٍ يَطْلُعُ مِنَ الْوَادِي قَالَ فَطَلَعَ إِبْلِيسُ‏ فِي أَحْسَنِ هَيْئَةٍ فَقَالَ الْوَلِيُّ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‏ فَقَالَ الْآخَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُلُوكِ فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ كَذَا.

المحاسن / ج‏2 / 330 / كتاب العلل ..... ص : 299

93 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ بِالْتِقَامِ الْمِيثَاقِ فَالْتَقَمَهُ فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْحَقِّ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ‏ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ فِي الْوَادِي فَسَعَى إِبْرَاهِيمُ مِنْ عِنْدِهِ كَرَاهَةَ أَنْ يُكَلِّمَهُ وَ كَانَتْ مَنَازِلُ الشَّيْطَانِ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَ التَّلْبِيَةُ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ‏ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ‏ فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ ع عَلَى تَلٍّ فَنَادَى فَأَسْمَعَ فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قُلْتُ فَلِمَ سُمِّيَتِ التَّرْوِيَةُ تَرْوِيَةً قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِعَرَفَاتٍ مَاءٌ وَ إِنَّمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ الْمَاءَ مِنْ مَكَّةَ فَكَانَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَرَوَّيْتُمْ فَسُمِّيَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

المحاسن / ج‏2 / 332 / كتاب العلل ..... ص : 299

97 عَنْهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي هَدِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِساً عَلَى بَابِ الدَّارِ وَ مَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع أَ تَعْرِفُ الشَّيْخَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ ص هَذَا إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَوْ عَلِمْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فَخَلَّصْتُ أُمَّتَكَ مِنْهُ قَالَ فَانْصَرَفَ إِبْلِيسُ‏ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ ظَلَمْتَنِي يَا أَبَا الْحَسَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ فَوَ اللَّهِ مَا شَارَكْتُ أَحَداً أَحَبَّكَ فِي أُمِّهِ.

المحاسن / ج‏2 / 332 / كتاب العلل ..... ص : 299

98 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَآمَنَتْ بِهِ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهَا فَجَعَلَتْ تَجِي‏ءُ كُلَّ أُسْبُوعٍ فَغَابَتْ عَنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَا الَّذِي أَبْطَأَكِ يَا جِنِّيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتُ الْبَحْرَ الَّذِي هُوَ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا فِي أَمْرٍ أَرَدْتُهُ فَرَأَيْتُ عَلَى شَطِّ ذَلِكَ الْبَحْرِ صَخْرَةً خَضْرَاءَ وَ عَلَيْهَا رَجُلٌ جَالِسٌ قَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِلَّا مَا غَفَرْتَ لِي فَقُلْتُ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا إِبْلِيسُ‏ فَقُلْتُ وَ مِنْ أَيْنَ تُعْرَفُ هَؤُلَاءِ قَالَ إِنِّي عَبَدْتُ رَبِّي فِي الْأَرْضِ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً وَ عَبَدْتُ رَبِّي فِي السَّمَاءِ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً مَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ أُسْطُوَانَةً إِلَّا وَ عَلَيْهَا مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّدْتُهُ بِهِ.

المحاسن / ج‏2 / 378 / باب ..... ص : 378

157 الْحَسَنُ بْنُ بُنْدَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَّ وَ لَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ‏ وَ رُوِيَ‏ أَنَّ الْمُسَوِّمِينَ الْمُعْتَمُّونَ‏ وَ رُوِيَ‏ الطَّابِقِيَّةُ عِمَّةُ إِبْلِيسَ‏.

المحاسن / ج‏2 / 439 / 37 باب الاقتصاد في الأكل و مقداره ..... ص : 439

297 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ظَهَرَ إِبْلِيسُ‏ لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ع وَ إِذَا

المحاسن / ج‏2 / 440 / 37 باب الاقتصاد في الأكل و مقداره ..... ص : 439

عَلَيْهِ مَعَالِيقُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى مَا هَذِهِ الْمَعَالِيقُ يَا إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ هَذِهِ الشَّهَوَاتُ الَّتِي أَصَبْتُهَا مِنْ ابْنِ آدَمَ قَالَ فَهَلْ لِي مِنْهَا شَيْ‏ءٌ قَالَ رُبَّمَا شَبِعْتَ فَثَقَّلَتْكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الذِّكْرِ قَالَ يَحْيَى لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَمْلَأَ بَطْنِي مِنْ طَعَامٍ أَبَداً وَ قَالَ إِبْلِيسُ‏ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَنْصَحَ مُسْلِماً أَبَداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا حَفْصُ لِلَّهِ عَلَى جَعْفَرٍ وَ آلِ جَعْفَرٍ أَنْ لَا يَمْلَئُوا بُطُونَهُمْ مِنْ طَعَامٍ أَبَداً وَ لِلَّهِ عَلَى جَعْفَرٍ وَ آلِ جَعْفَرٍ أَنْ لَا يَعْمَلُوا لِلدُّنْيَا أَبَداً.

المحاسن / ج‏2 / 629 / 13 باب آلات الدواب ..... ص : 629

107 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ‏.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 98 / 18 باب في الأئمة ع و أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم و يرسلونهم في حوائجهم و يعرفونهم ..... ص : 95

8- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ طَوِيلٌ كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يُشْبِهُ الْجِنَّ وَ كَلَامَهُمْ فَمَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا الْهَامُ بْنُ هِيمِ بْنِ لَاقِيسَ بْنِ إِبْلِيسَ‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ إِبْلِيسَ‏ إِلَّا أَبَوَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَكَمْ أَتَى لَكَ قَالَ أَكَلْتُ عُمُرَ الدُّنْيَا إِلَّا أَقَلَّهُ أَنَا أَيَّامَ قَتْلِ قَابِيلَ هَابِيلَ غُلَامٌ أَفْهَمُ الْكَلَامَ وَ أَنْهَى عَنْ الِاعْتِصَامِ وَ أَطُوفُ الْآجَامَ وَ آمُرُ بِقَطِيعَةِ الْأَرْحَامِ وَ أُفْسِدُ الطَّعَامَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ سِيرَةُ الشَّيْخِ الْمُتَأَمِّلِ وَ الْغُلَامِ الْمُقْبِلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّي تَائِبٌ قَالَ عَلَى يَدِ مَنْ جَرَى تَوْبَتُكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ عَلَى يَدَيْ نُوحٍ وَ كُنْتُ مَعَهُ فِي سَفِينَتِهِ وَ عَاتَبْتُهُ عَلَى دُعَائِهِ عَلَى قَوْمِهِ حَتَّى بَكَى وَ أَبْكَانِي وَ قَالَ لَا جَرَمَ إِنِّي عَلَى ذَلِكَ مِنَ النَّادِمِينَ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ثُمَّ كُنْتُ مَعَ هُودٍ فِي مَسْجِدِهِ مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَعَاتَبْتُهُ عَلَى دُعَائِهِ عَلَى قَوْمِهِ حَتَّى بَكَى وَ أَبْكَانِي وَ قَالَ لَا جَرَمَ إِنِّي عَلَى ذَلِكَ مِنْ النَّادِمِينَ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ثُمَّ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ حِينَ كَادَهُ قَوْمُهُ فَأَلْقَوْهُ فِي النَّارِ وَ جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً ثُمَّ كُنْتُ مَعَ يُوسُفَ حِينَ حَسَدَهُ إِخْوَتُهُ فَأَلْقَوْهُ فِي الْجُبِّ فَبَادَرْتُهُ إِلَى قَعْرِ الْجُبِّ فَوَضَعْتُهُ وَضْعاً رَفِيقاً ثُمَّ كُنْتُ مَعَهُ فِي السِّجْنِ أُؤْنِسُهُ فِيهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ كُنْتُ مَعَ مُوسَى وَ عَلَّمَنِي سِفْراً مِنَ التَّوْرَاةِ وَ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ عِيسَى فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَلَقِيتُهُ وَ أَقْرَأْتُهُ مِنْ مُوسَى السَّلَامَ وَ عَلَّمَنِي سِفْراً مِنَ الْإِنْجِيلِ وَ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ مُحَمَّداً فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَعِيسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ عَلَى عِيسَى رُوحِ اللَّهِ وَ كَلِمَتِهِ وَ جَمِيعِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ السَّلَامُ وَ عَلَيْكَ يَا هَامُ بِمَا بَلَّغْتَ السَّلَامُ فَارْفَعْ إِلَيْنَا حَوَائِجَكَ قَالَ حَاجَتِي أَنْ يُبْقِيَكَ اللَّهُ لِأُمَّتِكَ وَ يُصْلِحَهُمْ لَكَ وَ يَرْزُقَهُمُ الِاسْتِقَامَةَ لِوَصِيِّكَ مِنْ بَعْدِكَ فَإِنَّ الْأُمَمَ السَّالِفَةَ إِنَّمَا هَلَكَتْ بِعِصْيَانِ الْأَوْصِيَاءِ وَ حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تُعَلِّمَنِي سُوَراً مِنَ الْقُرْآنِ أُصَلِّي بِهَا فَقَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ عَلِّمِ الْهَامَ وَ ارْفُقْ بِهِ فَقَالَ هَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَنْ هَذَا الَّذِي ضَمَمْتَنِي إِلَيْهِ فَإِنَّا مَعَاشِرَ الْجِنِ‏

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 101 / 18 باب في الأئمة ع و أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم و يرسلونهم في حوائجهم و يعرفونهم ..... ص : 95

13- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ جِبَالِ تِهَامَةَ إِذَا رَجُلٌ عَلَى عُكَّازَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لُغَةُ جِنِّيٍّ وَ وَطْؤُهُمْ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ وَ قَالَ مَنِ الرَّجُلُ قَالَ هَامَةُ بْنُ هِيمِ بْنِ لَاقِيسَ السَّلِيمِ بْنِ إِبْلِيسَ‏ قَالَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ إِبْلِيسَ‏ غَيْرُ أَبَوَيْنِ قَالَ لَا قَالَ أَكَلْتُ عُمُرَ الدُّنْيَا قَالَ عَلَى ذَلِكَ كَمْ أَتَى عَلَيْكَ قَالَ كُنْتُ أَيَّامَ قَتْلِ قَابِيلَ هَابِيلَ أَخَاهُ غُلَاماً أَعْلُو الْآكَامَ وَ أَنْهَى عَنْ الِاعْتِصَامِ وَ آمُرُ بِفَسَادِ الطَّعَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ [بِئْسَ‏] لَعَمْرُ اللَّهِ عَمَلُ الشَّيْخِ الْمُتَوَسِّمِ وَ الشَّابِّ الْمُؤَمِّلِ فَقَالَ دَعْ يَا مُحَمَّدُ عَنْكَ اللَّوْمَ وَ الْهَتْكَ فَقَدْ جِئْتُكَ تَائِباً وَ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَ لَمْ أَزَلْ مَعَهُ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَ قَالَ لِي إِنْ لَقِيتَ عِيسَى فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَ عِيسَى وَ قَالَ لِي إِنْ لَقِيتَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى جَمِيعِ‏

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 401 / 12 باب ما أعطي الأئمة من القدرة أن يسيروا في الأرض ..... ص : 397

15- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا أَخَا أَهْلِ الْيَمَنِ عِنْدَكُمْ عُلَمَاءُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا بَلَغَ مِنْ عِلْمِ عَالِمِكُمْ قَالَ يَسِيرُ فِي لَيْلَةٍ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ يَزْجُرُ الطَّيْرَ وَ يَقْفُو الْأَثَرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَالِمُ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ مِنْ عَالِمِكُمْ قَالَ فَمَا بَلَغَ مِنْ عِلْمِ عَالِمِ الْمَدِينَةِ قَالَ يَسِيرُ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ مَسِيرَةَ الشَّمْسِ سَنَةً حَتَّى يَقْطَعَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ مِثْلَ عَالَمِكُمْ هَذَا مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَ لَا إِبْلِيسَ‏ قَالَ فَيَعْرِفُونَكُمْ قَالَ نَعَمْ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ إِلَّا وَلَايَتَنَا وَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَدُوِّنَا.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 491 / 14 باب في الأئمة أن الخلق الذي خلف المشرق و المغرب يعرفونهم و يؤتونهم و يبرءون من أعدائهم ..... ص : 490

مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فِيهَا قَوْمٌ لَمْ يَعْصُوا اللَّهَ قَطُّ وَ لَا يَعْرِفُونَ إِبْلِيسَ‏ وَ لَا يَعْلَمُونَ خَلْقَ إِبْلِيسَ‏ نَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ حِينٍ فَيَسْأَلُونَّا عَمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ يَسْأَلُونَّا الدُّعَاءَ فَنُعَلِّمُهُمْ وَ يَسْأَلُونَّا عَنْ قَائِمِنَا حَتَّى يَظْهَرَ وَ فِيهِمْ عِبَادَةٌ وَ اجْتِهَادٌ شَدِيدٌ وَ لِمَدِينَتِهِمْ أَبْوَابٌ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعِ إِلَى الْمِصْرَاعِ مِائَةُ فَرْسَخٍ لَهُمْ تَقْدِيسٌ وَ اجْتِهَادٌ شَدِيدٌ لَوْ رَأَيْتُمُوهُمْ لَاحْتَقَرْتُمْ عَمَلَكُمْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مِنْهُمْ شَهْراً لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ طَعَامُهُمُ التَّسْبِيحُ وَ لِبَاسُهُمُ الْوَرَقُ وَ وُجُوهُهُمْ مُشْرِقَةٌ بِالنُّورِ إِذَا رَأَوْا مِنَّا وَاحِداً لَحَسُوهُ وَ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ وَ أَخَذُوا مِنْ أَثَرِهِ إِلَى الْأَرْضِ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ لَهُمْ دَوِيٌّ إِذَا صَلُّوا أَشَدَّ مِنْ دَوِيِّ الرِّيحِ الْعَاصِفِ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ لَمْ يَضَعُوا السِّلَاحَ مُنْذُ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ قَائِمَنَا يَدْعُونَ أَنْ يُرِيَهُمْ إِيَّاهُ وَ عُمُرُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ سَنَةٍ إِذَا رَأَيْتَهُمْ رَأَيْتَ الْخُشُوعَ وَ الِاسْتِكَانَةَ وَ طَلَبَ مَا يُقَرِّبُهُمْ إِلَيْهِ إِذَا حُبِسْنَا ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سَخَطٍ يَتَعَاهَدُونَ سَاعَةً الَّتِي نَأْتِيهِمْ فِيهَا لا يَسْأَمُونَ‏ وَ لا يَفْتُرُونَ‏ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ كَمَا عَلَّمْنَاهُمْ وَ إِنَّ فِيمَا نُعَلِّمُهُمْ مَا لَوْ تُلِيَ عَلَى النَّاسِ لَكَفَرُوا بِهِ وَ لَأَنْكَرُوهُ يَسْأَلُونَنَا عَنِ الشَّيْ‏ءِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ فَإِذَا أَخْبَرْنَاهُمْ بِهِ انْشَرَحَتْ صُدُورُهُمْ لِمَا يَسْمَعُونَ مِنَّا وَ يَسْأَلُوا اللَّهَ طُولَ الْبَقَاءِ وَ أَنْ لَا يَفْقِدُونَا وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمِنَّةَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيمَا نُعَلِّمُهُمِّ عَظِيمَةٌ وَ لَهُمْ خَرْجَةٌ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا قَامُوا يَسْبِقُونَ فِيهَا أَصْحَابَ السِّلَاحِ مِنْهُمْ وَ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِمَّنْ يَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِهِمْ فِيهِمْ كُهُولٌ وَ شَبَّانٌ وَ إِذَا رَأَى شَابٌّ مِنْهُمُ الْكَهْلَ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ لَا يَقُومُ حَتَّى يَأْمُرَهُ لَهُمْ طَرِيقٌ هُمْ أَعْلَمُ بِهِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى حَيْثُ يُرِيدُ الْإِمَامُ فَإِذَا أَمَرَهُمُ الْإِمَامُ بِأَمْرٍ قَامُوا أَبَداً حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَأْمُرُهُمْ بِغَيْرِهِ لَوْ أَنَّهُمْ وَرَدُوا عَلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ مِنَ الْخَلْقِ لَأَفْنَوْهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَخْتَلُّ الْحَدِيدُ

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 493 / 14 باب في الأئمة أن الخلق الذي خلف المشرق و المغرب يعرفونهم و يؤتونهم و يبرءون من أعدائهم ..... ص : 490

8- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قُبَّةِ آدَمَ فَقُلْتُ لَهُ هَذِهِ قُبَّةُ آدَمَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لِلَّهِ قِبَابٌ كَثِيرَةٌ أَمَا إِنَّ خَلْفَ مَغْرِبِكُمْ هَذَا تِسْعَةً وَ ثَلَاثِينَ مَغْرِباً أَرْضاً بَيْضَاءَ وَ مَمْلُوَّةٌ خَلْقاً يَسْتَضِيئُونَ بِنُورِنَا لَمْ يَعْصُوا اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَا يَدْرُونَ أَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ أَمْ لَمْ يَخْلُقْهُ يَبْرَءُونَ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قِيلَ لَهُ كَيْفَ هَذَا يَتَبَرَّءُونَ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ هُمْ لَا يَدْرُونَ أَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ أَمْ لَمْ يَخْلُقْهُ فَقَالَ لِلسَّائِلِ أَ تَعْرِفُ إِبْلِيسَ‏ قَالَ لَا إِلَّا بِالْخَبَرِ قَالَ فَأُمِرْتَ بِاللَّعْنَةِ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَذَلِكَ أُمِرَ هَؤُلَاءِ.

تفسير فرات الكوفي / 57 / [سورة البقرة(2): آية 31] ..... ص : 56

أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ‏ عَلِمَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُ مُسْتَوْدَعٌ وَ أَنَّهُ مُفَضَّلٌ بِالْعِلْمِ وَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ إِذْ كَانَتْ سَجْدَتُهُمْ لآِدَمَ تَفْضِيلًا لَهُ وَ عِبَادَةً لِلَّهِ إِذْ كَانَ ذَلِكَ بِحَقٍّ لَهُ وَ أَبَى إِبْلِيسُ‏ الْفَاسِقُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَقَالَ‏ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‏ قَالَ‏ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ‏ قَالَ فَقَدْ فَضَّلْتُهُ عَلَيْكَ حَيْثُ أَمَرْ [تُ‏] بِالْفَضْلِ لِلْخَمْسَةِ الَّذِينَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً وَ لَا مِنْ شِيعَتِهِمْ [يَتَّبِعُهُمْ‏] فَذَلِكَ اسْتِثْنَاءُ اللَّعِينِ [إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‏ قَالَ‏ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ‏ وَ هُمُ الشِّيعَةُ.

تفسير فرات الكوفي / 181 / [سورة يونس(10): آية 58] ..... ص : 179

[أَنْكَرَكَ كفرك‏] وَ لَا أَقَرَّ بِي مَنْ جَحَدَكَ وَ لَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ أَنْكَرَكَ وَ إِنَّ فَضْلَكَ مِنْ [لَمِنْ‏] فَضْلِي وَ فَضْلِي لَكَ فَضْلٌ [لِي وَ إِنَّ فَضْلِي لَفَضْلُ اللَّهِ‏] وَ [هُوَ] قَوْلُ رَبِّي‏ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ‏ وَ اللَّهِ يَا عَلِيُّ مَا خُلِقْتَ إِلَّا لِيُعْرَفَ بِكَ مَعَالِمُ الدِّينِ [وَ يَصْلُحَ بِكَ لِي‏] دَارِسُ السَّبِيلِ وَ لَقَدْ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ عَنْكَ وَ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى اللَّهِ مَنْ لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْكَ [وَ إِلَى وَلَايَتِكَ‏] وَ هُوَ قَوْلُ رَبِّي‏ وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى‏ [يَعْنِي‏] إِلَى وَلَايَتِكَ وَ لَقَدْ أَمَرَنِي [رَبِّي‏] أَنْ أَفْتَرِضَ مِنْ حَقِّكَ مَا أَمَرَنِي أَنْ أَفْتَرِضَهُ مِنْ حَقِّي فَحَقُّكَ مَفْرُوضٌ عَلَى مَنْ آمَنَ بِي كَافْتِرَاضِ حَقِّي عَلَيْهِ وَ لَوْلَاكَ لَمْ يُعْرَفْ حِزْبُ اللَّهِ وَ بِكَ يُعْرَفُ عَدُوُّ اللَّهِ وَ لَوْ لَمْ يَلْقَوْهُ بِوَلَايَتِكَ مَا لَقُوهُ بِشَيْ‏ءٍ وَ إِنَّ مَكَانِي لَأَعْظَمُ مِنْ مَكَانِ مَنْ تَبِعَنِي [اتَّبَعَنِي‏] وَ لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ‏ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‏ [يَعْنِي مِنْ وَلَايَتِكَ يَا عَلِيُ‏] وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ‏ فَلَوْ لَمْ أُبَلِّغْ مَا أُمِرْتُ بِهِ لَحَبِطَ عَمَلِي وَ [مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ وَلَايَتِكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‏] مَوْعُودٌ مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا مَا يَقُولُ رَبِّي وَ إِنَّ الَّذِي أَقُولُ لَكَ لَمِنَ اللَّهِ نَزَلَ فِيكَ فَإِلَى اللَّهِ أَشْكُو تَظَاهُرَ أُمَّتِي عَلَيْكَ وَ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مَا يَرْكَبُونَكَ [يركبوك‏] بِهِ بَعْدِي أَمَّا إِنَّهُ يَا عَلِيُّ مَا تَرَكَ قِتَالِي مَنْ قَاتَلَكَ وَ لَا سَلَّمَ لِي مَنْ نَصَبَ لَكَ [نَصَبَكَ‏] وَ إِنَّكَ لَصَاحِبُ الْأَكْوَابِ وَ صَاحِبُ الْمَوَاقِفِ الْمَحْمُودَةِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ أَيْنَمَا أُوقَفُ فَتُدْعَى إِذَا دُعِيتُ وَ تُحَيَّا إِذَا حُيِّيتُ وَ تُكْسَى إِذَا كُسِيتُ [وَ] حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ قَوْلِي فِيكَ وَ حَقَّتْ كَلِمَةُ الرَّحْمَةِ لِمَنْ صَدَّقِني وَ مَا رَكِبْتَ [بِأَمْرٍ إِلَّا وَ قَدْ رَكِبْتُ‏] بِهِ وَ مَا اغْتَابَكَ مُغْتَابٌ وَ لَا [أو] أَعَانَ عَلَيْكَ إِلَّا [وَ] هُوَ فِي حَيِّزِ إِبْلِيسَ‏ وَ مَنْ وَالاكَ وَ وَالَى [و ولي‏] مَنْ هُوَ مِنْكَ مِنْ بَعْدِكَ كَانَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ وَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

تفسير فرات الكوفي / 186 / [سورة هود(11): آية 7] ..... ص : 183

فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ النُّجُومَ وَ الْفَلَكَ جَعَلَ [و جعل‏] الْأَرَضِينَ عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ [فَ] أَثْقَلَهَا فَاضْطَرَبَتْ فَأَثْبَتَهَا بِالْجِبَالِ فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ خَلْقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَالِيَةٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ‏ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ‏ فَبَعَثَ اللَّهُ جَبْرَئِيلَ ع فَأَخَذَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ قَبْضَةً فَعَجَنَهُ بِالْمَاءِ الْعَذْبِ وَ الْمَالِحِ وَ رَكَّبَ فِيهِ الطَّبَائِعَ قَبْلَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحُ فَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ آدَمَ لِأَنَّهُ لَمَّا عُجِنَ بِالْمَاءِ اسْتَأْدَمَ فَطَرَحَهُ فِي الْجَبَلِ كَالْجَبَلِ الْعَظِيمِ وَ كَانَ إِبْلِيسُ‏ يَوْمَئِذٍ خَازِناً عَلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ يَدْخُلُ فِي مَنْخِرِ آدَمَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ فَيَقُولُ لِأَيِّ أَمْرٍ خُلِقْتَ لَئِنْ جُعِلْتَ فَوْقِي لَا أَطَعْتُكَ وَ لَئِنْ جُعِلْتَ أَسْفَلَ مِنِّي لَا أَبْقَيْتُكَ [لأبقيتك لَا أعبينك‏] فَمَكَثَ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ سَنَةٍ مَا بَيْنَ خَلْقِهِ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ فَخَلَقَهُ مِنْ مَاءٍ وَ طِينٍ وَ نُورٍ وَ ظُلْمَةٍ وَ رِيحٍ وَ النُّورُ مِنْ نُورِ اللَّهِ فَأَمَّا النُّورُ فَيُورِثُهُ الْإِيمَانَ وَ أَمَّا الظُّلْمَةُ فَتُورِثُهُ الضَّلَالَ وَ الْكُفْرَ وَ أَمَّا الطِّينُ فَيُورِثُهُ الرِّعْدَةَ وَ الضَّعْفَ وَ الْقُشَعْرِيرَةَ [و الاقشعراريرة] عِنْدَ إِصَابَةِ الْمَاءِ فَيَنْبَعِثُ بِهِ عَلَى أَرْبَعِ الطَّبَائِعِ عَلَى الدَّمِ وَ الْبَلْغَمِ وَ الْمِرَارِ وَ الرِّيحِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ أَ وَ لا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً قَالَ فَقَالَ كَعْبٌ يَا عُمَرُ بِاللَّهِ أَ تَعْلَمُ كَعِلْمِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَا فَقَالَ كَعْبٌ عَلِيُّ [بْنُ أَبِي طَالِبٍ‏] وَصِيُّ الْأَنْبِيَاءِ وَ مُحَمَّدٌ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ [ع‏] عَلِيٌّ [خَاتَمُ‏] الْأَوْصِيَاءِ [ع‏] وَ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ مَنْفُوسَةٌ إِلَّا وَ عَلِيُّ [بْنُ أَبِي طَالِبٍ‏] أَعْلَمُ مِنْهُ وَ اللَّهِ مَا ذَكَرَ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ الْمَلَائِكَةِ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ قَرَأْتُهُ فِي التَّوْرَاةِ كَمَا قَرَأْتُ قَالَ فَمَا رُئِيَ عُمَرُ غَضِبَ قَطُّ مِثْلَ غَضَبِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

تفسير فرات الكوفي / 199 / [سورة يوسف(12): آية 76] ..... ص : 198

- فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ الدُّورِيُّ مُعَنْعَناً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ [ع‏] قَالَ: هَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى النَّبِيِّ ص وَ هُوَ فِي بَيْتِ [مَنْزِلِ‏] أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ مَلَأً مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ يُجَادِلُونَ فِي شَيْ‏ءٍ حَتَّى كَثُرَ بَيْنَهُمُ الْجِدَالُ فِيهِ وَ هُمْ مِنَ الْجِنِّ مِنْ قَوْمِ إِبْلِيسَ‏ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ‏ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ‏ فَأَوْحَى اللَّهُ [تَعَالَى‏] إِلَى الْمَلَائِكَةِ قَدْ كَثُرَ جِدَالُكُمْ فَتَرَاضَوْا بِحَكَمٍ مِنَ الْآدَمِيِّينَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ قَالُوا قَدْ رَضِينَا بِحَكَمٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ [ص‏] فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ بِمَنْ [فَمَنْ‏] تَرْضَوْنَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ] قَالُوا [قَدْ] رَضِينَا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [ع‏] فَأَهْبَطَ [فهبط] اللَّهُ مَلَكاً مِنْ مَلَائِكَةِ سَمَاءِ الدُّنْيَا بِبِسَاطٍ وَ أَرِيكَتَيْنِ فَهَبَطَ [فأهبط] عَلَى [إِلَى‏] النَّبِيِّ [ص‏] فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي جَاءَ فِيهِ فَدَعَا النَّبِيُّ [ص‏] بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [ع‏] وَ أَقْعَدَهُ عَلَى الْبِسَاطِ وَ وَسَّدَهُ [وسداه‏] بِالْأَرِيكَتَيْنِ ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَبَّتَ [ثَبَّتَكَ‏] اللَّهُ قَلْبَكَ وَ صَيَّرَ حُجَّتَكَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ [فَإِذَا نَزَلَ‏] قَالَ [فَقَالَ‏] يَا مُحَمَّدُ [إِنَ‏] اللَّهَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ‏ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ‏.

تفسير فرات الكوفي / 242 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 242

- فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدٍ [قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا غُلَامُ بْنُ نَبْهَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْبَاسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ‏] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ إِذْ نَظَرَ إِلَى حَيَّةٍ كَأَنَّهَا بَعِيرٌ فَهَمَّ عَلِيٌّ بِضَرْبِهَا بِالْعَصَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص [مَهْ‏] إِنَّهُ إِبْلِيسُ‏ وَ إِنِّي قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْهِ شُرُوطاً ما [أَلَّا] يُبْغِضَكَ مُبْغِضٌ‏

تفسير فرات الكوفي / 263 / [سورة الأنبياء(21): آية 69] ..... ص : 263

- فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزُّهْرِيُّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ [تَعَالَى‏] قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى‏ إِبْراهِيمَ‏ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْجَنِيقٍ عُمِلَ فِي الدُّنْيَا مَنْجَنِيقٌ عُمِلَ لِإِبْرَاهِيمَ بِسُورِ الْكُوفَةِ فِي نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ كُونِي وَ فِي قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا قَنْطَانَا فَلَمَّا عَمِلَ إِبْلِيسُ‏ الْمَنْجَنِيقَ وَ أُجْلِسَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ [ص‏] وَ أَرَادُوا أَنْ يَرْمُوا بِهِ فِي نَارِهَا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ [ع‏] فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَ لَكَ حَاجَةٌ قَالَ‏

تفسير فرات الكوفي / 563 / [سورة الشمس(91): الآيات 1 الى 4] ..... ص : 561

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ [تَعَالَى‏] جَبْرَئِيلَ بِلِوَائِهِ فَرَكَزَهَا فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ بَعَثَ إِبْلِيسُ‏ بِلِوَائِهِ فَرَكَزَهَا فِي بَنِي أُمَيَّةَ فَلَا يَزَالُونَ أَعْدَاؤُنَا وَ شِيعَتُهُمْ أَعْدَاءُ شِيعَتِنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

تفسير العياشي / ج‏1 / 20 / (1) من سورة أم الكتاب ..... ص : 19

8- عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله ع قال‏ إن إبليس‏ رن أربع رنات أولهن يوم لعن، و حين هبط إلى الأرض، و حين بعث محمد ص‏ عَلى‏ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ‏، و حين أنزلت أم الكتاب‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏، و نخر نخرتين. حين أكل آدم ع من الشجرة، و حين أهبط آدم إلى الأرض- قال: و لعن من فعل ذلك.

تفسير العياشي / ج‏1 / 33 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 34] ..... ص : 29

15- عن جميل بن دراج قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن إبليس‏ أ كان من الملائكة أو كان يلي شيئا من أمر السماء فقال: لم يكن من الملائكة و كانت الملائكة ترى أنه منها، و كان الله يعلم أنه ليس منها، و لم يكن يلي شيئا من أمر السماء و لا كرامة، فأتيت الطيار فأخبرته بما سمعت فأنكر- و قال: كيف لا يكون من الملائكة و الله يقول للملائكة «اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏» فدخل عليه الطيار فسأله و أنا عنده، فقال له: جعلت فداك قول الله جل و عز «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» في غير مكان في مخاطبة المؤمنين- أ يدخل في هذه المنافقون فقال: نعم يدخلون‏

تفسير العياشي / ج‏1 / 34 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 34] ..... ص : 29

16- عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن إبليس‏ أ كان من الملائكة أو هل كان يلي شيئا من أمر السماء- قال: لم يكن من الملائكة- و لم يكن يلي شيئا من أمر السماء و كانَ مِنَ الْجِنِ‏، و كان مع الملائكة و كانت الملائكة ترى أنه منها، و كان الله يعلم أنه ليس منها، فلما أمر بالسجود كان منه الذي كان.

تفسير العياشي / ج‏1 / 34 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 34] ..... ص : 29

17- عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ع‏ إن أول كفر كفر بالله حيث خلق الله آدم كفر إبليس‏ حيث رد على الله أمره، و أول الحسد حيث حسد ابن آدم أخاه، و أول الحرص حرص آدم، نهي عن الشجرة فأكل منها فأخرجه حرصه من الجنة.

تفسير العياشي / ج‏1 / 40 / [سورة البقرة(2): الآيات 35 الى 37] ..... ص : 35

23- عن جابر بن عبد الله عن النبي ص قال‏ كان إبليس‏ أول من تغنى و أول من ناح- و أول من حدا قال لما أكل آدم من الشجرة تغنى، فلما أهبط حدا به فلما استقر على الأرض- ناح يذكره ما في الجنة.

تفسير العياشي / ج‏1 / 52 / [سورة البقرة(2): آية 102] ..... ص : 52

74- عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال‏ لما هلك سليمان وضع إبليس‏ السحر، ثم كتبه في كتاب فطواه و كتب على ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا من ملك سليمان بن داود ع من ذخائر كنوز العلم، من أراد كذا و كذا فليقل كذا و كذا- ثم دفنه تحت السرير ثم استشاره لهم فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان إلا بهذا، و قال المؤمنون: و هو عبد الله و نبيه فقال الله في كتابه: «وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ‏» أي السحر.

تفسير العياشي / ج‏1 / 70 / [سورة البقرة(2): آية 158] ..... ص : 69

134 و عن ابن مسكان عن الحلبي قال‏ سألته فقلت و لم جعل السعي بين الصفا و المروة قال: إن إبليس‏ تراءى لإبراهيم ع في الوادي- فسعى‏

تفسير العياشي / ج‏1 / 151 / [سورة البقرة(2): آية 269] ..... ص : 151

498 عن سليمان بن خالد قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن قول الله: «وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً» فقال: إن الحكمة المعرفة و التفقه في الدين، فمن فقه منكم فهو حكيم، و ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس‏ من فقيه.

تفسير العياشي / ج‏1 / 171 / [سورة آل‏عمران(3): الآيات 35 الى 38] ..... ص : 170

40- عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال‏ لقي إبليس‏ عيسى ابن مريم فقال: هل نالني من حبائلك شي‏ء قال: جدتك التي قالت «رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏» إلى «الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‏».

تفسير العياشي / ج‏1 / 198 / [سورة آل‏عمران(3): آية 135] ..... ص : 198

143 عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله قال‏ رحم الله عبدا لم يرض من نفسه- أن يكون إبليس‏ نظيرا له في دينه- و في كتاب الله نجاة من الردى، و بصيرة من العمى، و دليل إلى الهدى، وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ، فيما أمركم الله به من الاستغفار مع التوبة- قال الله: «وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ- ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ- وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ- وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‏» و قال:

تفسير العياشي / ج‏1 / 220 / [سورة النساء(4): آية 5] ..... ص : 220

21- عن حماد عن أبي عبد الله ع‏ فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ص قال: ليس بأهل أن يزوج إذا خطب و أن يصدق إذا حدث، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة- فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها- فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه- قال أبو عبد الله: إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر ع فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا- فقال لي: أ ما علمت أنه يشرب الخمر- فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك- فقال: صدقهم لأن الله يقول‏ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‏ ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت- فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك، فقلت: و لم قال: لأن الله تعالى يقول‏] «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» فهل سفيه أسفه من شارب الخمر- إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر- فإذا شربها خرق الله عليه سرباله فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و رجله إبليس‏، يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير.

تفسير العياشي / ج‏1 / 276 / [سورة النساء(4): آية 120] ..... ص : 276

277 عن جابر عن النبي ص قال‏ كان إبليس‏ أول من ناح و أول من تغنى و أول من حدا- قال: لما أكل آدم من الشجرة تغنى فلما أهبط حدا به، فلما استقر على الأرض ناح فأذكره ما في الجنة فقال آدم: رب هذا الذي جعلت بيني و بينه العداوة لم أقو عليه و أنا في الجنة، و إن لم تعينني عليه لم أقو عليه، فقال الله: السيئة بالسيئة، و الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة قال: رب زدني- قال: لا يولد لك ولد إلا جعلت معه ملكين يحفظانه- قال: رب زدني- قال: التوبة معروضة في الجسد ما دام فيها الروح- قال: رب زدني قال: أغفر الذنوب و لا أبالي قال: حسبي، قال فقال إبليس‏ رب هذا الذي كرمت علي و فضلته- و إن لم تفضل علي لم أقو عليه، قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك ولدان قال: رب زدني- قال: تجري منه مجرى الدم في العروق، قال رب زدني قال تتخذ أنت و ذريتك في صدورهم مساكن- قال: رب زدني قال: تعدهم و تمنيهم‏

تفسير العياشي / ج‏1 / 309 / [سورة المائدة(5): آية 27] ..... ص : 306

ثم إن إبليس‏ عدو الله أتاه- و هو يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربانك- و أنك إن تركته يكون له عقب‏

تفسير العياشي / ج‏1 / 387 / [سورة الأنعام(6): آية 160] ..... ص : 385

139 عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال‏ إن الله تبارك و تعالى جعل لآدم ثلاث خصال في ذريته، جعل لهم أن من هم منهم بحسنة و لم يعملها كتب له حسنة و من هم بحسنة فعملها كتب له بها عشر حسنات، و من هم بالسيئة و لم يعملها لا يكتب عليه، و من عملها كتبت عليه سيئة واحدة- و جعل لهم التوبة حتى يبلغ [الروح‏] حنجرة الرجل، فقال إبليس‏: يا رب جعلت لآدم ثلاث خصال- فاجعل لي مثل ما جعلت له، فقال: قد جعلت لك لا يولد له مولود إلا ولد لك مثله- و جعلت لك أن تجري منهم مجرى الدم في العروق- و جعلت لك أن جعلت صدورهم أوطانا و مساكن لك- فقال إبليس‏ يا رب حسبي.

تفسير العياشي / ج‏2 / 9 / [سورة الأعراف(7): آية 12] ..... ص : 9

5- عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال‏ إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس‏ منهم، و كان في علم الله أنه ليس منهم، فاستخرج الله ما في نفسه بالحمية، فقال: خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏.

تفسير العياشي / ج‏2 / 9 / [سورة الأعراف(7): الآيات 16 الى 17] ..... ص : 9

6- عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال‏ الصراط الذي قال إبليس‏ «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ- ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ‏» الآية- و هو علي ع.

تفسير العياشي / ج‏2 / 10 / [سورة الأعراف(7): الآيات 20 الى 23] ..... ص : 9

آدم بالنسيان فقال: إنه لم ينس و كيف ينسى و هو يذكره- و يقول له إبليس‏ «ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ- إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ‏».

تفسير العياشي / ج‏2 / 10 / [سورة الأعراف(7): الآيات 20 الى 23] ..... ص : 9

10- عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله رفعه إلى النبي ص‏ أن موسى سأل ربه- أن يجمع بينه و بين أبيه آدم حيث عرج إلى السماء في أمر الصلاة ففعل، فقال له موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده، و نفخ فيك من روحه، و أسجد لك ملائكته، و أباح لك جنته، و أسكنك جواره، و كلمك قبلا ثم نهاك عن شجرة واحدة- فلم تصبر عنها حتى أهبطت إلى الأرض بسببها- فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها حتى أغراك إبليس‏ فأطعته فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك، فقال له آدم: ارفق بأبيك أي بني محنة ما [فيما] لقي في أمر هذه الشجرة [يا بني‏] إن عدوي أتاني من وجه المكر و الخديعة، فحلف لي بالله أنه في مشورته علي لمن الناصحين، و ذلك أنه قال لي مستنصحا: إني لشأنك يا آدم لمغموم قلت: و كيف قال: قد كنت آنست بك و بقربك مني- و أنت تخرج مما أنت فيه إلى ما ستكرهه، فقلت له: و ما الحيلة فقال إن الحيلة هو ذا هو معك، أ فلا أدلك على شجرة الخلد و ملك لا يبلى فكلا منها أنت و زوجك- فتصيرا معي في الجنة أبدا من الخالدين- و حلف لي بالله كاذبا أنه لمن الناصحين، و لم أظن يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فوثقت بيمينه، فهذا عذري فأخبرني يا بني- هل تجد فيما أنزل الله إليك- أن خطيئتي كائنة من قبل أن أخلق قال له موسى:

تفسير العياشي / ج‏2 / 65 / [سورة الأنفال(8): آية 48] ..... ص : 65

70- عن عمرو بن أبي مقدام عن أبيه عن علي بن الحسين ع قال‏ لما عطش القوم يوم بدر انطلق علي بالقربة يستقي و هو على القليب إذ جاءت ريح شديدة ثم مضت فلبث ما بدا له، ثم جاءت ريح أخرى ثم مضت- ثم جاءته أخرى كاد أن تشغله و هو على القليب- ثم جلس حتى مضى، فلما رجع إلى رسول الله ص أخبره بذلك، فقال رسول الله ص: أما الريح الأولى [فيها] جبرئيل مع ألف من الملائكة، و الثانية فيها ميكائيل مع ألف من الملائكة، و الثالثة فيها إسرافيل مع ألف من الملائكة، و قد سلموا عليك و هم مدد لنا، و هم الذين رآهم إبليس‏ ف نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ‏ يمشي القهقرى- حتى يقول: «إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ‏ و إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ‏».

تفسير العياشي / ج‏2 / 218 / [سورة الرعد(13): آية 39] ..... ص : 215

72- عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد ع قال‏ ما من مولود يولد- إلا و إبليس‏ من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان، و إن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره- فكان مأبونا [و ذلك أن الذكر يخرج للوجه‏] فإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة، فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا- إذا هو خرج من بطن أمه، و الله بعد ذلك يمحو ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ- وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ‏.

تفسير العياشي / ج‏2 / 223 / [سورة إبراهيم(14): آية 22] ..... ص : 223

9- عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‏ أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس في سبعين غلا و سبعين كبلا فينظر الأول إلى زفر في عشرين و مائة كبل- و عشرين و مائة غل- فينظر إبليس‏ فيقول: من هذا الذي أضعفه الله له العذاب- و أنا أغويت هذا الخلق جميعا فيقال: هذا زفر، فيقول: بما حدد له هذا العذاب فيقال: ببغيه على علي ع فيقول له إبليس‏: ويل لك و ثبور لك، أ ما علمت أن الله أمرني بالسجود لآدم فعصيته، و سألته أن يجعل لي سلطانا- على محمد و أهل بيته و شيعته فلم يجبني إلى ذلك، و قال: «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ- إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ‏» و ما عرفتهم حين استثناهم- إذ قلت: «وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ‏» فمنتك به نفسك غرورا- فتوقف بين يدي الخلائق فقال له: ما الذي كان منك إلى علي و إلى الخلق الذي اتبعوك على الخلاف فيقول الشيطان و هو زفر لإبليس: أنت أمرتني بذلك، فيقول له إبليس‏: فلم عصيت‏

تفسير العياشي / ج‏2 / 242 / [سورة الحجر(15): الآيات 36 الى 38] ..... ص : 241

إن إبليس‏ عبد الله في السماء الرابعة- في ركعتين ستة آلاف سنة، و كان من إنظار الله إياه إلى يوم الوقت المعلوم- بما سبق من تلك العبادة.

تفسير العياشي / ج‏2 / 242 / [سورة الحجر(15): الآيات 36 الى 38] ..... ص : 241

14- عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن قول إبليس‏: «رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ- قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ‏» قال له وهب: جعلت فداك أي يوم هو قال: يا وهب أ تحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة و جاء إبليس‏ حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول: يا ويله من هذا اليوم- فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه- فذلك اليوم هو الوقت المعلوم.

تفسير العياشي / ج‏2 / 243 / [سورة الحجر(15): آية 42] ..... ص : 242

18- عن أبي بصير قال: سمعت جعفر بن محمد ع و هو يقول‏ نحن أهل بيت الرحمة و بيت النعمة و بيت البركة، و نحن في الأرض بنيان و شيعتنا عرى الإسلام و ما كانت دعوة إبراهيم إلا لنا و لشيعتنا، و لقد استثنى الله إلى يوم القيامة إلى إبليس‏ فقال: «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ‏».

تفسير العياشي / ج‏2 / 263 / [سورة النحل(16): آية 67] ..... ص : 262

الماء أمر الله نوحا أن يغرس الحبلة و هي الكرم، فأتاه إبليس‏ فمنعه عن غرسها و أبى نوح إلا أن يغرسها، و أبى إبليس‏ أن يدعه يغرسها، و قال: ليست لك و لا لأصحابك إنما هي لي و لأصحابي، فتنازعا ما شاء الله، ثم إنهما اصطلحا- على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها و لنوح ثلثها- و قد أنزل الله لنبيه في كتابه ما قد قرأتموه «وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ- تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً» فكان المسلمون بذلك، ثم أنزل الله آية التحريم هذه الآية «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ‏» إلى «مُنْتَهُونَ‏» يا سعيد فهذه آية التحريم، و هي نسخت الآية الأخرى.

تفسير العياشي / ج‏2 / 300 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 299

109 صفوان الجمال قال‏ كنت عند أبي عبد الله ع فاستأذن عيسى بن منصور عليه- فقال له: ما لك و لفلان يا عيسى أما إنه ما يحبك، فقال بأبي و أمي يقول قولنا و هو يتولى من نتولى- فقال: إن فيه نخوة إبليس‏، فقال: بأبي و أمي أ ليس يقول إبليس‏ «خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏» فقال أبو عبد الله ع: و قد يقول الله «وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ» فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا- و قرن بين إصبعيه.

تفسير العياشي / ج‏2 / 301 / [سورة الإسراء(17): آية 65] ..... ص : 301

111 عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه قال‏ سمعت أبا عبد الله ع يذكر في حديث غدير خم أنه لما قال النبي ص لعلي ع ما قال، و أقامه للناس- صرخ إبليس‏ صرخة فاجتمعت له العفاريت، فقالوا: يا سيدنا ما هذه الصرخة- فقال: ويلكم يومكم كيوم عيسى، و الله لأضلن فيه الخلق- قال: فنزل القرآن «وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ- فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏» فقال: صرخ إبليس‏ صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا: يا سيدنا ما هذه الصرخة الأخرى فقال: ويحكم حكى الله و الله كلامي قرآنا و أنزل عليه «وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ- فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏» ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال:

تفسير العياشي / ج‏2 / 301 / [سورة الإسراء(17): آية 65] ..... ص : 301

و عزتك و جلالك لألحقن الفريق بالجميع، قال: فقال النبي ص‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ‏» قال: صرخ إبليس‏ صرخة، فرجعت إليه العفاريت فقالوا: يا سيدنا ما هذه الصرخة الثالثة قال: و الله من أصحاب علي و لكن و عزتك و جلالك يا رب- لأزينن لهم المعاصي- حتى أبغضهم إليك قال فقال أبو عبد الله ع: و الذي بعث بالحق محمدا للعفاريت و الأبالسة على المؤمن- أكثر من الزنابير على اللحم و المؤمن أشد من الجبل- و الجبل تدنو إليه بالفأس فتنحت منه و المؤمن لا يستقل عن دينه.

تفسير العياشي / ج‏2 / 328 / [سورة الكهف(18): آية 49] ..... ص : 328

36- عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن إبليس‏ أ كان من الملائكة و هل كان يلي من أمر السماء شيئا قال: إنه لم يكن من الملائكة و لم يكن يلي من أمر السماء شيئا، كان من الجن- و كان مع الملائكة- و كانت الملائكة تراه أنه منها، و كان الله يعلم أنه ليس منها، فلما أمر بالسجود كان منه الذي كان.

تفسير العياشي / ج‏2 / 328 / [سورة الكهف(18): آية 49] ..... ص : 328

37- عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال‏ أمر الله إبليس‏ بالسجود لآدم مشافهة، فقال: و عزتك لئن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدها خلق من خلقك.

تفسير العياشي / ج‏2 / 328 / [سورة الكهف(18): آية 49] ..... ص : 328

38- و في رواية أخرى عن هشام عنه‏ و لما خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الروح- كان إبليس‏ يمر به فيضربه برجله، فيدب فيقول إبليس‏: لأمر ما خلقت.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 38 / باب فقد العلماء ..... ص : 38

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلَى إِبْلِيسَ‏ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 38 / باب فقد العلماء ..... ص : 38

4- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلَى إِبْلِيسَ‏ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 58 / باب البدع و الرأي و المقاييس ..... ص : 54

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ‏ قَاسَ نَفْسَهُ بِآدَمَ فَقَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ وَ لَوْ قَاسَ الْجَوْهَرَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ آدَمَ بِالنَّارِ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ نُوراً وَ ضِيَاءً مِنَ النَّارِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 58 / باب البدع و الرأي و المقاييس ..... ص : 54

20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِيلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ حِينَ قَالَ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ\* فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَ الطِّينِ وَ لَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 131 / باب العرش و الكرسي ..... ص : 129

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْعَرْشُ لَيْسَ هُوَ اللَّهَ وَ الْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَ قُدْرَةٍ وَ عَرْشٍ فِيهِ كُلُّ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ أَضَافَ الْحَمْلَ إِلَى غَيْرِهِ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِحَمْلِ عَرْشِهِ وَ هُمْ حَمَلَةُ عِلْمِهِ وَ خَلْقاً يُسَبِّحُونَ حَوْلَ عَرْشِهِ وَ هُمْ يَعْمَلُونَ بِعِلْمِهِ وَ مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ عِبَادِهِ وَ اسْتَعْبَدَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِالطَّوَافِ حَوْلَ بَيْتِهِ وَ اللَّهُ‏ عَلَى الْعَرْشِ‏ اسْتَوى‏ كَمَا قَالَ وَ الْعَرْشُ وَ مَنْ يَحْمِلُهُ وَ مَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ وَ اللَّهُ الْحَامِلُ لَهُمُ الْحَافِظُ لَهُمُ الْمُمْسِكُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ وَ فَوْقَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لَا يُقَالُ مَحْمُولٌ وَ لَا أَسْفَلُ قَوْلًا مُفْرَداً لَا يُوصَلُ بِشَيْ‏ءٍ فَيَفْسُدُ اللَّفْظُ وَ الْمَعْنَى قَالَ أَبُو قُرَّةَ فَتُكَذِّبُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي جَاءَتْ أَنَّ اللَّهَ إِذَا غَضِبَ إِنَّمَا يُعْرَفُ غَضَبُهُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يَجِدُونَ ثِقْلَهُ عَلَى كَوَاهِلِهِمْ فَيَخِرُّونَ سُجَّداً فَإِذَا ذَهَبَ الْغَضَبُ خَفَّ وَ رَجَعُوا إِلَى مَوَاقِفِهِمْ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُنْذُ لَعَنَ إِبْلِيسَ‏ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا هُوَ غَضْبَانُ عَلَيْهِ فَمَتَى رَضِيَ وَ هُوَ فِي صِفَتِكَ لَمْ يَزَلْ غَضْبَانَ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ عَلَى أَتْبَاعِهِ كَيْفَ تَجْتَرِئُ أَنْ تَصِفَ رَبَّكَ بِالتَّغْيِيرِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَ أَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا يَجْرِي‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 151 / باب المشيئة و الإرادة ..... ص : 150

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ أَمَرَ اللَّهُ وَ لَمْ يَشَأْ وَ شَاءَ وَ لَمْ يَأْمُرْ أَمَرَ إِبْلِيسَ‏ أَنْ يَسْجُدَ لآِدَمَ وَ شَاءَ أَنْ لَا يَسْجُدَ وَ لَوْ شَاءَ لَسَجَدَ وَ نَهَى آدَمَ عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ وَ شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَ لَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَأْكُلْ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 157 / باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين ..... ص : 155

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا يُونُسُ لَا تَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ لَا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ وَ لَا بِقَوْلِ إِبْلِيسَ‏- فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ‏ وَ قَالَ أَهْلُ النَّارِ رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنَّا

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 158 / باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين ..... ص : 155

قَوْماً ضالِّينَ‏ وَ قَالَ إِبْلِيسُ‏ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي‏ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَقُولُ بِقَوْلِهِمْ وَ لَكِنِّي أَقُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى فَقَالَ يَا يُونُسُ لَيْسَ هَكَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى يَا يُونُسُ تَعْلَمُ مَا الْمَشِيئَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الذِّكْرُ الْأَوَّلُ فَتَعْلَمُ مَا الْإِرَادَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْعَزِيمَةُ عَلَى مَا يَشَاءُ فَتَعْلَمُ مَا الْقَدَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْهَنْدَسَةُ وَ وَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَ الْفَنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَ إِقَامَةُ الْعَيْنِ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ فَتَحْتَ لِي شَيْئاً كُنْتُ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 204 / باب نادر جامع في فضل الإمام و صفاته ..... ص : 198

الْعِبَادُ وَ تَسْتَهِلُّ بِنُورِهِمُ الْبِلَادُ وَ يَنْمُو بِبَرَكَتِهِمُ التِّلَادُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ حَيَاةً لِلْأَنَامِ وَ مَصَابِيحَ لِلظَّلَامِ وَ مَفَاتِيحَ لِلْكَلَامِ وَ دَعَائِمَ لِلْإِسْلَامِ جَرَتْ بِذَلِكَ فِيهِمْ مَقَادِيرُ اللَّهِ عَلَى مَحْتُومِهَا فَالْإِمَامُ هُوَ الْمُنْتَجَبُ الْمُرْتَضَى وَ الْهَادِي الْمُنْتَجَى وَ الْقَائِمُ الْمُرْتَجَى اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ فِي الذَّرِّ حِينَ ذَرَأَهُ وَ فِي الْبَرِيَّةِ حِينَ بَرَأَهُ ظِلًّا قَبْلَ خَلْقِ نَسَمَةٍ عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ مَحْبُوّاً بِالْحِكْمَةِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ اخْتَارَهُ بِعِلْمِهِ وَ انْتَجَبَهُ لِطُهْرِهِ بَقِيَّةً مِنْ آدَمَ ع وَ خِيَرَةً مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ وَ مُصْطَفًى مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ سُلَالَةً مِنْ إِسْمَاعِيلَ وَ صَفْوَةً مِنْ عِتْرَةِ مُحَمَّدٍ ص لَمْ يَزَلْ مَرْعِيّاً بِعَيْنِ اللَّهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكْلَؤُهُ بِسِتْرِهِ مَطْرُوداً عَنْهُ حَبَائِلُ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ مَدْفُوعاً عَنْهُ وُقُوبُ الْغَوَاسِقِ وَ نُفُوثُ كُلِّ فَاسِقٍ مَصْرُوفاً عَنْهُ قَوَارِفُ السُّوءِ مُبْرَأً مِنَ الْعَاهَاتِ مَحْجُوباً عَنِ الْآفَاتِ مَعْصُوماً مِنَ الزَّلَّاتِ مَصُوناً عَنِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا مَعْرُوفاً بِالْحِلْمِ وَ الْبِرِّ فِي يَفَاعِهِ مَنْسُوباً إِلَى الْعَفَافِ وَ الْعِلْمِ وَ الْفَضْلِ عِنْدَ انْتِهَائِهِ مُسْنَداً إِلَيْهِ أَمْرُ وَالِدِهِ صَامِتاً عَنِ الْمَنْطِقِ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ وَالِدِهِ إِلَى أَنِ انْتَهَتْ بِهِ مَقَادِيرُ اللَّهِ إِلَى مَشِيئَتِهِ وَ جَاءَتِ الْإِرَادَةُ مِنَ اللَّهِ فِيهِ إِلَى مَحَبَّتِهِ وَ بَلَغَ مُنْتَهَى مُدَّةِ وَالِدِهِ ع فَمَضَى وَ صَارَ أَمْرُ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَلَّدَهُ دِينَهُ وَ جَعَلَهُ الْحُجَّةَ عَلَى عِبَادِهِ وَ قَيِّمَهُ فِي بِلَادِهِ وَ أَيَّدَهُ بِرُوحِهِ وَ آتَاهُ عِلْمَهُ وَ أَنْبَأَهُ فَصْلَ بَيَانِهِ وَ اسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ وَ انْتَدَبَهُ لِعَظِيمِ أَمْرِهِ وَ أَنْبَأَهُ فَضْلَ بَيَانِ عِلْمِهِ وَ نَصَبَهُ عَلَماً لِخَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ عَالَمِهِ وَ ضِيَاءً لِأَهْلِ دِينِهِ وَ الْقَيِّمَ عَلَى عِبَادِهِ رَضِيَ اللَّهُ بِهِ إِمَاماً لَهُمُ اسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ وَ اسْتَحْفَظَهُ عِلْمَهُ وَ اسْتَخْبَأَهُ حِكْمَتَهُ وَ اسْتَرْعَاهُ لِدِينِهِ وَ انْتَدَبَهُ لِعَظِيمِ أَمْرِهِ وَ أَحْيَا بِهِ مَنَاهِجَ سَبِيلِهِ وَ فَرَائِضَهُ وَ حُدُودَهُ فَقَامَ بِالْعَدْلِ عِنْدَ تَحَيُّرِ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ تَحْيِيرِ أَهْلِ الْجَدَلِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 404 / باب ما أمر النبي ص بالنصيحة لأئمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم و من هم ..... ص : 403

الْغَائِبَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ‏ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ فَكَتَبَهُ سُفْيَانُ ثُمَّ عَرَضَهُ عَلَيْهِ وَ رَكِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جِئْتُ أَنَا وَ سُفْيَانُ فَلَمَّا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْظُرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَ اللَّهِ أَلْزَمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَقَبَتَكَ شَيْئاً لَا يَذْهَبُ مِنْ رَقَبَتِكَ أَبَداً فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ- مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ قَدْ عَرَفْنَاهُ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْنَا نَصِيحَتُهُمْ- مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَ كُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عِنْدَنَا وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ وَ قَوْلُهُ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَأَيُّ الْجَمَاعَةِ- مُرْجِئٌ يَقُولُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَ لَمْ يَصُمْ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَةٍ وَ هَدَمَ الْكَعْبَةَ وَ نَكَحَ أُمَّهُ فَهُوَ عَلَى إِيمَانِ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ أَوْ قَدَرِيٌّ يَقُولُ لَا يَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَكُونُ مَا شَاءَ إِبْلِيسُ‏ أَوْ حَرُورِيٌّ يَتَبَرَّأُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ أَوْ جَهْمِيٌّ يَقُولُ إِنَّمَا هِيَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَيْسَ الْإِيمَانُ شَيْ‏ءٌ غَيْرُهَا قَالَ وَيْحَكَ وَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ يَقُولُونَ فَقُلْتُ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ اللَّهِ الْإِمَامُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا نَصِيحَتُهُ وَ لُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ أَهْلُ بَيْتِهِ قَالَ فَأَخَذَ الْكِتَابَ فَخَرَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَا تُخْبِرْ بِهَا أَحَداً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 426 / باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية ..... ص : 412

73- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص تَيْماً وَ عَدِيّاً وَ بَنِي أُمَيَّةَ يَرْكَبُونَ مِنْبَرَهُ أَفْظَعَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قُرْآناً يَتَأَسَّى بِهِ‏ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ أَبى‏ ثُمَّ أَوْحَى إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَمَرْتُ فَلَمْ أُطَعْ فَلَا تَجْزَعْ أَنْتَ إِذَا أَمَرْتَ فَلَمْ تُطَعْ فِي وَصِيِّكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 31 / باب ..... ص : 28

وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ‏ وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ‏ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ‏ أَوْ يَنْتَصِرُونَ‏ فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَ الْغاوُونَ‏ وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ‏ أَجْمَعُونَ‏ جُنُودُ إِبْلِيسَ‏ ذُرِّيَّتُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَ قَوْلُهُ‏ وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ‏- يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهِمْ هَؤُلَاءِ فَاتَّبَعُوهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ وَ هُمْ قَوْمُ مُحَمَّدٍ ص لَيْسَ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى أَحَدٌ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ‏ كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ لَيْسَ فِيهِمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ قَالُوا عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ‏ وَ لَا النَّصَارَى الَّذِينَ قَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ‏ سَيُدْخِلُ اللَّهُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى النَّارَ وَ يُدْخِلُ كُلَّ قَوْمٍ بِأَعْمَالِهِمْ وَ قَوْلُهُمْ‏ وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ‏- إِذْ دَعَوْنَا إِلَى سَبِيلِهِمْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِمْ حِينَ جَمَعَهُمْ إِلَى النَّارِ- قالَتْ أُخْراهُمْ‏ لِأُولاهُمْ‏ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا- فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ وَ قَوْلُهُ‏ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً بَرِئَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ لَعَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً يُرِيدُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَحُجَّ بَعْضاً رَجَاءَ الْفَلْجِ فَيُفْلِتُوا مِنْ عَظِيمِ مَا نَزَلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ بِأَوَانِ بَلْوَى وَ لَا اخْتِبَارٍ وَ لَا قَبُولِ مَعْذِرَةٍ وَ لَاتَ حِينَ نَجَاةٍ وَ الْآيَاتُ وَ أَشْبَاهُهُنَّ مِمَّا نَزَلَ بِهِ بِمَكَّةَ وَ لَا يُدْخِلُ اللَّهُ النَّارَ إِلَّا مُشْرِكاً فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ص فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِي الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا وَ أَنْزَلَ فِي بَيَانِ الْقَاتِلِ‏ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً- وَ لَا يَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ‏ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً- وَ كَيْفَ يَكُونُ فِي الْمَشِيئَةِ وَ قَدْ أَلْحَقَ بِهِ حِينَ جَزَاهُ جَهَنَّمَ الْغَضَبَ وَ اللَّعْنَةَ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مَنِ الْمَلْعُونُونَ فِي كِتَابِهِ وَ أَنْزَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَنْ أَكَلَهُ ظُلْماً- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً- وَ ذَلِكَ أَنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ يَجِي‏ءُ يَوْمَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 32 / باب ..... ص : 28

الْقِيَامَةِ وَ النَّارُ تَلْتَهِبُ فِي بَطْنِهِ حَتَّى يَخْرُجَ لَهَبُ النَّارِ مِنْ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ كُلُّ أَهْلِ الْجَمْعِ أَنَّهُ آكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ أَنْزَلَ فِي الْكَيْلِ‏ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ‏- وَ لَمْ يَجْعَلِ الْوَيْلَ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسَمِّيَهُ كَافِراً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ‏- وَ أَنْزَلَ فِي الْعَهْدِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ‏ وَ أَيْمانِهِمْ‏ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ‏ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ‏ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ‏ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏- وَ الْخَلَاقُ النَّصِيبُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْآخِرَةِ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ أَنْزَلَ بِالْمَدِينَةِ الزَّانِي لا يَنْكِحُ‏ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏ فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهُ الزَّانِيَ مُؤْمِناً وَ لَا الزَّانِيَةَ مُؤْمِنَةً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ يَمْتَرِي فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خُلِعَ عَنْهُ الْإِيمَانُ كَخَلْعِ الْقَمِيصِ وَ نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ‏ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ‏ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏- فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مَا كَانَ مُقِيماً عَلَى الْفِرْيَةِ مِنْ أَنْ يُسَمَّى بِالْإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ‏- وَ جَعَلَهُ اللَّهُ مُنَافِقاً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏ وَ جَعَلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ إِبْلِيسَ‏ قَالَ‏ إِلَّا إِبْلِيسَ‏ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ‏ وَ جَعَلَهُ مَلْعُوناً فَقَالَ- إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ‏ الْغافِلاتِ‏ الْمُؤْمِناتِ‏ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‏ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ‏ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ‏ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ‏ وَ لَيْسَتْ تَشْهَدُ الْجَوَارِحُ عَلَى مُؤْمِنٍ إِنَّمَا تَشْهَدُ عَلَى مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ‏ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ‏ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَ سُورَةُ

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 77 / باب الورع ..... ص : 76

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ كُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ وَ كُونُوا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا شَيْناً وَ عَلَيْكُمْ بِطُولِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِيسُ‏ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ يَا وَيْلَهُ أَطَاعَ وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدَ وَ أَبَيْتُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 130 / باب ذم الدنيا و الزهد فيها ..... ص : 128

11- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَعْرِفَةِ رَسُولِهِ ص أَفْضَلَ مِنْ بُغْضِ الدُّنْيَا وَ إِنَّ لِذَلِكَ لَشُعَباً كَثِيرَةً وَ لِلْمَعَاصِي شُعَباً فَأَوَّلُ مَا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ الْكِبْرُ وَ هِيَ مَعْصِيَةُ إِبْلِيسَ‏ حِينَ‏ أَبى‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ‏ وَ الْحِرْصُ وَ هِيَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 188 / باب تذاكر الإخوان ..... ص : 186

7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَنْكَى لِإِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ ثُمَّ يَذْكُرَانِ فَضْلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ إِبْلِيسَ‏ مُضْغَةُ لَحْمٍ إِلَّا تَخَدَّدُ حَتَّى إِنَّ رُوحَهُ لَتَسْتَغِيثُ مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنَ الْأَلَمِ فَتَحُسُّ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ خُزَّانُ الْجِنَانِ فَيَلْعَنُونَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ إِلَّا لَعَنَهُ فَيَقَعُ خَاسِئاً حَسِيراً مَدْحُوراً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 207 / باب في إلطاف المؤمن و إكرامه ..... ص : 205

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَحْسِنْ يَا إِسْحَاقُ إِلَى أَوْلِيَائِي مَا اسْتَطَعْتَ فَمَا أَحْسَنَ مُؤْمِنٌ إِلَى مُؤْمِنٍ وَ لَا أَعَانَهُ إِلَّا خَمَشَ وَجْهَ إِبْلِيسَ‏ وَ قَرَّحَ قَلْبَهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 256 / باب شدة ابتلاء المؤمن ..... ص : 252

22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَبْتَلِي الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يُمِيتُهُ بِكُلِّ مِيتَةٍ وَ لَا يَبْتَلِيهِ بِذَهَابِ عَقْلِهِ أَ مَا تَرَى أَيُّوبَ كَيْفَ سُلِّطَ إِبْلِيسُ‏ عَلَى مَالِهِ وَ عَلَى وُلْدِهِ وَ عَلَى أَهْلِهِ وَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ وَ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَى عَقْلِهِ تُرِكَ لَهُ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 308 / باب العصبية ..... ص : 307

6- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّ إِبْلِيسَ‏ مِنْهُمْ- وَ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَاسْتَخْرَجَ مَا فِي نَفْسِهِ بِالْحَمِيَّةِ وَ الْغَضَبِ فَقَالَ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 314 / باب العجب ..... ص : 313

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ بَيْنَمَا مُوسَى ع جَالِساً إِذْ أَقْبَلَ إِبْلِيسُ‏ وَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ ذُو أَلْوَانٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْ مُوسَى ع خَلَعَ الْبُرْنُسَ وَ قَامَ إِلَى مُوسَى فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا إِبْلِيسُ‏ قَالَ أَنْتَ فَلَا قَرَّبَ اللَّهُ دَارَكَ قَالَ إِنِّي إِنَّمَا جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ لِمَكَانِكَ مِنَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع فَمَا هَذَا الْبُرْنُسُ قَالَ بِهِ أَخْتَطِفُ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ فَقَالَ مُوسَى فَأَخْبِرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَ اسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ وَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لِدَاوُدَ ع يَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّيقِينَ قَالَ كَيْفَ أُبَشِّرُ الْمُذْنِبِينَ وَ أُنْذِرُ الصِّدِّيقِينَ قَالَ يَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ أَنِّي أَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ أَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّيقِينَ أَلَّا يُعْجَبُوا بِأَعْمَالِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَنْصِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 317 / باب حب الدنيا و الحرص عليها ..... ص : 315

سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَعْرِفَةِ رَسُولِهِ ص أَفْضَلَ مِنْ بُغْضِ الدُّنْيَا فَإِنَّ لِذَلِكَ لَشُعَباً كَثِيرَةً وَ لِلْمَعَاصِي شُعَبٌ فَأَوَّلُ مَا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ الْكِبْرُ مَعْصِيَةُ إِبْلِيسَ‏ حِينَ‏ أَبى‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ‏ ثُمَّ الْحِرْصُ وَ هِيَ مَعْصِيَةُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ ع حِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمَا- فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‏ فَأَخَذَا مَا لَا حَاجَةَ بِهِمَا إِلَيْهِ فَدَخَلَ ذَلِكَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَطْلُبُ ابْنُ آدَمَ مَا لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ ثُمَّ الْحَسَدُ وَ هِيَ مَعْصِيَةُ ابْنِ آدَمَ حَيْثُ حَسَدَ أَخَاهُ فَقَتَلَهُ فَتَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُّ الدُّنْيَا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ الْكَلَامِ وَ حُبُّ الْعُلُوِّ وَ الثَّرْوَةِ فَصِرْنَ سَبْعَ خِصَالٍ فَاجْتَمَعْنَ كُلُّهُنَّ فِي حُبِّ الدُّنْيَا فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَ الدُّنْيَا دُنْيَاءَانِ دُنْيَا بَلَاغٌ وَ دُنْيَا مَلْعُونَةٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 327 / باب البغي ..... ص : 327

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقُولُ إِبْلِيسُ‏ لِجُنُودِهِ أَلْقُوا بَيْنَهُمُ الْحَسَدَ وَ الْبَغْيَ فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ عِنْدَ اللَّهِ الشِّرْكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 346 / باب الهجرة ..... ص : 344

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَزَالُ إِبْلِيسُ‏ فَرِحاً مَا اهْتَجَرَ الْمُسْلِمَانِ فَإِذَا الْتَقَيَا اصْطَكَّتْ رُكْبَتَاهُ وَ تَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ وَ نَادَى يَا وَيْلَهُ مَا لَقِيَ مِنَ الثُّبُورِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 372 / باب الإذاعة ..... ص : 369

11- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الدِّينَ دَوْلَتَيْنِ دَوْلَةَ آدَمَ وَ هِيَ دَوْلَةُ اللَّهِ وَ دَوْلَةَ إِبْلِيسَ‏ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ عَلَانِيَةً كَانَتْ دَوْلَةُ آدَمَ وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ فِي السِّرِّ كَانَتْ دَوْلَةُ إِبْلِيسَ‏ وَ الْمُذِيعُ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ سَتْرَهُ مَارِقٌ مِنَ الدِّينِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 384 / باب الكفر ..... ص : 383

ثُمَّ ذَكَرَ كُفْرَ إِبْلِيسَ‏ حِينَ قَالَ اللَّهُ لَهُ اسْجُدْ لآِدَمَ فَأَبَى أَنْ يَسْجُدَ فَالْكُفْرُ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ فَمَنِ اخْتَارَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَبَى الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ فَهُوَ كَافِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِيناً غَيْرَ دِينِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مُشْرِكٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 384 / باب الكفر ..... ص : 383

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَ أَصْحَابُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ مَنْ حَارَبَ عَلِيّاً ع مُشْرِكِينَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ الْكُفْرَ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْكِ ثُمَّ ذَكَرَ كُفْرَ إِبْلِيسَ‏ حِينَ قَالَ لَهُ اسْجُدْ فَأَبَى أَنْ يَسْجُدَ وَ قَالَ الْكُفْرُ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْكِ فَمَنِ اجْتَرَى عَلَى اللَّهِ فَأَبَى الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ فَهُوَ كَافِرٌ يَعْنِي مُسْتَخِفٌّ كَافِرٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 385 / باب الكفر ..... ص : 383

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ أَيُّهُمَا أَقْدَمُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا عَهْدِي بِكَ تُخَاصِمُ النَّاسَ قُلْتُ أَمَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي الْكُفْرُ أَقْدَمُ وَ هُوَ الْجُحُودُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا إِبْلِيسَ‏ أَبى‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 386 / باب الكفر ..... ص : 383

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ سُئِلَ عَنِ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ أَيُّهُمَا أَقْدَمُ فَقَالَ الْكُفْرُ أَقْدَمُ وَ ذَلِكَ أَنَّ إِبْلِيسَ‏ أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ وَ كَانَ كُفْرُهُ غَيْرَ شِرْكٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَ إِنَّمَا دَعَا إِلَى ذَلِكَ بَعْدُ فَأَشْرَكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 390 / باب وجوه الكفر ..... ص : 389

ظُلْماً وَ عُلُوًّا وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ‏ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ‏ فَهَذَا تَفْسِيرُ وَجْهَيِ الْجُحُودِ وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنَ الْكُفْرِ كُفْرُ النِّعَمِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَحْكِي قَوْلَ سُلَيْمَانَ ع- هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي‏ لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ‏ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ‏ وَ قَالَ‏ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ‏ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ وَ قَالَ‏ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ‏ وَ اشْكُرُوا لِي وَ لا تَكْفُرُونِ‏ وَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ مِنَ الْكُفْرِ تَرْكُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ‏ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ‏ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ‏ ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ‏ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ‏ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‏ وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى‏ تُفادُوهُمْ‏ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ‏ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ‏ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ‏ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ‏ فَكَفَّرَهُمْ بِتَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ نَسَبَهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُمْ وَ لَمْ يَنْفَعْهُمْ عِنْدَهُ فَقَالَ‏ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ‏ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى‏ أَشَدِّ الْعَذابِ‏ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ‏ وَ الْوَجْهُ الْخَامِسُ مِنَ الْكُفْرِ كُفْرُ الْبَرَاءَةِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَحْكِي قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ ع- كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ‏ يَعْنِي تَبَرَّأْنَا مِنْكُمْ وَ قَالَ يَذْكُرُ إِبْلِيسَ‏ وَ تَبْرِئَتَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْإِنْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 412 / باب في ذكر المنافقين و الضلال و إبليس في الدعوة ..... ص : 412

بَابٌ فِي ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ وَ الضُّلَّالِ وَ إِبْلِيسَ‏ فِي الدَّعْوَةِ

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 412 / باب في ذكر المنافقين و الضلال و إبليس في الدعوة ..... ص : 412

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: كَانَ الطَّيَّارُ يَقُولُ لِي إِبْلِيسُ‏ لَيْسَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنَّمَا أُمِرَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّجُودِ- لآِدَمَ ع فَقَالَ- إِبْلِيسُ‏ لَا أَسْجُدُ فَمَا لِإِبْلِيسَ يَعْصِي حِينَ لَمْ يَسْجُدْ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ هُوَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَأَحْسَنَ وَ اللَّهِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ مَا نَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَوْلِهِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ الضُّلَّالُ وَ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ وَ كَانَ إِبْلِيسُ‏ مِمَّنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ مَعَهُمْ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 522 / باب القول عند الإصباح و الإمساء ..... ص : 522

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ‏ عَلَيْهِ لَعَائِنُ اللَّهِ يَبُثُّ جُنُودَ اللَّيْلِ مِنْ حَيْثُ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَ تَطْلُعُ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ وَ عَوِّذُوا صِغَارَكُمْ فِي تِلْكَ السَّاعَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا سَاعَتَا غَفْلَةٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 528 / باب القول عند الإصباح و الإمساء ..... ص : 522

19- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ فِي ذِمَّتِكَ وَ جِوَارِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ دِينِي وَ نَفْسِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أَعُوذُ بِكَ يَا عَظِيمُ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ جَمِيعاً وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يُبْلِسُ بِهِ إِبْلِيسُ‏ وَ جُنُودُهُ إِذَا قَالَ هَذَا الْكَلَامَ لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ وَ إِذَا أَمْسَى فَقَالَهُ لَمْ يَضُرَّهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ شَيْ‏ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 104 / باب الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة ..... ص : 104

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 112 / باب علل الموت و أن المؤمن يموت بكل ميتة ..... ص : 111

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَبْتَلِي الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يُمِيتُهُ بِكُلِّ مِيتَةٍ وَ لَا يَبْتَلِيهِ بِذَهَابِ عَقْلِهِ أَ مَا تَرَى أَيُّوبَ ع كَيْفَ سَلَّطَ إِبْلِيسَ‏ عَلَى مَالِهِ وَ وُلْدِهِ وَ عَلَى أَهْلِهِ وَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ وَ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى عَقْلِهِ تَرَكَ لَهُ مَا يُوَحِّدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 123 / باب تلقين الميت ..... ص : 121

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَكَّلَ بِهِ إِبْلِيسُ‏ مِنْ شَيْطَانِهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْكُفْرِ وَ يُشَكِّكَهُ فِي دِينِهِ حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُهُ ص حَتَّى يَمُوتَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 136 / باب إخراج روح المؤمن و الكافر ..... ص : 135

2- عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ع عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْفُقْ بِصَاحِبِي فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنِّي بِكُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِيقٌ وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنِّي أَقْبِضُ رُوحَ ابْنِ آدَمَ فَيَجْزَعُ أَهْلُهُ فَأَقُومُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ دَارِهِمْ فَأَقُولُ مَا هَذَا الْجَزَعُ فَوَ اللَّهِ مَا تَعَجَّلْنَاهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَ مَا كَانَ لَنَا فِي قَبْضِهِ مِنْ ذَنْبٍ فَإِنْ تَحْتَسِبُوا وَ تَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا وَ إِنْ تَجْزَعُوا تَأْثَمُوا وَ تُوزَرُوا وَ اعْلَمُوا أَنَّ لَنَا فِيكُمْ عَوْدَةً ثُمَّ عَوْدَةً فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي شَرْقِهَا وَ لَا فِي غَرْبِهَا أَهْلُ بَيْتِ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلَّا وَ أَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ لَأَنَا أَعْلَمُ بِصَغِيرِهِمْ وَ كَبِيرِهِمْ مِنْهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ أَرَدْتُ قَبْضَ رُوحِ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْمُرَنِي رَبِّي بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يَتَصَفَّحُهُمْ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوَاقِيتِهَا لَقَّنَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحَّى عَنْهُ مَلَكُ الْمَوْتِ إِبْلِيسَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 264 / باب فضل الصلاة ..... ص : 264

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ هِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ ع فَمَا أَحْسَنَ الرَّجُلَ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَتَنَحَّى حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَنِيسٌ فَيُشْرِفُ عَلَيْهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ نَادَى إِبْلِيسُ‏ يَا وَيْلَاهْ أَطَاعَ وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدَ وَ أَبَيْتُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 290 / باب التطوع في وقت الفريضة و الساعات التي لا يصلى فيها ..... ص : 288

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ‏ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 403 / باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره ..... ص : 397

27- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْيِ- وَ يَكْرَهُ الْمِيثَرَةَ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 113 / باب الطيب و الريحان للصائم ..... ص : 112

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ قُلْتُ وَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ ذَاكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 135 / باب صوم الحائض و المستحاضة ..... ص : 135

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 191 / باب في حج آدم ع ..... ص : 190

رَسُولًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَ تَلَقَّاهُ بِكَلِمَاتٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ بِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ بَعَثَ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلَ ع فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ التَّائِبُ مِنْ خَطِيئَتِهِ الصَّابِرُ لِبَلِيَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأُعَلِّمَكَ الْمَنَاسِكَ الَّتِي تَطْهُرُ بِهَا فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَكَانِ الْبَيْتِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَمَامَةً فَأَظَلَّتْ مَكَانَ الْبَيْتِ وَ كَانَتِ الْغَمَامَةُ بِحِيَالِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَقَالَ يَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِكَ حَيْثُ أَظَلَّتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْغَمَامَةُ فَإِنَّهُ سَيُخْرِجُ لَكَ بَيْتاً مِنْ مَهَاةٍ يَكُونُ قِبْلَتَكَ وَ قِبْلَةَ عَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ فَفَعَلَ آدَمُ ع وَ أَخْرَجَ اللَّهُ لَهُ تَحْتَ الْغَمَامَةِ بَيْتاً مِنْ مَهَاةٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَضْوَأَ مِنَ الشَّمْسِ وَ إِنَّمَا اسْوَدَّ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ تَمَسَّحُوا بِهِ فَمِنْ نَجَسِ الْمُشْرِكِينَ اسْوَدَّ الْحَجَرُ وَ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ ع أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْمَشَاعِرِ وَ يُخْبِرُهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرَ لَهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع لَا تُكَلِّمْهُ وَ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَفَعَلَ آدَمُ ع حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ وَ هُوَ الْهَدْيُ قَبْلَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَعَلَ آدَمُ ذَلِكَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِيَارَةِ الْبَيْتِ وَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ سَبْعاً وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبَاضِعَ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَفَعَلَ آدَمُ ع فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَكَ وَ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ أَحَلَّ لَكَ زَوْجَتَكَ فَانْطَلَقَ آدَمُ وَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَ قُبِلَتْ مِنْهُ تَوْبَتُهُ وَ حَلَّتْ لَهُ زَوْجَتُهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 193 / باب في حج آدم ع ..... ص : 190

انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ ثُلُثَ اللَّيْلِ فَجَمَعَ فِيهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُلُثَ اللَّيْلِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَنْبَطِحَ فِي بَطْحَاءِ جَمْعٍ فَانْبَطَحَ فِي بَطْحَاءِ جَمْعٍ حَتَّى انْفَجَرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَصْعَدَ عَلَى الْجَبَلِ جَبَلِ جَمْعٍ وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يَسْأَلَ اللَّهَ التَّوْبَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ كَمَا أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ ع وَ إِنَّمَا جَعَلَهُ اعْتِرَافَيْنِ لِيَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ فَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهُمْ عَرَفَاتٍ وَ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ وَافَى حَجَّهُ إِلَى مِنًى ثُمَّ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى فَبَلَغَ مِنًى ضُحًى فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ مِنًى ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ لِلَّهِ قُرْبَاناً لِيُقْبَلَ مِنْهُ وَ يَعْرِفَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ تَابَ عَلَيْهِ وَ يَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ الْقُرْبَانُ فَقَرَّبَ آدَمُ قُرْبَاناً فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَرْسَلَ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقُبِلَتْ قُرْبَانُ آدَمَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ إِذْ عَلَّمَكَ الْمَنَاسِكَ الَّتِي يَتُوبُ بِهَا عَلَيْكَ وَ قَبِلَ قُرْبَانَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْ قَبِلَ قُرْبَانَكَ فَحَلَقَ آدَمُ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَخَذَ جَبْرَئِيلُ بِيَدِ آدَمَ ع فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع يَا آدَمُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ‏ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ‏ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 194 / باب في حج آدم ع ..... ص : 190

إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ مَقَامِكَ هَذَا أَبَداً ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ أَحَلَّ لَكَ زَوْجَتَكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 200 / باب ابتلاء الخلق و اختبارهم بالكعبة ..... ص : 197

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ حَسَرُوا بِالشُّعُورِ حَلْقاً عَنْ رُءُوسِهِمُ ابْتِلَاءً عَظِيماً وَ اخْتِبَاراً كَبِيراً وَ امْتِحَاناً شَدِيداً وَ تَمْحِيصاً بَلِيغاً وَ قُنُوتاً مُبِيناً جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَباً لِرَحْمَتِهِ وَ وُصْلَةً وَ وَسِيلَةً إِلَى جَنَّتِهِ وَ عِلَّةً لِمَغْفِرَتِهِ وَ ابْتِلَاءً لِلْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ وَ لَوْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَ أَنْهَارٍ وَ سَهْلٍ وَ قَرَارٍ جَمَّ الْأَشْجَارِ دَانِيَ الثِّمَارِ مُلْتَفَّ النَّبَاتِ مُتَّصِلَ الْقُرَى مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ وَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ وَ أَرْيَافٍ مُحْدِقَةٍ وَ عِرَاصٍ مُغْدِقَةٍ وَ زُرُوعٍ نَاضِرَةٍ وَ طُرُقٍ عَامِرَةٍ وَ حَدَائِقَ كَثِيرَةٍ لَكَانَ قَدْ صَغُرَ الْجَزَاءُ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلَاءِ ثُمَّ لَوْ كَانَتِ الْأَسَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا وَ الْأَحْجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا بَيْنَ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ وَ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَ نُورٍ وَ ضِيَاءٍ لَخَفَّفَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ وَ لَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِيسَ‏ عَنِ الْقُلُوبِ وَ لَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَخْتَبِرُ عَبِيدَهُ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 156 / باب من ذكر الله تعالى في السوق ..... ص : 155

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ سُوقَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 544 / باب اللواط ..... ص : 543

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي قَوْمِ لُوطٍ ع- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ‏ فَقَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ أَتَاهُمْ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِيهِ تَأْنِيثٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ فَجَاءَ إِلَى شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ فَلَوْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ وَ لَكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَكَهُمْ فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 544 / باب اللواط ..... ص : 543

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِيسُ‏ الطَّلَبَ الشَّدِيدَ وَ كَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ وَ خِيَرَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْعَمَلِ خَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَ تَبْقَى النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ فَلَمْ يَزَلْ إِبْلِيسُ‏ يَعْتَادُهُمْ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِيسُ‏ مَا يَعْمَلُونَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعَالَوْا نَرْصُدْ هَذَا الَّذِي يُخَرِّبُ مَتَاعَنَا فَرَصَدُوهُ فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ الَّذِي تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ فَبَيَّتُوهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ صَاحَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يُنَوِّمُنِي‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 545 / باب اللواط ..... ص : 543

عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ لَهُ تَعَالَ فَنَمْ عَلَى بَطْنِي قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يَدْلُكُ الرَّجُلَ حَتَّى عَلَّمَهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِنَفْسِهِ فَأَوَّلًا عَلَّمَهُ إِبْلِيسُ‏ وَ الثَّانِيَةَ عَلَّمَهُ هُوَ ثُمَّ انْسَلَّ فَفَرَّ مِنْهُمْ وَ أَصْبَحُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ وَ يُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ فَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهِ حَتَّى اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا يَرْصُدُونَ مَارَّةَ الطَّرِيقِ فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّى تَنَكَّبَ مَدِينَتَهُمُ النَّاسُ ثُمَّ تَرَكُوا نِسَاءَهُمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَحْكَمَ أَمْرَهُ فِي الرِّجَالِ جَاءَ إِلَى النِّسَاءِ فَصَيَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّ رِجَالَكُنَّ يَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالُوا نَعَمْ قَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ وَ كُلَّ ذَلِكَ يَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ يُوصِيهِمْ وَ إِبْلِيسُ‏ يُغْوِيهِمْ حَتَّى اسْتَغْنَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَلَمَّا كَمَلَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بَعَثَ اللَّهُ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ ع فِي زِيِّ غِلْمَانٍ عَلَيْهِمْ أَقْبِيَةٌ فَمَرُّوا بِلُوطٍ وَ هُوَ يَحْرُثُ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُونَ مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْكُمْ قَطُّ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلَنَا سَيِّدُنَا إِلَى رَبِّ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَ وَ لَمْ يَبْلُغْ سَيِّدَكُمْ مَا يَفْعَلُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَدِينَةِ يَا بَنِيَّ إِنَّهُمْ وَ اللَّهِ يَأْخُذُونَ الرِّجَالَ فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ فَقَالُوا أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا قَالَ فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا وَ مَا هِيَ قَالَ تَصْبِرُونَ هَاهُنَا إِلَى اخْتِلَاطِ الظَّلَامِ قَالَ فَجَلَسُوا قَالَ فَبَعَثَ ابْنَتَهُ فَقَالَ جِيئِي لَهُمْ بِخُبْزٍ وَ جِيئِي لَهُمْ بِمَاءٍ فِي الْقُرْعَةِ وَ جِيئِي لَهُمْ عَبَاءً يَتَغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتِ الِابْنَةُ أَقْبَلَ الْمَطَرُ وَ الْوَادِي فَقَالَ لُوطٌ السَّاعَةَ يَذْهَبُ بِالصِّبْيَانِ الْوَادِي قُومُوا حَتَّى نَمْضِيَ وَ جَعَلَ لُوطٌ يَمْشِي فِي أَصْلِ الْحَائِطِ وَ جَعَلَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ يَمْشُونَ وَسَطَ الطَّرِيقِ فَقَالَ يَا بَنِيَّ امْشُوا هَاهُنَا فَقَالُوا أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِي وَسَطِهَا وَ كَانَ لُوطٌ يَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ وَ مَرَّ إِبْلِيسُ‏ فَأَخَذَ مِنْ حَجْرِ امْرَأَةٍ صَبِيّاً فَطَرَحَهُ فِي الْبِئْرِ فَتَصَايَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ عَلَى بَابِ لُوطٍ فَلَمَّا أَنْ نَظَرُوا إِلَى الْغِلْمَانِ فِي مَنْزِلِ لُوطٍ قَالُوا يَا لُوطُ قَدْ دَخَلْتَ فِي عَمَلِنَا فَقَالَ‏ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ‏ فِي ضَيْفِي قَالُوا هُمْ ثَلَاثَةٌ خُذْ وَاحِداً وَ أَعْطِنَا اثْنَيْنِ قَالَ فَأَدْخَلَهُمُ الْحُجْرَةَ وَ قَالَ لَوْ أَنَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 552 / باب السحق ..... ص : 551

4- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ مَلْعُونَةٌ الرَّاكِبَةُ وَ الْمَرْكُوبَةُ وَ مَلْعُونَةٌ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَثْوَابِهَا الرَّاكِبَةُ وَ الْمَرْكُوبَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الْمَلَائِكَةَ وَ أَوْلِيَاءَهُ يَلْعَنُونَهُمَا وَ أَنَا وَ مَنْ بَقِيَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَكْبَرُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ قَاتَلَ اللَّهُ لَاقِيسَ بِنْتَ إِبْلِيسَ‏ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ وَ فِيهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 559 / باب نوادر ..... ص : 554

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ‏ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 393 / باب أصل تحريم الخمر ..... ص : 393

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَصْلِ الْخَمْرِ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَتَى اتُّخِذَ الْخَمْرَ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَى مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ قَضِيبَيْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَنْ أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ فَحَاطَ عَلَيْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ آدَمُ ع مَا حَالُكَ يَا مَلْعُونُ فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ إِنَّهُمَا لِي فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ فَرَضِيَا بَيْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ قَصَّ عَلَيْهِ آدَمُ ع قِصَّتَهُ وَ أَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ ضِغْثاً مِنْ نَارٍ وَ رَمَى بِهِ عَلَيْهِمَا وَ الْعِنَبُ فِي أَغْصَانِهِمَا حَتَّى ظَنَّ آدَمُ ع أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمَا شَيْ‏ءٌ وَ ظَنَّ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَيْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَقَالَ الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَا بَقِيَ فَلَكَ يَا آدَمُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 393 / باب أصل تحريم الخمر ..... ص : 393

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ ع أَمَرَهُ بِالْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ طَرَحَ إِلَيْهِ غَرْساً مِنْ غُرُوسِ الْجَنَّةِ فَأَعْطَاهُ النَّخْلَ وَ الْعِنَبَ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ فَغَرَسَهَا لِيَكُونَ لِعَقِبِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ فَأَكَلَ هُوَ مِنْ ثِمَارِهَا فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ يَا آدَمُ مَا هَذَا الْغَرْسُ الَّذِي لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ فِي الْأَرْضِ وَ قَدْ كُنْتُ فِيهَا قَبْلَكَ ائْذَنْ لِي آكُلْ مِنْهَا شَيْئاً فَأَبَى آدَمُ ع أَنْ يَدَعَهُ فَجَاءَ إِبْلِيسُ‏ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِ آدَمَ ع وَ قَالَ لِحَوَّاءَ إِنَّهُ قَدْ أَجْهَدَنِي الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ فَقَالَتْ لَهُ حَوَّاءُ فَمَا الَّذِي تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُذِيقِينِي مِنْ هَذِهِ الثِّمَارِ فَقَالَتْ حَوَّاءُ إِنَّ آدَمَ ع عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أُطْعِمَكَ شَيْئاً مِنْ هَذَا الْغَرْسِ لِأَنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَالَ لَهَا فَاعْصِرِي فِي كَفِّي شَيْئاً مِنْهُ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ ذَرِينِي أَمَصَّهُ وَ لَا آكُلْهُ فَأَخَذَتْ عُنْقُوداً مِنْ عِنَبٍ فَأَعْطَتْهُ فَمَصَّهُ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 394 / باب أصل تحريم الخمر ..... ص : 393

لِمَا كَانَتْ حَوَّاءُ قَدْ أَكَّدَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَ يَعَضُّ عَلَيْهِ جَذَبَتْهُ حَوَّاءُ مِنْ فِيهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى آدَمَ ع أَنَّ الْعِنَبَ قَدْ مَصَّهُ عَدُوِّي وَ عَدُوُّكَ إِبْلِيسُ‏ وَ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكَ مِنْ عَصِيرَةِ الْخَمْرِ مَا خَالَطَهُ نَفَسُ إِبْلِيسَ‏ فَحُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ‏ مَكَرَ بِحَوَّاءَ حَتَّى مَصَّ الْعِنَبَ وَ لَوْ أَكَلَهَا لَحُرِّمَتِ الْكَرْمَةُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا وَ جَمِيعُ ثَمَرِهَا وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ لِحَوَّاءَ فَلَوْ أَمْصَصْتِنِي شَيْئاً مِنْ هَذَا التَّمْرِ كَمَا أَمْصَصْتِنِي مِنَ الْعِنَبِ فَأَعْطَتْهُ تَمْرَةً فَمَصَّهَا وَ كَانَتِ الْعِنَبُ وَ التَّمْرَةُ أَشَدَّ رَائِحَةً وَ أَزْكَى مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فَلَمَّا مَصَّهُمَا عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُمَا وَ انْتَقَصَتْ حَلَاوَتُهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ ذَهَبَ بَعْدَ وَفَاةِ آدَمَ ع فَبَالَ فِي أَصْلِ الْكَرْمَةِ وَ النَّخْلَةِ فَجَرَى الْمَاءُ عَلَى عُرُوقِهِمَا مِنْ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فَمِنْ ثَمَّ يَخْتَمِرُ الْعِنَبُ وَ التَّمْرُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذُرِّيَّةِ آدَمَ ع كُلَّ مُسْكِرٍ لِأَنَّ الْمَاءَ جَرَى بِبَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فِي النَّخْلَةِ وَ الْعِنَبِ وَ صَارَ كُلُّ مُخْتَمِرٍ خَمْراً لِأَنَّ الْمَاءَ اخْتَمَرَ فِي النَّخْلَةِ وَ الْكَرْمَةِ مِنْ رَائِحَةِ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 394 / باب أصل تحريم الخمر ..... ص : 393

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا هَبَطَ نُوحٌ ع مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ غَرْساً وَ كَانَ فِيمَا غَرَسَ ع الْحَبَلَةُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَلَعَهَا ثُمَّ إِنَّ نُوحاً ع عَادَ إِلَى غَرْسِهِ فَوَجَدَهُ عَلَى حَالِهِ وَ وَجَدَ الْحَبَلَةَ قَدْ قُلِعَتْ وَ وَجَدَ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ عِنْدَهَا فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَأَخْبَرَهُ أَنَّ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ قَلَعَهَا فَقَالَ نُوحٌ لِإِبْلِيسَ مَا دَعَاكَ إِلَى قَلْعِهَا فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا وَ وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَغْرِسَهَا فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَقْلَعَهَا فَقَالَ لَهُ اجْعَلْ لِي مِنْهَا نَصِيباً قَالَ فَجَعَلَ لَهُ مِنْهَا الثُّلُثَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَأَبَى نُوحٌ ع أَنْ يَزِيدَهُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع لِنُوحٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسِنْ فَإِنَّ مِنْكَ الْإِحْسَانَ فَعَلِمَ نُوحٌ ع أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَاناً فَجَعَلَ نُوحٌ ع لَهُ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً فَاطْبُخْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ كُلْ وَ اشْرَبْ فَذَاكَ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 395 / باب أصل تحريم الخمر ..... ص : 393

سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ نَازَعَ نُوحاً ع فِي الْكَرْمِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ إِنَّ لَهُ حَقّاً فَأَعْطِهِ فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ فَلَمْ يَرْضَ إِبْلِيسُ‏ ثُمَّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ فَلَمْ يَرْضَ فَطَرَحَ جَبْرَئِيلُ نَاراً فَأَحْرَقَتِ الثُّلُثَيْنِ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَقَالَ مَا أَحْرَقَتِ النَّارُ فَهُوَ نَصِيبُهُ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ يَا نُوحُ حَلَالٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 398 / باب شارب الخمر ..... ص : 395

اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَيَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَنِي فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَهْ لَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَ كَانَ وَلِيُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ ضَلَالٍ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 431 / باب الغناء ..... ص : 431

3- عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَمَّا مَاتَ آدَمُ ع وَ شَمِتَ بِهِ إِبْلِيسُ‏ وَ قَابِيلُ فَاجْتَمَعَا فِي الْأَرْضِ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ‏ وَ قَابِيلُ الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِيَ شَمَاتَةً بِآدَمَ ع فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 454 / باب لبس الحرير و الديباج ..... ص : 453

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْقَسِّيِّ الْوَشْيِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 461 / باب العمائم ..... ص : 460

- وَ رُوِيَ‏ أَنَّ الطَّابِقِيَّةَ عِمَّةُ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 541 / باب آلات الدواب ..... ص : 541

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 54 / رسالة أبي جعفر ع إلى سعد الخير ..... ص : 52

الْحُوتِ ثُمَّ لَا يُنَجِّيهِ إِلَّا الِاعْتِرَافُ وَ التَّوْبَةُ فَاعْرِفْ أَشْبَاهَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ الَّذِينَ سَارُوا بِكِتْمَانِ الْكِتَابِ وَ تَحْرِيفِهِ‏ فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ‏ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ‏ ثُمَّ اعْرِفْ أَشْبَاهَهُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ أَقَامُوا حُرُوفَ الْكِتَابِ وَ حَرَّفُوا حُدُودَهُ فَهُمْ مَعَ السَّادَةِ وَ الْكُبُرَّةِ- فَإِذَا تَفَرَّقَتْ قَادَةُ الْأَهْوَاءِ- كَانُوا مَعَ أَكْثَرِهِمْ دُنْيَا وَ ذلِكَ‏ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ‏- لَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ فِي طَبَعٍ وَ طَمَعٍ لَا يَزَالُ يُسْمَعُ صَوْتُ إِبْلِيسَ‏ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ بِبَاطِلٍ كَثِيرٍ يَصْبِرُ مِنْهُمُ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْأَذَى وَ التَّعْنِيفِ وَ يَعِيبُونَ عَلَى الْعُلَمَاءِ بِالتَّكْلِيفِ وَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنْفُسِهِمْ خَانَةٌ إِنْ كَتَمُوا النَّصِيحَةَ إِنْ رَأَوْا تَائِهاً ضَالًّا لَا يَهْدُونَهُ أَوْ مَيِّتاً لَا يُحْيُونَهُ فَبِئْسَ مَا يَصْنَعُونَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ فِي الْكِتَابِ أَنْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ بِمَا أُمِرُوا بِهِ وَ أَنْ يَنْهَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ وَ أَنْ يَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لَا يَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‏ فَالْعُلَمَاءُ مِنَ الْجُهَّالِ فِي جَهْدٍ وَ جِهَادٍ إِنْ وَعَظَتْ قَالُوا طَغَتْ- وَ إِنْ عَلَّمُوا الْحَقَّ الَّذِي تَرَكُوا قَالُوا خَالَفَتْ وَ إِنِ اعْتَزَلُوهُمْ قَالُوا فَارَقَتْ وَ إِنْ قَالُوا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ عَلَى مَا تُحَدِّثُونَ قَالُوا نَافَقَتْ وَ إِنْ أَطَاعُوهُمْ قَالُوا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلَكَ جُهَّالٌ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَ أُمِّيُّونَ فِيمَا يَتْلُونَ يُصَدِّقُونَ بِالْكِتَابِ عِنْدَ التَّعْرِيفِ وَ يُكَذِّبُونَ بِهِ عِنْدَ التَّحْرِيفِ فَلَا يُنْكِرُونَ أُولَئِكَ أَشْبَاهُ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ قَادَةٌ فِي الْهَوَى سَادَةٌ فِي الرَّدَى وَ آخَرُونَ مِنْهُمْ جُلُوسٌ بَيْنَ الضَّلَالَةِ وَ الْهُدَى لَا يَعْرِفُونَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْأُخْرَى يَقُولُونَ مَا كَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَ هَذَا وَ لَا يَدْرُونَ مَا هُوَ وَ صَدَّقُوا تَرْكَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 113 / حديث آدم ع مع الشجرة ..... ص : 113

92- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَى آدَمَ ع أَنْ لَا يَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَلَمَّا بَلَغَ الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا نَسِيَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‏ آدَمَ‏ مِنْ قَبْلُ‏ فَنَسِيَ‏ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً فَلَمَّا أَكَلَ آدَمُ ع مِنَ الشَّجَرَةِ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ فَوُلِدَ لَهُ هَابِيلُ وَ أُخْتُهُ تَوْأَمٌ وَ وُلِدَ لَهُ قَابِيلُ وَ أُخْتُهُ تَوْأَمٌ ثُمَّ إِنَّ آدَمَ ع أَمَرَ هَابِيلَ وَ قَابِيلَ أَنْ يُقَرِّبَا قُرْبَاناً وَ كَانَ هَابِيلُ صَاحِبَ غَنَمٍ وَ كَانَ قَابِيلُ صَاحِبَ زَرْعٍ فَقَرَّبَ هَابِيلُ كَبْشاً مِنْ أَفَاضِلِ غَنَمِهِ وَ قَرَّبَ قَابِيلُ مِنْ زَرْعِهِ مَا لَمْ يُنَقَّ فَتُقُبِّلَ قُرْبَانُ هَابِيلَ وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ قُرْبَانُ قَابِيلَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ‏ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ كَانَ الْقُرْبَانُ تَأْكُلُهُ النَّارُ فَعَمَدَ قَابِيلُ إِلَى النَّارِ فَبَنَى لَهَا بَيْتاً وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ بَنَى بُيُوتَ النَّارِ فَقَالَ لَأَعْبُدَنَّ هَذِهِ النَّارَ حَتَّى تَتَقَبَّلَ مِنِّي قُرْبَانِي ثُمَّ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ أَتَاهُ وَ هُوَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ فَقَالَ لَهُ يَا قَابِيلُ قَدْ تُقُبِّلَ قُرْبَانُ هَابِيلَ وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ قُرْبَانُكَ وَ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَهُ يَكُونُ لَهُ عَقِبٌ يَفْتَخِرُونَ عَلَى عَقِبِكَ وَ يَقُولُونَ نَحْنُ أَبْنَاءُ الَّذِي تُقُبِّلَ قُرْبَانُهُ فَاقْتُلْهُ كَيْلَا يَكُونَ لَهُ عَقِبٌ يَفْتَخِرُونَ عَلَى عَقِبِكَ فَقَتَلَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَابِيلُ إِلَى آدَمَ ع قَالَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 141 / حديث إبليس ..... ص : 141

حَدِيثُ إِبْلِيسَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 141 / حديث إبليس ..... ص : 141

105- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَيْكُمْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُلٌّ قَالَ أَ تَدْرِي مِمَّ ذَاكَ يَا يَعْقُوبُ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَ أَمَرَهُمْ فَأَطَاعُوهُ وَ دَعَاكُمْ فَلَمْ تُجِيبُوهُ وَ أَمَرَكُمْ فَلَمْ تُطِيعُوهُ فَأَغْرَى بِكُمُ النَّاسَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 158 / حديث الذي أضاف رسول الله ص بالطائف ..... ص : 155

153- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الدِّينَ دَوْلَتَيْنِ دَوْلَةً لآِدَمَ ع وَ دَوْلَةً لِإِبْلِيسَ فَدَوْلَةُ آدَمَ هِيَ دَوْلَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعْبَدَ عَلَانِيَةً أَظْهَرَ دَوْلَةَ آدَمَ وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً كَانَتْ دَوْلَةُ إِبْلِيسَ‏ فَالْمُذِيعُ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ سَتْرَهُ مَارِقٌ مِنَ الدِّينِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 271 / حديث نوح ع يوم القيامة ..... ص : 267

أَنْفُسَكُمْ عَنِّي وَ لَا تُؤْذُونِي وَ تَعْرِضُونِي لِلسُّلْطَانِ فَإِنِّي لَسْتُ بِمُفْتٍ لَكُمْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي وَ تَرَكَهُمْ وَ مَضَى فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ إِبْلِيسَ‏ سَجَدَ لِلَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَ التَّكَبُّرِ عُمُرَ الدُّنْيَا مَا نَفَعَهُ ذَلِكَ وَ لَا قَبِلَهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ مَا لَمْ يَسْجُدْ لآِدَمَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ وَ كَذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَاصِيَةُ الْمَفْتُونَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا ص وَ بَعْدَ تَرْكِهِمُ الْإِمَامَ الَّذِي نَصَبَهُ نَبِيُّهُمْ ص لَهُمْ فَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُمْ عَمَلًا وَ لَنْ يَرْفَعَ لَهُمْ حَسَنَةً حَتَّى يَأْتُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ وَ يَتَوَلَّوُا الْإِمَامَ الَّذِي أُمِرُوا بِوَلَايَتِهِ وَ يَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الْحَجَّ وَ وَلَايَتَنَا فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ الْأَرْبَعَةِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَرْكِ وَلَايَتِنَا لَا وَ اللَّهِ مَا فِيهَا رُخْصَةٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 274 / حديث نوح ع يوم القيامة ..... ص : 267

413- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِبْلِيسَ‏ أَ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْ كَانَ يَلِي شَيْئاً مِنْ أَمْرِ السَّمَاءِ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَمْ يَكُنْ يَلِي شَيْئاً مِنْ أَمْرِ السَّمَاءِ وَ لَا كَرَامَةَ فَأَتَيْتُ الطَّيَّارَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا سَمِعْتُ فَأَنْكَرَهُ وَ قَالَ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الطَّيَّارُ فَسَأَلَهُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي غَيْرِ مَكَانٍ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمُنَافِقُونَ قَالَ نَعَمْ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمُنَافِقُونَ وَ الضُّلَّالُ وَ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 277 / حديث نوح ع يوم القيامة ..... ص : 267

419- عَنْهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ إِبْلِيسُ‏ يَوْمَ بَدْرٍ يُقَلِّلُ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْيُنِ الْكُفَّارِ وَ يُكَثِّرُ الْكُفَّارَ فِي أَعْيُنِ الْمُسْلِمِينَ فَشَدَّ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع بِالسَّيْفِ فَهَرَبَ مِنْهُ وَ هُوَ يَقُولُ يَا جَبْرَئِيلُ إِنِّي مُؤَجَّلٌ إِنِّي مُؤَجَّلٌ حَتَّى وَقَعَ فِي الْبَحْرِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ كَانَ يَخَافُ وَ هُوَ مُؤَجَّلٌ قَالَ يَقْطَعُ بَعْضَ أَطْرَافِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 279 / حديث نوح ع يوم القيامة ..... ص : 267

يَتَتَرَّسُونَ مِنَ الْحَصَى فَجَعَلْنَا نَسْمَعُ وَقْعَ الْحَصَى فِي الْأَتْرِسَةِ فَجَلَسَ حُذَيْفَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَامَ إِبْلِيسُ‏ فِي صُورَةِ رَجُلٍ مُطَاعٍ فِي الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ نَزَلْتُمْ بِسَاحَةِ هَذَا السَّاحِرِ الْكَذَّابِ أَلَا وَ إِنَّهُ لَنْ يَفُوتَكُمْ مِنْ أَمْرِهِ شَيْ‏ءٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ سَنَةَ مُقَامٍ قَدْ هَلَكَ الْخُفُّ وَ الْحَافِرُ فَارْجِعُوا وَ لْيَنْظُرْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَنْ جَلِيسُهُ قَالَ حُذَيْفَةُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَضَرَبْتُ بِيَدِي فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي عَنْ يَسَارِي مَنْ أَنْتَ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حُذَيْفَةُ وَ أَقْبَلَ جُنْدُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فَقَامَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ صَاحَ فِي قُرَيْشٍ النَّجَاءَ النَّجَاءَ وَ قَالَ طَلْحَةُ الْأَزْدِيُّ لَقَدْ زَادَكُمْ مُحَمَّدٌ بِشَرٍّ ثُمَّ قَامَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَ صَاحَ فِي بَنِي أَشْجَعَ النَّجَاءَ النَّجَاءَ وَ فَعَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ مِثْلَهَا ثُمَّ فَعَلَ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ مِثْلَهَا ثُمَّ فَعَلَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ مِثْلَهَا وَ ذَهَبَ الْأَحْزَابُ وَ رَجَعَ حُذَيْفَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ كَانَ لَيُشْبِهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 344 / حديث إسلام علي ع ..... ص : 338

هَلْ تَدْرِي مَنْ هُوَ قُلْتُ لَا وَ لَقَدْ سَاءَتْنِي مَقَالَتُهُ كَأَنَّهُ شَامِتٌ بِمَوْتِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ ذَاكَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ إِبْلِيسَ‏ وَ رُؤَسَاءَ أَصْحَابِهِ شَهِدُوا نَصْبَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِيَّايَ لِلنَّاسِ بِغَدِيرِ خُمٍّ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَخْبَرَهُمْ أَنِّي أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَأَقْبَلَ إِلَى إِبْلِيسَ‏ أَبَالِسَتُهُ وَ مَرَدَةُ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ وَ مَعْصُومَةٌ وَ مَا لَكَ وَ لَا لَنَا عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ قَدْ أُعْلِمُوا إِمَامَهُمْ وَ مَفْزَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ فَانْطَلَقَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ كَئِيباً حَزِيناً وَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَوْ قُبِضَ أَنَّ النَّاسَ يُبَايِعُونَ أَبَا بَكْرٍ فِي ظُلَّةِ بَنِي سَاعِدَةَ بَعْدَ مَا يَخْتَصِمُونَ ثُمَّ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُبَايِعُهُ عَلَى مِنْبَرِي إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ شَيْخٍ مُشَمِّرٍ يَقُولُ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَجْمَعُ شَيَاطِينَهُ وَ أَبَالِسَتَهُ فَيَنْخُرُ وَ يَكْسَعُ وَ يَقُولُ كَلَّا زَعَمْتُمْ أَنْ لَيْسَ لِي عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ فَكَيْفَ رَأَيْتُمْ مَا صَنَعْتُ بِهِمْ حَتَّى تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَاعَتَهُ وَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 344 / حديث إسلام علي ع ..... ص : 338

542- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَمَانِيِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِ عَلِيٍّ ع- يَوْمَ الْغَدِيرِ صَرَخَ إِبْلِيسُ‏ فِي جُنُودِهِ صَرْخَةً فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا أَتَاهُ فَقَالُوا يَا سَيِّدَهُمْ وَ مَوْلَاهُمْ مَا ذَا دَهَاكَ فَمَا سَمِعْنَا لَكَ صَرْخَةً أَوْحَشَ مِنْ صَرْخَتِكَ هَذِهِ فَقَالَ لَهُمْ فَعَلَ هَذَا النَّبِيُّ فِعْلًا إِنْ تَمَّ لَمْ يُعْصَ اللَّهُ أَبَداً فَقَالُوا يَا سَيِّدَهُمْ أَنْتَ كُنْتَ لآِدَمَ فَلَمَّا قَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّهُ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَ مَا تَرَى عَيْنَيْهِ تَدُورَانِ فِي رَأْسِهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ يَعْنُونَ رَسُولَ اللَّهِ ص صَرَخَ إِبْلِيسُ‏ صَرْخَةً بِطَرَبٍ فَجَمَعَ أَوْلِيَاءَهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّي كُنْتُ لآِدَمَ مِنْ قَبْلُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ آدَمُ نَقَضَ الْعَهْدَ وَ لَمْ يَكْفُرْ بِالرَّبِّ وَ هَؤُلَاءِ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَ كَفَرُوا

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 345 / حديث إسلام علي ع ..... ص : 338

بِالرَّسُولِ- فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَقَامَ النَّاسُ غَيْرَ عَلِيٍّ لَبِسَ إِبْلِيسُ‏ تَاجَ الْمُلْكِ وَ نَصَبَ مِنْبَراً وَ قَعَدَ فِي الْوَثْبَةِ وَ جَمَعَ خَيْلَهُ وَ رَجْلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اطْرَبُوا لَا يُطَاعُ اللَّهُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ وَ تَلَا أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ‏ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الظَّنُّ مِنْ إِبْلِيسَ‏ حِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّهُ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى فَظَنَّ بِهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنّاً فَصَدَّقُوا ظَنَّهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 384 / حديث العابد ..... ص : 384

584- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَابِدٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُقَارِفْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا شَيْئاً فَنَخَرَ إِبْلِيسُ‏ نَخْرَةً فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جُنُودُهُ فَقَالَ مَنْ لِي بِفُلَانٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا لَهُ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ فَقَالَ مِنْ نَاحِيَةِ النِّسَاءِ قَالَ لَسْتَ لَهُ لَمْ يُجَرِّبِ النِّسَاءَ فَقَالَ لَهُ آخَرُ فَأَنَا لَهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ قَالَ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّرَابِ وَ اللَّذَّاتِ قَالَ لَسْتَ لَهُ لَيْسَ هَذَا بِهَذَا قَالَ آخَرُ فَأَنَا لَهُ قَالَ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ قَالَ مِنْ نَاحِيَةِ الْبِرِّ قَالَ انْطَلِقْ فَأَنْتَ صَاحِبُهُ فَانْطَلَقَ إِلَى مَوْضِعِ الرَّجُلِ فَأَقَامَ حِذَاهُ يُصَلِّي قَالَ وَ كَانَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ الشَّيْطَانُ لَا يَنَامُ وَ يَسْتَرِيحُ وَ الشَّيْطَانُ لَا يَسْتَرِيحُ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ وَ قَدْ تَقَاصَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ وَ اسْتَصْغَرَ عَمَلَهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ قَوِيتَ عَلَى‏

الجعفريات (الأشعثيات) / 166 / باب حسن الجوار ..... ص : 165

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يَقُولُ إِبْلِيسُ‏ لِجُنْدِهِ أَلْقُوا بَيْنَهُمُ الْبَغْيَ وَ الْحَسَدَ فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ قَرِيباً مِنَ الشِّرْكِ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 175 / حديث قس بن ساعدة ..... ص : 174

حَدِيثُ هَامَةَ بْنِ الْهِيمِ‏ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى جَبَلٍ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ وَ الْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ وَ بِيَدِهِ عَصًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مِشْيَةُ الْجِنِّ وَ نَغْمَتُهُمْ وَ عَجَبُهُمْ أَتَى فَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا هَامَةُ بْنُ الْهِيمِ بْنِ لَاقِيسَ بْنِ إِبْلِيسَ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ إِبْلِيسَ‏ إِلَّا أَبَوَانِ قَالَ لَا قَالَ كَمْ أَتَى عَلَيْكَ قَالَ أَكَلْتُ الدُّنْيَا عُمُرَهَا إِلَّا الْقَلِيلَ قَالَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ كُنْتُ ابْنَ أَعْوَامٍ أَفْهَمُ الْكَلَامَ وَ آمُرُ بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ وَ قَطِيعَةِ الْأَرْحَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعُمُرُ وَ اللَّهِ عَمِلَ الشَّيْخُ الْمَثْلُومُ أَوِ الشَّيْخُ الْمُتَوَسِّمُ قَالَ زِدْنِي مِنَ التَّعْدَادِ إِنِّي مَلِيتُ بِأَنِّي مِمَّنْ شَرِكَ فِي دَمِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الشَّهِيدِ السَّعِيدِ هَابِيلَ بْنِ آدَمَ وَ كُنْتُ مَعَ نُوحٍ فِي مَسْجِدِهِ فِيمَنْ آمَنَ بِهِ وَ عَاتَبْتُهُ عَلَى دَعْوَتِهِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ أَزَلْ أُعَاتِبُهُ حَتَّى بَكَى وَ أَبْكَانِي وَ قَالَ إِنِّي مِنَ النَّادِمِينَ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَقُلْتُ يَا نُوحُ إِنَّنِي مِمَّنْ شَرِكَ فِي دَمِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الشَّهِيدِ الصَّعِيدِ [السَّعِيدِ] هَابِيلَ بْنِ آدَمَ هَلْ تَدْرِي عِنْدَ رَبِّكَ مِنَ التَّوْبَةِ قَالَ نَعَمْ يَا هَامُ هُمَّ بِخَيْرٍ وَ افْعَلْهُ قَبْلَ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ إِنِّي وَجَدْتُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَمِلَ ذَنْباً كَائِناً مَا كَانَ وَ بَالِغاً مَا بَلَغَ ثُمَّ تَابَ إِلَّا تَابَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَقُمِ السَّاعَةَ فَاغْتَسِلْ وَ خِرَّ لِلَّهِ سَاجِداً فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ارْفَعْ رَأْسَكَ قُبِلَتْ تَوْبَتُكَ فَخَرَرْتُ لِلَّهِ سَاجِداً حَوْلًا وَ كُنْتُ مَعَ هُودٍ فِي مَسْجِدِهِ وَ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ وَ عَاتَبْتُهُ عَلَى دَعْوَتِهِ عَلَيْهِمْ وَ كُنْتُ زَوَّاراً لِيَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ كُنْتُ مِنْ يُوسُفَ بِالْمَكَانِ الْأَمِينِ وَ كُنْتُ أَلْقَى إِلْيَاسَ فِي أَوْدِيَةِ الرِّمَالِ وَ أَنَا أَلْقَاهُ الْآنَ وَ لَقِيتُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ فَقَالَ لِي إِذَا لَقِيتَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ فَلَقِيتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَأَقْرَأْتُهُ السَّلَامَ فَقَالَ لِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذَا لَقِيتَ مُحَمَّداً فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ فَقَدْ

الجعفريات (الأشعثيات) / 176 / حديث قس بن ساعدة ..... ص : 174

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَائِشَةَ يَا عَائِشَةُ أَخْزَى اللَّهُ شَيْطَانَكِ فَقَالَتْ وَ أَنْتَ أَخْزَى اللَّهُ شَيْطَانَكَ فَقَالَ ص يَا عَائِشَةُ لَا تَقُولِي هَكَذَا فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُعِينَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ وَ اسْمُهُ أُبَيْصِرُ وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ هَامَةُ بْنُ الْهِيمِ بْنِ لَاقِيسَ بْنِ إِبْلِيسَ‏ فِي الْجَنَّةِ.

تحف العقول / النص / 11 / وصية أخرى إلى أمير المؤمنين ع مختصرة ..... ص : 10

وَ قَدَّرَكَ مَنَازِلَ وَ جَعَلَكَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ يَا عَلِيُّ إِذَا نَظَرْتَ فِي مِرْآةٍ فَكَبِّرْ ثَلَاثاً وَ قُلِ اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي يَا عَلِيُّ إِذَا هَالَكَ أَمْرٌ فَقُلِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا فَرَّجْتَ عَنِّي قَالَ عَلِيٌّ ع قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ‏ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ آدَمَ بِالْهِنْدِ وَ أَهْبَطَ حَوَّاءَ بِجُدَّةَ وَ الْحَيَّةَ بِأَصْبَهَانَ وَ إِبْلِيسَ‏ بِمِيسَانَ وَ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ شَيْ‏ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْحَيَّةِ وَ الطَّاوُسِ وَ كَانَ لِلْحَيَّةِ قَوَائِمُ كَقَوَائِمِ الْبَعِيرِ فَدَخَلَ إِبْلِيسُ‏ جَوْفَهَا فَغَرَّ آدَمَ وَ خَدَعَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَى الْحَيَّةِ وَ أَلْقَى عَنْهَا قَوَائِمَهَا وَ قَالَ جَعَلْتُ رِزْقَكِ التُّرَابَ وَ جَعَلْتُكِ تَمْشِينَ عَلَى بَطْنِكِ لَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ رَحِمَكِ وَ غَضِبَ عَلَى الطَّاوُسِ لِأَنَّهُ كَانَ دَلَّ إِبْلِيسَ‏ عَلَى الشَّجَرَةِ فَمَسَخَ مِنْهُ صَوْتَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَمَكَثَ آدَمُ بِالْهِنْدِ مِائَةَ سَنَةٍ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ يَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِهِ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلَ فَقَالَ يَا آدَمُ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ يَا آدَمُ أَ لَمْ أَخْلُقْكَ بِيَدِي أَ لَمْ أَنْفُخْ فِيكَ مِنْ رُوحِي أَ لَمْ أُسْجِدْ لَكَ مَلَائِكَتِي أَ لَمْ أُزَوِّجْكَ حَوَّاءَ أَمَتِي أَ لَمْ أُسْكِنْكَ جَنَّتِي فَمَا هَذَا الْبُكَاءُ يَا آدَمُ تَتَكَلَّمُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَابِلٌ تَوْبَتَكَ قُلْ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَتُبْ عَلَيَ‏ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ‏-

تحف العقول / النص / 105 / آدابه ع لأصحابه و هي أربعمائة باب للدين و الدنيا ..... ص : 100

وَ لَا تَفْضَحُوا أَنْفُسَكُمْ عِنْدَ عَدُوِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا تَكْذِبُوا أَنْفُسَكُمْ فِي مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِالْحَقِيرِ مِنَ الدُّنْيَا تَمَسَّكُوا بِمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ- فَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ أَنْ يَغْتَبِطَ وَ يَرَى مَا يُحِبُّ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ‏ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏ وَ تَأْتِيهِ الْبِشَارَةُ وَ اللَّهِ فَتَقَرُّ عَيْنُهُ وَ يُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ لَا تُحَقِّرُوا ضُعَفَاءَ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّهُ مَنِ احْتَقَرَ مُؤْمِناً حَقَّرَهُ اللَّهُ وَ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ لَا يُكَلِّفِ الْمَرْءُ أَخَاهُ الطَّلَبَ إِلَيْهِ إِذَا عَرَفَ حَاجَتَهُ تَزَاوَرُوا وَ تَعَاطَفُوا وَ تَبَاذَلُوا وَ لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَصِفُ مَا لَا يَفْعَلُ تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ التَّزْوِيجَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ تَوَقَّوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ مِنْ لَبَنِ الْبَغِيِّ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي تَنَزَّهُوا عَنْ أَكْلِ الطَّيْرِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا صِيصِيَةٌ وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ لَا كَابِرَةٌ اتَّقُوا أَكْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ لَا تَأْكُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ يَنْبُتُ مِنَ الدَّمِ الْفَاسِدِ وَ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ اتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْمِ فَإِنَّهَا تُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ لَا تَقِيسُوا الدِّينَ فَإِنَّهُ لَا يُقَاسُ وَ سَيَأْتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الدِّينَ هُمْ أَعْدَاؤُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ لَا تَتَّخِذُوا الْمُلَسَّنَ فَإِنَّهُ حِذَاءُ فِرْعَوْنَ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ حَذَا الْمُلَسَّنَ خَالِفُوا

تحف العقول / النص / 113 / آدابه ع لأصحابه و هي أربعمائة باب للدين و الدنيا ..... ص : 100

فَعَلَيْهِ الِابْتِدَاءُ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ التَّكْبِيرِ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ مِثْلَهَا إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ مِثْلَهَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَنَعَ مَالَهُ مِمَّا يَخَافُ عَلَيْهِ وَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمْ يُصِبْ ذَنْباً وَ إِنِ اجْتَهَدَ فِيهِ إِبْلِيسُ‏ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ مَثَلُ أَهْلِ الْبَيْتِ سَفِينَةُ نُوحٍ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ تَشْمِيرُ الثِّيَابِ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ أَيْ فَشَمِّرْ لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ قَالَ اللَّهُ- يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‏ ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ طَعَامِكُمْ وَ اخْتِمُوا بِهِ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى الدِّرْيَاقِ مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِهِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ دَاءً لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ صُومُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَهِيَ تَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ وَ نَحْنُ نَصُومُ خَمِيسَيْنِ وَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءَ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ مِنْهَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيُبَكِّرْ فِيهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكْرَتِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ لْيَقْرَأْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ إِلَى قَوْلِهِ‏ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ أُمَّ الْكِتَابِ فَإِنَّ فِيهَا قَضَاءَ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ عَلَيْكُمْ بِالصَّفِيقِ مِنَ الثِّيَابِ فَإِنَّهُ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يَصِفُهُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَ ادْخُلُوا فِي مَحَبَّتِهِ-

تحف العقول / النص / 120 / آدابه ع لأصحابه و هي أربعمائة باب للدين و الدنيا ..... ص : 100

لِيَرْفَعِ السَّاجِدُ مُؤَخَّرَهُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغُسْلَ فَلْيَبْدَأْ بِذِرَاعَيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَسْمِعْ نَفْسَكَ الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ إِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَعَنْ يَمِينِكَ تَزَوَّدُوا مِنَ الدُّنْيَا التَّقْوَى فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَزَوَّدْتُمُوهُ مِنْهَا مَنْ كَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ النَّاسِ وَ شَكَا إِلَى اللَّهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَافِيَهُ مِنْهُ- أَبْعَدُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا كَانَتْ هِمَّتُهُ بَطْنَهُ وَ فَرْجَهُ لَا يَخْرُجِ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ يَخَافُ عَلَى دِينِهِ مِنْهُ أَعْطِ السَّمْعَ أَرْبَعَةً فِي الدُّعَاءِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ الطَّلَبَ مِنْ رَبِّكَ الْجَنَّةَ وَ التَّعَوُّذَ مِنَ النَّارِ وَ سُؤَالَكَ إِيَّاهُ الْحُورَ الْعِينَ إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ لْيَسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ يَسْتَجِيرُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْحُورَ الْعِينَ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ رَجَعَتْ دَعْوَتُهُ وَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ سَمِعَتِ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَعْطِ عَبْدَكَ مَا سَأَلَ وَ مَنِ اسْتَجَارَ بِهِ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ يَا رَبِّ أَجِرْ عَبْدَكَ مِمَّا اسْتَجَارَ مِنْهُ وَ مَنْ سَأَلَ الْحُورَ الْعِينَ سَمِعَتِ الْحُورُ الْعِينُ فَقَالَتْ أَعْطِ عَبْدَكَ مَا سَأَلَ الْغِنَاءُ نَوْحُ إِبْلِيسَ‏ عَلَى الْجَنَّةِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَ لْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ وَ وَلَايَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنَامِهِ حُفِظَ مِنَ اللِّصِّ الْمُغِيرِ وَ الْهَدْمِ وَ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَنْتَبِهَ وَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ خَمْسِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْرُسُونَهُ لَيْلَتَهُ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعَنَّ جَنْبَهُ حَتَّى يَقُولَ أُعِيذُ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ دِينِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِي وَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي وَ رَزَقَنِي بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ عَظَمَةِ اللَّهِ وَ جَبَرُوتِ اللَّهِ وَ سُلْطَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ رَأْفَةِ اللَّهِ وَ غُفْرَانِ اللَّهِ وَ قُوَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَةِ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَرْكَانِ اللَّهِ وَ صُنْعِ اللَّهِ وَ جَمْعِ اللَّهِ وَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ‏ وَ ما يَخْرُجُ‏

تحف العقول / النص / 122 / آدابه ع لأصحابه و هي أربعمائة باب للدين و الدنيا ..... ص : 100

قَالَ الَّذِي إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَنْ قَالَ لِمُسْلِمٍ قَوْلًا يُرِيدُ بِهِ انْتِقَاصَ مُرُوَّتِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ فِي طِينَةِ خَبَالٍ حَتَّى يَأْتِيَ مِمَّا قَالَ بِمَخْرَجٍ لَا يَنَمِ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ لَا الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِيرُ كُلُوا الدُّبَّاءَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ كَانَ يُعْجِبُ النَّبِيَّ ص كُلُوا الْأُتْرُجَّ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ص يَأْكُلُونَهُ الْكُمَّثْرَى يَجْلُو الْقَلْبَ وَ يُسَكِّنُ أَوْجَاعَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَقْبَلَ إِبْلِيسُ‏ يَنْظُرُ إِلَيْهِ حَسَداً لِمَا يَرَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الَّتِي تَغْشَاهُ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا خَيْرُ الْأُمُورِ مَا كَانَ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ رِضًا مَنْ عَبَدَ الدُّنْيَا وَ آثَرَهَا عَلَى الْآخِرَةِ اسْتَوْخَمَ الْعَاقِبَةَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا يَغْشَاهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَا انْفَتَلَ وَ لَا سَرَّهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ إِيَّاكُمْ وَ التَّسْوِيفَ فِي الْعَمَلِ بَادِرُوا بِهِ إِذَا أَمْكَنَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَسَيَأْتِيكُمْ عَلَى ضَعْفِكُمْ وَ مَا كَانَ عَلَيْكُمْ فَلَنْ تَقْدِرُوا عَلَى دَفْعِهِ بِحِيلَةٍ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا وُضِعَ الرِّجْلُ فِي الرِّكَابِ يُقَالُ- سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى‏ رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ‏ وَ إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ فِي سَفَرٍ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ إِذَا نَزَلْتُمْ فَقُولُوا اللَّهُمَّ أَنْزِلْنَا مُنْزَلًا مُبارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ‏ إِذَا دَخَلْتُمُ الْأَسْوَاقَ لِحَاجَةٍ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ يَمِينٍ فَاجِرَةٍ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ الْمُنْتَظِرُ وَقْتَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ زَائِرٌ لِلَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ

تحف العقول / النص / 285 / وصيته ع لجابر بن يزيد الجعفي ..... ص : 284

فَيَنْتَعِشُ وَ يُقِيلُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ فَيَتَذَكَّرُ وَ يَفْزَعُ إِلَى التَّوْبَةِ وَ الْمَخَافَةِ فَيَزْدَادُ بَصِيرَةً وَ مَعْرِفَةً لِمَا زِيدَ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ- إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ يَا جَابِرُ اسْتَكْثِرْ لِنَفْسِكَ مِنَ اللَّهِ قَلِيلَ الرِّزْقِ تَخَلُّصاً إِلَى الشُّكْرِ وَ اسْتَقْلِلْ مِنْ نَفْسِكَ كَثِيرَ الطَّاعَةِ لِلَّهِ إِزْرَاءً عَلَى النَّفْسِ وَ تَعَرُّضاً لِلْعَفْوِ وَ ادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ حَاضِرَ الشَّرِّ بِحَاضِرِ الْعِلْمِ وَ اسْتَعْمِلْ حَاضِرَ الْعِلْمِ بِخَالِصِ الْعَمَلِ وَ تَحَرَّزْ فِي خَالِصِ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيمِ الْغَفْلَةِ بِشِدَّةِ التَّيَقُّظِ وَ اسْتَجْلِبْ شِدَّةَ التَّيَقُّظِ بِصِدْقِ الْخَوْفِ وَ احْذَرْ خَفِيَّ التَّزَيُّنِ بِحَاضِرِ الْحَيَاةِ وَ تَوَقَّ مُجَازَفَةَ الْهَوَى بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ وَ قِفْ عِنْدَ غَلَبَةِ الْهَوَى بِاسْتِرْشَادِ الْعِلْمِ وَ اسْتَبْقِ خَالِصَ الْأَعْمَالِ لِيَوْمِ الْجَزَاءِ وَ انْزِلْ سَاحَةَ الْقَنَاعَةِ بِاتِّقَاءِ الْحِرْصِ وَ ادْفَعْ عَظِيمَ الْحِرْصِ بِإِيثَارِ الْقَنَاعَةِ وَ اسْتَجْلِبْ حَلَاوَةَ الزَّهَادَةِ بِقَصْرِ الْأَمَلِ وَ اقْطَعْ أَسْبَابَ الطَّمَعِ بِبَرْدِ الْيَأْسِ وَ سُدَّ سَبِيلَ الْعُجْبِ بِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ وَ تَخَلَّصْ إِلَى رَاحَةِ النَّفْسِ بِصِحَّةِ التَّفْوِيضِ وَ اطْلُبْ رَاحَةَ الْبَدَنِ بِإِجْمَامِ الْقَلْبِ وَ تَخَلَّصْ إِلَى إِجْمَامِ الْقَلْبِ بِقِلَّةِ الْخَطَإِ وَ تَعَرَّضْ لِرِقَّةِ الْقَلْبِ بِكَثْرَةِ الذِّكْرِ فِي الْخَلَوَاتِ وَ اسْتَجْلِبْ نُورَ الْقَلْبِ بِدَوَامِ الْحُزْنِ وَ تَحَرَّزْ مِنْ إِبْلِيسَ‏ بِالْخَوْفِ الصَّادِقِ وَ إِيَّاكَ وَ الرَّجَاءَ الْكَاذِبَ فَإِنَّهُ يُوقِعُكَ فِي الْخَوْفِ الصَّادِقِ وَ تَزَيَّنْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالصِّدْقِ فِي الْأَعْمَالِ وَ تَحَبَّبْ إِلَيْهِ بِتَعْجِيلِ الِانْتِقَالِ وَ إِيَّاكَ وَ التَّسْوِيفَ فَإِنَّهُ بَحْرٌ يَغْرَقُ فِيهِ الْهَلْكَى وَ إِيَّاكَ وَ الْغَفْلَةَ فَفِيهَا تَكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ وَ إِيَّاكَ وَ التَّوَانِيَ فِيمَا لَا عُذْرَ لَكَ فِيهِ فَإِلَيْهِ يَلْجَأُ النَّادِمُونَ وَ اسْتَرْجِعْ سَالِفَ الذُّنُوبِ بِشِدَّةِ النَّدَمِ وَ كَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ تَعَرَّضْ‏

تحف العقول / النص / 298 / و روي عنه ع في قصار هذه المعاني ..... ص : 292

وَ قَالَ ع‏ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ يَبْعُدُ السُّلْطَانُ وَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ فَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ بَلَى أَخْبِرْنَا بِهِ حَتَّى نَفْعَلَهُ فَقَالَ ع عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَبَكِّرُوا بِهَا فَإِنَّهَا تُسَوِّدُ وَجْهَ إِبْلِيسَ‏ وَ تَكْسِرُ شِرَّةَ السُّلْطَانِ الظَّالِمِ عَنْكُمْ فِي يَوْمِكُمْ ذَلِكَ وَ عَلَيْكُمْ بِالْحُبِّ فِي اللَّهِ وَ التَّوَدُّدِ وَ الْمُوَازَرَةِ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ دَابِرَهُمَا يَعْنِي السُّلْطَانَ وَ الشَّيْطَانَ وَ أَلِحُّوا فِي الِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّهُ مَمْحَاةٌ لِلذُّنُوبِ.

تحف العقول / النص / 301 / وصيته ع لعبد الله بن جندب ..... ص : 301

رُوِيَ أَنَّهُ ع قَالَ‏ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَقَدْ نَصَبَ إِبْلِيسُ‏ حَبَائِلَهُ فِي دَارِ الْغُرُورِ فَمَا يَقْصِدُ فِيهَا إِلَّا أَوْلِيَاءَنَا وَ لَقَدْ جَلَّتِ الْآخِرَةُ فِي أَعْيُنِهِمْ حَتَّى مَا يُرِيدُونَ بِهَا بَدَلًا ثُمَّ قَالَ آهِ آهِ عَلَى قُلُوبٍ حُشِيَتْ نُوراً وَ إِنَّمَا كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشُّجَاعِ الْأَرْقَمِ وَ الْعَدُوِّ الْأَعْجَمِ أَنِسُوا بِاللَّهِ وَ اسْتَوْحَشُوا مِمَّا بِهِ اسْتَأْنَسَ الْمُتْرَفُونَ أُولَئِكَ أَوْلِيَائِي حَقّاً وَ بِهِمْ تُكْشَفُ كُلُّ فِتْنَةٍ وَ تُرْفَعُ كُلُّ بَلِيَّةٍ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْرِفُنَا أَنْ يَعْرِضَ عَمَلَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونَ مُحَاسِبَ نَفْسِهِ فَإِنْ رَأَى حَسَنَةً اسْتَزَادَ مِنْهَا وَ إِنْ رَأَى سَيِّئَةً اسْتَغْفَرَ مِنْهَا لِئَلَّا يَخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ طُوبَى لِعَبْدٍ لَمْ يَغْبِطِ الْخَاطِئِينَ عَلَى مَا أُوتُوا مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَ زَهْرَتِهَا طُوبَى لِعَبْدٍ طَلَبَ الْآخِرَةَ وَ سَعَى لَهَا طُوبَى لِمَنْ لَمْ تُلْهِهِ الْأَمَانِيُّ الْكَاذِبَةُ ثُمَّ قَالَ ع رَحِمَ اللَّهُ قَوْماً كَانُوا سِرَاجاً وَ مَنَاراً كَانُوا دُعَاةً إِلَيْنَا بِأَعْمَالِهِمْ وَ مَجْهُودِ طَاقَتِهِمْ لَيْسَ كَمَنْ يُذِيعُ أَسْرَارَنَا يَا ابْنَ جُنْدَبٍ‏ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ‏ يَخَافُونَ اللَّهَ وَ يُشْفِقُونَ أَنْ يُسْلَبُوا مَا أُعْطُوا مِنَ الْهُدَى فَإِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ وَ نَعْمَاءَهُ وَجِلُوا وَ أَشْفَقُوا- وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً مِمَّا أَظْهَرَهُ مِنْ نَفَاذِ قُدْرَتِهِ- وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ‏ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ قَدِيماً عَمِرَ الْجَهْلُ وَ قَوِيَ أَسَاسُهُ وَ ذَلِكَ لِاتِّخَاذِهِمْ دِينَ اللَّهِ لَعِباً حَتَّى‏

تحف العقول / النص / 371 / و روي عنه ع في قصار هذه المعاني ..... ص : 357

وَ قَالَ ع‏ الْحَسَدُ حَسَدَانِ حَسَدُ فِتْنَةٍ وَ حَسَدُ غَفَلَةٍ فَأَمَّا حَسَدُ الْغَفْلَةِ فَكَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حِينَ قَالَ اللَّهُ- إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ‏ أَيِ اجْعَلْ ذَلِكَ الْخَلِيفَةَ مِنَّا وَ لَمْ يَقُولُوا حَسَداً لِآدَمَ مِنْ جِهَةِ الْفِتْنَةِ وَ الرَّدِّ وَ الْجُحُودِ وَ الْحَسَدُ الثَّانِي الَّذِي يَصِيرُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ فَهُوَ حَسَدُ إِبْلِيسَ‏ فِي رَدِّهِ عَلَى اللَّهِ وَ إِبَائِهِ عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ ع.

تحف العقول / النص / 392 / وصيته ع لهشام و صفته للعقل ..... ص : 383

يَا هِشَامُ إِنَّ كُلَّ النَّاسِ يُبْصِرُ النُّجُومَ وَ لَكِنْ لَا يَهْتَدِي بِهَا إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ مَجَارِيَهَا وَ مَنَازِلَهَا وَ كَذَلِكَ أَنْتُمْ تَدْرُسُونَ الْحِكْمَةَ وَ لَكِنْ لَا يَهْتَدِي بِهَا مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِهَا يَا هِشَامُ إِنَّ الْمَسِيحَ ع قَالَ لِلْحَوَارِيِّينَ يَا عَبِيدَ السَّوْءِ يَهُولُكُمْ طُولُ النَّخْلَةِ وَ تَذْكُرُونَ شَوْكَهَا وَ مَئُونَةَ مَرَاقِيهَا وَ تَنْسَوْنَ طِيبَ ثَمَرِهَا وَ مَرَافِقَهَا كَذَلِكَ تَذْكُرُونَ مَئُونَةَ عَمَلِ الْآخِرَةِ فَيَطُولُ عَلَيْكُمْ أَمَدُهُ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُفْضُونَ إِلَيْهِ مِنْ نَعِيمِهَا وَ نَوْرِهَا وَ ثَمَرِهَا يَا عَبِيدَ السَّوْءِ نَقُّوا الْقَمْحَ وَ طَيِّبُوهُ وَ أَدِقُّوا طَحْنَهُ تَجِدُوا طَعْمَهُ وَ يَهْنِئْكُمْ أَكْلُهُ كَذَلِكَ فَأَخْلِصُوا الْإِيمَانَ وَ أَكْمِلُوهُ تَجِدُوا حَلَاوَتَهُ وَ يَنْفَعْكُمْ غِبُّهُ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَوْ وَجَدْتُمْ سِرَاجاً يَتَوَقَّدُ بِالْقَطِرَانِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ لَاسْتَضَأْتُمْ بِهِ وَ لَمْ يَمْنَعْكُمْ مِنْهُ رِيحُ نَتْنِهِ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا الْحِكْمَةَ مِمَّنْ وَجَدْتُمُوهَا مَعَهُ وَ لَا يَمْنَعْكُمْ مِنْهُ سُوءُ رَغْبَتِهِ فِيهَا يَا عَبِيدَ الدُّنْيَا بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَا تُدْرِكُونَ شَرَفَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِتَرْكِ مَا تُحِبُّونَ فَلَا تُنْظِرُوا بِالتَّوْبَةِ غَداً فَإِنَّ دُونَ غَدٍ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ قَضَاءَ اللَّهِ فِيهِمَا يَغْدُو وَ يَرُوحُ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنَ النَّاسِ أَرْوَحُ وَ أَقَلُّ هَمّاً مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ إِنْ أَحْسَنَ الْقَضَاءَ وَ كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَعْمَلِ الْخَطِيئَةَ أَرْوَحُ هَمّاً مِمَّنْ عَمِلَ الْخَطِيئَةَ وَ إِنْ أَخْلَصَ التَّوْبَةَ وَ أَنَابَ وَ إِنَّ صِغَارَ الذُّنُوبِ وَ مُحَقَّرَاتِهَا مِنْ مَكَايِدِ إِبْلِيسَ‏ يُحَقِّرُهَا لَكُمْ وَ يُصَغِّرُهَا فِي أَعْيُنِكُمْ فَتَجْتَمِعُ وَ تَكْثُرُ فَتُحِيطُ بِكُمْ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ النَّاسَ فِي الْحِكْمَةِ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ أَتْقَنَهَا بِقَوْلِهِ وَ صَدَّقَهَا بِفِعْلِهِ وَ رَجُلٌ أَتْقَنَهَا بِقَوْلِهِ وَ ضَيَّعَهَا بِسُوءِ فِعْلِهِ-

تحف العقول / النص / 400 / وصيته ع لهشام و صفته للعقل ..... ص : 383

وَ هُوَ إِبْلِيسُ‏ الْمُوَكَّلُ بِوَسْوَاسٍ مِنَ الْقُلُوبِ فَلَهُ فَلْتَشْتَدَّ عَدَاوَتُكَ وَ لَا يَكُونَنَّ أَصْبَرَ عَلَى مُجَاهَدَتِهِ لِهَلَكَتِكَ مِنْكَ عَلَى صَبْرِكَ لِمُجَاهَدَتِهِ فَإِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْكَ رُكْناً فِي قُوَّتِهِ وَ أَقَلُّ مِنْكَ ضَرَراً فِي كَثْرَةِ شَرِّهِ إِذَا أَنْتَ اعْتَصَمْتَ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيتَ‏ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏ يَا هِشَامُ مَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِثَلَاثٍ فَقَدْ لَطُفَ لَهُ عَقْلٌ يَكْفِيهِ مَئُونَةَ هَوَاهُ وَ عِلْمٌ يَكْفِيهِ مَئُونَةَ جَهْلِهِ وَ غِنًى يَكْفِيهِ مَخَافَةَ الْفَقْرِ يَا هِشَامُ احْذَرْ هَذِهِ الدُّنْيَا وَ احْذَرْ أَهْلَهَا فَإِنَّ النَّاسَ فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ رَجُلٍ مُتَرَدٍّ مُعَانِقٍ لِهَوَاهُ وَ مُتَعَلِّمٍ مُقْرِئٍ كُلَّمَا ازْدَادَ عِلْماً ازْدَادَ كِبْراً يَسْتَعْلِي بِقِرَاءَتِهِ وَ عِلْمِهِ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَ عَابِدٍ جَاهِلٍ يَسْتَصْغِرُ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي عِبَادَتِهِ يُحِبُّ أَنْ يُعَظَّمَ وَ يُوَقَّرَ وَ ذِي بَصِيرَةٍ عَالِمٍ عَارِفٍ بِطَرِيقِ الْحَقِّ يُحِبُّ الْقِيَامَ بِهِ فَهُوَ عَاجِزٌ أَوْ مَغْلُوبٌ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا يَعْرِفُهُ فَهُوَ مَحْزُونٌ مَغْمُومٌ بِذَلِكَ فَهُوَ أَمْثَلُ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ أَوْجَهُهُمْ عَقْلًا يَا هِشَامُ اعْرِفْ الْعَقْلَ وَ جُنْدَهُ وَ الْجَهْلَ وَ جُنْدَهُ تَكُنْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مَا عَرَّفْتَنَا فَقَالَ ع يَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ-

تحف العقول / النص / 406 / و من كلامه ع مع الرشيد في خبر طويل ذكرنا موضع الحاجة إليه ..... ص : 404

آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ‏ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ هُمُ الْمُلْحِدُونَ عَدَلُوا عَنِ التَّوْحِيدِ إِلَى الْإِلْحَادِ فَقَالَ هَارُونُ أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ مَنْ أَلْحَدَ وَ تَزَنْدَقَ فَقَالَ مُوسَى ع أَوَّلُ مَنْ أَلْحَدَ وَ تَزَنْدَقَ فِي السَّمَاءِ إِبْلِيسُ‏ اللَّعِينُ فَاسْتَكْبَرَ وَ افْتَخَرَ عَلَى صَفِيِّ اللَّهِ وَ نَجِيِّهِ آدَمَ ع فَقَالَ اللَّعِينُ‏ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ فَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَ أَلْحَدَ فَتَوَارَثَ الْإِلْحَادَ ذُرِّيَّتُهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَقَالَ وَ لِإِبْلِيسَ ذُرِّيَّةٌ فَقَالَ ع نَعَمْ أَ لَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ- إِلَّا إِبْلِيسَ‏ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً لِأَنَّهُمْ يُضِلُّونَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ بِزَخَارِفِهِمْ وَ كَذِبِهِمْ وَ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ- وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ‏ أَيْ إِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ إِلَّا تَلْقِيناً وَ تَأْدِيباً وَ تَسْمِيَةً وَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَ إِنْ شَهِدَ كَانَ شَاكّاً حَاسِداً مُعَانِداً وَ لِذَلِكَ قَالَتِ الْعَرَبُ مَنْ جَهِلَ أَمْراً عَادَاهُ وَ مَنْ قَصَّرَ عَنْهُ عَابَهُ وَ أَلْحَدَ فِيهِ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ غَيْرُ عَالِمٍ وَ كَانَ لَهُ ع مَعَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي كَلَامٌ طَوِيلٌ لَيْسَ هُنَا مَوْضِعُهُ-

تحف العقول / النص / 412 / و روي عنه ع في قصار هذه المعاني ..... ص : 408

وَ قَالَ لَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيُّ الْكُفْرُ أَقْدَمُ أَمِ الشِّرْكُ فَقَالَ ع لَهُ مَا لَكَ وَ لِهَذَا مَا عَهْدِي بِكَ تُكَلِّمُ النَّاسَ قُلْتُ أَمَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ قُلْ لَهُ الْكُفْرُ أَقْدَمُ أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ إِبْلِيسُ‏ أَبى‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ‏ وَ الْكُفْرُ شَيْ‏ءٌ وَاحِدٌ وَ الشِّرْكُ يُثْبِتُ وَاحِداً وَ يُشْرِكُ مَعَهُ غَيْرَهُ.

تحف العقول / النص / 456 / و روي عنه ع في قصار هذه المعاني ..... ص : 455

وَ قَالَ ع‏ مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسَ‏ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ‏.

تحف العقول / النص / 470 / رسالته ع في الرد على أهل الجبر و التفويض و إثبات العدل و المنزلة بين المنزلتين ..... ص : 458

فَوَفَى لَهُ لِأَنَّ مِنْ صِفَاتِ الْمَوْلَى الْعَدْلَ وَ الْوَفَاءَ وَ النَّصَفَةَ وَ الْحِكْمَةَ أَ وَ لَيْسَ يَجِبُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ صَرَفَ ذَلِكَ الْمَالَ فِي الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِمَا وَعَدَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَ تَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِأَنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي دَارٍ فَانِيَةٍ وَ أَثَابَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فِيهَا نَعِيماً دَائِماً فِي دَارٍ بَاقِيَةٍ دَائِمَةٍ وَ إِنْ صَرَفَ الْعَبْدُ الْمَالَ الَّذِي مَلَّكَهُ مَوْلَاهُ أَيَّامَ سُكْنَاهُ تِلْكَ الدَّارَ الْأُولَى فِي الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَ خَالَفَ أَمْرَ مَوْلَاهُ كَذَلِكَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ الدَّائِمَةُ الَّتِي حَذَّرَهُ إِيَّاهَا غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَ أَعْلَمَهُ وَ عَرَّفَهُ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْوَفَاءَ بِوَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ بِذَلِكَ يُوصَفُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ وَ أَمَّا الْمَوْلَى فَهُوَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ ابْنُ آدَمَ الْمَخْلُوقُ وَ الْمَالُ قُدْرَةُ اللَّهِ الْوَاسِعَةُ وَ مِحْنَتُهُ إِظْهَارُهُ الْحِكْمَةَ وَ الْقُدْرَةَ وَ الدَّارُ الْفَانِيَةُ هِيَ الدُّنْيَا وَ بَعْضُ الْمَالِ الَّذِي مَلَّكَهُ مَوْلَاهُ هُوَ الِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي مَلَّكَ ابْنَ آدَمَ وَ الْأُمُورُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِصَرْفِ الْمَالِ إِلَيْهَا هُوَ الِاسْتِطَاعَةُ لِاتِّبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا أَوْرَدُوهُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ اجْتِنَابُ الْأَسْبَابِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا هِيَ طُرُقُ إِبْلِيسَ‏ وَ أَمَّا وَعْدُهُ فَالنَّعِيمُ الدَّائِمُ وَ هِيَ الْجَنَّةُ وَ أَمَّا الدَّارُ الْفَانِيَةُ فَهِيَ الدُّنْيَا وَ أَمَّا الدَّارُ الْأُخْرَى فَهِيَ الدَّارُ الْبَاقِيَةُ وَ هِيَ الْآخِرَةُ وَ الْقَوْلُ بَيْنَ الْجَبْرِ وَ التَّفْوِيضِ هُوَ الِاخْتِبَارُ وَ الِامْتِحَانُ وَ الْبَلْوَى بِالاسْتِطَاعَةِ الَّتِي مَلَّكَ الْعَبْدَ وَ شَرْحُهَا فِي الْخَمْسَةِ الْأَمْثَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا الصَّادِقُ ع أَنَّهَا جَمَعَتْ جَوَامِعَ الْفَضْلِ وَ أَنَا مُفَسِّرُهَا بِشَوَاهِدَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْبَيَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- تَفْسِيرُ صِحَّةِ الْخِلْقَةِ أَمَّا قَوْلُ الصَّادِقِ ع فَإِنَّ مَعْنَاهُ كَمَالُ الْخَلْقِ لِلْإِنْسَانِ وَ كَمَالُ الْحَوَاسِّ وَ ثَبَاتُ الْعَقْلِ وَ التَّمْيِيزِ وَ إِطْلَاقُ اللِّسَانِ بِالنُّطْقِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ‏ وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا فَقَدْ أَخْبَرَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ تَفْضِيلِهِ بَنِي آدَمَ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَ السِّبَاعِ وَ دَوَابِّ الْبَحْرِ وَ الطَّيْرِ وَ كُلِّ ذِي حَرَكَةٍ تُدْرِكُهُ حَوَاسُّ بَنِي آدَمَ بِتَمْيِيزِ الْعَقْلِ وَ النُّطْقِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ‏ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ‏ وَ قَوْلُهُ‏ يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ‏

تحف العقول / النص / 508 / مواعظ المسيح ع في الإنجيل و غيره و من حكمه

أَكْلُهُ كَذَلِكَ فَأَخْلِصُوا الْإِيمَانَ تَجِدُوا حَلَاوَتَهُ وَ يَنْفَعْكُمْ غِبُّهُ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَوْ وَجَدْتُمْ سِرَاجاً يَتَوَقَّدُ بِالْقَطِرَانِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ لَاسْتَضَأْتُمْ بِهِ وَ لَمْ يَمْنَعْكُمْ مِنْهُ رِيحُ قَطِرَانِهِ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا الْحِكْمَةَ مِمَّنْ وَجَدْتُمُوهَا مَعَهُ وَ لَا يَمْنَعْكُمْ مِنْهُ سُوءُ رَغْبَتِهِ فِيهَا وَيْلَكُمْ يَا عَبِيدَ الدُّنْيَا لَا كَحُكَمَاءَ تَعْقِلُونَ وَ لَا كَحُلَمَاءَ تَفْقَهُونَ وَ لَا كَعُلَمَاءَ تَعْلَمُونَ وَ لَا كَعَبِيدٍ أَتْقِيَاءَ وَ لَا كَأَحْرَارٍ كِرَامٍ تُوشِكُ الدُّنْيَا أَنْ تَقْتَلِعَكُمْ مِنْ أُصُولِكُمْ فَتُقَلِّبَكُمْ عَلَى وُجُوهِكُمْ ثُمَّ تَكُبَّكُمْ عَلَى مَنَاخِرِكُمْ ثُمَّ تَأْخُذَ خَطَايَاكُمْ بِنَوَاصِيكُمْ وَ يَدْفَعَكُمُ الْعِلْمُ مِنْ خَلْفِكُمْ حَتَّى يُسَلِّمَاكُمْ إِلَى الْمَلِكِ الدَّيَّانِ عُرَاةً فُرَادَى فَيَجْزِيَكُمْ بِسُوءِ أَعْمَالِكُمْ وَيْلَكُمْ يَا عَبِيدَ الدُّنْيَا أَ لَيْسَ بِالْعِلْمِ أُعْطِيتُمُ السُّلْطَانَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ فَنَبَذْتُمُوهُ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَ أَقْبَلْتُمْ عَلَى الدُّنْيَا فَبِهَا تَحْكُمُونَ وَ لَهَا تُمَهِّدُونَ وَ إِيَّاهَا تُؤْثِرُونَ وَ تَعْمُرُونَ فَحَتَّى مَتَى أَنْتُمْ لِلدُّنْيَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيكُمْ نَصِيبٌ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَا تُدْرِكُونَ شَرَفَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِتَرْكِ مَا تُحِبُّونَ فَلَا تَنْتَظِرُوا بِالتَّوْبَةِ غَداً فَإِنَّ دُونَ غَدٍ يَوْماً وَ لَيْلَةً قَضَاءُ اللَّهِ فِيهِمَا يَغْدُو وَ يَرُوحُ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ صِغَارَ الْخَطَايَا وَ مُحَقَّرَاتِهَا لَمِنْ مَكَايِدِ إِبْلِيسَ‏ يُحَقِّرُهَا لَكُمْ وَ يُصَغِّرُهَا فِي أَعْيُنِكُمْ فَتَجْتَمِعُ فَتَكْثُرُ وَ تُحِيطُ بِكُمْ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ الْمِدْحَةَ بِالْكَذِبِ وَ التَّزْكِيَةَ فِي الدِّينِ لَمِنْ رَأْسِ الشُّرُورِ الْمَعْلُومَةِ وَ إِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا لَرَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَبْلَغَ فِي شَرَفِ الْآخِرَةِ وَ أَعْوَنَ عَلَى حَوَادِثِ الدُّنْيَا مِنَ الصَّلَاةِ الدَّائِمَةِ وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَقْرَبَ إِلَى الرَّحْمَنِ مِنْهَا فَدُومُوا عَلَيْهَا وَ اسْتَكْثِرُوا مِنْهَا وَ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ فَالصَّلَاةُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَ آثَرُ عِنْدَهُ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ عَمَلِ الْمَظْلُومِ الَّذِي لَمْ يَنْتَصِرْ بِقَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍ وَ لَا حِقْدٍ هُوَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ عَظِيمٌ أَيُّكُمْ رَأَى نُوراً اسْمُهُ ظُلْمَةٌ أَوْ ظُلْمَةً اسْمُهَا نُورٌ كَذَلِكَ لَا يَجْتَمِعُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً كَافِراً وَ لَا مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا رَاغِباً فِي الْآخِرَةِ وَ هَلْ زَارِعُ شَعِيرٍ يَحْصُدُ قَمْحاً أَوْ زَارِعُ قَمْحٍ يَحْصُدُ شَعِيراً كَذَلِكَ يَحْصُدُ كُلُّ عَبْدٍ فِي الْآخِرَةِ مَا زَرَعَ وَ يُجْزَى بِمَا عَمِلَ-

الغيبة للنعماني / النص / 165 / فصل ..... ص : 161

فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ الناظرة بنور الهدى و القلوب السليمة من العمى المشرقة بالإيمان و الضياء بهذا القول قول الإمامين الباقر و الصادق ع في الغيبة و ما في القائم ع من سنن الأنبياء ع من الاستتار و الخوف و أنه ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة و تأملوه حسنا فإنه يسقط معه الأباطيل و الأضاليل التي ابتدعها المبتدعون الذين لم يذقهم الله حلاوة الإيمان و العلم و جعلهم بنجوة منه و بمعزل عنه و ليحمد هذه الطائفة القليلة النزرة الله حق حمده على ما من به عليها من الثبات على نظام الإمامة و ترك الشذوذ عنها كما شذ الأكثر ممن كان يعتقدها و طار يمينا و شمالا و أمكن الشيطان منه و من قياده و زمامه يدخله في كل لون و يخرجه من آخر حتى يورده كل غي و يصده عن كل رشد و يكره إليه الإيمان و يزين له الضلال و يجلي في صدره قول كل من قال بعقله و عمل على قياسه و يوحش عنده الحق و اعتقاد طاعة من فرض الله طاعته كما قال جل و عز في محكم كتابه حكاية لقول إبليس‏ لعنه الله- فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‏ و قوله أيضا وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ‏ و قوله‏ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ‏ أ ليس‏

الغيبة للنعماني / النص / 165 / فصل ..... ص : 161

ثم قال عز و جل حكاية لما ظنه إبليس‏ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏

الغيبة للنعماني / النص / 166 / فصل ..... ص : 161

فاستيقظوا رحمكم الله من سنة الغفلة و انتبهوا من رقدة الهوى و لا يذهبن عنكم ما يقوله الصادقون ع صفحا باستماعكم إياه بغير أذن واعية و قلوب مفكرة و ألباب معتبرة متدبرة لما قالوا أحسن الله إرشادكم و حال بين إبليس‏ لعنه الله و بينكم حتى لا تدخلوا في جملة أهل الاستثناء من الله بقوله جل و عز- إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ‏ و تدخلوا في أهل الاستثناء من إبليس‏ لعنه الله بقوله- لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‏ و الحمد لله رب العالمين‏

الغيبة للنعماني / النص / 212 / باب 12 ما يلحق الشيعة من التمحيص و التفرق و التشتت عند الغيبة حتى لا يبقى على حقيقة الأمر إلا الأقل الذي وصفه الأئمة ع

من الله الحسنى بما وفقه عليه و قدمه إليه من العلم بحاله و أوصله إلى هذه الروايات من قول الصادقين ع فصدقها و عمل بها و تقدم علمه بما يأتي من أمر الله و تدبيره فارتقبه غير شاك و لا مرتاب و لا متحير و لا مغتر بزخارف إبليس‏ و أشياعه و الحمد لله الذي جعلنا ممن أحسن إليه و أنعم عليه و أوصله من العلم إلى ما لا يوصل إليه غيره إيجابا للمنة و اختصاصا بالموهبة حمدا يكون لنعمه كفاء و لحقه أداء

الغيبة للنعماني / النص / 254 / باب 14 ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم ع و يدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة ع

عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏ ثُمَّ قَالَ الصَّيْحَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ وَ الصَّيْحَةُ فِيهِ هِيَ صَيْحَةُ جَبْرَئِيلَ ع إِلَى هَذَا الْخَلْقِ ثُمَّ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِ الْقَائِمِ ع فَيَسْمَعُ مَنْ بِالْمَشْرِقِ وَ مَنْ بِالْمَغْرِبِ لَا يَبْقَى رَاقِدٌ إِلَّا اسْتَيْقَظَ وَ لَا قَائِمٌ إِلَّا قَعَدَ وَ لَا قَاعِدٌ إِلَّا قَامَ عَلَى رِجْلَيْهِ فَزِعاً مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ فَرَحِمَ اللَّهُ مَنِ اعْتَبَرَ بِذَلِكَ الصَّوْتِ فَأَجَابَ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْأَوَّلَ هُوَ صَوْتُ جَبْرَئِيلَ الرُّوحِ الْأَمِينِ ع ثُمَّ قَالَ ع يَكُونُ الصَّوْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَلَا تَشُكُّوا فِي ذَلِكَ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَوْتُ الْمَلْعُونِ إِبْلِيسَ‏ يُنَادِي أَلَا إِنَّ فُلَاناً قُتِلَ مَظْلُوماً لِيُشَكِّكَ النَّاسَ وَ يَفْتِنَهُمْ فَكَمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ شَاكٍّ مُتَحَيِّرٍ قَدْ هَوَى فِي النَّارِ فَإِذَا سَمِعْتُمُ الصَّوْتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا تَشُكُّوا فِيهِ أَنَّهُ صَوْتُ جَبْرَئِيلَ وَ عَلَامَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُنَادِي بِاسْمِ الْقَائِمِ وَ اسْمِ أَبِيهِ حَتَّى تَسْمَعَهُ الْعَذْرَاءُ فِي خِدْرِهَا فَتُحَرِّضُ أَبَاهَا وَ أَخَاهَا عَلَى الْخُرُوجِ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ هَذَيْنِ الصَّوْتَيْنِ قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ ع صَوْتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ هُوَ صَوْتُ جَبْرَئِيلَ بِاسْمِ صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ وَ اسْمِ أَبِيهِ وَ الصَّوْتِ الثَّانِي مِنَ الْأَرْضِ وَ هُوَ صَوْتُ إِبْلِيسَ‏ اللَّعِينِ يُنَادِي بِاسْمِ فُلَانٍ أَنَّهُ قُتِلَ مَظْلُوماً يُرِيدُ بِذَلِكَ الْفِتْنَةَ فَاتَّبِعُوا الصَّوْتَ الْأَوَّلَ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْأَخِيرَ أَنْ تُفْتَنُوا بِهِ وَ قَالَ ع لَا يَقُومُ الْقَائِمُ ع إِلَّا عَلَى خَوْفٍ سَدِيدٍ [شَدِيدٍ] مِنَ النَّاسِ وَ زَلَازِلَ وَ فِتْنَةٍ وَ بَلَاءٍ يُصِيبُ النَّاسَ وَ طَاعُونٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَ سَيْفٍ قَاطِعٍ بَيْنَ الْعَرَبِ وَ اخْتِلَافٍ شَدِيدٍ فِي النَّاسِ وَ تَشَتُّتٍ فِي دِينِهِمْ وَ تَغَيُّرٍ مِنْ حَالِهِمْ حَتَّى يَتَمَنَّى الْمُتَمَنِّي الْمَوْتَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً مِنْ عِظَمِ مَا يَرَى مِنْ كَلَبِ النَّاسِ وَ أَكْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَخُرُوجُهُ‏

الغيبة للنعماني / النص / 261 / باب 14 ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم ع و يدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة ع

ع وَ شِيعَتِهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَعِدَ إِبْلِيسُ‏ فِي الْهَوَاءِ حَتَّى يَتَوَارَى عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْحَقَّ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ شِيعَتِهِ فَإِنَّهُ قُتِلَ مَظْلُوماً فَاطْلُبُوا بِدَمِهِ قَالَ فَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ‏ عَلَى الْحَقِّ وَ هُوَ النِّدَاءُ الْأَوَّلُ وَ يَرْتَابُ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ\* وَ الْمَرَضُ وَ اللَّهِ عَدَاوَتُنَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَبَرَّءُونَ مِنَّا وَ يَتَنَاوَلُونَّا فَيَقُولُونَ إِنَّ الْمُنَادِيَ الْأَوَّلَ سِحْرٌ مِنْ سِحْرِ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ- قَالَ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْدَانُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَوَانِيُّ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ سَوَاءً بِلَفْظِهِ‏.

الغيبة للنعماني / النص / 261 / باب 14 ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم ع و يدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة ع

20- قَالَ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ النَّاشِرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ وَ قَدْ سَأَلَهُ عُمَارَةُ الْهَمْدَانِيُّ فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ نَاساً يُعَيِّرُونَّا وَ يَقُولُونَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَيَكُونُ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ لَهُ لَا تَرْوِ عَنِّي وَ ارْوِهِ عَنْ أَبِي كَانَ أَبِي يَقُولُ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ‏ فَيُؤْمِنُ أَهْلُ الْأَرْضِ جَمِيعاً لِلصَّوْتِ الْأَوَّلِ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَعِدَ إِبْلِيسُ‏ اللَّعِينُ حَتَّى يَتَوَارَى مِنَ الْأَرْضِ‏

الغيبة للنعماني / النص / 266 / باب 14 ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم ع و يدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة ع

مِنْ إِبْلِيسَ‏ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ تُعْرَفُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ يَعْرِفُهَا مَنْ كَانَ سَمِعَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَكُونَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 62 / باب ما ينقض الوضوء ..... ص : 61

139- وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لِلصَّادِقِ ع‏ أَجِدُ الرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ الرَّجُلِ فَيُحْدِثُ لِيُشَكِّكَهُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 133 / باب غسل الميت ..... ص : 131

350- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَكَّلَ بِهِ إِبْلِيسُ‏ مِنْ شَيَاطِينِهِ مَنْ يَأْمُرُهُ بِالْكُفْرِ وَ يُشَكِّكُهُ فِي دِينِهِ حَتَّى يَخْرُجَ نَفْسُهُ فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتُوا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 186 / باب النوادر ..... ص : 186

559- قَالَ الصَّادِقُ ع- مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ أَحَبَّ إِلَى إِبْلِيسَ‏ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 211 / باب فضل الصلاة ..... ص : 207

إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ نَادَى إِبْلِيسُ‏ يَا وَيْلَاهْ أَطَاعُوهُ وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 253 / باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الأنواع ..... ص : 247

775- وَ رَوَى أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِعَلِيٍّ ع إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَا تَلْبَسِ الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيَةِ إِبْلِيسَ‏- وَ لَا تَرْكَبْ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِيسَ‏ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَيُحْرِقَ اللَّهُ جِلْدَكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 501 / باب كراهية النوم بعد الغداة ..... ص : 501

1440- وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ‏ إِنَّمَا يَبُثُّ جُنُودَ

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 502 / باب كراهية النوم بعد الغداة ..... ص : 501

اللَّيْلِ مِنْ حِينِ تَغِيبُ الشَّمْسُ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ يَبُثُّ جُنُودَ النَّهَارِ مِنْ حِينِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ ذَكَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ع كَانَ يَقُولُ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ وَ عَوِّذُوا صِغَارَكُمْ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا سَاعَتَا غَفْلَةٍ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 200 / باب علل الحج ..... ص : 190

2135- وَ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَمْيِ الْجِمَارِ لِأَنَّ إِبْلِيسَ‏ اللَّعِينَ كَانَ يَتَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ ع فِي مَوْضِعِ الْجِمَارِ فَيَرْجُمُهُ إِبْرَاهِيمُ ع فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ وَ رُوِيَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَمَى الْجِمَارَ- آدَمُ ع ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ ع.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 239 / نكت في حج الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ..... ص : 229

بِالضِّغَاطِ هُنَاكَ قَالَ لِأَنَّ قَوْلَ الْعَبْدِ اللَّهُ أَكْبَرُ مَعْنَاهُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْأَصْنَامِ الْمَنْحُوتَةِ وَ الْآلِهَةِ الْمَعْبُودَةِ دُونَهُ وَ أَنَّ إِبْلِيسَ‏ فِي شَيَاطِينِهِ يُضَيِّقُ عَلَى الْحَاجِّ مَسْلَكَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ طَارَ مَعَ شَيَاطِينِهِ وَ تَبِعَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقَعُوا فِي اللُّجَّةِ الْخَضْرَاءِ قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ الصَّرُورَةُ يُسْتَحَبُّ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ فَقَالَ لِأَنَّ الصَّرُورَةَ قَاضِي فَرْضٍ مَدْعُوٍّ إِلَى حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ فَيَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِي دُعِيَ إِلَيْهِ لِيُكْرَمَ فِيهِ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ الْحَلْقُ عَلَيْهِ وَاجِباً دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ فَقَالَ لِيَصِيرَ بِذَلِكَ مُوسَماً بِسِمَةِ الْآمِنِينَ أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ‏ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ وَطْءُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ عَلَيْهِ فَرِيضَةً قَالَ لِيَسْتَوْجِبَ بِذَلِكَ وَطْءَ بُحْبُوحَةِ الْجَنَّةِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 199 / باب السوق ..... ص : 199

3751- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ عَنْ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ خَيْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هِيَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ‏ يَغْدُو بِرَايَتِهِ وَ يَضَعُ كُرْسِيَّهُ وَ يَبُثُّ ذُرِّيَّتَهُ فَبَيْنَ مُطَفِّفٍ فِي قَفِيزٍ أَوْ طَائِشٍ فِي مِيزَانٍ أَوْ سَارِقٍ فِي ذَرْعٍ أَوْ كَاذِبٍ فِي سِلْعَةٍ فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَيٌّ فَلَا يَزَالُ مَعَ ذَلِكَ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ ثُمَّ قَالَ ع وَ خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 339 / باب الصيد و الذبائح ..... ص : 314

4203 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ الْكَبْشَ أَتَاهُ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ هَذَا لِي فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا قَالَ لِي مِنْهُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا فَلَمْ يَزَلْ يُسَمِّي عُضْواً عُضْواً مِنَ الشَّاةِ وَ يَأْبَى عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ ع حَتَّى انْتَهَى إِلَى الطِّحَالِ فَسَمَّاهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَهُوَ لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 18 / باب ما جاء في النظر إلى النساء ..... ص : 18

4969- رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ‏ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَيْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 376 / و من ألفاظ رسول الله ص الموجزة التي لم يسبق إليها ..... ص : 376

5771- الشِّعْرُ مِنْ إِبْلِيسَ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 546 / القدرية: ..... ص : 545

قدر، و في الحديث: «لا يدخل الجنّة قدريّ، و هو الّذي يقول: لا يكون ما شاء اللّه و يكون ما شاء إبليس‏».

الأمالي( للصدوق) / النص / 23 / المجلس السابع

عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ سَائِبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَذَاكَرَ أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَضَائِلَ شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرٌ شَرِيفٌ وَ هُوَ شَهْرِي وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ تُعَظِّمُهُ وَ تَعْرِفُ حَقَّهُ وَ هُوَ شَهْرٌ تُزَادُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ كَشَهْرِ رَمَضَانَ وَ تُزَيَّنُ فِيهِ الْجِنَانُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ شَهْرٌ الْعَمَلُ فِيهِ مُضَاعَفٌ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِينَ وَ السَّيِّئَةُ مَحْطُوطَةٌ وَ الذَّنْبُ مَغْفُورٌ وَ الْحَسَنَةُ مَقْبُولَةٌ وَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ يُبَاهِي فِيهِ بِعِبَادِهِ وَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَّامِهِ وَ قُوَّامِهِ فَيُبَاهِي بِهِمْ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْ لَنَا شَيْئاً مِنْ فَضَائِلِهِ لِنَزْدَادَ رَغْبَةً فِي صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ وَ لِنَجْتَهِدَ لِلْجَلِيلِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً الْحَسَنَةُ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ شَعْبَانَ حُطَّتْ عَنْهُ السَّيِّئَةُ الْمُوبِقَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ رُفِعَ لَهُ سَبْعُونَ دَرَجَةً فِي الْجِنَانِ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ حُبِّبَ إِلَى الْعِبَادِ وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ صُرِفَ عَنْهُ سَبْعُونَ لَوْناً مِنَ الْبَلَاءِ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عُصِمَ مِنْ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ دَهْرَهُ وَ عُمُرَهُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُسْقَى مِنْ حِيَاضِ الْقُدْسِ وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عَطَفَ عَلَيْهِ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ عِنْدَ مَا يُسَائِلَانِهِ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ سَبْعِينَ ذِرَاعاً وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَنَارَةً مِنْ نُورٍ وَ مَنْ صَامَ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 91 / المجلس العشرون

يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‏ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آدَمَ ع‏ وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ حُجَّةً فِي أَرْضِهِ وَ خَلِيفَةً فِي بِلَادِهِ لَمْ يَخْلُقْهُ لِلْجَنَّةِ وَ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ مِنْ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ لَا فِي الْأَرْضِ لِتَتِمَّ مَقَادِيرُ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ وَ جُعِلَ حُجَّةً وَ خَلِيفَةً عُصِمَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ‏ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ‏ إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ‏ أَيْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ وَ لَوْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَكَانَ قَدْ كَفَرَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي يُوسُفَ‏ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها فَإِنَّهَا هَمَّتْ بِالْمَعْصِيَةِ وَ هَمَّ يُوسُفُ بِقَتْلِهَا إِنْ أَجْبَرَتْهُ لِعِظَمِ مَا دَاخَلَهُ فَصَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ قَتْلَهَا وَ الْفَاحِشَةَ وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ يَعْنِي الْقَتْلَ‏ وَ الْفَحْشاءَ يَعْنِي الزِّنَا وَ أَمَّا دَاوُدُ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِيهِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَهْمِ يَقُولُونَ إِنَّ دَاوُدَ كَانَ فِي مِحْرَابِهِ يُصَلِّي إِذْ تَصَوَّرَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ عَلَى صُورَةِ طَيْرٍ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الطُّيُورِ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ وَ قَامَ لِيَأْخُذَ الطَّيْرَ فَخَرَجَ الطَّيْرُ إِلَى الدَّارِ فَخَرَجَ فِي أَثَرِهِ فَطَارَ الطَّيْرُ إِلَى السَّطْحِ فَصَعِدَ فِي طَلَبِهِ فَسَقَطَ الطَّيْرُ فِي دَارِ أُورِيَاءَ بْنِ حتان [حَنَانٍ‏] فَاطَّلَعَ دَاوُدُ فِي أَثَرِ الطَّيْرِ فَإِذَا بِامْرَأَةِ أُورِيَاءَ تَغْتَسِلُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا هَوَاهَا وَ كَانَ أُورِيَاءُ قَدْ أَخْرَجَهُ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَكَتَبَ إِلَى صَاحِبِهِ أَنْ قَدِّمْ أُورِيَاءَ أَمَامَ الْحَرْبِ فَقُدِّمَ فَظَفِرَ أُورِيَاءُ بِالْمُشْرِكِينَ فَصَعُبَ ذَلِكَ عَلَى دَاوُدَ فَكَتَبَ الثَّانِيَةَ أَنْ قَدِّمْهُ أَمَامَ التَّابُوتِ فَقُتِلَ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 202 / المجلس السادس و الثلاثون

قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ دِرْهَمٍ وَ دِينَارٍ ضُرِبَا فِي الْأَرْضِ نَظَرَ إِلَيْهِمَا إِبْلِيسُ‏ فَلَمَّا عَايَنَهُمَا أَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ ضَمَّهُمَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ صَرَخَ صَرْخَةً ثُمَّ ضَمَّهُمَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمَا قُرَّةُ عَيْنِي وَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي مَا أُبَالِي مِنْ بَنِي آدَمَ إِذَا أَحَبُّوكُمَا أَنْ لَا يَعْبُدُوا وَثَناً وَ حَسْبِي مِنْ بَنِي آدَمَ أَنْ يُحِبُّوكُمَا.

الأمالي( للصدوق) / النص / 204 / المجلس السابع و الثلاثون

عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَضَى لِعِيسَى ع ثَلَاثُونَ سَنَةً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَقِيَهُ إِبْلِيسُ‏ عَلَى عَقَبَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ هِيَ عَقَبَةُ أَفِيقٍ فَقَالَ لَهُ يَا عِيسَى ع أَنْتَ الَّذِي بَلَغَ مِنْ عِظَمِ رُبُوبِيَّتِكَ أَنْ تَكَوَّنْتَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ قَالَ عِيسَى ع بَلِ الْعَظَمَةُ لِلَّذِي كَوَّنَنِي وَ كَذَلِكَ كَوَّنَ آدَمَ وَ حَوَّاءَ قَالَ إِبْلِيسُ‏ يَا عِيسَى فَأَنْتَ الَّذِي بَلَغَ مِنْ عِظَمِ رُبُوبِيَّتِكَ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ‏ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ عِيسَى يَا إِبْلِيسُ‏ بَلِ الْعَظَمَةُ لِلَّذِي أَنْطَقَنِي فِي صِغَرِي وَ لَوْ شَاءَ لَأَبْكَمَنِي قَالَ إِبْلِيسُ‏ فَأَنْتَ الَّذِي بَلَغَ مِنْ عِظَمِ رُبُوبِيَّتِكَ أَنَّكَ‏ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَيَصِيرُ طَيْراً قَالَ عِيسَى ع بَلِ الْعَظَمَةُ لِلَّذِي خَلَقَنِي وَ خَلَقَ مَا سَخَّرَ لِي قَالَ إِبْلِيسُ‏ فَأَنْتَ الَّذِي بَلَغَ مِنْ عِظَمِ رُبُوبِيَّتِكَ أَنَّكَ تَشْفِي الْمَرْضَى قَالَ عِيسَى ع بَلِ الْعَظَمَةُ لِلَّذِي بِإِذْنِهِ أَشْفِيهِمْ وَ إِذَا شَاءَ أَمْرَضَنِي قَالَ إِبْلِيسُ‏ فَأَنْتَ الَّذِي بَلَغَ مِنْ عِظَمِ رُبُوبِيَّتِكَ أَنَّكَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ عِيسَى ع بَلِ الْعَظَمَةُ لِلَّذِي بِإِذْنِهِ أُحْيِيهِمْ وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُمِيتَ مَا أَحْيَيْتُ وَ يُمِيتَنِي قَالَ إِبْلِيسُ‏ يَا عِيسَى فَأَنْتَ الَّذِي بَلَغَ مِنْ عِظَمِ رُبُوبِيَّتِكَ أَنَّكَ تَعْبُرُ الْبَحْرَ فَلَا تَبْتَلُّ قَدَمَاكَ وَ لَا تَرْسُخُ فِيهِ قَالَ عِيسَى ع بَلِ الْعَظَمَةُ لِلَّذِي ذَلَّلَهُ لِي وَ لَوْ شَاءَ أَغْرَقَنِي قَالَ إِبْلِيسُ‏ يَا عِيسَى فَأَنْتَ الَّذِي بَلَغَ مِنْ عِظَمِ رُبُوبِيَّتِكَ أَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكَ يَوْمٌ تَكُونُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ دُونَكَ وَ أَنْتَ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ تُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَ تُقَسِّمُ الْأَرْزَاقَ فَأَعْظَمَ عِيسَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ إِبْلِيسَ‏ الْكَافِرِ اللَّعِينِ فَقَالَ عِيسَى سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْ‏ءَ سَمَاوَاتِهِ وَ أَرْضِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ رِضَى نَفْسِهِ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً حَتَّى وَقَعَ فِي اللُّجَّةِ الْخَضْرَاءِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْجِنِّ تَمْشِي عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ فَإِذَا هِيَ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 205 / المجلس السابع و الثلاثون

بِإِبْلِيسَ سَاجِداً عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَقَامَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ تَعَجُّباً ثُمَّ قَالَتْ لَهُ وَيْحَكَ يَا إِبْلِيسُ‏ مَا تَرْجُو بِطُولِ السُّجُودِ فَقَالَ لَهَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ابْنَةُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ أَرْجُو إِذَا أَبَرَّ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ قَسَمَهُ وَ أَدْخَلَنِي نَارَ جَهَنَّمَ أَنْ يُخْرِجَنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِهِ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 205 / المجلس السابع و الثلاثون

2- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَامِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ جَامِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَشَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَحْمَتَهُ حَتَّى يَطْمَعَ إِبْلِيسُ‏ فِي رَحْمَتِهِ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 285 / المجلس الثامن و الأربعون

1- حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ يَخْتَرِقُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ فَلَمَّا وُلِدَ عِيسَى ع حُجِبَ عَنْ ثَلَاثِ سَمَاوَاتٍ وَ كَانَ يَخْتَرِقُ أَرْبَعَ سَمَاوَاتٍ فَلَمَّا وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُجِبَ عَنِ السَّبْعِ كُلِّهَا وَ رُمِيَتِ الشَّيَاطِينُ بِالنُّجُومِ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ هَذَا قِيَامُ السَّاعَةِ كُنَّا نَسْمَعُ أَهْلَ الْكُتُبِ يَذْكُرُونَهُ وَ قَالَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ وَ كَانَ مِنْ أَزْجَرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ انْظُرُوا هَذِهِ النُّجُومَ الَّتِي يُهْتَدَى بِهَا وَ يُعْرَفُ بِهَا أَزْمَانُ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ فَإِنْ كَانَ رُمِيَ بِهَا فَهُوَ هَلَاكُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ إِنْ كَانَتْ ثَبَتَتْ وَ رُمِيَ بِغَيْرِهَا فَهُوَ أَمْرٌ حَدَثٌ وَ أَصْبَحَتِ الْأَصْنَامُ كُلُّهَا صَبِيحَةَ وُلِدَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنْهَا صَنَمٌ إِلَّا وَ هُوَ مُنْكَبٌّ عَلَى وَجْهِهِ وَ ارْتَجَسَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِيوَانُ كِسْرَى وَ سَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةً وَ غَاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةَ وَ فَاضَ وَادِي السَّمَاوَةِ وَ خَمَدَتْ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 286 / المجلس الثامن و الأربعون

نِيرَانُ فَارِسَ وَ لَمْ تَخْمُدْ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَلْفِ عَامٍ وَ رَأَى الْمُؤبَدَانُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي الْمَنَامِ إِبِلًا صِعَاباً تَقُودُ خَيْلًا عِرَاباً قَدْ قَطَعَتْ دِجْلَةَ وَ انْسَرَبَتْ فِي بِلَادِهِمْ وَ انْقَصَمَ طَاقُ الْمَلِكِ كِسْرَى مِنْ وَسَطِهِ وَ انْخَرَقَتْ عَلَيْهِ دِجْلَةُ الْعَوْرَاءُ وَ انْتَشَرَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ نُورٌ مِنْ قِبَلِ الْحِجَازِ ثُمَّ اسْتَطَارَ حَتَّى بَلَغَ الْمَشْرِقَ وَ لَمْ يَبْقَ سَرِيرٌ لِمَلِكٍ مِنْ مملوك [مُلُوكِ‏] الدُّنْيَا إِلَّا أَصْبَحَ مَنْكُوساً وَ الْمَلِكُ مُخْرِساً لَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ انْتُزِعَ عِلْمُ الْكَهَنَةِ وَ بَطَلَ سِحْرُ السَّحَرَةِ وَ لَمْ يَبْقَ كَاهِنَةٌ فِي الْعَرَبِ إِلَّا حُجِبَتْ عَنْ صَاحِبِهَا وَ عَظُمَتْ قُرَيْشٌ فِي الْعَرَبِ وَ سُمُّوا آلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع إِنَّمَا سُمُّوا آلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُمْ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ قَالَتْ آمِنَةُ إِنَّ ابْنِي وَ اللَّهِ سَقَطَ فَاتَّقَى الْأَرْضَ بِيَدِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ سَمِعْتُ فِي الضَّوْءِ قَائِلًا يَقُولُ إِنَّكِ قَدْ وَلَدْتِ سَيِّدَ النَّاسِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّداً وَ أُتِيَ بِهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ قَدْ بَلَغَهُ مَا قَالَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ قَالَ-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَانِي‏ |  | هَذَا الْغُلَامَ الطَّيِّبَ الْأَرْدَانِ‏ |
| قَدْ سَادَ فِي الْمَهْدِ عَلَى الْغِلْمَانِ‏ |  |  |

ثُمَّ عَوَّذَهُ بِأَرْكَانِ الْكَعْبَةِ وَ قَالَ فِيهِ أَشْعَاراً قَالَ وَ صَاحَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ في أَبَالِسَتِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا مَا الَّذِي أَفْزَعَكَ يَا سَيِّدَنَا فَقَالَ لَهُمْ وَيْلَكُمْ لَقَدْ أَنْكَرْتُ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ لَقَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ حَدَثٌ عَظِيمٌ مَا حَدَثَ مِثْلُهُ مُنْذُ وُلِدَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَاخْرُجُوا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الْحَدَثُ الَّذِي قَدْ حَدَثَ فَافْتَرَقُوا ثُمَّ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا مَا وَجَدْنَا شَيْئاً فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ أَنَا لِهَذَا الْأَمْرِ ثُمَّ انْغَمَسَ فِي الدُّنْيَا فَجَالَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ فَوَجَدَ الْحَرَمَ مَحْفُوظاً بِالْمَلَائِكَةِ فَذَهَبَ لِيَدْخُلَ فَصَاحُوا بِهِ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 295 / المجلس التاسع و الأربعون

8- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ قَالَ ع مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَإِنَّ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ وَكَّلَ بِهِ إِبْلِيسُ‏ مِائَةَ شَيْطَانٍ مِنْ مَرَدَةِ أَعْوَانِهِ لِيُضِلُّوهُ وَ يُوَسْوِسُوا إِلَيْهِ حَتَّى يُهْلِكُوهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 347 / المجلس الخامس و الخمسون

6- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدولقي [الدُّونَقِيُ‏] قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ رَفَعَهُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: مَرَّ إِبْلِيسُ‏ بِنَفَرٍ يَتَنَاوَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَقَفَ أَمَامَهُمْ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنِ الَّذِي وَقَفَ أَمَامَنَا فَقَالَ أَنَا أَبُو مُرَّةَ فَقَالُوا يَا أَبَا مُرَّةَ أَ مَا تَسْمَعُ كَلَامَنَا فَقَالَ سَوْءَةٌ لَكُمْ تَسُبُّونَ مَوْلَاكُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالُوا لَهُ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّهُ مَوْلَانَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ نَبِيِّكُمْ ص مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ فَقَالُوا لَهُ فَأَنْتَ مِنْ مَوَالِيهِ وَ شِيعَتِهِ فَقَالَ مَا أَنَا مِنْ مَوَالِيهِ وَ لَا مِنْ شِيعَتِهِ وَ لَكِنِّي أُحِبُّهُ وَ مَا يُبْغِضُهُ أَحَدٌ إِلَّا شَارَكْتُهُ فِي الْمَالِ وَ الْوَلَدِ فَقَالُوا لَهُ يَا أَبَا مُرَّةَ فَتَقُولُ فِي عَلِيٍّ شَيْئاً فَقَالَ لَهُمُ اسْمَعُوا مِنِّي مَعَاشِرَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ عَبَدْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْجَانِّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَلْفَ سَنَةٍ فَلَمَّا أَهْلَكَ اللَّهُ الْجَانَّ شَكَوْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْوَحْدَةَ فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَعَبَدْتُ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَلْفَ سَنَةٍ أُخْرَى فِي جُمْلَةِ الْمَلَائِكَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ نُسَبِّحُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نُقَدِّسُهُ-

الأمالي( للصدوق) / النص / 465 / المجلس الحادي و السبعون

5- حَدَّثَنَا أَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ‏ صَعِدَ إِبْلِيسُ‏ جَبَلًا بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ بِعَفَارِيتِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا سَيِّدَنَا لِمَ دَعَوْتَنَا قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ لَهَا فَقَامَ عِفْرِيتٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ فَقَالَ أَنَا لَهَا بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ لَسْتَ لَهَا فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَسْتَ لَهَا فَقَالَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ أَنَا لَهَا قَالَ بِمَا ذَا قَالَ أَعِدُهُمْ وَ أُمَنِّيهِمْ حَتَّى يُوَاقِعُوا الْخَطِيئَةَ فَإِذَا وَاقَعُوا الْخَطِيئَةَ أَنْسَيْتُهُمُ الِاسْتِغْفَارَ فَقَالَ أَنْتَ لَهَا فَوَكَّلَهُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 602 / المجلس الثامن و الثمانون

وُلِدَ فَضَحِكَتِ الْجَنَّةُ يَوْمَئِذٍ فَهِيَ ضَاحِكَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ بَلَغَنِي أَنَّ حُوتاً مِنْ حِيتَانِ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُ طُمُوسَا وَ هُوَ سَيِّدُ الْحِيتَانِ لَهُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ ذَنَبٍ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِهِ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ ثَوْرٍ الْوَاحِدُ مِنْهَا أَكْبَرُ مِنَ الدُّنْيَا لِكُلِّ ثَوْرٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ قَرْنٍ مِنْ زُمُرُّدٍ أَخْضَرَ لَا يُشْعِرُ بِهِنَّ اضْطَرَبَ فَرَحاً بِمَوْلِدِهِ وَ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ثَبَّتَهُ لَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ يَوْمَئِذٍ مَا بَقِيَ جَبَلٌ إِلَّا نَادَى صَاحِبَهُ بِالْبِشَارَةِ وَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَقَدْ خَضَعَتِ الْجِبَالُ كُلُّهَا لِأَبِي قُبَيْسٍ كَرَامَةً لِمَوْلِدِه ع وَ لَقَدْ قَدَّسَتِ الْأَشْجَارُ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِأَنْوَاعِ أَفْنَانِهَا وَ ثِمَارِهَا فَرَحاً بِمَوْلِدِهِ ع وَ لَقَدْ ضُرِبَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ سَبْعُونَ عَمُوداً مِنْ أَنْوَاعِ الْأَنْوَارِ لَا يُشْبِهُ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وَ قَدْ بُشِّرَ آدَمُ بِمَوْلِدِهِ فَزِيدَ فِي حُسْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفاً وَ كَانَ قَدْ وَجَدَ مَرَارَةَ الْمَوْتِ وَ كَانَ قَدْ مَسَّهُ ذَلِكَ فَسَرَى عَنْهُ ذَلِكَ وَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْكَوْثَرَ اضْطَرَبَ فِي الْجَنَّةِ وَ اهْتَزَّ فَرَمَى بِسَبْعِمِائَةِ أَلْفِ قَصْرٍ مِنْ قُصُورِ الدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ نُثَاراً لِمَوْلِدِ مُحَمَّدٍ ص وَ لَقَدْ زُمَّ إِبْلِيسُ‏ وَ كُبِلَ وَ أُلْقِيَ فِي الْحِصْنِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ غَرِقَ عَرْشُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَقَدْ تَنَكَّسَتِ الْأَصْنَامُ كُلُّهَا وَ صَاحَتْ وَ وَلْوَلَتْ وَ لَقَدْ سَمِعُوا صَوْتاً مِنَ الْكَعْبَةِ يَا آلَ قُرَيْشٍ وَ لَقَدْ جَاءَكُمُ الْبَشِيرُ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ مَعَهُ عِزُّ الْأَبَدِ وَ الرِّبْحُ الْأَكْبَرُ وَ هُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَ نَجِدُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ عِتْرَتَهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَهُ وَ أَنَّهُ لَا يَزَالُ النَّاسُ فِي أَمَانٍ مِنَ الْعَذَابِ مَا دَامَ مِنْ عِتْرَتِهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا خَلْقٌ يَمْشِي-

الأمالي( للصدوق) / النص / 613 / المجلس التاسع و الثمانون

وَ أَهْلِ الرِّعَايَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ قَوْلَ مَنْ‏ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ جَعَلَ مَأْوَاهُ النَّارَ فَإِنَّ النَّمَّامَ شَاهِدُ زُورٍ وَ شَرِيكُ إِبْلِيسَ‏ فِي الْإِغْرَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‏ وَ نَحْنُ لَكَ أَنْصَارٌ وَ أَعْوَانٌ وَ لِمُلْكِكَ دَعَائِمُ وَ أَرْكَانٌ مَا أَمَرْتَ بِالعُرْفِ وَ الْإِحْسَانِ وَ أَمْضَيْتَ فِي الرَّعِيَّةِ أَحْكَامَ الْقُرْآنِ وَ أَرْغَمْتَ بِطَاعَتِكَ لِلَّهِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي سَعَةِ فَهْمِكَ وَ كَثْرَةِ عِلْمِكَ وَ مَعْرِفَتِكَ بِآدَابِ اللَّهِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّ الْمُكَافِيَ لَيْسَ بِالْوَاصِلِ إِنَّمَا الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قَطَعَتْهُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا فَصِلْ رَحِمَكَ يَزِدِ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ وَ يُخَفِّفْ عَنْكَ الْحِسَابَ يَوْمَ حَشْرِكَ فَقَالَ الْمَنْصُورُ قَدْ صَفَحْتَ عَنْكَ لِقَدَرِكَ وَ تَجَاوَزْتَ عَنْكَ لِصِدْقِكَ فَحَدِّثْنِي عَنْ نَفْسِكَ بِحَدِيثٍ أَتَّعِظُ بِهِ وَ يَكُونُ لِي زَاجِرُ صِدْقٍ عَنِ الْمُوبِقَاتِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع عَلَيْكَ بِالْحِلْمِ فَإِنَّهُ رُكْنُ الْعِلْمِ وَ امْلِكْ نَفْسَكَ عِنْدَ أَسْبَابِ الْقُدْرَةِ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ كُنْتَ كَمَنْ شَفَى غَيْظاً أَوْ تَدَاوَى حِقْداً أَوْ يُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ بِالصَّوْلَةِ وَ اعْلَمْ بِأَنَّكَ إِنْ عَاقَبْتَ مُسْتَحِقّاً لَمْ تَكُنْ غَايَةُ مَا تُوصَفُ بِهِ إِلَّا الْعَدْلَ وَ لَا أَعْرِفُ حَالًا أَفْضَلَ مِنْ حَالِ الْعَدْلِ وَ الْحَالُ الَّتِي تُوجِبُ الشُّكْرَ أَفْضَلُ مِنَ الْحَالِ الَّتِي تُوجِبُ الصَّبْرَ فَقَالَ الْمَنْصُورُ وَعَظْتَ فَأَحْسَنْتَ وَ قُلْتَ فَأَوْجَزْتَ فَحَدِّثْنِي عَنْ فَضْلِ جَدِّكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَدِيثاً لَمْ تُؤْثِرْهُ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 666 / المجلس الخامس و التسعون

2- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ الْقَاضِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ‏ جَاءَ إِبْلِيسُ‏ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع وَ هُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَقَالَ لَهُ‏

التوحيد (للصدوق) / 127 / 9 باب القدرة

5- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ‏ قَالَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع أَ يَقْدِرُ رَبُّكَ عَلَى أَنْ يُدْخِلَ الْأَرْضَ بَيْضَةً لَا يُصَغِّرُ الْأَرْضَ وَ لَا يُكَبِّرُ الْبَيْضَةَ فَقَالَ عِيسَى ع وَيْلَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِعَجْزٍ وَ مَنْ أَقْدَرُ مِمَّنْ يُلَطِّفُ الْأَرْضَ وَ يُعَظِّمُ الْبَيْضَةَ.

التوحيد (للصدوق) / 153 / 13 باب تفسير قول الله عز و جل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي

13 باب تفسير قول الله عز و جل‏ يا إِبْلِيسُ‏ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ‏

التوحيد (للصدوق) / 153 / 13 باب تفسير قول الله عز و جل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي

1- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا إِبْلِيسُ‏ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ‏ فَقَالَ الْيَدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْقُوَّةُ وَ النِّعْمَةُ قَالَ‏ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ وَ قَالَ‏ وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ أَيْ بِقُوَّةٍ وَ قَالَ‏ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‏ أَيْ قَوَّاهُمْ وَ يُقَالُ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَيَادٍ كَثِيرَةٌ أَيْ فَوَاضِلُ وَ إِحْسَانٌ وَ لَهُ عِنْدِي يَدٌ بَيْضَاءُ أَيْ نِعْمَةٌ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 62 / ثواب صوم شعبان ..... ص : 58

السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَذَاكَرَ أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَضَائِلَ شَعْبَانَ قَالَ شَهْرٌ شَرِيفٌ وَ هُوَ شَهْرِي وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ تُعَظِّمُهُ وَ تَعْرِفُ حَقَّهُ وَ هُوَ شَهْرٌ زَادَ اللَّهُ فِيهِ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَمَضَانَ وَ تُزَيَّنُ فِيهِ الْجِنَانُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ لِرَمَضَانَ وَ هُوَ شَهْرُ الْعَمَلِ فِيهِ تُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ سَبْعِينَ وَ السَّيِّئَةُ مَحْطُوطَةٌ وَ الذَّنْبُ مَغْفُورٌ وَ الْحَسَنَةُ مَقْبُولَةٌ وَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ يُبَاهِي فِيهِ بِعِبَادِهِ يَنْظُرُ مِنْ عَرْشِهِ إِلَى صُوَّامِهِ وَ قُوَّامِهِ فَيُبَاهِي بِهِمْ حَمَلَةَ عَرْشِهِ فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْ لَنَا شَيْئاً مِنْ فَضْلِهِ لِنَزْدَادَ رَغْبَةً فِي صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ نَتَهَجَّدُ لِلْجَلِيلِ فِيهِ- فَقَالَ ص مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً الْحَسَنَةُ تُعَادِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ شَعْبَانَ حَطَّ عَنْهُ السَّيِّئَةَ الْمُوبِقَةَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ دَرَجَةً فِي الْجِنَانِ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ وَسَّعَ عَلَيْهِ الرِّزْقَ- وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ حُبِّبَ إِلَى الْعِبَادِ وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ الْبَلَاءِ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عُصِمَ مِنْ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ وَ هَمْزِهِ وَ غَمْزِهِ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُسْقَى مِنْ حِيَاضِ الْقُدْسِ وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عَطَفَ عَلَيْهِ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ عِنْدَ مَا يَسْأَلَانِهِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ سَبْعِينَ ذِرَاعاً فِي سَبْعِينَ ذراع [ذِرَاعاً] وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْماً ضَرَبَ اللَّهُ عَلَى قَبْرِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَنَارَةً مِنْ نُورٍ وَ مَنْ صَامَ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ زَارَهُ فِي قَبْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ إِلَى النَّفْخِ فِي الصُّورِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ مَلَائِكَةُ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ- وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أُلْهِمَتْ بِهِ الدَّوَابُّ وَ السِّبَاعُ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبُحُورِ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَهُ وَ مَنْ صَامَ‏

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 110 / ثواب قراءة سورة لقمان ..... ص : 110

بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ لُقْمَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ فِي لَيْلَتِهِ مَلَائِكَةً يَحْفَظُونَهُ مِنْ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا قَرَأَهَا بِالنَّهَارِ لَمْ يَزَالُوا يَحْفَظُونَهُ مِنْ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ حَتَّى يُمْسِيَ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 215 / عقاب ابن آدم الذي قتل أخاه و نمرود الذي حاج إبراهيم ع إلى آخره ..... ص : 214

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي بِأَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ قَالَ إِبْلِيسُ‏ وَ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ وَ رَجُلٌ عَنْ يَسَارِهِ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 246 / عقاب من ترك فريضة من فرائض الله و ارتكب كبيرة من الكبائر ..... ص : 246

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ النَّوْفَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُوِيَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا عَرَفَ الرَّجُلُ رَبَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ قَالَ مَا لَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَ لَيْسَ كُلَّمَا ازْدَادَ بِاللَّهِ مَعْرِفَةً فَهُوَ أَطْوَعُ لَهُ فَيُطِيعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ مُحَمَّداً ص بِأَمْرٍ وَ أَمَرَ مُحَمَّدٌ ص الْمُؤْمِنِينَ بِأَمْرٍ فَهُمْ عَامِلُونَ بِهِ إِلَى أَنْ يَجِي‏ءَ نَهْيُهُ وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ سَوَاءٌ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى عَبْدٍ وَ لَا يُزَكِّيهِ [إِذَا] تَرَكَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ قَالَ قُلْتُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِأَمْرٍ وَ أَمَرَ إِبْلِيسُ‏ بِأَمْرٍ فَتَرَكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ صَارَ إِلَى مَا أَمَرَ إِبْلِيسُ‏ بِهِ فَهَذَا مَعَ إِبْلِيسَ‏ فِي الدَّرْكِ السَّابِعِ مِنَ النَّارِ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 253 / عقاب المعاصي ..... ص : 252

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْقَوْمُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كَانُوا رُكْبَاناً كَانُوا مِنْ خَيْلِ إِبْلِيسَ‏ وَ إِنْ كَانُوا رَجَّالَةً كَانُوا مِنْ رَجَّالَتِهِ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 264 / عقاب الزاني و الزانية ..... ص : 262

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ‏ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 264 / عقاب اللوطي و الذي يمكن من نفسه و اللواتي مع اللواتي ..... ص : 264

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ قَوْمُ لُوطٍ أَفْضَلَ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَطَلَبَهُمْ إِبْلِيسُ‏ الطَّلَبَ الشَّدِيدَ وَ كَانَ مِنْ قِصَّتِهِمْ وَ خَبَرِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْعَمَلِ خَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَ تَبْقَى النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ فَأَتَى إِبْلِيسُ‏ مَتَاعَهُمْ وَ كَانُوا إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِيسُ‏ مَا يَعْمَلُونَ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعَالَوْا نَرْصُدْ

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 265 / عقاب اللوطي و الذي يمكن من نفسه و اللواتي مع اللواتي ..... ص : 264

هَذَا الَّذِي يُخَرِّبُ مَتَاعَنَا فَرَصَدُوهُ فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ الَّذِي تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا فَقَالَ نَعَمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ فَبَيَّتُوهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ صَاحَ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يُنَوِّمُنِي عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ تَعَالَ فَنَمْ عَلَى بَطْنِي فَلَمْ يَزَلْ يَدْلُكُ الرَّجُلَ حَتَّى عَلَّمَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَأَوَّلًا عَمِلَهُ إِبْلِيسُ‏ وَ الثَّانِيَةَ عَمِلَهُ هُوَ ثُمَّ انْسَلَّ فَفَرَّ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ الْغُلَامُ وَ يُعْجِبُهُمْ مِنْهُ شَيْئاً لَا يَعْرِفُونَهُ فَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهِ حَتَّى اكْتَفَى الرِّجَالُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا يَرْصُدُونَ مَارَّ الطَّرِيقِ فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّى تَرَكَ مَدِينَتَهُمُ النَّاسُ- ثُمَّ تَرَكُوا نِسَاءَهُمْ فَأَقْبَلُوا عَلَى الْغِلْمَانِ- فَلَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ‏ أَنَّهُ قَدْ أَحْكَمَ أَمْرَهُ فِي الرِّجَالِ دَارَ إِلَى النِّسَاءِ فَصَيَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالَكُمْ يَفْعَلُونَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قُلْنَ نَعَمْ قَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ وَ عَلَى ذَلِكَ يَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ يُوصِيهِمْ حَتَّى اسْتَخَفَّ بِهِ ثُمَّ اسْتَكْفَتِ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَلَمَّا كَمُلَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَائِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ فِي زِيِّ غِلْمَانٍ عَلَيْهِمْ أَقْبِيَةٌ فَمَرُّوا بِلُوطٍ ع وَ هُوَ يَحْرُثُ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُونَ فَمَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْكُمْ قَطُّ فَقَالُوا أَرْسَلَنَا سَيِّدُنَا إِلَى رَبِّ هَذِهِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَ وَ لَمْ يَبْلُغْ سَيِّدَكُمْ مَا يَفْعَلُ أَهْلُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ يَا بَنِيَّ إِنَّهُمْ وَ اللَّهِ يَأْخُذُونَ الرِّجَالَ فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ فَقَالُوا أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِي وَسَطِهَا قَالَ فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا وَ مَا هِيَ قَالَ تَصْبِرُونَ هَاهُنَا إِلَى اخْتِلَاطِ الظَّلَامِ قَالَ فَجَلَسُوا قَالَ فَبَعَثَ ابْنَتَهُ فَقَالَ جِيئِي لَهُمْ بِخُبْزٍ وَ جِيئِي لَهُمْ بِمَاءٍ فِي الْقِرْبَةِ وَ جِيئِي لَهُمْ عَبَاءً يُغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتِ الِابْنَةُ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ أَقْبَلَ الْمَطَرُ مِنَ الْوَادِي- قَالَ لَهُمْ قُومُوا بِنَا حَتَّى نَمْضِيَ فَجَعَلَ لُوطٌ ع يَمْشِي فِي أَصْلِ الْحَائِطِ وَ جَعَلَ جَبْرَائِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ يَمْشُونَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَقَالَ يَا بَنِيَّ امْشُوا هَاهُنَا فَقَالُوا أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِي وَسَطِهَا وَ كَانَ لُوطٌ ع‏

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 266 / عقاب اللوطي و الذي يمكن من نفسه و اللواتي مع اللواتي ..... ص : 264

يَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ وَ مَرَّ إِبْلِيسُ‏ فَأَخَذَ مِنْ حَجْرِ امْرَأَةٍ صَبِيّاً فَطَرَحَهُ فِي الْبِئْرِ فَتَصَايَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ عَلَى بَابِ لُوطٍ ع فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى الْغِلْمَانِ فِي مَنْزِلِ لُوطٍ ع قَالُوا يَا لُوطُ قَدْ دَخَلْتَ فِي عَمَلِنَا- قَالَ‏ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ‏ قَالُوا ثَلَاثَةٌ خُذْ وَاحِداً وَ أَعْطِنَا اثْنَيْنِ قَالَ وَ أَدْخَلَهُمُ الْحُجْرَةَ قَالَ لُوطٌ ع لَوْ أَنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ يَمْنَعُونَنِي مِنْكُمْ قَالَ وَ تَدَافَعُوا عَلَى الْبَابِ فَكَسَرُوا بَابَ لُوطٍ ع وَ طَرَحُوا لُوطاً فَقَالَ لَهُمْ جَبْرَائِيلُ‏ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ‏ فَخُذْ كَفّاً مِنْ بَطْحَاءِ الْأَرْضِ فَاضْرِبْ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَعَمِيَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ فَقَالَ لَهُمْ لُوطٌ يَا رُسُلَ رَبِّي بِمَ أَمَرَكُمْ رَبِّي فِيهِمْ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُمْ بِالسَّحَرِ قَالَ فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا وَ مَا حَاجَتُكَ قَالَ تَأْخُذُونَهُمُ السَّاعَةَ- قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ‏ لَكِنْ نُرِيدُ أَنْ تَرْحَلَ فَخُذْ أَنْتَ بَنَاتِكَ وَ امْضِ وَ دَعِ امْرَأَتَكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع رَحِمَ اللَّهُ لُوطاً لَوْ يَدْرِي مَنْ مَعَهُ فِي الْحُجْرَةِ لَعَلِمَ أَنَّهُ مَنْصُورٌ حِينَ يَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى‏ رُكْنٍ شَدِيدٍ أَيُّ رُكْنٍ أَشَدُّ مِنْ جَبْرَئِيلَ مَعَهُ فِي الْحُجْرَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ ص‏ وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ مِنْ ظَلَمَةِ أُمَّتِكَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلَحَّ فِي وَطْيِ الرِّجَالِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 287 / عقاب مجمع عقوبات الأعمال ..... ص : 280

عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ فَإِنْ أَوْطَأَتْ فِرَاشَ غَيْرِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ بَعْدَ أَنْ يُعَذِّبَهَا فِي قَبْرِهَا- وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ هَزِئَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ أَجْمَعِينَ حَتَّى إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا أَبْشِرِي بِالنَّارِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنْ مُخَتَلِعَاتٍ بِغَيْرِ حَقٍّ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ وَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَ هُمْ عَنْهُ رَاضُونَ فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِيَامِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ- وَ مَنْ أَمَّ قَوْماً فَلَمْ يَقْصِدْ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِيَهُ وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَنْزِلَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ مُعْتَدٍ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ مَا مَنْزِلَةُ إِمَامٍ جَائِرٍ مُعْتَدٍ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ هُوَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْلِيسَ‏ وَ فِرْعَوْنَ وَ قَاتِلِ النَّفْسِ وَ رَابِعُهُمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَخُوهُ فِي قَرْضِهِ فَلَمْ يُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَةٍ وَ احْتَسَبَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ مَرَّةٍ يَصْبِرُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ ع عَلَى بَلَائِهِ وَ كَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تُعِينَهُ وَ قَبْلَ أَنْ يَرْضَى عَنْهَا حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ- فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ لَمْ تُوَافِقْهُ وَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ شَقَتْ عَلَيْهِ وَ حَمَّلَتْهُ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا حَسَنَةً تَتَّقِي بِهَا حَرَّ النَّارِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ- وَ مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ فَإِنَّمَا يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَمَا ظَنُّكُمْ‏

الخصال / ج‏1 / 50 / خصلتان ذكرهما إبليس لنوح ع ..... ص : 50

خصلتان ذكرهما إبليس‏ لنوح ع‏

الخصال / ج‏1 / 51 / خصلتان ذكرهما إبليس لنوح ع ..... ص : 50

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: لَمَّا هَبَطَ نُوحٌ ع مِنَ السَّفِينَةِ أَتَاهُ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ لَهُ مَا فِي الْأَرْضِ رَجُلٌ أَعْظَمُ مِنَّةً عَلَيَّ مِنْكَ دَعَوْتَ اللَّهَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ فَأَرَحْتَنِي مِنْهُمْ أَ لَا أُعَلِّمُكَ خَصْلَتَيْنِ إِيَّاكَ وَ الْحَسَدَ فَهُوَ الَّذِي عَمِلَ بِي مَا عَمِلَ وَ إِيَّاكَ وَ الْحِرْصَ فَهُوَ الَّذِي عَمِلَ بِآدَمَ مَا عَمِلَ.

الخصال / ج‏1 / 112 / ثلاث قاصمات الظهر ..... ص : 111

86- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ‏ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِجُنُودِهِ إِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنِ ابْنِ آدَمَ فِي ثَلَاثٍ لَمْ أُبَالِ مَا عَمِلَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ إِذَا اسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِيَ ذَنْبَهُ وَ دَخَلَهُ الْعُجْبُ.

الخصال / ج‏1 / 132 / قول إبليس لعنه الله لنوح ع اذكرني في ثلاثة مواطن ..... ص : 132

قول إبليس‏ لعنه الله لنوح ع اذكرني في ثلاثة مواطن‏

الخصال / ج‏1 / 132 / قول إبليس لعنه الله لنوح ع اذكرني في ثلاثة مواطن ..... ص : 132

140- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا دَعَا نُوحٌ ع رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى قَوْمِهِ أَتَاهُ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَا نُوحُ إِنَّ لَكَ عِنْدِي يَداً أُرِيدُ أَنْ أُكَافِئَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ نُوحٌ وَ اللَّهِ إِنِّي لَبَغِيضٌ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ لَكَ عِنْدِي يَدٌ فَمَا هِيَ قَالَ بَلَى دَعَوْتَ اللَّهَ عَلَى قَوْمِكَ فَأَغْرَقْتَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ أُغْوِيهِ فَأَنَا مُسْتَرِيحٌ حَتَّى يَنْشَأَ قَرْنٌ آخَرُ فَأُغْوِيَهُمْ فَقَالَ لَهُ نُوحٌ مَا الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تُكَافِئَنِي بِهِ قَالَ لَهُ اذْكُرْنِي فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَإِنِّي أَقْرَبَ مَا أَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ فِي إِحْدَاهُنَّ اذْكُرْنِي إِذَا غَضِبْتَ وَ اذْكُرْنِي إِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَ اذْكُرْنِي إِذَا كُنْتَ مَعَ امْرَأَةٍ خَالِياً لَيْسَ مَعَكُمَا أَحَدٌ.

الخصال / ج‏1 / 132 / قول إبليس لعنه الله ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث ..... ص : 132

قول إبليس‏ لعنه الله ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث‏

الخصال / ج‏1 / 132 / قول إبليس لعنه الله ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث ..... ص : 132

141- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقُولُ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ مَا أَعْيَانِي فِي ابْنِ آدَمَ فَلَنْ يُعْيِيَنِي مِنْهُ‏

الخصال / ج‏1 / 152 / الآباء ثلاثة ..... ص : 152

186- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْآبَاءُ ثَلَاثَةٌ آدَمُ وَلَدَ مُؤْمِناً وَ الْجَانُّ وَلَدَ مُؤْمِناً وَ كَافِراً وَ إِبْلِيسُ‏ وَلَدَ كَافِراً وَ لَيْسَ فِيهِمْ نِتَاجٌ إِنَّمَا يَبِيضُ وَ يُفْرِخُ وَ وُلْدُهُ ذُكُورٌ لَيْسَ فِيهِمْ إِنَاثٌ.

الخصال / ج‏1 / 209 / أربع أبيات شعر لإبليس أجاب بها آدم ع عن بيتين ..... ص : 208

قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالْكُوفَةِ فِي الْجَامِعِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ مَنْ قَالَ الشِّعْرَ فَقَالَ آدَمُ فَقَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ شِعْرِهِ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ فَرَأَى تُرْبَتَهَا وَ سَعَتَهَا وَ هَوَاءَهَا وَ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ فَقَالَ آدَمُ ع‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَ مَنْ عَلَيْهَا |  | فَوَجْهُ الْأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيحٌ‏ |
| تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي لَوْنٍ وَ طَعْمٍ‏ |  | وَ قَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِيحِ‏ |
|  |  |  |

فَأَجَابَهُ إِبْلِيسُ‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تَنَحَّ عَنِ الْبِلَادِ وَ سَاكِنِيهَا |  | فَبِي فِي الْخُلْدِ ضَاقَ بِكَ الْفَسِيحُ‏ |
| وَ كُنْتَ بِهَا وَ زَوْجُكَ فِي قَرَارٍ |  | وَ قَلْبُكَ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا مُرِيحٌ‏ |
| فَلَمْ تَنْفَكَّ مِنْ كَيْدِي وَ مَكْرِي‏ |  | إِلَى أَنْ فَاتَكَ الثَّمَنُ الرَّبِيحُ‏ |
| فَلَوْ لَا رَحْمَةُ الْجَبَّارِ أَضْحَتْ‏ |  | بِكَفِّكَ مِنْ جِنَانِ الْخُلْدِ رِيحٌ‏ |
|  |  |  |

.

الخصال / ج‏1 / 248 / ملوك الأنبياء في الأرض أربعة ..... ص : 248

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه جاء هذا الخبر هكذا و الصحيح الذي أعتقده في ذي القرنين أنه لم يكن نبيا و إنما كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله و نصح لله فنصحه الله قال أمير المؤمنين ع و فيكم مثله و ذو القرنين مَلِكٌ مبعوث و ليس برسول و لا نبي كما كان طالوت مَلِكاً قال الله عز و جل‏ وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً و قد يجوز أن يذكر في جملة الأنبياء من ليس بنبي كما يجوز أن يذكر في جملة الملائكة من ليس بِمَلَكٍ قال الله عز و جل ثناؤه‏ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ كانَ مِنَ الْجِنِ‏

الخصال / ج‏1 / 263 / النوم على أربعة وجوه ..... ص : 262

الْجَامِعِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ النَّوْمِ عَلَى كَمْ وَجْهٍ هُوَ فَقَالَ النَّوْمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَنْبِيَاءُ ع تَنَامُ عَلَى أَقْفِيَتِهِمْ مُسْتَلْقِينَ وَ أَعْيُنُهُمْ لَا تَنَامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤْمِنُ يَنَامُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ الْمُلُوكُ وَ أَبْنَاؤُهَا تَنَامُ عَلَى شَمَائِلِهَا لِيَسْتَمْرِءُوا مَا يَأْكُلُونَ وَ إِبْلِيسُ‏ وَ إِخْوَانُهُ وَ كُلُّ مَجْنُونٍ وَ ذُو عَاهَةٍ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ مُنْبَطِحاً.

الخصال / ج‏1 / 263 / رن إبليس لعنه الله أربع رنات ..... ص : 263

رن إبليس‏ لعنه الله أربع رنات‏

الخصال / ج‏1 / 263 / رن إبليس لعنه الله أربع رنات ..... ص : 263

141- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَنَّ إِبْلِيسُ‏ أَرْبَعَ رَنَّاتٍ أَوَّلُهُنَّ يَوْمَ لُعِنَ وَ حِينَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ وَ حِينَ بُعِثَ مُحَمَّدٌ ص عَلَى حِينِ‏ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ‏ وَ حِينَ أُنْزِلَتْ أُمُّ الْكِتَابِ وَ نَخَرَ نَخْرَتَيْنِ حِينَ أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ حِينَ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ.

الخصال / ج‏1 / 285 / خمسة أشياء ليس لإبليس لعنه الله فيهن حيلة ..... ص : 285

37- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَامِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ‏ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِي فِيهِنَّ حِيلَةٌ وَ سَائِرُ النَّاسِ فِي قَبْضَتِي مَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ عَنْ نِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ اتَّكَلَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ وَ مَنْ كَثُرَ تَسْبِيحُهُ فِي لَيْلِهِ وَ نَهَارِهِ وَ مَنْ رَضِيَ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ بِمَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ لَمْ يَجْزَعْ عَلَى الْمُصِيبَةِ حِينَ تُصِيبُهُ وَ مَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَ لَمْ يَهْتَمَّ لِرِزْقِهِ.

الخصال / ج‏1 / 319 / خمسة من شر خلق الله عز و جل ..... ص : 319

104- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي نُصَيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ‏ مِنْ شَرِّ خَلْقِ اللَّهِ خَمْسَةٌ إِبْلِيسُ‏ وَ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَدَّهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُبَايَعُ عَلَى كُفْرٍ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ يُبَايَعُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَحِقْتُ بِعَلِيٍّ ع فَكُنْتُ مَعَهُ.

الخصال / ج‏2 / 353 / سبعة أشياء خلقها الله عز و جل لم تخرج من رحم ..... ص : 353

34- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَهُ مَعَ مَلِكِ الرُّومِ‏ إِنَّ مَلِكَ الرُّومِ سَأَلَهُ فِيمَا سَأَلَهُ عَنْ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ رَحِمٍ فَقَالَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ كَبْشُ إِبْرَاهِيمَ وَ نَاقَةُ صَالِحٍ وَ حَيَّةُ الْجَنَّةِ وَ الْغُرَابُ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ‏ وَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.

الخصال / ج‏2 / 366 / امتحان الله عز و جل أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن و بعد وفاتهم في سبعة مواطن ..... ص : 364

بِيَدِهِ وَ قَالَ انْهَضْ بِنَا أُنَبِّئْكَ بِذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئْنَا بِذَلِكَ مَعَهُ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَحْتَمِلَهُ قُلُوبُكُمْ قَالُوا وَ لِمَ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِأُمُورٍ بَدَتْ لِي مِنْ كَثِيرٍ مِنْكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَشْتَرُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئْنَا بِذَلِكَ فَوَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ وَصِيُّ نَبِيٍّ سِوَاكَ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ بَعْدَ نَبِيِّنَا ص نَبِيّاً سِوَاهُ وَ أَنَّ طَاعَتَكَ لَفِي أَعْنَاقِنَا مَوْصُولَةٌ بِطَاعَةِ نَبِيِّنَا فَجَلَسَ عَلِيٌّ ع وَ أَقْبَلَ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَقَالَ يَا أَخَا الْيَهُودِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْتَحَنَنِي فِي حَيَاةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ص فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فَوَجَدَنِي فِيهِنَّ مِنْ غَيْرِ تَزْكِيَةٍ لِنَفْسِي بِنِعْمَةِ اللَّهِ لَهُ مُطِيعاً قَالَ وَ فِيمَ وَ فِيمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى نَبِيِّنَا ص وَ حَمَّلَهُ الرِّسَالَةَ وَ أَنَا أَحْدَثُ أَهْلِ بَيْتِي سِنّاً أَخْدُمُهُ فِي بَيْتِهِ وَ أَسْعَى فِي قَضَاءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَمْرِهِ فَدَعَا صَغِيرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ كَبِيرَهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَامْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ وَ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَ هَجَرُوهُ وَ نَابَذُوهُ وَ اعْتَزَلُوهُ وَ اجْتَنَبُوهُ وَ سَائِرَ النَّاسِ مُقْصِينَ لَهُ وَ مُخَالِفِينَ عَلَيْهِ قَدِ اسْتَعْظَمُوا مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا لَمْ تَحْتَمِلْهُ قُلُوبُهُمْ وَ تُدْرِكْهُ عُقُولُهُمْ فَأَجَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَحْدِي إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ مُسْرِعاً مُطِيعاً مُوقِناً لَمْ يَتَخَالَجْنِي فِي ذَلِكَ شَكٌّ فَمَكَثْنَا بِذَلِكَ ثَلَاثَ حِجَجٍ وَ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ خَلْقٌ يُصَلِّي أَوْ يَشْهَدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بِمَا آتَاهُ اللَّهُ غَيْرِي وَ غَيْرُ ابْنَةِ خُوَيْلِدٍ رَحِمَهَا اللَّهُ وَ قَدْ فَعَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ ع عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ع وَ أَمَّا الثَّانِيَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ قُرَيْشاً لَمْ تَزَلْ تَخَيَّلَ الْآرَاءَ وَ تَعَمَّلَ الْحِيَلَ فِي قَتْلِ النَّبِيِّ ص حَتَّى كَانَ آخِرُ مَا اجْتَمَعَتْ فِي ذَلِكَ يَوْمَ الدَّارِ دَارَ النَّدْوَةِ وَ إِبْلِيسُ‏ الْمَلْعُونُ حَاضِرٌ فِي صُورَةِ أَعْوَرِ ثَقِيفٍ فَلَمْ تَزَلْ تَضْرِبُ أَمْرَهَا ظَهْرَ الْبَطْنِ حَتَّى اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهَا عَلَى أَنْ يَنْتَدِبَ مِنْ كُلِّ فَخِذٍ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ ثُمَّ يَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَيْفَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ص وَ هُوَ نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِهِ فيضربونه [فَيَضْرِبُوهُ‏] جَمِيعاً بِأَسْيَافِهِمْ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ

الخصال / ج‏2 / 615 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ..... ص : 610

التَّزْوِيجَ وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّي أُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً وَ تَوَقُّوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ لَبَنَ الْبَغِيِّ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي تَنَزَّهُوا عَنْ أَكْلِ الطَّيْرِ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا صِيصِيَةٌ وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ اتَّقُوا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ لَا تَأْكُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ الْفَاسِدِ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ اتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ وَ لَا تَقِيسُوا الدِّينَ فَإِنَّ مِنَ الدِّينِ مَا لَا يَنْقَاسُ وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَقِيسُونَ وَ هُمْ أَعْدَاءُ الدِّينِ وَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ لَا تَحْتَذُوا الْمَلْسَ فَإِنَّهُ حِذَاءُ فِرْعَوْنَ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ حَذَا الْمَلْسَ خَالِفُوا أَصْحَابَ الْمُسْكِرِ وَ كُلُوا التَّمْرَ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْأَدْوَاءِ اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَكْثِرُوا الِاسْتِغْفَارَ تَجْلِبُوا الرِّزْقَ وَ قَدِّمُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ تَجِدُوهُ غَداً إِيَّاكُمْ وَ الْجِدَالَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الشَّكَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَلْيَطْلُبْهَا فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ سَاعَةٍ فِي الْجُمُعَةِ وَ سَاعَةٍ تَزُولُ الشَّمْسُ حِينَ تَهُبُّ الرِّيَاحُ وَ تُفَتَّحُ‏

الخصال / ج‏2 / 616 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ..... ص : 610

أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ وَ يَصُوتُ الطَّيْرُ وَ سَاعَةٍ فِي آخِرِ اللَّيْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرَ لَهُ هَلْ مِنْ طَالِبِ حَاجَةٍ فَتُقْضَى لَهُ فَ أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ‏ وَ اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يَقْسِمُ اللَّهُ فِيهَا الرِّزْقَ بَيْنَ عِبَادِهِ وَ انْتَظَرُوا الْفَرَجَ‏ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ‏ فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ انْتِظَارُ الْفَرَجِ مَا دَامَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّيْتُمُوهَا فَفِيهَا تُعْطَوُا الرَّغَائِبَ لَا تَخْرُجُوا بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ وَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ أَتِمُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ ص حَجَّكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَاءٌ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُمْ وَ أَتِمُّوا بِالْقُبُورِ الَّتِي أَلْزَمَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّهَا وَ زِيَارَتَهَا وَ اطْلُبُوا الرِّزْقَ عِنْدَهَا وَ لَا تَسْتَصْغِرُوا قَلِيلَ الْآثَامِ فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُحْصَى وَ يَرْجِعُ إِلَى الْكَبِيرِ وَ أَطِيلُوا السُّجُودَ فَمَا مِنْ عَمَلٍ أَشَدَّ عَلَى إِبْلِيسَ‏ مِنْ أَنْ يَرَى ابْنَ آدَمَ سَاجِداً لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَعَصَى وَ هَذَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَطَاعَ فَنَجَا أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ يَوْمِ خُرُوجِكُمْ مِنَ الْقُبُورِ وَ قِيَامِكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تُهَوَّنْ عَلَيْكُمُ الْمَصَائِبُ إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ عَيْنَيْهِ فَلْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ لْيُضْمِرْ فِي نَفْسِهِ أَنَّهَا تَبْرَأُ فَإِنَّهُ يُعَافَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَوَقُّوا الذُّنُوبَ فَمَا مِنْ بَلِيَّةٍ وَ لَا نَقْصِ رِزْقٍ إِلَّا بِذَنْبٍ حَتَّى الْخَدْشِ وَ الْكَبْوَةِ وَ الْمُصِيبَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تَطْغَوْا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهِ شُكْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فَوَاتِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا مَنْ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏

الخصال / ج‏2 / 622 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ..... ص : 610

اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ‏ الْمُؤْمِنُ لَا يَغُشُّ أَخَاهُ وَ لَا يَخُونُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ وَ لَا يَتَّهِمُهُ وَ لَا يَقُولُ لَهُ أَنَا مِنْكَ بَرِي‏ءٌ اطْلُبْ لِأَخِيكَ عُذْراً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْراً فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْراً مُزَاوَلَةُ قَلْعِ الْجِبَالِ أَيْسَرُ مِنْ مُزَاوَلَةِ مُلْكٍ مُؤَجَّلٍ وَ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا فَ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‏ لَا تُعَاجِلُوا الْأَمْرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَتَنْدَمُوا وَ لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ ارْحَمُوا ضُعَفَاءَكُمْ وَ اطْلُبُوا الرَّحْمَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالرَّحْمَةِ لَهُمْ إِيَّاكُمْ وَ غِيبَةَ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَغْتَابُ أَخَاهُ وَ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏ وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً لَا يَجْمَعِ الْمُسْلِمُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَتَشَبَّهْ بِأَهْلِ الْكُفْرِ يَعْنِي الْمَجُوسَ لِيَجْلِسْ أَحَدُكُمْ عَلَى طَعَامِهِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لْيَأْكُلْ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَا يَشْرَبْ قَائِماً إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الدَّابَّةَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَدْفِنْهَا وَ يَتْفُلُ عَلَيْهَا أَوْ يُصَيِّرُهَا فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ الِالْتِفَاتُ الْفَاحِشُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ التَّكْبِيرِ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَ مِثْلَهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ مِثْلَهَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَنَعَ مَالَهُ مِمَّا يَخَافُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ يُصِبْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ جَهَدَ إِبْلِيسُ‏ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنَّا هَلَكَ تَشْمِيرُ الثِّيَابِ طَهُورٌ

الخصال / ج‏2 / 631 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ..... ص : 610

النَّبِيِّ ص سَمِعَهُ النَّبِيُّ وَ رُفِعَتْ دَعْوَتُهُ وَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ قَالَتِ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ أَعْطِ عَبْدَكَ مَا سَأَلَهُ وَ مَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ يَا رَبِّ أَجِرْ عَبْدَكَ مِمَّا اسْتَجَارَكَ وَ مَنْ سَأَلَ الْحُورَ الْعِينَ قُلْنَ اللَّهُمَّ أَعْطِ عَبْدَكَ مَا سَأَلَ الْغِنَاءُ نَوْحُ إِبْلِيسَ‏ عَلَى الْجَنَّةِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَ لْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ وَ وَلَايَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنَامِهِ حُفِظَ مِنَ اللِّصِّ وَ الْمُغِيرِ وَ الْهَدْمِ وَ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ خَمْسِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْرُسُونَهُ لَيْلَتَهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ فَلَا يَضَعَنَّ جَنْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَقُولَ أُعِيذُ نَفْسِي وَ دِينِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ مَالِي وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي وَ خَوَّلَنِي بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ عَظَمَةِ اللَّهِ وَ جَبَرُوتِ اللَّهِ وَ سُلْطَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ رَأْفَةِ اللَّهِ وَ غُفْرَانِ اللَّهِ وَ قُوَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَةِ اللَّهِ وَ جَلَالِ اللَّهِ وَ بِصُنْعِ اللَّهِ وَ أَرْكَانِ اللَّهِ وَ بِجَمْعِ اللَّهِ وَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَدِبُ‏ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ مِنْ شَرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ‏ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ الْخُزَّانُ لِدِينِ اللَّهِ وَ نَحْنُ مَصَابِيحُ الْعِلْمِ إِذَا مَضَى مِنَّا عَلَمٌ بَدَا عَلَمٌ لَا يَضِلُّ مَنِ اتَّبَعَنَا وَ لَا يَهْتَدِي مَنْ أَنْكَرَنَا وَ لَا يَنْجُو مَنْ أَعَانَ عَلَيْنَا عَدُوَّنَا وَ لَا يُعَانُ مَنْ أَسْلَمَنَا فَلَا تَتَخَلَّفُوا عَنَّا لِطَمَعِ دُنْيَا وَ حُطَامٍ زَائِلٍ عَنْكُمْ وَ أَنْتُمْ تَزُولُونَ عَنْهُ فَإِنَّ مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ اخْتَارَهَا عَلَيْنَا عَظُمَتْ حَسْرَتُهُ غَداً وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى‏ عَلى‏ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ‏

الخصال / ج‏2 / 632 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ..... ص : 610

اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَشَمُّ الْغَمَرَ فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ لَكُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَى الْمَرْأَةِ فَلَا تُتْبِعُوهَا بِنَظْرَةٍ أُخْرَى وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ فَقَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِي إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً مَنْ قَالَ لِمُسْلِمٍ قَوْلًا يُرِيدُ بِهِ انْتِقَاصَ مُرُوءَتِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي طِينَةِ خَبَالٍ حَتَّى يَأْتِيَ مِمَّا قَالَ بِمَخْرَجٍ لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ لَا الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِيرُ كُلُوا الدُّبَّاءَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ كُلُوا الْأُتْرُجَّ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ع يَفْعَلُونَ ذَلِكَ الْكُمَّثْرَى يَجْلُو الْقَلْبَ وَ يُسَكِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ إِبْلِيسُ‏ يَنْظُرُ إِلَيْهِ حَسَداً لِمَا يَرَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الَّتِي تَغْشَاهُ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ خَيْرُ الْأُمُورِ مَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِضًى مَنْ عَبَدَ الدُّنْيَا وَ آثَرَهَا عَلَى الْآخِرَةِ اسْتَوْخَمَ الْعَاقِبَةَ اتَّخِذُوا الْمَاءَ طِيباً مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا قَسَمَ لَهُ اسْتَرَاحَ بَدَنُهُ خَسِرَ مَنْ ذَهَبَتْ حَيَاتُهُ وَ عُمُرُهُ فِيمَا يُبَاعِدُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا يَغْشَاهُ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مَا سَرَّهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ إِيَّاكُمْ وَ تَسْوِيفَ الْعَمَلِ بَادِرُوا إِذَا أَمْكَنَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَسَيَأْتِيكُمْ عَلَى ضَعْفِكُمْ وَ مَا كَانَ عَلَيْكُمْ فَلَنْ تَقْدِرُوا أَنْ تَدْفَعُوهُ بِحِيلَةٍ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا

الخصال / ج‏2 / 639 / ما وجد على ساق العرش مكتوبا قبل خلق آدم بسبعة آلاف سنة ..... ص : 638

الْبَصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْجِنِّ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَفْرَاءُ وَ كَانَتْ تَأْتِي النَّبِيَّ ص فَتَسْمَعُ مِنْ كَلَامِهِ فَتَأْتِي صَالِحِي الْجِنِّ فَيُسْلِمُونَ عَلَى يَدَيْهَا وَ إِنَّهَا فَقَدَهَا النَّبِيُّ ص فَسَأَلَ عَنْهَا جَبْرَئِيلَ ع فَقَالَ إِنَّهَا زادت [زَارَتْ‏] أُخْتاً لَهَا تُحِبُّهَا فِي اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص طُوبَى لِلْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ فِي الْجَنَّةِ عَمُوداً مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُتَحَابِّينَ وَ الْمُتَزَاوِرِينَ يَا عَفْرَاءُ أَيَّ شَيْ‏ءٍ رَأَيْتِ قَالَتْ رَأَيْتُ عَجَائِبَ كَثِيرَةً قَالَ فَأَعْجَبُ مَا رَأَيْتِ قَالَتْ رَأَيْتُ إِبْلِيسَ‏ فِي الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ عَلَى صَخْرَةٍ بَيْضَاءَ مَادّاً يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ يَقُولُ إِلَهِي إِذَا بَرَرْتَ قَسَمَكَ وَ أَدْخَلْتَنِي نَارَ جَهَنَّمَ فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِلَّا خَلَّصْتَنِي مِنْهَا وَ حَشَرْتَنِي مَعَهُمْ فَقُلْتُ يَا حَارِثُ مَا هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الَّتِي تَدْعُو بِهَا قَالَ لِي رَأَيْتُهَا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ آدَمَ بِسَبْعَةِ آلَافِ سَنَةٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنَا أَسْأَلُهُ بِحَقِّهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ أَهْلُ الْأَرْضِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ لَأَجَابَهُمْ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 5 / خطبة الكتاب ..... ص : 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| صدعت بالحق في ولائكم‏ |  | و الحق مذ كان غير منحوس‏ |
| يا ابن النبي الذي به قمع الله‏ |  | ظهور الجبابر الشوس‏ |
| و ابن الوصي الذي تقدم في الفضل‏ |  | على البزل القناعيس‏ |
| و حائز الفخر غير منتقص‏ |  | و لابس المجد غير تلبيس‏ |
| إن بني النصب كاليهود و قد |  | يخلط تهويدهم بتمجيس‏ |
| كم دفنوا في القبور من نجس‏ |  | أولى به الطرح في النواويس‏ |
| عالمهم عند ما أباحثه‏ |  | في جلد ثور و مسك جاموس‏ |
| إذا تأملت شوم جبهته‏ |  | عرفت فيها اشتراك إبليس‏ |
| لم يعلموا و الأذان يرفعكم‏ |  | صوت أذان أم قرع ناقوس‏ |
| أنتم حبال اليقين أعلقها |  | ما وصل العمر حبل تنفيس‏ |
| كم فرقة فيكم تكفرني‏ |  | ذللت هاماتها بفطيس‏ |
| قمعتها بالحجاج فانخذلت‏ |  | تجفل عني بطير منحوس‏ |
| إن ابن عباد استجار بكم‏ |  | فما يخاف الليوث في الخيس‏ |
|  |  |  |

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 193 / 14 باب ذكر مجلس آخر للرضا ع عند المأمون مع أهل الملل و المقالات و ما أجاب به علي بن محمد بن الجهم في عصمة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين ..... ص : 191

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ حُجَّةً فِي أَرْضِهِ وَ خَلِيفَةً فِي بِلَادِهِ لَمْ يَخْلُقْهُ لِلْجَنَّةِ وَ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ مِنْ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ لَا فِي الْأَرْضِ وَ عِصْمَتُهُ تَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ لِيَتِمَّ مَقَادِيرُ أَمْرِ اللَّهِ فَلَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ وَ جُعِلَ حُجَّةً وَ خَلِيفَةً عُصِمَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ‏ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ‏ إِنَّمَا ظَنَّ بِمَعْنَى اسْتَيْقَنَ أَنَّ اللَّهَ لَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ‏ أَيْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَ لَوْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَكَانَ قَدْ كَفَرَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي يُوسُفَ‏ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها فَإِنَّهَا هَمَّتْ بِالْمَعْصِيَةِ وَ هَمَّ يُوسُفُ بِقَتْلِهَا إِنْ أَجْبَرَتْهُ لِعِظَمِ مَا تَدَاخَلَهُ فَصَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ قَتْلَهَا وَ الْفَاحِشَةَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ يَعْنِي الْقَتْلَ وَ الزِّنَاءَ وَ أَمَّا دَاوُدُ ع فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِيهِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ يَقُولُونَ إِنَّ دَاوُدَ ع كَانَ فِي مِحْرَابِهِ يُصَلِّي فَتَصَوَّرَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ عَلَى صُورَةِ طَيْرٍ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الطُّيُورِ فَقَطَعَ دَاوُدُ صَلَاتَهُ وَ قَامَ لِيَأْخُذَ الطَّيْرَ فَخَرَجَ الطَّيْرُ إِلَى الدَّارِ فَخَرَجَ الطَّيْرُ إِلَى السَّطْحِ فَصَعِدَ فِي طَلَبِهِ فَسَقَطَ الطَّيْرُ فِي دَارِ أُورِيَا بْنِ حَنَانٍ فَأَطْلَعَ دَاوُدُ فِي أَثَرِ الطَّيْرِ فَإِذَا بِامْرَأَةِ أُورِيَا تَغْتَسِلُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا هَوَاهَا وَ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ أُورِيَا فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَكَتَبَ إِلَى صَاحِبِهِ أَنْ قَدِّمْ أُورِيَا أَمَامَ التَّابُوتِ فَقُدِّمَ فَظَفِرَ أُورِيَا بِالْمُشْرِكِينَ فَصَعُبَ ذَلِكَ عَلَى دَاوُدَ

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 207 / 16 باب ما جاء عن الرضا ع من حديث أصحاب الرس ..... ص : 205

فَيَكُونُونَ عَلَى ذَلِكَ يَوْمَهُمْ وَ لَيْلَتَهُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ وَ إِنَّمَا سَمَّتِ الْعَجَمُ شُهُورَهَا بِآبَانْمَاهَ وَ آذَرْمَاهَ وَ غَيْرِهِمَا اشْتِقَاقاً مِنْ أَسْمَاءِ تِلْكَ الْقُرَى لِقَوْلِ أَهْلِهَا بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ هَذَا عِيدُ شَهْرِ كَذَا وَ عِيدُ شَهْرِ كَذَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِيدُ شَهْرِ قَرْيَتِهِمُ الْعُظْمَى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ صَغِيرُهُمْ فَضَرَبُوا عِنْدَ الصَّنَوْبَرَةِ وَ الْعَيْنِ سُرَادِقاً مِنْ دِيبَاجٍ عَلَيْهِ مِنْ أَنْوَاعِ الصُّوَرِ لَهُ اثْنَا عَشَرَ بَاباً كُلُّ بَابٍ لِأَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهُمْ وَ يَسْجُدُونَ لِلصَّنَوْبَرَةِ خَارِجاً مِنَ السُّرَادِقِ وَ يُقَرِّبُونَ لَهُ الذَّبَائِحَ أَضْعَافَ مَا قَرَّبُوا لِلشَّجَرَةِ الَّتِي فِي قُرَاهُمْ فَيَجِي‏ءُ إِبْلِيسُ‏ عِنْدَ ذَلِكَ فَيُحَرِّكُ الصَّنَوْبَرَةَ تَحْرِيكاً شَدِيداً وَ يَتَكَلَّمُ مِنْ جَوْفِهَا كَلَاماً جَهْوَرِيّاً وَ يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَعَدَتْهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الشَّيَاطِينُ كُلُّهَا فَيَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ وَ بِهِمْ مِنَ الْفَرَحِ وَ النَّشَاطِ مَا لَا يُفِيقُونَ وَ لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنَ الشُّرْبِ وَ الْعَزْفِ فَيَكُونُونَ عَلَى ذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْماً وَ لَيَالِيَهَا بِعَدَدِ أَعْيَادِهِمْ سَائِرَ السَّنَةِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَلَمَّا طَالَ كُفْرُهُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِبَادَتُهُمْ غَيْرَهُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ نَبِيّاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ وُلْدِ يَهُودَ بْنِ يَعْقُوبَ فَلَبِثَ فِيهِمْ زَمَاناً طَوِيلًا يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَعْرِفَةِ رُبُوبِيَّتِهِ فَلَا يَتَّبِعُونَهُ فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ تَمَادِيهِمْ فِي الْغَيِّ وَ الضَّلَالِ وَ تَرْكَهُمْ قَبُولَ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرُّشْدِ وَ النَّجَاحِ وَ حَضَرَ عِيدُ قَرْيَتِهِمُ الْعُظْمَى قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ عِبَادَكَ أَبَوْا إِلَّا تَكْذِيبِي وَ الْكُفْرَ بِكَ وَ غَدَوْا يَعْبُدُونَ شَجَرَةً لَا تَنْفَعُ وَ لَا تَضُرُّ فَأَيْبِسْ شَجَرَهُمْ أَجْمَعَ وَ أَرِهِمْ قُدْرَتَكَ وَ سُلْطَانَكَ فَأَصْبَحَ الْقَوْمُ وَ قَدْ يَبِسَ شَجَرُهُمْ فَهَالَهُمْ ذَلِكَ وَ قُطِعَ بِهِمْ وَ صَارُوا فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ قَالَتْ سَحَرَ آلِهَتَكُمْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلَيْكُمْ لِيَصْرِفَ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 242 / 24 باب ما جاء عن الرضا ع من خبر الشامي و ما سأل عنه أمير المؤمنين ع في جامع الكوفة ..... ص : 240

رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ ع حَيَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا عَبَدَ قَوْمُ مُوسَى الْعِجْلَ نَكَسَ رَأْسَهُ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ ع يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ جَمَعَ بَيْنَ حبار وَ رَاحِيلَ فَحُرِّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُنْزِلَ‏ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‏ وَ سَأَلَهُ عَنِ الْمَدِّ وَ الْجَزْرِ مَا هُمَا فَقَالَ مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُوَكَّلٌ بِالْبِحَارِ يُقَالُ لَهُ رُومَانُ فَإِذَا وَضَعَ قَدَمَيْهِ فِي الْبَحْرِ فَاضَ فَإِذَا أَخْرَجَهُمَا غَاضَ وَ سَأَلَهُ عَنِ اسْمِ أَبِي الْجِنِّ فَقَالَ شُومَانُ وَ هُوَ الَّذِي خُلِقَ‏ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ وَ سَأَلَهُ هَلْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً إِلَى الْجِنِّ فَقَالَ ع نَعَمْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ نَبِيّاً يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَتَلُوهُ وَ سَأَلَهُ عَنِ اسْمِ إِبْلِيسَ‏ مَا كَانَ فِي السَّمَاءِ قَالَ كَانَ اسْمُهُ الْحَارِثُ وَ سَأَلَهُ لِمَ سُمِّيَ آدَمُ آدَمَ قَالَ ع لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ وَ سَأَلَهُ لِمَ صَارَتِ الْمِيرَاثُ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ فَقَالَ ع مِنْ قِبَلِ السُّنْبُلَةِ كَانَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حَبَّاتٍ فَبَادَرَتْ إِلَيْهَا حَوَّاءُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَبَّةً وَ أَطْعَمَتْ آدَمَ حَبَّتَيْنِ فَمِنْ ذَلِكَ وُرِّثَ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ وَ سَأَلَهُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَخْتُوناً فَقَالَ ع خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ مَخْتُوناً وَ وُلِدَ شِيثٌ مَخْتُوناً وَ إِدْرِيسُ وَ نُوحٌ وَ سَامُ بْنُ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ دَاوُدُ وَ سُلَيْمَانُ وَ لُوطٌ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ع وَ مُحَمَّدٌ ص وَ سَأَلَهُ كَمْ كَانَ عُمُرُ آدَمَ ع فَقَالَ تِسْعُمِائَةِ سَنَةٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ قَالَ الشِّعْرَ فَقَالَ آدَمُ ع قَالَ وَ مَا كَانَ شِعْرُهُ قَالَ ع لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ فَرَأَى تُرْبَتَهَا وَ سِعَتَهَا وَ هَوَاهَا وَ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ قَالَ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 243 / 24 باب ما جاء عن الرضا ع من خبر الشامي و ما سأل عنه أمير المؤمنين ع في جامع الكوفة ..... ص : 240

آدَمُ ع‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَ مَنْ عَلَيْهَا |  | فَوَجْهُ الْأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيحٌ‏ |
| تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي طَعْمٍ وَ لَوْنٍ‏ |  | وَ قَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِيحِ‏ |
| أَرَى طُولَ الْحَيَاةِ عَلَيَّ غَمّاً |  | وَ هَلْ أَنَا مِنْ حَيَاتِي مُسْتَرِيحٌ‏ |
| وَ مَا لِي لَا أَجُودُ بِسَكْبِ دَمْعٍ‏ |  | وَ هَابِيلُ تَضَمَّنَهُ الضَّرِيحُ‏ |
| قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلًا أَخَاهُ‏ |  | فَوَا حُزْنِي لَقَدْ فُقِدَ الْمَلِيحُ‏ |
|  |  |  |

فَأَجَابَهُ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تَنَحَّ عَنِ الْبِلَادِ وَ سَاكِنِيهَا |  | فَبِي فِي الْخُلْدِ ضَاقَ بِكَ الْفَسِيحُ‏ |
| وَ كُنْتَ بِهَا وَ زَوْجُكَ فِي قَرَارٍ |  | وَ قَلْبُكَ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا مَرِيحٌ‏ |
| فَلَمْ تَنْفَكَّ مِنْ كَيْدِي وَ مَكْرِي‏ |  | إِلَى أَنْ فَاتَكَ الثَّمَنُ الرَّبِيحُ‏ |
| وَ بُدِّلَ أَهْلُهَا أَثْلًا وَ خَمْطاً |  | بِحَبَّاتٍ وَ أَبْوَابٍ مَنِيحٍ‏ |
| فَلَوْ لَا رَحْمَةُ الْجَبَّارِ أَضْحَى‏ |  | بِكَفِّكَ مِنْ جِنَانِ الْخُلْدِ رِيحٌ‏ |
|  |  |  |

وَ سَأَلَهُ عَنْ بُكَاءِ آدَمَ عَلَى الْجَنَّةِ وَ كَمْ كَانَتْ دُمُوعُهُ الَّتِي جَرَتْ مِنْ عَيْنَيْهِ فَقَالَ ع بَكَى مِائَةَ سَنَةٍ أَيْ وَ خَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ الْيُمْنَى مِثْلُ الدَّجْلَةِ وَ الْعَيْنُ الْأُخْرَى مِثْلُ الْفُرَاتِ سَأَلَهُ كَمْ حَجَّ آدَمُ مِنْ حِجَّةٍ فَقَالَ ع سَبْعِينَ حِجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ وَ أَوَّلُ حِجَّةٍ حَجَّهَا كَانَ مَعَهُ الصُّرَدُ يَدُلُّهُ عَلَى مَوَاضِعِ الْمَاءِ وَ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ وَ سَأَلَهُ مَا بَالُهُ لَا يَمْشِي قَالَ لِأَنَّهُ نَاحَ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَطَافَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ عَاماً يَبْكِي عَلَيْهِ وَ لَمْ يَزَلْ يَبْكِي مَعَ آدَمَ ع فَمِنْ هُنَاكَ سَكَنَ الْبُيُوتَ وَ مَعَهُ تِسْعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا كَانَ آدَمُ ع يَقْرَؤُهَا فِي الْجَنَّةِ وَ هِيَ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 244 / 24 باب ما جاء عن الرضا ع من خبر الشامي و ما سأل عنه أمير المؤمنين ع في جامع الكوفة ..... ص : 240

مَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ وَ ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى وَ هِيَ‏ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ‏ وَ ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ يس وَ هِيَ‏ وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ كَفَرَ وَ أَنْشَأَ الْكُفْرَ فَقَالَ ع إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ سَأَلَهُ عَنِ اسْمِ نُوحٍ مَا كَانَ فَقَالَ اسْمُهُ السَّكَنُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ نُوحاً لِأَنَّهُ نَاحَ عَلَى قَوْمِهِ‏ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً وَ سَأَلَهُ عَنْ سَفِينَةِ نُوحٍ مَا كَانَ عَرْضُهَا وَ طُولُهَا فَقَالَ كَانَ طُولُهَا ثَمَانَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ عَرْضُهَا خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ ارْتِفَاعُهَا فِي السَّمَاءِ ثَمَانِينَ ذِرَاعاً ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عَنْ أَوَّلِ شَجَرَةٍ غُرِسَتْ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ الْعَوْسَجَةُ وَ مِنْهَا عَصَا مُوسَى ع وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ هِيَ الدُّبَّاءُ وَ هُوَ الْقَرْعُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ بُقْعَةٍ بُسِطَتْ مِنَ الْأَرْضِ أَيَّامَ الطُّوفَانِ فَقَالَ لَهُ مَوْضِعُ الْكَعْبَةِ وَ كَانَتْ زَبَرْجَدَةً خَضْرَاءَ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَكْرَمِ وَادٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ وَادٍ يُقَالُ لَهُ سَرَنْدِيبُ فَسَقَطَ فِيهِ آدَمُ ع مِنَ السَّمَاءِ وَ سَأَلَهُ عَنْ شَرِّ وَادٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَقَالَ وَادٍ بِالْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ بَرَهُوتُ وَ هُوَ مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ وَ سَأَلَهُ عَنْ سِجْنٍ سَارَ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ الْحُوتُ سَارَ بِيُونُسَ بْنِ مَتَّى وَ سَأَلَهُ عَنْ سِتَّةٍ لَمْ يَرْكُضُوا فِي رَحِمٍ فَقَالَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ كَبْشُ إِبْرَاهِيمَ وَ عَصَا مُوسَى وَ نَاقَةُ صَالِحٍ وَ الْخُفَّاشُ الَّذِي عَمِلَهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع وَ طَارَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَأَلَهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ مَكْذُوبٍ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ فَقَالَ الذِّئْبُ الَّذِي كَذَبَ عَلَيْهِ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَ سَأَلَهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ أُوحِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ فَقَالَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى النَّحْلِ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَطْهَرِ مَوْضِعٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَالَ لَهُ ظَهْرُ الْكَعْبَةِ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَوْضِعٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ وَ لَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ أَبَداً فَقَالَ ذَلِكَ الْبَحْرُ

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 246 / 24 باب ما جاء عن الرضا ع من خبر الشامي و ما سأل عنه أمير المؤمنين ع في جامع الكوفة ..... ص : 240

عَنْ أَوَّلِ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً فَقَالَ ع دَاوُدُ مَاتَ عَلَى مِنْبَرِهِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ فَقَالَ وَ الْأَرْضُ مِنَ الْمَطَرِ وَ الْأُنْثَى مِنَ الذَّكَرِ وَ الْعَيْنُ مِنَ النَّظَرِ وَ الْعَالِمُ مِنَ الْعِلْمِ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ وَضَعَ سِكَّةَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ نُمْرُودُ بْنُ كَنْعَانَ بَعْدَ نُوحٍ ع وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ ع إِبْلِيسُ‏ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَى هَدِيرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِيَّةِ فَقَالَ تَدْعُو عَلَى أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْقِيَانِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الْعِيدَانِ وَ سَأَلَهُ عَنْ كُنْيَةِ الْبُرَاقِ فَقَالَ ع يُكَنَّى أَبَا هِلَالٍ وَ سَأَلَهُ لِمَ سُمِّيَ تُبَّعُ الْمَلِكِ تُبَّعاً فَقَالَ ع لِأَنَّهُ كَانَ غُلَاماً كَاتِباً وَ كَانَ يَكْتُبُ لِلْمَلِكِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَ كَانَ إِذَا كَتَبَ كَتَبَ بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ صُبْحاً وَ رِيحاً فَقَالَ الْمَلِكُ اكْتُبْ وَ ابْدَأْ بِاسْمِ مَلِكِ الرَّعْدِ فَقَالَ لَا أَبْدَأُ إِلَّا بِاسْمِ إِلَهِي ثُمَّ أَعْطِفُ عَلَى حَاجَتِكَ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مُلْكَ ذَلِكَ الْمَلِكِ فَتَابَعَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فَسُمِّيَ تُبَّعاً وَ سَأَلَهُ مَا بَالُ الْمَاعِزِ مَرْفُوعَةَ الذَّنَبِ بَادِيَةَ الْحَيَاءِ وَ الْعَوْرَةِ فَقَالَ ع لِأَنَّ الْمَاعِزَ عَصَتْ نُوحاً ع لَمَّا أَدْخَلَهَا السَّفِينَةَ فَدَفَعَهَا فَكَسَرَ ذَنَبَهَا وَ النَّعْجَةُ مَسْتُورَةُ الْحَيَاءِ وَ الْعَوْرَةِ لِأَنَّ النَّعْجَةَ بَادَرَتْ بِالدُّخُولِ إِلَى السَّفِينَةِ فَمَسَحَ نُوحٌ ع يَدَهُ عَلَى حَيَاهَا وَ ذَنَبِهَا فَاسْتَتَرَتْ بِالْأَلْيَةِ وَ سَأَلَهُ عَنْ كَلَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ كَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ سَأَلَهُ عَنْ كَلَامِ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ بِالْمَجُوسِيَّةِ وَ سَأَلَهُ عَنِ النَّوْمِ عَلَى كَمْ وَجْهٍ هُوَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّوْمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ عَلَى أَقْفِيَتِهَا مُسْتَلْقِيَةً وَ أَعْيُنُهَا لَا تَنَامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحْيِ رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤْمِنُ يَنَامُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ الْمُلُوكُ وَ أَبْنَاؤُهَا تَنَامُ عَلَى شِمَالِهَا لِيَسْتَمْرِءُوا مَا يَأْكُلُونَ وَ إِبْلِيسُ‏ وَ أَخَوَاتُهُ وَ كُلُ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 270 / 27 باب ما جاء عن الرضا ع في هاروت و ماروت ..... ص : 266

فِي الْمَلَائِكَةِ أَيْضاً بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى‏ وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ‏ ثُمَّ قَالَ ع لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةَ خُلَفَاءَهُ فِي الْأَرْضِ وَ كَانُوا كَالْأَنْبِيَاءِ فِي الدُّنْيَا أَوْ كَالْأَئِمَّةِ فَيَكُونُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع قَتْلُ النَّفْسِ وَ الزِّنَاءُ ثُمَّ قَالَ ع أَ وَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُخَلِّ الدُّنْيَا مِنْ نَبِيٍّ قَطُّ أَوْ إِمَامٍ مِنَ الْبَشَرِ أَ وَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ‏ مِنْ رَسُولٍ يَعْنِي إِلَى الْخَلْقِ‏ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَمْ يَبْعَثِ الْمَلَائِكَةَ إِلَى الْأَرْضِ لِيَكُونُوا أَئِمَّةً وَ حُكَّاماً وَ إِنَّمَا كَانُوا أُرْسِلُوا إِلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ قَالا فَقُلْنَا لَهُ فَعَلَى هَذَا أَيْضاً لَمْ يَكُنْ إِبْلِيسُ‏ أَيْضاً مَلَكاً فَقَالَ لَا بَلْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ أَ مَا تَسْمَعَانِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ كانَ مِنَ الْجِنِ‏ فَأَخْبَرَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ‏ قَالَ الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَنَا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اخْتَارَ النَّبِيِّينَ وَ اخْتَارَ الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ وَ مَا اخْتَارَهُمْ إِلَّا عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُوَاقِعُونَ مَا يَخْرُجُونَ عَنْ وَلَايَتِهِ وَ يَنْقَطِعُونَ بِهِ عَنْ عِصْمَتِهِ وَ يَنْتَمُونَ بِهِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لِعَذَابِهِ وَ نَقِمَتِهِ قَالا فَقُلْنَا لَهُ قَدْ رُوِيَ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 304 / 28 باب فيما جاء عن الإمام علي بن موسى ع من الأخبار المتفرقة ..... ص : 272

وَ أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ يَجُوزُ الصِّرَاطَ مَعِي وَ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقَبَةَ الصِّرَاطِ إِلَّا مَنْ مَعَهُ بَرَاءَةٌ بِوَلَايَتِكَ وَ وَلَايَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ وَ أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ حَوْضِي تَسْقِي مِنْهُ أَوْلِيَاءَكَ وَ تَذُودُ عَنْهُ أَعْدَاءَكَ وَ أَنْتَ صَاحِبِي إِذَا قُمْتُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ تُشَفِّعُ لِمُحِبِّينَا فَتُشَفَّعُ فِيهِمْ وَ أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ بِيَدِكَ لِوَائِي وَ هُوَ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَ هُوَ سَبْعُونَ شِقَّةً الشِّقَّةُ مِنْهُ أَوْسَعُ مِنَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ أَنْتَ صَاحِبُ شَجَرَةِ طُوبَى فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا فِي دَارِكَ وَ أَغْصَانُهَا فِي دُورِ شِيعَتِكَ وَ مُحِبِّيكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْمُودٍ فَقُلْتُ لِلرِّضَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا أَخْبَاراً فِي فَضَائِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ فَضْلِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هِيَ مِنْ رِوَايَةِ مُخَالِفِيكُمْ وَ لَا نَعْرِفُ مِثْلَهَا عِنْدَكُمْ أَ فَنَدِينُ بِهَا فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ‏ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ‏ ثُمَّ قَالَ الرِّضَا يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ إِنَّ مُخَالِفِينَا وَضَعُوا أَخْبَاراً فِي فَضَائِلِنَا وَ جَعَلُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا الْغُلُوُّ وَ ثَانِيهَا التَّقْصِيرُ فِي أَمْرِنَا وَ ثَالِثُهَا التَّصْرِيحُ بِمَثَالِبِ أَعْدَائِنَا فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلُوَّ فِينَا كَفَّرُوا شِيعَتَنَا وَ نَسَبُوهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا وَ إِذَا سَمِعُوا التَّقْصِيرَ اعْتَقَدُوهُ فِينَا وَ إِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ‏ يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَالْزَمْ طَرِيقَتَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وَ مَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ إِنَّ أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يَقُولَ لِلْحَصَاةِ هَذِهِ نَوَاةٌ ثُمَّ يَدِينَ بِذَلِكَ وَ يَبْرَأَ مِمَّنْ خَالَفَهُ يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ احْفَظْ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ فَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 72 / 31 باب فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المجموعة ..... ص : 24

334- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَأْكُلُ الطَّلْعَ وَ الْجُمَّارَ بِالتَّمْرِ وَ يَقُولُ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ يَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَ يَقُولُ عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْعَتِيقَ بِالْحَدِيثِ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 72 / 31 باب فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المجموعة ..... ص : 24

335- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَ إِذَا شَيْخٌ مُحْدَوْدِبٌ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْكِبَرِ وَ فِي يَدِهِ عُكَّازَةٌ وَ عَلَى رَأْسِهِ بُرْنُسٌ أَحْمَرُ وَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِنَ الشَّعْرِ فَدَنَا إِلَى النَّبِيِّ ص وَ هُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ لِي بِالْمَغْفِرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص خَابَ سَعْيُكَ يَا شَيْخُ وَ ضَلَّ عَمَلُكَ فَلَمَّا تَوَلَّى الشَّيْخُ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَ تَعْرِفُهُ قُلْتُ اللَّهُمَّ لَا قَالَ ذَلِكَ اللَّعِينُ إِبْلِيسُ‏ قَالَ عَلِيٌّ ع فَعَدَوْتُ خَلْفَهُ حَتَّى لَحِقْتُهُ وَ صَرَعْتُهُ إِلَى الْأَرْضِ وَ جَلَسْتُ عَلَى صَدْرِهِ وَ وَضَعْتُ يَدِي فِي حَلْقِهِ لِأَخْنُقَهُ فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنِّي‏ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ‏ وَ وَ اللَّهِ يَا عَلِيُّ إِنِّي لَأُحِبُّكَ جِدّاً وَ مَا أَبْغَضَكَ أَحَدٌ إِلَّا شَرِكْتُ أَبَاهُ فِي أُمِّهِ فَصَارَ وَلَدَ الزِّنَاءِ فَضَحِكْتُ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهُ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 73 / 31 باب فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المجموعة ..... ص : 24

338- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَارِمُ بْنُ قَبِيصَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ [مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‏] عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْماً وَ فِي يَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَ يُطْعِمُنِي وَ يَقُولُ كُلْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّهَا هَدِيَّةُ الْجَبَّارِ إِلَيَّ وَ إِلَيْكَ قَالَ فَوَجَدْتُ فِيهَا كُلَّ لَذَّةٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ أَكْلَ السَّفَرْجَلَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى الرِّيقِ صَفَا ذِهْنُهُ وَ امْتَلَأَ جَوْفُهُ حِلْماً وَ عِلْماً وَ وُقِيَ مِنْ كَيْدِ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 7 / وجوب طاعة الخليفة ..... ص : 5

مما يزع القرآن و قد نطق بمثله قوله عز و جل‏ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ‏ فوجب أن ينصب عز و جل خليفة يقصر من أيدي أعدائه عن أوليائه ما تصح به و معه الولاية لأنه لا ولاية مع من أغفل الحقوق و ضيع الواجبات و وجب خلعه في العقول جل الله تعالى عن ذلك و الخليفة اسم مشترك لأنه لو أن رجلا بنى مسجدا و لم يؤذن فيه و نصب فيه مؤذنا كان مؤذنه فأما إذا أذن فيه أياما ثم نصب فيه مؤذنا كان خليفته و كذلك الصورة في العقول و المعارف متى قال البندار هذا خليفتي كان خليفته على البندرة لا على البريد و المظالم فكذلك القول في صاحبي البريد و المظالم فثبت أن الخليفة من الأسماء المشتركة فكان من صفة الله تعالى ذكره الانتصاف لأوليائه من أعدائه فوكل من ذلك معنى إلى خليفته فلهذا الشأن استحق معنى الخليفة دون معنى أن يتخذ شريكا معبودا مع الله سبحانه و لهذا من الشأن قال الله تبارك و تعالى لإبليس‏ يا إِبْلِيسُ‏ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ‏ ثم قال عز و جل‏ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ‏ و ذلك أنه يقطع العذر و لا يوهم أنه خليفة شارك الله في وحدته فقال بعد ما عرفت أنه خلق الله‏ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ثم قال‏ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ‏ و اليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة و قد كان لله عز و جل عليه نعمتان حوتا نعما كقوله عز و جل‏ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً و هما نعمتان حوتا

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 11 / وجوب عصمة الإمام - ..... ص : 10

و في قول الله عز و جل‏ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً حجة قوية في غيبة الإمام ع و ذلك أنه عز و جل لما قال‏ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أوجب بهذا اللفظ معنى و هو أن يعتقدوا طاعته فاعتقد عدو الله إبليس‏ بهذه الكلمة نفاقا و أضمره حتى صار به منافقا و ذلك أنه أضمر أنه يخالفه متى استعبد بالطاعة له فكان نفاقه أنكر النفاق لأنه نفاق بظهر الغيب و لهذا من الشأن صار أخزى المنافقين كلهم و لما عرف الله عز و جل ملائكته ذلك أضمروا الطاعة له و اشتاقوا إليه فأضمروا نقيض ما أضمره الشيطان فصار لهم من الرتبة عشرة أضعاف ما استحق عدو الله من الخزي و الخسار فالطاعة و الموالاة بظهر الغيب أبلغ في الثواب و المدح لأنه أبعد من الشبهة و المغالطة و لهذا

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 13 / السر في أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم ع ..... ص : 13

و استعبد الله عز و جل الملائكة بالسجود لآدم تعظيما له لما غيبه عن أبصارهم و ذلك أنه عز و جل إنما أمرهم بالسجود لآدم لما أودع صلبه من أرواح حجج الله تعالى ذكره فكان ذلك السجود لله عز و جل عبودية و لآدم طاعة و لما في صلبه تعظيما فأبى إبليس‏ أن يسجد لآدم حسدا له إذ جعل صلبه مستودع أرواح حجج الله دون صلبه فكفر بحسده و تأبيه و فسق عن أمر ربه و طرد عن جواره و لعن و سمي رجيما لأجل إنكاره للغيبة لأنه احتج في امتناعه من السجود لآدم بأن‏ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ فجحد ما غيب عن بصره و لم يوقع التصديق به و احتج بالظاهر الذي شاهده و هو جسد آدم ع و أنكر أن يكون يعلم لما في صلبه وجودا و لم يؤمن بأن آدم إنما جعل قبلة للملائكة و أمروا بالسجود له لتعظيم ما في صلبه فمثل من آمن بالقائم ع في غيبته مثل الملائكة الذين أطاعوا الله عز و جل في السجود لآدم و مثل من أنكر القائم ع في غيبته مثل إبليس‏ في امتناعه من السجود لآدم كذلك‏

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 197 / 18 باب خبر يوسف اليهودي بالنبي ص و بصفاته و علاماته ..... ص : 196

كَانَتْ قَدْ زَالَتْ فَهُوَ قِيَامُ السَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ ثَابِتَةً فَهُوَ لِأَمْرٍ قَدْ حَدَثَ وَ أَبْصَرَتِ الشَّيَاطِينُ ذَلِكَ فَاجْتَمَعُوا إِلَى إِبْلِيسَ‏ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ مُنِعُوا مِنَ السَّمَاءِ وَ رُمُوا بِالشُّهُبِ فَقَالَ اطْلُبُوا فَإِنَّ أَمْراً قَدْ حَدَثَ فَجَالُوا فِي الدُّنْيَا وَ رَجَعُوا وَ قَالُوا لَمْ نَرَ شَيْئاً فَقَالَ أَنَا لِهَذَا فَخَرَقَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ وَجَدَ الْحَرَمَ مَحْفُوفاً بِالْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ صَاحَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ اخْسَأْ يَا مَلْعُونُ فَجَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ فَصَارَ مِثْلَ الصُّرَدِ قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا نَبِيٌّ قَدْ وُلِدَ وَ هُوَ خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ هَلْ لِي فِيهِ نَصِيبٌ قَالَ لَا قَالَ فَفِي أُمَّتِهِ قَالَ بَلَى قَالَ قَدْ رَضِيتُ قَالَ وَ كَانَ بِمَكَّةَ يَهُودِيٌّ يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ فَلَمَّا رَأَى النُّجُومَ يُقْذَفُ بِهَا وَ تَتَحَرَّكُ قَالَ هَذَا نَبِيٌّ قَدْ وُلِدَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ هُوَ الَّذِي نَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ وَ هُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ رُجِمَتِ الشَّيَاطِينُ وَ حُجِبُوا عَنِ السَّمَاءِ فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى نَادِي قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ قَالُوا لَا قَالَ أَخْطَأْتُمْ وَ التَّوْرَاةِ وُلِدَ إِذاً بِفِلَسْطِينَ وَ هُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَفْضَلُهُمْ فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَخْبَرَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَهْلَهُ بِمَا قَالَ الْيَهُودِيُّ فَقَالُوا لَقَدْ وُلِدَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنٌ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَخْبَرُوا بِذَلِكَ يُوسُفَ الْيَهُودِيَّ فَقَالَ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ أَسْأَلَكُمْ أَوْ بَعْدَهُ قَالُوا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ فَاعْرِضُوهُ عَلَيَّ فَمَشَوْا إِلَى بَابِ آمِنَةَ فَقَالُوا أَخْرِجِي ابْنَكِ يَنْظُرْ إِلَيْهِ هَذَا الْيَهُودِيُّ فَأَخْرَجَتْهُ فِي قِمَاطِهِ فَنَظَرَ فِي عَيْنَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ كَتِفَيْهِ فَرَأَى شَامَةً سَوْدَاءَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَ عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ فَتَعَجَّبَ مِنْهُ قُرَيْشٌ وَ ضَحِكُوا مِنْهُ فَقَالَ أَ تَضْحَكُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَذَا نَبِيُّ السَّيْفِ لَيُبِيرَنَّكُمْ وَ قَدْ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ وَ تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ يَتَحَدَّثُونَ بِخَبَرِ الْيَهُودِيِّ وَ نَشَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْيَوْمِ كَمَا يَنْشَأُ غَيْرُهُ فِي الْجُمْعَةِ وَ يَنْشَأُ فِي الْجُمْعَةِ كَمَا يَنْشَأُ غَيْرُهُ فِي الشَّهْرِ.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 213 / 22 باب اتصال الوصية من لدن آدم ع و أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز و جل على خلقه إلى يوم القيامة ..... ص : 211

2- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَى آدَمَ ع أَنْ لَا يَقْرَبَ الشَّجَرَةَ فَلَمَّا بَلَغَ الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا نَسِيَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‏ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً فَلَمَّا أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ فَوُلِدَ لَهُ هَابِيلُ وَ أُخْتُهُ تَوْأَماً وَ وُلِدَ لَهُ قَابِيلُ وَ أُخْتُهُ تَوْأَماً ثُمَّ إِنَّ آدَمَ أَمَرَ هَابِيلَ وَ قَابِيلَ أَنْ يُقَرِّبَا قُرْبَاناً وَ كَانَ هَابِيلُ صَاحِبَ غَنَمٍ وَ كَانَ قَابِيلُ صَاحِبَ زَرْعٍ فَقَرَّبَ هَابِيلُ كَبْشاً وَ قَرَّبَ قَابِيلُ مِنْ زَرْعِهِ مَا لَمْ يُنَقَّ وَ كَانَ كَبْشُ هَابِيلَ مِنْ أَفْضَلِ غَنَمِهِ وَ كَانَ زَرْعُ قَابِيلَ غَيْرَ مُنَقًّى فَتُقُبِّلَ قُرْبَانُ هَابِيلَ وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ قُرْبَانُ قَابِيلَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ الْآيَةَ وَ كَانَ الْقُرْبَانُ إِذَا قُبِلَ تَأْكُلُهُ النَّارُ فَعَمَدَ قَابِيلُ إِلَى النَّارِ فَبَنَى لَهَا بَيْتاً وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ بَنَى لِلنَّارِ الْبُيُوتَ وَ قَالَ لَأَعْبُدَنَّ هَذِهِ النَّارَ حَتَّى يُتَقَبَّلَ قُرْبَانِي ثُمَّ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ‏ قَالَ لِقَابِيلَ إِنَّهُ قَدْ تُقُبِّلَ قُرْبَانُ هَابِيلَ‏

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 392 / 38 باب ما روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري ع من وقوع الغيبة بابنه القائم ع و أنه الثاني عشر من الأئمة ع ..... ص : 384

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه إن أكثر المخالفين يسلمون لنا حديث الخضر ع و يعتقدون فيه أنه حي غائب عن الأبصار و أنه حيث ذكر حضر و لا ينكرون طول حياته و لا يحملون حديثه على عقولهم و يدفعون كون القائم ع و طول حياته في غيبته و عندهم أن قدرة الله عز و جل تتناول إبقاءه إلى يوم النفخ في الصور و إبقاء إبليس‏ مع لعنته‏ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ‏ في غيبته و أنها لا تتناول إبقاء حجة الله على عباده مدة طويلة في غيبته مع ورود الأخبار الصحيحة بالنص عليه بعينه-

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 530 / 47 باب حديث الدجال و ما يتصل به من أمر القائم ع ..... ص : 525

فنقول لهم أ تصدقون على أن الدجال في الغيبة يجوز أن يعمر عمرا يتجاوز عمر أهل الزمان و كذلك إبليس‏ اللعين و لا تصدقون بمثل ذلك لقائم آل محمد ع مع النصوص الواردة فيه بالغيبة و طول العمر و الظهور بعد ذلك للقيام بأمر الله عز و جل و ما روي في ذلك من الأخبار التي قد ذكرتها في هذا الكتاب و مع ما صح‏

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 650 / 57 باب ما روي في علامات خروج القائم ع ..... ص : 649

4- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مَيْمُونٍ الْبَانِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي فُسْطَاطِهِ فَرَفَعَ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَنَا قَدْ كَانَ أَبْيَنَ مِنْ هَذِهِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ هُوَ الْإِمَامُ بِاسْمِهِ وَ يُنَادِي إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا نَادَى بِرَسُولِ اللَّهِ ص لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 651 / 57 باب ما روي في علامات خروج القائم ع ..... ص : 649

يَدَعُهُمْ إِبْلِيسُ‏ حَتَّى يُنَادِيَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَ يُشَكِّكَ النَّاسَ.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 652 / 57 باب ما روي في علامات خروج القائم ع ..... ص : 649

13- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْتُ جَبْرَئِيلَ مِنَ السَّمَاءِ وَ صَوْتُ إِبْلِيسَ‏ مِنَ الْأَرْضِ فَاتَّبِعُوا الصَّوْتَ الْأَوَّلَ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْأَخِيرَ أَنْ تَفْتَتِنُوا بِهِ.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 652 / 57 باب ما روي في علامات خروج القائم ع ..... ص : 649

14- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ خُرُوجَ السُّفْيَانِيِّ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ قَالَ لِي نَعَمْ وَ اخْتِلَافُ وُلْدِ الْعَبَّاسِ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ خُرُوجُ الْقَائِمِ ع مِنَ الْمَحْتُومِ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ النِّدَاءُ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَلَا إِنَّ الْحَقَّ فِي عَلِيٍّ وَ شِيعَتِهِ ثُمَّ يُنَادِي إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ أَلَا إِنَّ الْحَقَّ فِي السُّفْيَانِيِّ وَ شِيعَتِهِ فَيَرْتَابُ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُبْطِلُونَ.

معاني الأخبار / النص / 16 / باب معاني ألفاظ وردت في الكتاب و السنة في التوحيد ..... ص : 12

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا إِبْلِيسُ‏ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ‏ فَقَالَ الْيَدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْقُوَّةُ وَ النِّعْمَةُ قَالَ‏ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ وَ قَالَ‏ وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ أَيْ بِقُوَّةٍ وَ قَالَ‏ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‏ أَيْ قَوَّاهُمْ وَ يُقَالُ لِفُلَانٍ عِنْدِي يَدٌ بَيْضَاءُ أَيْ نِعْمَةٌ.

معاني الأخبار / النص / 26 / باب معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن ..... ص : 22

عَلَى تَأْوِيلِهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْلِيسُ‏ الْغَاوِي لَهُمْ هُوَ الْخَاسِرَ الذَّلِيلَ الْمَطْرُودَ الْمَغْلُولَ- قَالَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً وَ أَظْهَرَهُ بِمَكَّةَ ثُمَّ سَيَّرَهُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَ أَظْهَرَهُ بِهَا ثُمَّ أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَ جَعَلَ افْتِتَاحَ سُورَتِهِ الْكُبْرَى بِ الم‏ يَعْنِي‏ الم ذلِكَ الْكِتابُ‏ وَ هُوَ ذَلِكَ الْكِتَابُ الَّذِي أَخْبَرْتُ أَنْبِيَائِيَ السَّالِفِينَ أَنِّي سَأُنْزِلُهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ لا رَيْبَ فِيهِ‏ فَقَدْ ظَهَرَ كَمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً يُنْزَلُ عَلَيْهِ كِتَابٌ مُبَارَكٌ لَا يَمْحُوهُ الْبَاطِلُ يَقْرَءُوهُ هُوَ وَ أُمَّتُهُ عَلَى سَائِرِ أَحْوَالِهِمْ ثُمَّ الْيَهُودُ يُحَرِّفُونَهُ عَنْ جِهَتِهِ وَ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ وَ يَتَعَاطَوْنَ التَّوَصُّلَ إِلَى عِلْمِ مَا قَدْ طَوَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ حَالِ آجَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ كَمْ مُدَّةُ مُلْكِهِمْ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ فَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع فَخَاطَبَهُمْ فَقَالَ قَائِلُهُمْ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ ص حَقّاً لَقَدْ عَلَّمْنَاكُمْ قَدْرَ مُلْكِ أُمَّتِهِ هُوَ إِحْدَى وَ سَبْعُونَ سَنَةً الْأَلِفُ وَاحِدٌ وَ اللَّامَ ثَلَاثُونَ وَ الْمِيمُ أَرْبَعُونَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع فَمَا تَصْنَعُونَ بِ المص‏ وَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالُوا هَذِهِ إِحْدَى وَ سِتُّونَ وَ مِائَةُ سَنَةٍ قَالَ فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ بِ الر وَ قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالُوا هَذِهِ أَكْثَرُ هَذِهِ مِائَتَانِ وَ إِحْدَى وَ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَقَالَ عَلِيٌّ ع فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ‏ المر قَالُوا هَذِهِ مِائَتَانِ وَ إِحْدَى وَ سَبْعُونَ سَنَةً فَقَالَ عَلِيٌّ ع فَوَاحِدَةٌ مِنْ هَذِهِ لَهُ أَوْ جَمِيعُهَا لَهُ فَاخْتَلَطَ كَلَامُهُمْ فَبَعْضُهُمْ قَالَ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ بَلْ يُجْمَعُ لَهُ كُلُّهَا وَ ذَلِكَ سَبْعُمِائَةٍ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُلْكُ إِلَيْنَا يَعْنِي إِلَى الْيَهُودِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ نَطَقَ بِهَذَا أَمْ آرَاؤُكُمْ دَلَّتْكُمْ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ كِتَابُ اللَّهِ نَطَقَ بِهِ وَ قَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ آرَاؤُنَا دَلَّتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع فَأْتُوا بِالْكِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَنْطِقُ بِمَا تَقُولُونَ فَعَجَزُوا عَنْ إِيرَادِ ذَلِكَ وَ قَالَ لِلْآخَرِينَ فَدُلُّونَا عَلَى صَوَابِ هَذَا الرَّأْيِ فَقَالَ صَوَابُ رَأْيِنَا دَلِيلُهُ أَنَّ هَذَا حِسَابُ الْجُمَّلِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع كَيْفَ دَلَّ عَلَى مَا تَقُولُونَ وَ لَيْسَ فِي‏

معاني الأخبار / النص / 54 / باب معاني أسماء محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة ع ..... ص : 54

1- حَدَّثَنِي أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ الْقَاضِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ إِبْلِيسُ‏ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع وَ هُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَقَالَ لَهُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا تَرْجُو مِنْهُ وَ هُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ يُنَاجِي رَبَّهُ فَقَالَ أَرْجُو مِنْهُ مَا رَجَوْتُ مِنْ أَبِيهِ آدَمَ وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ كَانَ فِيمَا نَاجَاهُ أَنْ قَالَ لَهُ يَا مُوسَى لَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ إِلَّا لِمَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي وَ أَلْزَمَ قَلْبَهُ خَوْفِي وَ قَطَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِي وَ لَمْ يَبِتْ مُصِرّاً عَلَى الْخَطِيئَةِ وَ عَرَفَ حَقَّ أَوْلِيَائِي وَ أَحِبَّائِي فَقَالَ يَا رَبِّ تَعْنِي بِأَحِبَّائِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ فَقَالَ هُمْ كَذَلِكَ يَا مُوسَى إِلَّا أَنِّي أَرَدْتُ مَنْ مِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ وَ مَنْ مِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ فَقَالَ مُوسَى وَ مَنْ هُوَ يَا رَبِّ فَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ شَقَقْتُ اسْمَهُ مِنِ اسْمِي لِأَنِّي أَنَا الْمَحْمُودُ فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِهِ قَالَ أَنْتَ يَا مُوسَى مِنْ أُمَّتِهِ إِذَا عَرَفْتَهُ وَ عَرَفْتَ مَنْزِلَتَهُ وَ مَنْزِلَةَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِنَّ مَثَلَهُ وَ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَنْ خَلَقْتُ كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجِنَانِ لَا يَيْبَسُ وَرَقُهَا وَ لَا يَتَغَيَّرُ طَعْمُهَا فَمَنْ عَرَفَهُمْ وَ

معاني الأخبار / النص / 138 / باب معنى إبليس ..... ص : 138

باب معنى إبليس‏

معاني الأخبار / النص / 138 / باب معنى إبليس ..... ص : 138

1- حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ اسْمَ إِبْلِيسَ‏ الْحَارِثُ وَ إِنَّمَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا إِبْلِيسُ‏ يَا عَاصِي وَ سُمِّيَ إِبْلِيسُ‏ لِأَنَّهُ أُبْلِسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

معاني الأخبار / النص / 138 / باب معنى كحل إبليس و لعوقه و سعوطه ..... ص : 138

باب معنى كحل إبليس‏ و لعوقه و سعوطه‏

معاني الأخبار / النص / 168 / باب معنى الصليعاء و القريعاء ..... ص : 168

1- أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُفَضَّلُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ أَحَدُ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلًا يَذْكُرُ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَنِ الصُّلَيْعَاءِ وَ الْقُرَيْعَاءِ وَ خَيْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الصُّلَيْعَاءَ الْأَرْضُ السَّبِخَةُ الَّتِي لَا تَرْوَى وَ لَا تَشْبَعُ مَرْعَاهَا وَ الْقُرَيْعَاءَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُعْطِي بَرَكَتَهَا وَ لَا يَخْرُجُ يَنْعُهَا وَ لَا يُدْرَكُ مَا أُنْفِقَ فِيهَا وَ شَرَّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هِيَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ‏ يَغْدُو بِرَايَتِهِ وَ يَضَعُ كُرْسِيَّهُ وَ يَبُثُّ ذُرِّيَّتَهُ فَبَيْنَ مُطَفِّفٍ فِي قَفِيزٍ أَوْ طَائِشٍ فِي مِيزَانٍ أَوْ سَارِقٍ فِي ذِرَاعٍ أَوْ كَاذِبٍ فِي سِلْعَةٍ فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَيٌّ فَلَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ وَ آخِرِ مَنْ يَرْجِعُ وَ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً.

إعتقادات الإمامية (للصدوق) / 23 / [1] باب في صفة اعتقاد الإمامية في التوحيد

و في القرآن: يا إِبْلِيسُ‏ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ‏ يعني‏

إعتقادات الإمامية (للصدوق) / 109 / [39] باب الاعتقاد في التقية

وَ قَالَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ، فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ‏ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ‏»

المقنع (للصدوق) / النص / 547 / باب النوادر

و عليك بطول السّجود في الصّلاة، فإنّه ما من عمل أشدّ على إبليس‏ لعنه اللّه من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنّه أُمر بالسّجود فعصى، و هذا أُمر بالسّجود فأطاع فنجا.

المقنع (للصدوق) / النص / 547 / باب النوادر

و روي: إذا أطال العبد سجوده، قال إبليس‏: ويله أطاعوا و عصيت، و سجدوا و أبيت.

علل الشرائع / ج‏1 / 3 / 2 باب العلة التي من أجلها عبدت النيران ..... ص : 3

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَابِيلَ لَمَّا رَأَى النَّارَ قَدْ قَبِلَتْ قُرْبَانَ هَابِيلَ قَالَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ إِنَّ هَابِيلَ كَانَ يَعْبُدُ تِلْكَ النَّارَ فَقَالَ قَابِيلُ لَا أَعْبُدُ النَّارَ الَّتِي عَبَدَهَا هَابِيلُ وَ لَكِنْ أَعْبُدُ نَاراً أُخْرَى وَ أُقَرِّبُ قُرْبَاناً لَهَا فَتَقَبَّلُ قُرْبَانِي فَبَنَى بُيُوتَ النَّارِ فَقَرَّبَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ وَلَدُهُ إِلَّا عِبَادَةَ النِّيرَانِ.

علل الشرائع / ج‏1 / 3 / 3 باب العلة التي من أجلها عبدت الأصنام ..... ص : 3

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً قَالَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَاتُوا فَضَجَّ قَوْمُهُمْ وَ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَهُمْ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُمْ أَتَّخِذُ لَكُمْ أَصْنَاماً عَلَى صُوَرِهِمْ فَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ وَ تَأْنِسُونَ بِهِمْ وَ تَعْبُدُونَ اللَّهَ فَأَعَدَّ لَهُمْ أَصْنَاماً عَلَى مِثَالِهِمْ فَكَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَنْظُرُونَ إِلَى تِلْكَ الْأَصْنَامِ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الشِّتَاءُ وَ الْأَمْطَارُ أَدْخَلُوا الْأَصْنَامَ الْبُيُوتَ فَلَمْ يَزَالُوا

علل الشرائع / ج‏1 / 4 / 4 باب العلة التي من أجلها سمي العود خلافا ..... ص : 4

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِنَّمَا سُمِّيَ الْعُودُ خِلَافاً لِأَنَّ إِبْلِيسَ‏ عَمِلَ صُورَةَ سُوَاعٍ مِنَ الْعُودِ عَلَى خِلَافِ صُورَةِ وَدٍّ فَسُمِّيَ الْعُودُ خِلَافاً.

علل الشرائع / ج‏1 / 24 / 18 باب ما ذكره محمد بن بحر الشيباني المعروف بالرهني رحمه الله في كتابه من قول مفضلو الأنبياء و الرسل و الأئمة و الحجج صلوات الله عليهم أجمعين على الملائكة ..... ص : 20

فإن الله جلت أسماؤه جعل الأمر و الزجر أسبابا و عللا و الذنوب و المعاصي وجوها فأنبأ جل جلاله و جعل الذي هو قاعدة الذنوب من جميع المذنبين من الأولين و الآخرين إبليس‏ و هو من حزب الملائكة و ممن كان في صفوفهم و هو رأس الأبالسة و هو الداعي إلى عصيان الصانع و الموسوس و المزين لكل من تبعه و قبل منه و ركن إليه الطغيان و قد أمهل الملعون لبلوى أهل البلوى في دار الابتلاء فكم من ذرية نبيه و في طاعة الله عز و جل وجيه و عن معصيته بعيدة قد أقمأ إبليس‏ و أقصاه و زجره و نفاه فلم يلو له على أمر إذا أمر و لا انتهى عن زجر إذا زجر له لمات في قلوب الخلق مكافي من المعاصي لمات الرحمن فلمات الرحمن دافعة للماته و وسوسته و خطراته و لو كانت المحنة بالملعون واقعة بالملائكة و الابتلاء به قائما كما قام في البشر و دائما كما دام لكثرت من الملائكة المعاصي و قلت فيهم الطاعات إذا تمت فيهم الآلات فقد رأينا المبتلى من صنوف الملائكة بالأمر و الزجر مع آلات الشهوات كيف انخدع بحيث دنا من طاعته و كيف بعد مما لم يبعد منه الأنبياء و الحجج الذين اختارهم الله على علم على العالمين إذ ليست هفوات البشر كهفوة إبليس‏ في الاستكبار و فعل هاروت و ماروت في ارتكاب المزجور. قال مفضلو الملائكة ع إن الله جل جلاله وضع الخضوع و الخشوع و التضرع و الخنوع حلية فجعل مداها و غايتها آدم ع فقارب الملائكة في هذه الحلية و أخذ منها بنصيب الفضل و السبق فجعل للطاعة فأطاعوا الله فيه و لو كان هناك بنو آدم لما أطاعوه فيما أمر و زجر كما لم يطعه قابيل فصار إمام كل قاتل. الجواب مفضلو الأنبياء و الحجج ع قالوا إن الابتلاء الذي ابتلى به الله عز و جل الملائكة من الخشوع و الخضوع لآدم ع عن غير شيطان مغو عدو مطغي فأضل بغوايته بين الطائعين و العاصين و المقيمين على الاستقامة عن الميل و عن غير آلات المعاصي التي هي الشهوات المركبات في‏

علل الشرائع / ج‏1 / 25 / 18 باب ما ذكره محمد بن بحر الشيباني المعروف بالرهني رحمه الله في كتابه من قول مفضلو الأنبياء و الرسل و الأئمة و الحجج صلوات الله عليهم أجمعين على الملائكة ..... ص : 20

و الأنبياء و الحجج يعلمون ذلك لهم و فيهم ما جهلناه و قد أقر مفضلو الملائكة بالتفاضل بينهم كما أقر بالتفاضل بين ذوي الفضل من البشر و من قال إن الملائكة جنس من خلق الله عز و جل فقل فيهم العصاة كهاروت و ماروت و كإبليس اللعين إذ الابتلاء فيهم قليل فليس ذلك بموجب أن يكون فاضلهم أفضل من فاضل البشر الذين جعل الله عز و جل الملائكة خدمهم إذا صاروا إلى دار المقامة التي ليس فيها حزن و لا هم و لا نصب و لا سقم و لا فقر. قال مفضلو الملائكة ع إن الحسن البصري يقول إن هاروت و ماروت علجان من أهل بابل و أنكر أن يكونا ملكين من الملائكة فلم تعترضوا علينا بالحجة بهما و بإبليس فتحتجون علينا بجني فيه. قال مفضلو الأنبياء و الحجج ع ليس شذوذ قول الحسن عن جميع المفسرين من الأمة بموجب أن يكون ما يقول كما يقول و أنتم تعلمون أن الشي‏ء لا يستثنى إلا من جنسه و تعلمون أن الجن سموا جنا لاجتنانهم عن الرؤية إلا إذا أرادوا الترائي بما جعل الله عز و جل فيهم من القدرة على ذلك و أن إبليس‏ من صفوف الملائكة و غير جائز في كلام العرب أن يقول قائل جاءت الإبل كلها إلا حمارا و وردت البقر كلها إلا فرسا فإبليس من جنس ما استثني و قول الحسن في هاروت و ماروت بأنهما علجان من أهل بابل شذوذ شذ به عن جميع أهل التفسير و قول الله عز و جل يكذبه إذ قال‏ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ‏ بفتح اللام‏ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ‏ فليس في قولكم عن قول الحسن فرج لكم فدعوا ما لا فائدة فيه من علة و لا عائدة من حجة- قال مفضلو الملائكة ع قد علمتم ما للملائكة في كتاب الله تعالى‏

علل الشرائع / ج‏1 / 27 / 18 باب ما ذكره محمد بن بحر الشيباني المعروف بالرهني رحمه الله في كتابه من قول مفضلو الأنبياء و الرسل و الأئمة و الحجج صلوات الله عليهم أجمعين على الملائكة ..... ص : 20

و الخالص نجيب النجباء من آل إبراهيم فصار خير آل إبراهيم بقوله‏ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ‏ و اصطفى الله جل جلاله آدم ممن اصطفاه عليهم من روحاني و جسماني‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ و صلى الله على محمد و آله و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏. قال مصنف هذا الكتاب- إنما أردت أن تكون هذه الحكاية في هذا الكتاب و ليس قولي في إبليس‏ أنه كان من الملائكة بل‏ كانَ مِنَ الْجِنِ‏ إلا أنه كان يعبد الله بين الملائكة و هاروت و ماروت ملكان و ليس قولي فيهما قول أهل الحشو بل كانا عندي معصومين و معنى هذه الآية وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ‏ إنما هو وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ‏ و على‏ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ‏ و قد أخرجت في ذلك خبرا مسندا في كتاب عيون أخبار الرضا ع‏

علل الشرائع / ج‏1 / 29 / 22 باب العلة التي من أجلها سمي الطوفان طوفانا و علة القوس ..... ص : 29

1 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْبَرْوَاذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ الْحَافِظُ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ عُمِّرَ زَمَانَ الْغَرَقِ كُلَّهُ فِي الْجَوِّ الْأَعْلَى يَطِيرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ بِالَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنَ الْقُوَّةِ وَ الْحِيلَةِ وَ عُمِّرَتْ جُنُودُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَطَفَوْا فَوْقَ الْمَاءِ وَ تَحَوَّلَتِ الْجِنُّ أَرْوَاحاً تَهُبُّ فَوْقَ الْمَاءِ وَ بِذَلِكَ تُوصَفُ خِلْقَتُهَا أَنَّهَا تَهْوَى هُوِيَّ الرِّيحِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الطُّوفَانُ طُوفَاناً لِأَنَّ الْمَاءَ طَفَا فَوْقَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ فَلَمَّا هَبَطَ نُوحٌ ع مِنَ السَّفِينَةِ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا نُوحُ إِنَّنِي خَلَقْتُ خَلْقِي لِعِبَادَتِي وَ أَمَرْتُهُمْ بِطَاعَتِي فَقَدْ عَصَوْنِي وَ عَبَدُوا غَيْرِي وَ اسْتَوْجَبُوا بِذَلِكَ غَضَبِي فَغَرَّقْتُهُمْ وَ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ قَوْسِي أَمَاناً لِعِبَادِي وَ بِلَادِي وَ مَوْثِقاً مِنِّي بَيْنِي وَ بَيْنَ خَلْقِي يَأْمَنُونَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْغَرَقِ وَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنِّي فَفَرِحَ نُوحٌ ع بِذَلِكَ وَ تَبَاشَرَ

علل الشرائع / ج‏1 / 42 / 38 باب العلة التي من أجلها سمي أصحاب الرس أصحاب الرس و العلة التي من أجلها سمت العجم شهورها بآبانماه و آذرماه و غيرها إلى آخرها ..... ص : 40

بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ هَذَا عِيدُ قَرْيَةِ كَذَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِيدُ قَرْيَتِهِمُ الْعُظْمَى اجْتَمَعَ إِلَيْهَا صَغِيرُهُمْ وَ كَبِيرُهُمْ فَضَرَبُوا عِنْدَ الصَّنَوْبَرَةِ وَ الْعَيْنِ سُرَادِقاً مِنْ دِيبَاجٍ عَلَيْهِ أَنْوَاعُ الصُّوَرِ وَ جَعَلُوا لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ بَاباً كُلُّ بَابٍ لِأَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهُمْ فَيَسْجُدُونَ لِلصَّنَوْبَرَةِ خَارِجاً مِنَ السُّرَادِقِ وَ يُقَرِّبُونَ لَهَا الذَّبَائِحَ أَصْنَافَ مَا قَرَّبُوا لِلشَّجَرَةِ الَّتِي فِي قُرَاهُمْ فَيَجِي‏ءُ إِبْلِيسُ‏ عِنْدَ ذَلِكَ فَيُحَرِّكُ الصَّنَوْبَرَةَ تَحْرِيكاً شَدِيداً وَ يَتَكَلَّمُ مِنْ جَوْفِهَا كَلَاماً جَهْوَرِيّاً وَ يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَعَدَتْهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فِي تِلْكَ الشَّجَرَاتِ الْأُخَرِ لِلْبَقَاءِ فَيَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ وَ بِهِمْ مِنَ الْفَرَحِ [وَ] النَّشَاطِ مَا لَا يُفِيقُونَ وَ لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنَ الشُّرْبِ وَ الْعَزْفِ فَيَكُونُونَ عَلَى ذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْماً وَ لَيَالِيَهَا بِعَدَدِ أَعْيَادِهِمْ سَائِرَ السَّنَةِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَلَمَّا طَالَ كُفْرُهُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِبَادَتُهُمْ غَيْرَهُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ نَبِيّاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ وُلْدِ يَهُودَا بْنِ يَعْقُوبَ فَلَبِثَ فِيهِمْ زَمَاناً طَوِيلًا يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَعْرِفَةِ رُبُوبِيَّتِهِ فَلَا يَتَّبِعُونَهُ فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ تَمَادِيهِمْ فِي الْغَيِّ بِهِ وَ الضَّلَالِ وَ تَرْكَهُمْ قَبُولَ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرُّشْدِ وَ النَّجَاحِ وَ حَضَرَ عِيدُ قَرْيَتِهِمُ الْعُظْمَى قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ عِبَادَكَ أَبَوْا إِلَّا تَكْذِيبِي وَ الْكُفْرَ بِكَ وَ غَدَوْا يَعْبُدُونَ شَجَرَةً لَا تَنْفَعُ وَ لَا تَضُرُّ فَأَيْبِسْ شَجَرَهُمْ أَجْمَعَ وَ أَرِهِمْ قُدْرَتَكَ وَ سُلْطَانَكَ فَأَصْبَحَ الْقَوْمُ وَ قَدْ يَبِسَ شَجَرُهُمْ كُلُّهَا فَهَالَهُمْ ذَلِكَ وَ قُطِعَ بِهِمْ وَ صَارُوا فَرِيقَيْنِ فِرْقَةٌ قَالَتْ سَحَرَ آلِهَتَكُمْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلَيْكُمْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ إِلَى إِلَهِهِ وَ فِرْقَةٌ قَالَتْ لَا بَلْ غَضِبَتْ آلِهَتُكُمْ حِينَ رَأَتْ هَذَا الرَّجُلَ يَعِيبُهَا وَ يَقَعُ فِيهَا وَ يَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِهَا فَحَجَبَتْ حُسْنَهَا وَ بَهَاءَهَا لِكَيْ تَغْضَبُوا لَهَا فَتَنْتَصِرُوا مِنْهُ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ فَاتَّخَذُوا أَنَابِيبَ طِوَالًا مِنْ رَصَاصٍ وَاسِعَةَ الْأَفْوَاهِ ثُمَّ أَرْسَلُوهَا فِي قَرَارِ الْعَيْنِ إِلَى أَعْلَى الْمَاءِ وَاحِدَةً فَوْقَ الْأُخْرَى مِثْلَ الْبَرَابِخِ وَ نَزَحُوا مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ حَفَرُوا فِي قَرَارِهَا مِنَ الْأَرْضِ بِئْراً عَمِيقَةً ضَيِّقَةَ الْمَدْخَلِ وَ أَرْسَلُوا فِيهَا نَبِيَّهُمْ وَ أَلْقَمُوا فَاهَا صَخْرَةً عَظِيمَةً ثُمَّ أَخْرَجُوا الْأَنَابِيبَ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالُوا نَرْجُو الْآنَ أَنْ تَرْضَى عَنَّا

علل الشرائع / ج‏1 / 62 / 54 باب العلة التي من أجلها سمي الخضر خضرا و علل ما أتاه مما يسخطه موسى ع من خرق السفينة و قتل الغلام و إقامة الجدار ..... ص : 59

كَانَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ مَكْتُوبٌ عَجَبٌ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ عَجَبٌ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ عَجَبٌ لِمَنْ أَيْقَنَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ كَيْفَ يَظْلِمُ عَجَبٌ لِمَنْ يَرَى الدُّنْيَا وَ تَصَرُّفَ أَهْلِهَا حَالًا بَعْدَ حَالٍ كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً كَانَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ هَذَا الْأَبِ الصَّالِحِ سَبْعُونَ أَباً فَحَفِظَهُمَا اللَّهُ بِصَلَاحِهِ ثُمَّ قَالَ‏ فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما فَتَبَرَّأَ مِنَ الْأَنَانِيَّةِ فِي آخِرِ الْقِصَصِ وَ نَسَبَ الْإِرَادَةَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا فَعَلَهُ فَيُخْبِرَ بِهِ بَعْدُ وَ يُصَيِّرَ مُوسَى ع بِهِ مُخْبَراً وَ مُصْغِياً إِلَى كَلَامِهِ تَابِعاً لَهُ فَتَجَرَّدَ مِنَ الْأَنَانِيَّةِ وَ الْإِرَادَةِ تَجَرُّدَ الْعَبْدِ الْمُخْلِصِ ثُمَّ صَارَ مُتَنَصِّلًا مِمَّا أَتَاهُ مِنْ نِسْبَةِ الْأَنَانِيَّةِ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ وَ مِنِ ادِّعَاءِ الِاشْتِرَاكِ فِي ثَانِي الْقِصَّةِ فَقَالَ‏ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمَقَايِيسِ وَ مَنْ حَمَلَ أَمْرَ اللَّهِ عَلَى الْمَقَايِيسِ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ إِنَّ أَوَّلَ مَعْصِيَةٍ ظَهَرَتِ الْأَنَانِيَّةُ عَنْ إِبْلِيسَ‏ اللَّعِينِ حِينَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَلَائِكَتَهُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَسَجَدُوا وَ أَبَى إِبْلِيسُ‏ اللَّعِينُ أَنْ يَسْجُدَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ فَكَانَ أَوَّلُ كُفْرِهِ قَوْلَهُ‏ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ‏ ثُمَّ قِيَاسَهُ بِقَوْلِهِ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ فَطَرَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ جِوَارِهِ وَ لَعَنَهُ وَ سَمَّاهُ رَجِيماً وَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ لَا يَقِيسُ أَحَدٌ فِي دِينِهِ إِلَّا قَرَنَهُ مَعَ عَدُوِّهِ إِبْلِيسَ‏ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنَ النَّارِ.

علل الشرائع / ج‏1 / 75 / 65 باب العلة التي من أجلها ابتلي أيوب النبي ع ..... ص : 75

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَلِيَّةُ أَيُّوبَ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا فِي الدُّنْيَا لِنِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ فَأَدَّى شُكْرَهَا وَ كَانَ إِبْلِيسُ‏ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يُحْجَبُ دُونَ الْعَرْشِ فَلَمَّا صَعِدَ عَمَلُ أَيُّوبَ بِأَدَاءِ شُكْرِ النِّعْمَةِ حَسَدَهُ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ أَيُّوبَ لَمْ يُؤَدِّ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ إِلَّا بِمَا أَعْطَيْتَهُ مِنَ الدُّنْيَا فَلَوْ حُلْتَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دُنْيَاهُ مَا أَدَّى إِلَيْكَ شُكْرَ نِعْمَةٍ فَسَلِّطْنِي عَلَى دُنْيَاهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي شُكْرَ نِعْمَةٍ فَقَالَ قَدْ سَلَّطْتُكَ عَلَى دُنْيَاهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُ دُنْيَا وَ لَا وَلَداً إِلَّا أَهْلَكَهُ كُلَّ ذَلِكَ وَ هُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ أَيُّوبَ يَعْلَمُ أَنَّكَ سَتَرُدُّ إِلَيْهِ دُنْيَاهُ الَّتِي أَخَذْتَهَا مِنْهُ فَسَلِّطْنِي عَلَى بَدَنِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي شُكْرَ نِعْمَةٍ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ سَلَّطْتُكَ عَلَى بَدَنِهِ مَا عَدَا عَيْنَهُ وَ قَلْبَهُ وَ لِسَانَهُ وَ سَمْعَهُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَانْقَضَّ مُبَادِراً خَشْيَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَنَفَخَ فِي مَنْخِرَيْهِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ فَصَارَ جَسَدُهُ نُقَطاً نُقَطاً.

علل الشرائع / ج‏1 / 76 / 65 باب العلة التي من أجلها ابتلي أيوب النبي ع ..... ص : 75

5 حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع عَنْ بَلِيَّةِ أَيُّوبَ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا فِي الدُّنْيَا لِأَيَّةِ عِلَّةٍ كَانَتْ قَالَ لِنِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا فَأَدَّى شُكْرَهَا وَ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يُحْجَبُ إِبْلِيسُ‏ دُونَ الْعَرْشِ فَلَمَّا صَعِدَ أَدَاءُ شُكْرِ نِعْمَةِ أَيُّوبَ حَسَدَهُ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ أَيُّوبَ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْكَ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ إِلَّا بِمَا أَعْطَيْتَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ لَوْ حَرَمْتَهُ دُنْيَاهُ مَا أَدَّى إِلَيْكَ شُكْرَ نِعْمَةٍ أَبَداً قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنِّي قَدْ سَلَّطْتُكَ عَلَى مَالِهِ وَ وُلْدِهِ قَالَ فَانْحَدَرَ إِبْلِيسُ‏ فَلَمْ يُبْقِ لَهُ مَالًا وَ لَا وَلَداً إِلَّا أَعْطَبَهُ فَلَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ‏ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِهِ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ أَيُّوبَ يَعْلَمُ أَنَّكَ سَتَرُدُّ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ الَّتِي أَخَذْتَهَا مِنْهُ فَسَلِّطْنِي عَلَى بَدَنِهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنِّي قَدْ سَلَّطْتُكَ عَلَى بَدَنِهِ مَا خَلَا قَلْبَهُ وَ لِسَانَهُ وَ عَيْنَيْهِ وَ سَمْعَهُ قَالَ فَانْحَدَرَ إِبْلِيسُ‏ مُسْتَعْجِلًا مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ رَحْمَةُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَيُّوبَ فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ وَ كَانَ فِي آخِرِ بَلِيَّتِهِ جَاءَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَيُّوبُ مَا نَعْلَمُ أَحَداً ابْتُلِيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ إِلَّا لِسَرِيرَةِ سَوْءٍ فَلَعَلَّكَ أَسْرَرْتَ سُوءاً فِي الَّذِي تُبْدِي لَنَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَاجَى أَيُّوبُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رَبِّ ابْتَلَيْتَنِي بِهَذِهِ الْبَلِيَّةِ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لِي أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا لَزِمْتُ أَخْشَنَهُمَا عَلَى بَدَنِي وَ لَمْ آكُلْ أَكْلَةً قَطُّ إِلَّا وَ عَلَى خِوَانِي يَتِيمٌ فَلَوْ أَنَّ لِي مِنْكَ مَقْعَدَ الْخَصْمِ لَأَدْلَيْتُ بِحُجَّتِي قَالَ فَعَرَضَتْ لَهُ سَحَابَةٌ فَنَطَقَ فِيهَا نَاطِقٌ فَقَالَ يَا أَيُّوبُ أَدْلِ بِحُجَّتِكَ قَالَ فَشَدَّ عَلَيْهِ مِئْزَرَهُ وَ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ ابْتَلَيْتَنِي بِهَذِهِ الْبَلِيَّةِ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لِي أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا لَزِمْتُ أَخْشَنَهُمَا عَلَى بَدَنِي وَ لَمْ آكُلْ أَكْلَةً مِنْ طَعَامٍ إِلَّا وَ عَلَى خِوَانِي يَتِيمٌ قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَا أَيُّوبُ مَنْ حَبَّبَ إِلَيْكَ الطَّاعَةَ قَالَ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ تُرَابٍ فَوَضَعَهُ فِي فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ يَا رَبِّ.

علل الشرائع / ج‏1 / 80 / 71 باب العلة التي من أجلها قتل الكفار زكريا ع ..... ص : 80

1 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْبَرْوَاذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ الْحَافِظُ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ الْيَمَانِيِّ قَالَ: انْطَلَقَ إِبْلِيسُ‏ يَسْتَقْرِي مَجَالِسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَجْمَعَ مَا يَكُونُونَ وَ يَقُولُ فِي مَرْيَمَ وَ يَقْذِفُهَا بِزَكَرِيَّا ع حَتَّى الْتَحَمَ الشَّرُّ وَ شَاعَتِ الْفَاحِشَةُ عَلَى زَكَرِيَّا فَلَمَّا رَأَى زَكَرِيَّا ع ذَلِكَ هَرَبَ وَ اتَّبَعَهُ سُفَهَاؤُهُمْ وَ شِرَارُهُمْ وَ سَلَكَ فِي وَادٍ كَثِيرِ النَّبْتِ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطَهُ انْفَرَجَ لَهُ جِذْعُ شَجَرَةٍ فَدَخَلَ فِيهِ ع وَ انْطَبَقَتْ عَلَيْهِ الشَّجَرَةُ وَ أَقْبَلَ إِبْلِيسُ‏ يَطْلُبُهُ مَعَهُمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا زَكَرِيَّا فَقَاسَ لَهُمْ إِبْلِيسُ‏ الشَّجَرَةَ مِنْ أَسْفَلِهَا إِلَى أَعْلَاهَا حَتَّى إِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الْقَلْبِ مِنْ زَكَرِيَّا أَمَرَهُمْ فَنَشَرُوا بِمِنْشَارِهِمْ وَ قَطَعُوا الشَّجَرَةَ وَ قَطَعُوهُ فِي وَسَطِهَا ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْهُ وَ تَرَكُوهُ وَ غَابَ عَنْهُمْ إِبْلِيسُ‏ حِينَ فَرَغَ مِمَّا أَرَادَ فَكَانَ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْهُمْ بِهِ وَ لَمْ يُصِبْ زَكَرِيَّا ع مِنْ أَلَمِ الْمِنْشَارِ شَيْ‏ءٌ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَلَائِكَةَ فَغَسَّلُوا زَكَرِيَّا وَ صَلَّوْا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْفَنَ وَ كَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ ع لَا يَتَغَيَّرُونَ وَ لَا يَأْكُلُهُمُ التُّرَابُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُدْفَنُونَ.

علل الشرائع / ج‏1 / 86 / 81 باب علة المرارة في الأذنين و العذوبة في الشفتين و الملوحة في العينين و البرودة في الأنف ..... ص : 86

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيِّ الْقُرَشِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَقِيسُ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ حِينَ قَالَ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَ الطِّينِ وَ لَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ عَرَفَ الْفَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَ لَكِنْ قِسْ لِي رَأْسَكَ أَخْبِرْنِي عَنْ أُذُنَيْكَ مَا لَهُمَا مُرَّتَانِ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَأَنْتَ لَا تُحْسِنُ أَنْ تَقِيسَ رَأْسَكَ فَكَيْفَ تَقِيسُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا هُوَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْأُذُنَيْنِ مُرَّتَيْنِ لِئَلَّا يَدْخُلَهُمَا شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَاتَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ ابْنَ آدَمَ الْهَوَامُّ وَ جَعَلَ الشَّفَتَيْنِ عَذْبَتَيْنِ لِيَجِدَ ابْنُ آدَمَ طَعْمَ الْحُلْوِ وَ الْمُرِّ وَ جَعَلَ الْعَيْنَيْنِ مَالِحَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا شَحْمَتَانِ وَ لَوْ لَا مُلُوحَتُهُمَا لَذَابَتَا وَ جَعَلَ الْأَنْفَ بَارِداً سَائِلًا لِئَلَّا يَدَعَ فِي الرَّأْسِ دَاءً إِلَّا أَخْرَجَهُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَثَقُلَ الدِّمَاغُ وَ تَدَوَّدَ.

علل الشرائع / ج‏1 / 86 / 81 باب علة المرارة في الأذنين و العذوبة في الشفتين و الملوحة في العينين و البرودة في الأنف ..... ص : 86

2 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسِ الدِّينَ بِرَأْيِكَ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَقَالَ‏ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ ثُمَّ قَالَ أَ تُحْسِنُ أَنْ تَقِيسَ رَأْسَكَ مِنْ بَدَنِكَ قَالَ لَا قَالَ جَعْفَرٌ ع فَأَخْبِرْنِي لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الْمُلُوحَةَ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ الْمَرَارَةَ فِي‏

علل الشرائع / ج‏1 / 87 / 81 باب علة المرارة في الأذنين و العذوبة في الشفتين و الملوحة في العينين و البرودة في الأنف ..... ص : 86

3 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَقِيسُ فَقَالَ وَيْلَكَ لَا تَقِسْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ قَالَ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ قَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَ الطِّينِ وَ لَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَ لَكِنْ قِسْ لِي رَأْسَكَ مِنْ جَسَدِكَ أَخْبِرْنِي عَنْ أُذُنَيْكَ مَا لَهُمَا مُرَّتَانِ وَ عَنْ عَيْنَيْكَ مَا لَهُمَا مَالِحَتَانِ وَ عَنْ شَفَتَيْكَ مَا لَهُمَا عَذْبَتَانِ وَ عَنْ أَنْفِكَ مَا لَهُ بَارِدٌ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقَالَ لَهُ أَنْتَ لَا تُحْسِنُ أَنْ تَقِيسَ رَأْسَكَ فَكَيْفَ تَقِيسُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ الْأُذُنَيْنِ مُرَّتَيْنِ لِئَلَّا يَدْخُلَهُمَا شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَاتَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَتِ الدَّوَابُّ ابْنَ آدَمَ وَ جَعَلَ الْعَيْنَيْنِ مَالِحَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا شَحْمَتَانِ وَ لَوْ لَا

علل الشرائع / ج‏1 / 89 / 81 باب علة المرارة في الأذنين و العذوبة في الشفتين و الملوحة في العينين و البرودة في الأنف ..... ص : 86

فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قَاسَ شَيْئاً مِنَ الدِّينِ بِرَأْيِهِ قَرَنَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْلِيسَ‏ فِي النَّارِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ حِينَ قَالَ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ فَدَعُوا الرَّأْيَ وَ الْقِيَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ لَيْسَ لَهُ فِي دِينِ اللَّهِ بُرْهَانٌ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ لَمْ يُوضَعْ بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَايِيسِ.

علل الشرائع / ج‏1 / 90 / 81 باب علة المرارة في الأذنين و العذوبة في الشفتين و الملوحة في العينين و البرودة في الأنف ..... ص : 86

قَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ تَعْرِفُ كِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ لَقَدِ ادَّعَيْتَ عِلْماً وَيْلَكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ وَيْلَكَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّيَّةِ نَبِيِّنَا ص مَا وَرَّثَكَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ حَرْفاً فَإِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ وَ لَسْتَ كَمَا تَقُولُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ‏ أَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ أَحْسَبُهُ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّاسَ يُقْطَعُ عَلَيْهِمْ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَ مَكَّةَ فَتُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا يُؤْمَنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُقْتَلُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَسَكَتَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً أَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ الْكَعْبَةُ قَالَ أَ فَتَعْلَمُ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ حِينَ وَضَعَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَتَلَهُ كَانَ آمِناً فِيهَا قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الْآثَارُ وَ السُّنَّةُ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَقِيسُ وَ أَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِي قَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ الْمَلْعُونُ قَاسَ عَلَى رَبِّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ‏ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ فَسَكَتَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَيُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ الْبَوْلُ فَقَالَ فَمَا بَالُ النَّاسِ يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ فَسَكَتَ- فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا فَسَكَتَ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا ابْنَةٌ وَ كَانَتْ لَهُ حُرَّةٌ لَا تَلِدُ فَزَارَتِ الصَّبِيَّةُ بِنْتُ أُمِّ الْوَلَدِ أَبَاهَا فَقَامَ الرَّجُلُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَوَاقَعَ أَهْلَهُ الَّتِي لَا تَلِدُ وَ خَرَجَ إِلَى الْحَمَّامِ فَأَرَادَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تَكِيدَ أُمَّ الْوَلَدِ وَ ابْنَتَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَامَتْ إِلَيْهَا بِحَرَارَةِ ذَلِكَ الْمَاءِ فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَعَالَجَتْهَا كَمَا يُعَالِجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَعَلِقَتْ أَيُّ شَيْ‏ءٍ عِنْدَكَ فِيهَا قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي فِيهَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ‏

علل الشرائع / ج‏1 / 92 / 81 باب علة المرارة في الأذنين و العذوبة في الشفتين و الملوحة في العينين و البرودة في الأنف ..... ص : 86

إِلَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِكَ فَهَلْ عَرَفْتَ كَلِمَةً أَوَّلُهَا كُفْرٌ وَ آخِرُهَا إِيمَانٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ عَرَفْتَ مَا الْمُلُوحَةُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ الْمَرَارَةُ فِي الْأُذُنَيْنِ وَ الْبُرُودَةُ فِي الْمَنْخِرَيْنِ وَ الْعُذُوبَةُ فِي الشَّفَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْ لَنَا جَمِيعَ مَا وَصَفْتَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ عَيْنَيِ ابْنِ آدَمَ مِنْ شَحْمَتَيْنِ فَجَعَلَ فِيهِمَا الْمُلُوحَةَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَذَابَتَا فَالْمُلُوحَةُ تَلْفِظُ مَا يَقَعُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْقَذَى وَ جَعَلَ الْمَرَارَةَ فِي الْأُذُنَيْنِ حِجَاباً مِنَ الدِّمَاغِ فَلَيْسَ مِنْ دَابَّةٍ تَقَعُ فِيهِ إِلَّا الْتَمَسَتِ الْخُرُوجَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَوَصَلَتْ إِلَى الدِّمَاغِ وَ جُعِلَتِ الْعُذُوبَةُ فِي الشَّفَتَيْنِ مَنّاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ فَيَجِدُ بِذَلِكَ عُذُوبَةَ الرِّيقِ وَ طَعْمَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ جَعَلَ الْبُرُودَةَ فِي الْمَنْخِرَيْنِ لِئَلَّا تَدَعَ فِي الرَّأْسِ شَيْئاً إِلَّا أَخْرَجَتْهُ قُلْتُ فَمَا الْكَلِمَةُ الَّتِي أَوَّلُهَا كُفْرٌ وَ آخِرُهَا إِيمَانٌ قَالَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّلُهَا كُفْرٌ وَ آخِرُهَا إِيمَانٌ ثُمَّ قَالَ يَا نُعْمَانُ إِيَّاكَ وَ الْقِيَاسَ فَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَاسَ شَيْئاً بِشَيْ‏ءٍ قَرَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ إِبْلِيسَ‏ فِي النَّارِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ عَلَى رَبِّهِ فَدَعِ الرَّأْيَ وَ الْقِيَاسَ فَإِنَّ الدِّينَ لَمْ يُوضَعْ بِالْقِيَاسِ وَ لَا بِالرَّأْيِ.

علل الشرائع / ج‏1 / 102 / 90 باب العلة التي من أجلها صارت التحية بين الناس السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..... ص : 102

1 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْبَرْوَاذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ الْحَافِظِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ الْيَمَانِيِّ قَالَ: لَمَّا أَسْجَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَلَائِكَةَ لآِدَمَ ع وَ أَبَى إِبْلِيسُ‏ أَنْ يَسْجُدَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى‏ يَوْمِ الدِّينِ‏ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لآِدَمَ يَا آدَمُ انْطَلِقْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَلَإِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

علل الشرائع / ج‏1 / 143 / 120 باب في أن علة محبة أهل البيت ع طيب الولادة و أن علة بغضهم خبث الولادة ..... ص : 141

9 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدوانقي [الدُّونَقِيُ‏] قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ رَفَعَهُ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَرَّ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ بِنَفَرٍ يَتَنَاوَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَوَقَفَ أَمَامَهُمْ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنِ الَّذِي وَقَفَ أَمَامَنَا فَقَالَ أَنَا أَبُو مُرَّةَ فَقَالُوا أَبَا مُرَّةَ أَ مَا تَسْمَعُ‏

علل الشرائع / ج‏1 / 196 / 153 باب العلة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجة الله عز و جل على خلقه ..... ص : 195

7 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص يُخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَتْرُكِ الْأَرْضَ إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ يَعْرِفُ طَاعَتِي وَ هُدَايَ وَ يَكُونُ نَجَاةً فِيمَا بَيْنَ قَبْضِ النَّبِيِّ إِلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ الْآخَرِ وَ لَمْ أَكُنْ أَتْرُكُ إِبْلِيسَ‏ يُضِلُّ النَّاسَ وَ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ حُجَّةٌ وَ دَاعٍ إِلَيَّ وَ هَادٍ إِلَى سَبِيلِي وَ عَارِفٌ بِأَمْرِي وَ إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِياً أَهْدِي بِهِ السُّعَدَاءَ وَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْأَشْقِيَاءِ.

علل الشرائع / ج‏1 / 275 / 183 باب علة الغائط و نتنه ..... ص : 275

2 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْآدَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع أَسْأَلُهُ عَنْ عِلَّةِ الْغَائِطِ وَ نَتْنِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ ع وَ كَانَ جَسَدُهُ طَيِّباً وَ بَقِيَ أَرْبَعِينَ سَنَةً مُلْقًى تَمُرُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فَتَقُولُ لِأَمْرٍ مَا خُلِقْتَ وَ كَانَ إِبْلِيسُ‏ يَدْخُلُ مِنْ فِيهِ وَ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ فَلِذَلِكَ صَارَ مَا فِي جَوْفِ آدَمَ مُنْتِناً خَبِيثاً غَيْرَ طَيِّبٍ.

علل الشرائع / ج‏2 / 340 / 39 باب العلة التي من أجلها يستحب طول السجود ..... ص : 340

2 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَطِيلُوا السُّجُودَ فَمَا مِنْ عَمَلٍ أَشَدَّ عَلَى إِبْلِيسَ‏ مِنْ أَنْ يَرَى ابْنَ آدَمَ سَاجِداً لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَعَصَى وَ هَذَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَطَاعَ فِيمَا أُمِرَ.

علل الشرائع / ج‏2 / 349 / 57 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم حديد و لا يصلي فيه و لا يجوز له أن يلبس الذهب و لا يصلي فيه ..... ص : 348

النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع‏ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلَا تَتَخَتَّمْ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِينَتُنَا فِي الْآخِرَةِ وَ لَا تَلْبَسُوا الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيَةِ إِبْلِيسَ‏ وَ لَا تَرْكَبُوا مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِيسَ‏ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَيُحْرِقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جِلْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 401 / 142 باب علة وجوب الحج و الطواف بالبيت و جميع المناسك ..... ص : 400

عَلَى الْجَبَلِ جَبَلِ جَمْعٍ وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى التَّوْبَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ كَمَا أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ اعْتِرَافَيْنِ لِيَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ فَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَاتٍ وَ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ وَفَى بِحَجِّهِ فَأَفَاضَ آدَمُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى فَبَلَغَ مِنًى ضُحًى فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ مِنًى ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قُرْبَاناً لِيَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ وَ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْهِ وَ يَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ الْقُرْبَانُ فَقَرَّبَ آدَمُ ع قُرْبَاناً فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ قُرْبَانَهُ وَ أَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقَبَضَتْ قُرْبَانَ آدَمَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ إِذْ عَلَّمَكَ الْمَنَاسِكَ الَّتِي تَابَ عَلَيْكَ بِهَا وَ قَبِلَ قُرْبَانَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ تَعَالَى إِذْ قَبِلَ قُرْبَانَكَ فَحَلَقَ آدَمُ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ثُمَّ أَخَذَ جَبْرَئِيلُ بِيَدِ آدَمَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ كَمَا أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ‏ ثُمَّ أَخَذَ جَبْرَئِيلُ بِيَدِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْأُولَى فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ آدَمُ ذَلِكَ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ‏ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ‏ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ‏ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ مَقَامِكَ هَذَا أَبَداً ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ وَ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ حَلَّتْ لَكَ زَوْجَتُكَ.

علل الشرائع / ج‏2 / 402 / 142 باب علة وجوب الحج و الطواف بالبيت و جميع المناسك ..... ص : 400

2 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الرَّازِيِ‏ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ‏- وَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِإِبْلِيسَ‏ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ‏ وَ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الْبَيْتِ كَيْفَ صَارَ فَرِيضَةً عَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَأْتُوهُ قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَيْهِ وَ قَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا رَبِّ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ جَاعِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَاجْعَلْهُ مِنَّا مِمَّنْ يَعْمَلُ فِي خَلْقِكَ بِطَاعَتِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ‏ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ‏ فَظَنَّتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ ذَلِكَ سَخَطٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ يَطُوفُونَ بِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِبَيْتٍ مِنْ مَرْمَرٍ سَقْفُهُ يَاقُوتَةٌ حَمْرَاءُ وَ أَسَاطِينُهُ الزَّبَرْجَدُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَدْخُلُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ‏ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ‏ قَالَ وَ يَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ يَوْمٌ يُنْفَخُ‏ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ فَيَمُوتُ إِبْلِيسُ‏ مَا بَيْنَ النَّفْخَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ أَمَّا نُونٌ فَكَانَ نَهَراً فِي الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الثَّلْجِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كُنْ مِدَاداً فَكَانَ مِدَاداً ثُمَّ أَخَذَ شَجَرَةً فَغَرَسَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَ الْيَدُ الْقُوَّةُ وَ لَيْسَ بِحَيْثُ تَذْهَبُ إِلَيْهِ الْمُشَبِّهَةُ ثُمَّ قَالَ لَهَا كُونِي قَلَماً ثُمَّ قَالَ لَهُ اكْتُبْ فَقَالَ لَهُ يَا رَبِّ وَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ خَتَمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ لَا تَنْطِقَنَّ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 432 / 167 باب علة الهرولة بين الصفا و المروة ..... ص : 432

1 حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَارَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ ع عَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ ع‏

علل الشرائع / ج‏2 / 437 / 177 باب علة رمي الجمار ..... ص : 437

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ لِمَ جُعِلَ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ‏ اللَّعِينَ كَانَ يَتَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ ع فِي مَوْضِعِ الْجِمَارِ فَرَجَمَهُ إِبْرَاهِيمُ فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ.

علل الشرائع / ج‏2 / 450 / 203 باب العلة التي من أجلها كان رسول الله ص يمر في كل حجة من حججه بالمأزمين فينزل فيبول و العلة التي من أجلها صار الدخول إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة.... ..... ص : 449

قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ عِشْرِينَ مُسْتَتِراً فِي حِجَّةٍ يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ فَيَنْزِلُ فَيَبُولُ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ كَانَ يَنْزِلُ هُنَاكَ فَيَبُولُ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَوْضِعٍ عُبِدَ فِيهِ الْأَصْنَامُ وَ مِنْهُ أُخِذَ الْحَجَرُ الَّذِي نُحِتَ مِنْهُ هُبَلُ الَّذِي رَمَى بِهِ عَلِيٌّ مِنْ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لَمَّا عَلَا ظَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِ عِنْدَ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ فَصَارَ الدُّخُولُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ سُنَّةً لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ التَّكْبِيرُ يَذْهَبُ بِالضِّغَاطِ هُنَاكَ قَالَ لِأَنَّ قَوْلَ الْعَبْدِ اللَّهُ أَكْبَرُ مَعْنَاهُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْأَصْنَامِ الْمَنْحُوتَةِ وَ الْآلِهَةِ الْمَعْبُودَةِ دُونَهُ وَ أَنَّ إِبْلِيسَ‏ فِي شَيَاطِينِهِ يُضَيِّقُ عَلَى الْحَاجِّ مَسْلَكَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ طَارَ مَعَ شَيَاطِينِهِ وَ تَبِعَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقَعُوا فِي اللُّجَّةِ الْخَضْرَاءِ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ الصَّرُورَةُ يُسْتَحَبُّ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ فَقَالَ لِأَنَّ الصَّرُورَةَ قَاضِي فَرْضٍ مَدْعُوٌّ إِلَى حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ فَيَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِي دُعِيَ إِلَيْهِ لِيُكْرَمَ فِيهِ قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ الْحَلْقُ عَلَيْهِ وَاجِباً دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ فَقَالَ لِيَصِيرَ بِذَلِكَ مُوسَماً بِسِمَةِ الْآمِنِينَ أَ لَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ‏ قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ وَطْءُ الْمَشْعَرِ عَلَيْهِ وَاجِباً قَالَ لِيَسْتَوْجِبَ بِذَلِكَ وَطْءَ بُحْبُوحَةِ الْجَنَّةِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 471 / 222 باب النوادر ..... ص : 460

عَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ يَوْمُ الْأَحَدِ قَالَ وَ لِمَ سُمِّيَ يَوْمَ الْأَحَدِ قَالَ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ مَحْدُودٌ قَالَ فَالْإِثْنَيْنِ قَالَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنَ الدُّنْيَا قَالَ وَ الثَّلَاثَاءُ قَالَ الثَّالِثُ مِنَ الدُّنْيَا قَالَ فَالْأَرْبِعَاءُ قَالَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ مِنَ الدُّنْيَا قَالَ فَالْخَمِيسُ قَالَ هُوَ يَوْمٌ خَامِسٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ هُوَ يَوْمٌ أَنِيسٌ لُعِنَ فِيهِ إِبْلِيسُ‏ وَ رُفِعَ فِيهِ إِدْرِيسُ قَالَ فَالْجُمُعَةُ وَ هُوَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَ هُوَ شَاهِدٌ وَ مَشْهُودٌ قَالَ فَالسَّبْتُ قَالَ يَوْمٌ مَسْبُوتٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ‏ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ‏ فَمِنَ الْأَحَدِ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ سِتَّةُ أَيَّامٍ وَ السَّبْتُ مُعَطَّلٌ قَالَ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ لِمَ سُمِّيَ آدَمَ قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينِ الْأَرْضِ وَ أَدِيمِهَا قَالَ فَآدَمُ خُلِقَ مِنْ طِينٍ كُلِّهِ أَوْ طِينٍ وَاحِدٍ قَالَ بَلْ مِنَ الطِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ خُلِقَ مِنْ طِينٍ وَاحِدٍ لَمَا عَرَفَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ كَانُوا عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا مَثَلٌ قَالَ التُّرَابُ فِيهِ أَبْيَضُ وَ فِيهِ أَخْضَرُ وَ فِيهِ أَشْقَرُ وَ فِيهِ أَغْبَرُ وَ فِيهِ أَحْمَرُ وَ فِيهِ أَزْرَقُ وَ فِيهِ عَذْبٌ وَ فِيهِ مِلْحٌ وَ فِيهِ خَشِنٌ وَ فِيهِ لَيِّنٌ وَ فِيهِ أَصْهَبُ فَلِذَلِكَ صَارَ النَّاسُ فِيهِمْ لَيِّنٌ وَ فِيهِمْ خَشِنٌ وَ فِيهِمْ أَبْيَضُ وَ فِيهِمْ أَصْفَرُ وَ أَحْمَرُ وَ أَصْهَبُ وَ أَسْوَدُ عَلَى أَلْوَانِ التُّرَابِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ خُلِقَ مِنْ حَوَّاءَ أَمْ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ قَالَ بَلْ حَوَّاءُ خُلِقَتْ مِنْ آدَمَ وَ لَوْ كَانَ آدَمُ خُلِقَ مِنْ حَوَّاءَ لَكَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِ النِّسَاءِ وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الرِّجَالِ قَالَ فَمِنْ كُلِّهِ خُلِقَتْ أَمْ مِنْ بَعْضِهِ قَالَ بَلْ مِنْ بَعْضِهِ وَ لَوْ خُلِقَتْ مِنْ كُلِّهِ لَجَازَ الْقِصَاصُ فِي النِّسَاءِ كَمَا يَجُوزُ فِي الرِّجَالِ قَالَ فَمِنْ ظَاهِرِهِ أَوْ بَاطِنِهِ قَالَ بَلْ مِنْ بَاطِنِهِ وَ لَوْ خُلِقَتْ مِنْ ظَاهِرِهِ لَانْكَشَفْنَ النِّسَاءُ كَمَا يَنْكَشِفُ الرِّجَالُ فَلِذَلِكَ صَارَتِ النِّسَاءُ مُسْتَتِرَاتٍ قَالَ فَمِنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ قَالَ بَلْ مِنْ شِمَالِهِ وَ لَوْ خُلِقَتْ مِنْ يَمِينِهِ لَكَانَ لِلْأُنْثَى كَحَظِّ الذَّكَرِ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلِذَلِكَ صَارَ لِلْأُنْثَى سَهْمٌ وَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِثْلَ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ خُلِقَتْ قَالَ مِنَ الطِّينَةِ الَّتِي فَضَلَتْ مِنْ ضِلْعِهِ الْأَيْسَرِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْوَادِي‏

علل الشرائع / ج‏2 / 477 / 226 باب العلة التي من أجلها أحل ما يرجع إلى الثلث من الطلاء ..... ص : 476

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَى مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِ قَضِيبَيْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إِبْلِيسُ‏ فَحَاطَ عَلَيْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ لَهُ آدَمُ مَا لَكَ يَا مَلْعُونُ فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ إِنَّهُمَا لِي فَقَالَ كَذَبْتَ فَرَضِيَا بَيْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ فَقَبَضَ آدَمُ ع قَبْضَتَهُ فَأَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ شَيْئاً مِنْ نَارٍ فَرَمَى بِهَا عَلَيْهِمَا فَالْتَهَبَتْ فِي أَغْصَانِهِمَا حَتَّى ظَنَّ آدَمُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ إِلَّا احْتَرَقَ وَ ظَنَّ إِبْلِيسُ‏ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَيْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَقَالَ الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظٌّ لِإِبْلِيسَ وَ مَا بَقِيَ فَلَكَ يَا آدَمُ.

علل الشرائع / ج‏2 / 477 / 226 باب العلة التي من أجلها أحل ما يرجع إلى الثلث من الطلاء ..... ص : 476

2 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ‏ إِنَّ نُوحاً ع حِينَ أُمِرَ بِالْغَرْسِ كَانَ إِبْلِيسُ‏ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَغْرِسَ الْعِنَبَ قَالَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ لِي فَقَالَ لَهُ نُوحٌ ع كَذَبْتَ فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ فَمَا لِي مِنْهَا فَقَالَ نُوحٌ لَكَ الثُّلُثَانِ فَمِنْ هُنَا طَابَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 477 / 226 باب العلة التي من أجلها أحل ما يرجع إلى الثلث من الطلاء ..... ص : 476

3 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْبَرَاوِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ الْحَافِظُ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ الْيَمَانِيِّ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ نُوحٌ ع مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ قُضْبَاناً كَانَتْ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ مِنَ النَّخْلِ وَ الْأَعْنَابِ وَ سَائِرِ الثِّمَارِ فَأَطْعَمَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ كَانَتْ مَعَهُ حَبَلَةُ الْعِنَبِ وَ كَانَتْ آخِرَ شَيْ‏ءٍ أَخْرَجَ حَبَلَةُ الْعِنَبِ فَلَمْ يَجِدْهَا نُوحٌ وَ كَانَ إِبْلِيسُ‏ قَدْ أَخَذَهَا فَنَهَضَ نُوحٌ ع لِيَدْخُلَ السَّفِينَةَ فَيَلْتَمِسَهَا فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ اجْلِسْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ سَتُؤْتَى بِهَا فَجَلَسَ نُوحٌ ع فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنَّ لَكَ فِيهَا شَرِيكاً فِي عَصِيرِهَا فَأَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ‏

علل الشرائع / ج‏2 / 496 / 250 باب علة خلق الكلب ..... ص : 496

1 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيُّ الْعُمَرِيُّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص سُئِلَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَلْبَ قَالَ خَلَقَهُ مِنْ بُزَاقِ إِبْلِيسَ‏ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ وَ حَوَّاءَ إِلَى الْأَرْضِ أَهْبَطَهُمَا كَالْفَرْخَيْنِ الْمُرْتَعِشَيْنِ فَعَدَا إِبْلِيسُ‏ الْمَلْعُونُ إِلَى السِّبَاعِ وَ كَانُوا قَبْلَ آدَمَ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ طَيْرَيْنِ قَدْ وَقَعَا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَرَ الرَّاءُونَ أَعْظَمَ مِنْهُمَا تَعَالَوْا فَكُلُوهُمَا فَتَعَادَتِ السِّبَاعُ مَعَهُ وَ جَعَلَ إِبْلِيسُ‏ يَحُثُّهُمْ وَ يَصِيحُ وَ يَعِدُهُمْ بِقُرْبِ الْمَسَافَةِ فَوَقَعَ مِنْ فِيهِ مِنْ عَجَلَةِ كَلَامِهِ بُزَاقٌ فَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ الْبُزَاقِ كَلْبَيْنِ أَحَدُهُمَا ذَكَرٌ وَ الْآخَرُ أُنْثَى‏

علل الشرائع / ج‏2 / 525 / 305 باب العلة التي من أجلها أنظر الله إبليس إلى يوم الوقت المعلوم ..... ص : 525

305 باب العلة التي من أجلها أنظر الله إبليس‏ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ‏

علل الشرائع / ج‏2 / 526 / 305 باب العلة التي من أجلها أنظر الله إبليس إلى يوم الوقت المعلوم ..... ص : 525

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ عَبَدَ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ مَا أَعْطَاهُ ثَوَاباً لَهُ بِعِبَادَتِهِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 526 / 307 باب العلة التي من أجلها سمي الخناس خناسا ..... ص : 526

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَنَّاسِ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ يَلْتَقِمُ الْقَلْبَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْخَنَّاسَ.

علل الشرائع / ج‏2 / 547 / 340 باب علة تحريم اللواط و السحق ..... ص : 547

2 حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حِينَ أَمَرَ آدَمَ أَنْ يَهْبِطَ هَبَطَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ وَ هَبَطَ إِبْلِيسُ‏ وَ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَ هَبَطَتِ الْحَيَّةُ وَ لَا زَوْجَ لَهَا فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَلُوطُ بِنَفْسِهِ إِبْلِيسُ‏ فَكَانَتْ ذُرِّيَّتُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ كَذَلِكَ الْحَيَّةُ وَ كَانَتْ ذُرِّيَّةُ آدَمَ مِنْ زَوْجَتِهِ فَأَخْبَرَهُمَا أَنَّهُمَا عَدُوَّانِ لَهُمَا.

علل الشرائع / ج‏2 / 548 / 340 باب علة تحريم اللواط و السحق ..... ص : 547

مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِ لُوطٍ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ‏ فَقَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ أَتَاهُمْ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِيهِ تَأْنِيثٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ فَجَاءَ إِلَى شُبَّانٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ وَ لَوْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ وَ لَكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَكَهُمْ فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

علل الشرائع / ج‏2 / 562 / 357 باب العلة التي من أجلها حرم النخاع و الطحال و الأنثيين ..... ص : 562

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ صَارَ الطِّحَالُ حَرَاماً وَ هُوَ مِنَ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع هَبَطَ عَلَيْهِ الْكَبْشُ مِنْ ثَبِيرٍ وَ هُوَ جَبَلٌ بِمَكَّةَ لِيَذْبَحَهُ أَتَاهُ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي نَصِيبِي مِنْ هَذَا الْكَبْشِ قَالَ وَ أَيُّ نَصِيبٍ لَكَ وَ هُوَ قُرْبَانٌ لِرَبِّي وَ فِدَاءٌ لِابْنِي فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً وَ هُوَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الدَّمِ وَ حُرِّمَ الْخُصْيَتَانِ لِأَنَّهُمَا مَوْضِعٌ لِلنِّكَاحِ وَ مَجْرًى لِلنُّطْفَةِ فَأَعْطَاهُ إِبْرَاهِيمُ الطِّحَالَ وَ الْأُنْثَيَيْنِ وَ هُمَا الْخُصْيَتَانِ قَالَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ حُرِّمَ النُّخَاعُ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْمَاءِ الدَّافِقِ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ هُوَ الْمُخُّ الطَّوِيلُ الَّذِي يَكُونُ فِي فَقَارِ الظَّهْرِ قَالَ أَبَانٌ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُكْرَهُ مِنَ الذَّبِيحَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ مِنْهَا الطِّحَالُ وَ الأنثيين [الْأُنْثَيَانِ‏] وَ النُّخَاعُ وَ الدَّمُ وَ الْجِلْدُ وَ الْعَظْمُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْغُدَدُ وَ الْمَذَاكِيرُ وَ أُطْلِقَ فِي الْمَيْتَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْبَيْضَةُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الْإِهَابُ وَ اللَّبَنُ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَائِماً فِي الضَّرْعِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 572 / 373 باب العلة التي من أجلها سميت قم ..... ص : 572

1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْفَضْلُ بْنُ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُقْبِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ حَمَلَنِي جَبْرَئِيلُ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ فَنَظَرْتُ إِلَى بُقْعَةٍ بِأَرْضِ الْجَبَلِ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ لَوْناً مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَ أَطْيَبَ رِيحاً مِنَ الْمِسْكِ فَإِذَا فِيهَا شَيْخٌ عَلَى رَأْسِهِ بُرْنُسٌ فَقُلْتُ لِجَبْرَئِيلَ مَا هَذِهِ الْبُقْعَةُ الْحَمْرَاءُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لَوْناً مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَ أَطْيَبُ رِيحاً مِنَ الْمِسْكِ قَالَ بُقْعَةُ شِيعَتِكَ وَ شِيعَةِ وَصِيِّكَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ مَنِ الشَّيْخُ صَاحِبُ الْبُرْنُسِ قَالَ إِبْلِيسُ‏ قُلْتُ فَمَا يُرِيدُ مِنْهُمْ قَالَ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّهُمْ عَنْ وَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ أَهْوِ بِنَا إِلَيْهِمْ فَأَهْوَى بِنَا إِلَيْهِمْ أَسْرَعَ مِنَ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَ الْبَصَرِ اللَّامِعِ فَقُلْتُ قُمْ يَا مَلْعُونُ فَشَارِكْ أَعْدَاءَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ نِسَائِهِمْ فَإِنَّ شِيعَتِي وَ شِيعَةَ عَلِيٍ‏ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ\* فَسُمِّيَتْ قُمْ.

علل الشرائع / ج‏2 / 577 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ وَلِيُّ اللَّهِ صَرَخَ إِبْلِيسُ‏ صَرْخَةً يَفْزَعُ لَهَا شَيَاطِينُهُ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَيِّدَنَا مَا لَكَ صَرَخْتَ هَذِهِ الصَّرْخَةَ قَالَ فَقَالَ وُلِدَ وَلِيُّ اللَّهِ قَالَ فَقَالُوا مَا عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ إِنْ عَاشَ حَتَّى يَبْلُغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ هَدَى اللَّهُ بِهِ قَوْماً كَثِيراً قَالَ فَقَالُوا لَهُ أَ وَ لَا تَأْذَنُ لَنَا فَنَقْتُلَهُ قَالَ لَا فَيَقُولُونَ لَهُ وَ لِمَ وَ أَنْتَ تَكْرَهُهُ قَالَ لِأَنَّ بَقَاءَنَا بِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلِيٌّ قَامَتِ الْقِيَامَةُ فَصِرْنَا إِلَى النَّارِ فَمَا بَالُنَا نَتَعَجَّلُ إِلَى النَّارِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 594 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577

فَقَالَ نَعَمْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ نَبِيّاً يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَتَلُوهُ وَ سَأَلَهُ عَنِ اسْمِ إِبْلِيسَ‏ مَا كَانَ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ كَانَ اسْمُهُ الْحَارِثَ وَ سَأَلَهُ لِمَ سُمِّيَ آدَمُ آدَمَ قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ وَ سَأَلَهُ لِمَ صَارَ الْمِيرَاثُ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ السُّنْبُلَةِ كَانَ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حَبَّاتٍ فَبَادَرَتْ إِلَيْهَا حَوَّاءُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَبَّةً وَ أَطْعَمَتْ آدَمَ حَبَّتَيْنِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَرِثَ الذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ وَ سَأَلَهُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَخْتُوناً فَقَالَ خَلَقَ آدَمَ مَخْتُوناً وَ وُلِدَ شَيْثٌ مَخْتُوناً وَ إِدْرِيسُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ دَاوُدُ وَ سُلَيْمَانُ وَ لُوطٌ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ عِيسَى وَ مُوسَى وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ سَأَلَهُ كَمْ كَانَ عُمُرُ آدَمَ فَقَالَ تِسْعُمِائَةِ سَنَةٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ قَالَ الشِّعْرَ فَقَالَ آدَمُ قَالَ وَ مَا كَانَ شِعْرُهُ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ فَرَأَى تُرْبَتَهَا وَ سِعَتَهَا وَ هَوَاهَا وَ قَتْلَ قَابِيلَ هَابِيلَ قَالَ آدَمُ ع‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَ مَنْ عَلَيْهَا |  | فَوَجْهُ الْأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيحٌ‏ |
| تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي لَوْنٍ وَ طَعْمٍ‏ |  | وَ قَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِيحِ‏ |
|  |  |  |

فَأَجَابَهُ إِبْلِيسُ‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تَنَحَّ عَنِ الْبِلَادِ وَ سَاكِنِيهَا |  | فَفِي الْفِرْدَوْسِ ضَاقَ بِكَ الْفَسِيحُ‏ |
| وَ كُنْتَ بِهَا وَ زَوْجُكَ فِي قَرَارٍ |  | وَ قَلْبُكَ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا مَرِيحٌ‏ |
| فَلَمْ تَنْفَكَّ مِنْ كَيْدِي وَ مَكْرِي‏ |  | إِلَى أَنْ فَاتَكَ الثَّمَنُ الرَّبِيحُ‏ |
| فَلَوْ لَا رَحْمَةُ الْجَبَّارِ أَضْحَى‏ |  | بِكَفِّكَ مِنْ جِنَانِ الْخُلْدِ رِيحٌ‏ |
|  |  |  |

وَ سَأَلَهُ كَمْ حَجَّ آدَمُ مِنْ حِجَّةٍ فَقَالَ لَهُ ثَلَاثُونَ حِجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ وَ أَوَّلُ حِجَّةٍ حَجَّهَا كَانَ مَعَهُ الصُّرَدُ يَدُلُّهُ عَلَى مَوَاضِعِ الْمَاءِ وَ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ وَ سَأَلَهُ مَا بَالُهُ لَا يَمْشِي قَالَ لِأَنَّهُ نَاحَ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ طَافَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ عَاماً يَبْكِي عَلَيْهِ وَ لَمْ يَزَلْ يَبْكِي مَعَ آدَمَ ع فَمِنْ هُنَاكَ سَكَنَ الْبُيُوتَ وَ مَعَهُ تِسْعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا كَانَ آدَمُ يَقْرَؤُهَا فِي‏

علل الشرائع / ج‏2 / 595 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577

الْجَنَّةِ وَ هِيَ مَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ وَ ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ سُبْحَانَ‏ وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ‏ وَ ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ يس‏ وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ كَفَرَ وَ أَنْشَأَ الْكُفْرَ فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ سَأَلَهُ عَنِ اسْمِ نُوحٍ مَا كَانَ فَقَالَ كَانَ اسْمُهُ السَّكَنَ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ نُوحاً لِأَنَّهُ نَاحَ عَلَى قَوْمِهِ‏ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً وَ سَأَلَهُ عَنْ سَفِينَةِ نُوحٍ مَا كَانَ عَرْضُهَا وَ طُولُهَا فَقَالَ كَانَ طُولُهَا ثَمَانَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ عَرْضُهَا خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ ارْتِفَاعُهَا فِي السَّمَاءِ ثَمَانُونَ ذِرَاعاً ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ وَ قَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عَنْ أَوَّلِ شَجَرَةٍ غُرِسَتْ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ الْعَوْسَجَةُ وَ مِنْهَا عَصَا مُوسَى وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ هِيَ الدُّبَّاءُ وَ هِيَ الْقَرْعُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ بُقْعَةٍ بُسِطَتْ مِنَ الْأَرْضِ أَيَّامَ الطُّوفَانِ فَقَالَ لَهُ مَوْضِعُ الْكَعْبَةِ وَ كَانَتْ زَبَرْجَدَةً خَضْرَاءَ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَكْرَمِ وَادٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَقَالَ وَادٍ يُقَالُ لَهُ سَرَانْدِيبُ سَقَطَ فِيهِ آدَمُ مِنَ السَّمَاءِ وَ سَأَلَهُ عَنْ شَرِّ وَادٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَقَالَ وَادٍ فِي الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ بَرَهُوتُ وَ هُوَ مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ وَ سَأَلَهُ عَنْ سِجْنٍ سَارَ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ الْحُوتُ سَارَ بِيُونُسَ بْنِ مَتَّى وَ سَأَلَهُ عَنْ سِتَّةٍ لَمْ يَرْكُضُوا فِي رَحِمٍ فَقَالَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ كَبْشُ إِبْرَاهِيمَ وَ عَصَا مُوسَى وَ نَاقَةُ صَالِحٍ وَ الْخُفَّاشُ الَّذِي عَمِلَهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ طَارَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ سَأَلَهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ مَكْذُوبٍ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ فَقَالَ الذِّئْبُ الَّذِي كَذَبَ عَلَيْهِ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَ سَأَلَهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ لَيْسَ مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ فَقَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى النَّحْلِ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَوْضِعٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ وَ لَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ أَبَداً قَالَ ذَلِكَ الْبَحْرُ حِينَ فَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمُوسَى فَأَصَابَتْ أَرْضَهُ الشَّمْسُ وَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَلَنْ تُصِيبَهُ الشَّمْسُ وَ سَأَلَهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ شَرِبَ وَ هُوَ حَيٌّ وَ أَكَلَ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ تِلْكَ عَصَا مُوسَى وَ سَأَلَهُ عَنْ نَذِيرٍ أَنْذَرَ قَوْمَهُ لَيْسَ مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ فَقَالَ هِيَ النَّمْلَةُ

علل الشرائع / ج‏2 / 596 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577

وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ أُمِرَ بِالْخِتَانِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ خُفِضَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ هِيَ هَاجَرُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ خَفَضَتْهَا سَارَةُ لِتَخْرُجَ مِنْ يَمِينِهَا وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ جَرَّتْ ذَيْلَهَا فَقَالَ هَاجَرُ لَمَّا هَرَبَتْ مِنْ سَارَةَ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جَرَّ ذَيْلَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ قَارُونُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ لَبِسَ النَّعْلَيْنِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ع وَ سَأَلَهُ عَنْ أَكْرَمِ النَّاسِ نَسَباً فَقَالَ صِدِّيقُ اللَّهِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ إِسْرَائِيلِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ ذَبِيحِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ وَ سَأَلَهُ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَهُمْ اسْمَانِ فَقَالَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَ هُوَ ذُو الْكِفْلِ وَ يَعْقُوبُ وَ هُوَ إِسْرَائِيلُ وَ الْخَضِرُ وَ هُوَ أَرْمِيَا وَ يُونُسُ وَ هُوَ ذُو النُّونِ وَ عِيسَى وَ هُوَ الْمَسِيحُ وَ مُحَمَّدٌ وَ هُوَ أَحْمَدُ ص وَ سَأَلَهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ تَنَفَّسَ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَ لَا دَمٌ فَقَالَ ذَاكَ الصُّبْحُ‏ إِذا تَنَفَّسَ‏ وَ سَأَلَهُ عَنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَكَلَّمُوا بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ هُودٌ وَ شُعَيْبٌ وَ صَالِحٌ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ مُحَمَّدٌ ص ثُمَّ جَلَسَ وَ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَسَأَلَهُ وَ تَعَنَّتَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ‏ مَنْ هُمْ فَقَالَ قَابِيلُ يَفِرُّ مِنْ هَابِيلَ وَ الَّذِي يَفِرُّ مِنْ أُمِّهِ مُوسَى وَ الَّذِي يَفِرُّ مِنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمُ وَ الَّذِي يَفِرُّ مِنْ صَاحِبَتِهِ لُوطٌ وَ الَّذِي يَفِرُّ مِنِ ابْنِهِ نُوحٌ يَفِرُّ مِنِ ابْنِهِ كَنْعَانُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً فَقَالَ دَاوُدُ ع مَاتَ عَلَى مِنْبَرِهِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَقَالَ أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَ عَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَ عَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ وَضَعَ سِكَكَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ نُمْرُودُ بْنُ كَنْعَانَ بَعْدَ نُوحٍ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ إِبْلِيسُ‏ فَإِنَّهُ أَمْكَنَ نَفْسَهُ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَى هَدِيرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِيَّةِ فَقَالَ تَدْعُو أَهْلَ الْمَعَازِفِ وَ الْقَيْنَاتِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الْعِيدَانِ وَ سَأَلَهُ عَنْ كُنْيَةِ الْبُرَاقِ فَقَالَ يُكَنَّى أَبَا هِلَالٍ وَ سَأَلَهُ لِمَ سُمِّيَ تُبَّعٌ تُبَّعاً قَالَ كَانَ غُلَاماً كَاتِباً فَكَانَ يَكْتُبُ لِمَلِكٍ كَانَ قَبْلَهُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ كَتَبَ بِسْمِ الَّذِي خَلَقَ صُبْحاً وَ رِيحاً فَقَالَ الْمَلِكُ اكْتُبْ وَ ابْدَأْ بِاسْمِ مَلَكِ الرَّعْدِ

علل الشرائع / ج‏2 / 597 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577

فَقَالَ لَا أَبْدَأُ إِلَّا بِاسْمِ إِلَهِي ثُمَّ أَعْطِفُ عَلَى حَاجَتِكَ فَشَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ذَلِكَ وَ أَعْطَاهُ مُلْكَ ذَلِكَ الْمَلِكِ فَتَابَعَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فَسُمِّيَ تُبَّعاً وَ سَأَلَهُ مَا بَالُ الْمَاعِزِ مُفَرْقَعَةَ الذَّنَبِ بَادِيَةَ الْحَيَاءِ وَ الْعَوْرَةِ فَقَالَ لِأَنَّ الْمَاعِزَ عَصَتْ نُوحاً لَمَّا أَدْخَلَهَا السَّفِينَةَ فَدَفَعَهَا فَكَسَرَ ذَنَبَهَا وَ النَّعْجَةُ مَسْتُورَةُ الْحَيَاءِ وَ الْعَوْرَةِ لِأَنَّ النَّعْجَةَ بَادَرَتْ بِالدُّخُولِ إِلَى السَّفِينَةِ فَمَسَحَ نُوحٌ يَدَهُ عَلَى حَيَائِهَا وَ ذَنَبِهَا فاستويت [فَاسْتَوَتِ‏] الْأَلْيَةُ وَ سَأَلَهُ عَنْ كَلَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ كَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ سَأَلَهُ عَنْ كَلَامِ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ بِالْمَجُوسِيَّةِ ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّوْمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ عَلَى أَقْفِيَتِهَا مُسْتَلْقِيَةً وَ أَعْيُنُهَا لَا تَنَامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحْيِ رَبِّهَا وَ الْمُؤْمِنُ يَنَامُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ الْمُلُوكُ وَ أَبْنَاؤُهَا تَنَامُ عَلَى شِمَالِهَا لِيَسْتَمْرِءُوا مَا يَأْكُلُونَ وَ إِبْلِيسُ‏ وَ إِخْوَانُهُ وَ كُلُّ مَجْنُونٍ وَ ذِي عَاهَةٍ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ مُنْبَطِحاً ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ تَطَيُّرِنَا مِنْهُ وَ ثِقْلِهِ وَ أَيُّ أَرْبِعَاءَ هُوَ قَالَ آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِي الشَّهْرِ وَ هُوَ الْمُحَاقُ وَ فِيهِ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ أَخَاهُ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ مِنَ النَّارِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَضَعُوهُ فِي الْمَنْجَنِيقِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ غَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى فِرْعَوْنَ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ جَعَلَ اللَّهُ‏ عالِيَها سافِلَها وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى الرِّيحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَصْبَحَتْ‏ كَالصَّرِيمِ‏ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَى نُمْرُودَ الْبَقَّةَ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ طَلَبَ فِرْعَوْنُ مُوسَى لِيَقْتُلَهُ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ‏ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَمَرَ فِرْعَوْنُ بِذَبْحِ الْغِلْمَانِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خُرِّبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُحْرِقَ مَسْجِدُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بِإِصْطَخْرَ مِنْ كُورَةِ فَارِسَ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قُتِلَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَظَلَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَوَّلُ الْعَذَابِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَسَفَ اللَّهُ بِقَارُونَ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ابْتُلِيَ أَيُّوبُ بِذَهَابِ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُدْخِلَ يُوسُفُ السِّجْنَ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ‏ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عُقِرَتِ النَّاقَةُ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءَ مَطَرَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ‏

علل الشرائع / ج‏2 / 598 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577

46 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ كُلُّ النَّاسِ فَأَعَادَهَا عَلَيَّ فَقُلْتُ كُلُّ النَّاسِ فَقَالَ أَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَ أَمَرَهُمْ فَأَطَاعُوهُ وَ دَعَاكُمْ فَلَمْ تُجِيبُوا وَ أَمَرَكُمْ فَلَمْ تُطِيعُوا فَأَغْرَى بِكُمُ النَّاسَ.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 15 / موضوعات نهج البلاغة ..... ص : 9

خطبته الطويلة التي استهلّ بها الشريف الرضي «نهج البلاغة»، و فيها يصف خلق السماوات و الأرض و خلق آدم؛ و خطبته «ذات الأشباح» التي عرض فيها لتصريف الكون و تدبير الخلق، و تناول فيها بالوصف أبراج السماء، و فجاج الأرض، و ما حولها من البحار و ما تحتها من الماء؛ ثم خطبته «القاصعة» التي تضمنت تكوين الخليقة، و سجود الملائكة لآدم، و استكبار إبليس‏ عن السجود له، و تحذير الناس «من مصيدة إبليس‏ العظمى، و مكيدته الكبرى».

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 42 / صفة خلق آدم عليه السلام ..... ص : 42

1- ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ‏ 34 وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ سَبَخِهَا 35 تُرْبَةً سَنَّهَا 36 بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ وَ لَاطَهَا 37 بِالْبَلَّةِ 38 حَتَّى لَزَبَتْ‏ 39 فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ 40 وَ وُصُولٍ وَ أَعْضَاءٍ وَ فُصُولٍ أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ وَ أَصْلَدَهَا 41 حَتَّى صَلْصَلَتْ‏ 42 لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ وَ أَمَدٍ [أَجَلٍ‏] مَعْلُومٍ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ- [فَتَمَثَّلَتْ‏] فَمَثُلَتْ‏ 43 إِنْسَاناً ذَا أَذْهَانٍ يُجِيلُهَا وَ فِكَرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا وَ جَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا 44 وَ أَدَوَاتٍ يُقَلِّبُهَا وَ مَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ الْأَذْوَاقِ وَ الْمَشَامِّ وَ الْأَلْوَانِ وَ الْأَجْنَاسِ مَعْجُوناً بِطِينَةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ- 97 وَ الْأَشْبَاهِ الْمُؤْتَلِفَةِ وَ الْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَةِ وَ الْأَخْلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ الْبَلَّةِ وَ الْجُمُودِ- [وَ الْمَسَاءَةِ وَ السُّرُورِ] وَ اسْتَأْدَى‏ 45 اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَدِيعَتَهُ لَدَيْهِمْ وَ عَهْدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِمْ فِي الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ وَ الْخُنُوعِ لِتَكْرِمَتِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ [لَهُمْ‏] اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏- [وَ قَبِيلَهُ اعْتَرَتْهُمُ‏] اعْتَرَتْهُ الْحَمِيَّةُ وَ غَلَبَتْ [عَلَيْهِمُ‏] عَلَيْهِ الشِّقْوَةُ وَ [تَعَزَّزُوا] تَعَزَّزَ بِخِلْقَةِ النَّارِ وَ [اسْتَوْهَنُوا] اسْتَوْهَنَ خَلْقَ الصَّلْصَالِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ النَّظِرَةَ اسْتِحْقَاقاً لِلسُّخْطَةِ وَ اسْتِتْمَاماً لِلْبَلِيَّةِ وَ إِنْجَازاً لِلْعِدَةِ فَقَالَ إِنَّكَ‏ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 43 / صفة خلق آدم عليه السلام ..... ص : 42

ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فِيهَا [عِيشَتَهُ‏] عَيْشَهُ وَ آمَنَ فِيهَا مَحَلَّتَهُ وَ حَذَّرَهُ إِبْلِيسَ‏ وَ عَدَاوَتَهُ فَاغْتَرَّهُ‏ 46 عَدُوُّهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِدَارِ الْمُقَامِ وَ مُرَافَقَةِ الْأَبْرَارِ فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ وَ الْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ وَ اسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ‏ 47 وَجَلًا 48 وَ [بِالاعْتِزَازِ] بِالاغْتِرَارِ نَدَماً ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ وَ لَقَّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِهِ وَ وَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ وَ أَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ الْبَلِيَّةِ وَ تَنَاسُلِ الذُّرِّيَّةِ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 285 / 192 2519 و من خطبة له ع تسمى القاصعة 2520 و هي تتضمن ذم إبليس لعنه الله، على استكباره و تركه السجود لآدم عليه السلام، و أنه أول من أظهر العصبية 2521 و تبع الحمية، و تحذير الناس من سلوك طريقته. ..... ص : 285

192 2519 و من خطبة له ع تسمى القاصعة 2520 و هي تتضمن ذم إبليس‏ لعنه اللّه، على استكباره و تركه السجود لآدم عليه السلام، و أنه أول من أظهر العصبية 2521 و تبع الحمية، و تحذير الناس من سلوك طريقته.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 286 / رأس العصيان ..... ص : 286

وَ جَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ لِيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ وَ مَحْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ‏ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ‏ اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ فَعَدُوُّ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِينَ وَ سَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِيَّةِ وَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَ الْجَبْرِيَّةِ وَ ادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَ خَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ أَ لَا [يَرَوْنَ‏] تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَكَبُّرِهِ وَ وَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُوراً وَ أَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيراً

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 287 / طلب العبرة ..... ص : 287

فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ 2526 عَمَلَهُ الطَّوِيلَ وَ جَهْدَهُ الْجَهِيدَ وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا يُدْرَى أَ مِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْآخِرَةِ عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ‏ يَسْلَمُ عَلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِهِ كَلَّا مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَراً بِأَمْرٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكاً إِنَّ حُكْمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ وَ مَا بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ 2527 فِي إِبَاحَةِ حِمًى حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 288 / التحذير من الشيطان ..... ص : 287

وَ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى إِذَا انْقَادَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ 2534 مِنْكُمْ وَ اسْتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِيَّةُ 2535 مِنْهُ فِيكُمْ فَنَجَمَتِ [فَنَجَمَتْ فِيهِ‏] 2536 الْحَالُ مِنَ السِّرِّ الْخَفِيِّ إِلَى الْأَمْرِ الْجَلِيِّ اسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ وَ دَلَفَ‏ 2537 بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ فَأَقْحَمُوكُمْ‏ 2538 وَلَجَاتِ‏ 2539 الذُّلِّ وَ أَحَلُّوكُمْ وَرَطَاتِ الْقَتْلِ وَ أَوْطَئُوكُمْ‏ 2540 إِثْخَانَ‏ 2541 الْجِرَاحَةِ طَعْناً فِي عُيُونِكُمْ وَ حَزّاً فِي حُلُوقِكُمْ وَ دَقّاً لِمَنَاخِرِكُمْ وَ قَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ وَ سَوْقاً بِخَزَائِمِ‏ 2542 الْقَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِي دِينِكُمْ حَرْجاً وَ أَوْرَى‏ 2543 فِي دُنْيَاكُمْ قَدْحاً مِنَ الَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِينَ‏ 2544 وَ عَلَيْهِمْ مُتَأَلِّبِينَ‏ 2545 فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ‏ 2546 وَ لَهُ جِدَّكُمْ‏ 2547 فَلَعَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَى أَصْلِكُمْ وَ وَقَعَ فِي حَسَبِكُمْ وَ دَفَعَ فِي نَسَبِكُمْ وَ أَجْلَبَ بِخَيْلِهِ عَلَيْكُمْ وَ قَصَدَ بِرَجِلِهِ سَبِيلَكُمْ يَقْتَنِصُونَكُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ وَ يَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانٍ‏ 2548 لَا تَمْتَنِعُونَ بِحِيلَةٍ وَ لَا تَدْفَعُونَ بِعَزِيمَةٍ فِي حَوْمَةِ ذُلٍ‏ 2549 وَ حَلْقَةِ ضِيقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتٍ وَ جَوْلَةِ بَلَاءٍ فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيرَانِ الْعَصَبِيَّةِ وَ أَحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَ نَخَوَاتِهِ‏ 2550 وَ نَزَغَاتِهِ‏ 2551 وَ نَفَثَاتِهِ‏ 2552 وَ اعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَلُّلِ عَلَى رُءُوسِكُمْ وَ إِلْقَاءَ التَّعَزُّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَ خَلْعَ التَّكَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ وَ اتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً 2553 بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ عَدُوِّكُمْ إِبْلِيسَ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 290 / التحذير من طاعة الكبراء ..... ص : 289

وَ جَاحَدُوا اللَّهَ عَلَى مَا صَنَعَ بِهِمْ مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَةً لِآلَائِهِ‏ 2564 فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ [آسَاسِ‏] الْعَصَبِيَّةِ وَ دَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ وَ سُيُوفُ اعْتِزَاءِ 2565 الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَكُونُوا لِنِعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَضْدَاداً وَ لَا لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً- 147 وَ لَا تُطِيعُوا الْأَدْعِيَاءَ 2566 الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ‏ 2567 وَ خَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ وَ أَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ بَاطِلَهُمْ وَ هُمْ أَسَاسُ [آسَاسُ‏] 2568 الْفُسُوقِ وَ أَحْلَاسُ الْعُقُوقِ‏ 2569 اتَّخَذَهُمْ إِبْلِيسُ‏ مَطَايَا ضَلَالٍ وَ جُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ وَ تَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ اسْتِرَاقاً لِعُقُولِكُمْ وَ دُخُولًا فِي عُيُونِكُمْ وَ نَفْثاً فِي أَسْمَاعِكُمْ فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَبْلِهِ‏ 2570 وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ وَ مَأْخَذَ يَدِهِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 294 / الكعبة المقدسة ..... ص : 292

لَخَفَّفَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ وَ لَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِيسَ‏ عَنِ الْقُلُوبِ وَ لَنَفَى مُعْتَلَجَ‏ 2609 الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَ يَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَ يَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ وَ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً فُتُحاً 2610 إِلَى فَضْلِهِ وَ أَسْبَاباً ذُلُلًا لِعَفْوِهِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 294 / عود إلى التحذير ..... ص : 294

فَاللَّهَ اللَّهَ فِي عَاجِلِ الْبَغْيِ وَ آجِلِ وَخَامَةِ الظُّلْمِ وَ سُوءِ عَاقِبَةِ الْكِبْرِ فَإِنَّهَا مَصْيَدَةُ إِبْلِيسَ‏ الْعُظْمَى وَ مَكِيدَتُهُ الْكُبْرَى الَّتِي تُسَاوِرُ 2611 قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ فَمَا تُكْدِي‏ 2612 أَبَداً وَ لَا تُشْوِي‏ 2613 أَحَداً لَا عَالِماً لِعِلْمِهِ وَ لَا مُقِلًّا فِي طِمْرِهِ‏ 2614 وَ عَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَوَاتِ وَ الزَّكَوَاتِ وَ مُجَاهَدَةِ الصِّيَامِ فِي الْأَيَّامِ الْمَفْرُوضَاتِ تَسْكِيناً لِأَطْرَافِهِمْ‏ 2615 وَ تَخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ وَ تَذْلِيلًا لِنُفُوسِهِمْ وَ تَخْفِيضاً لِقُلُوبِهِمْ وَ إِذْهَاباً لِلْخُيَلَاءِ عَنْهُمْ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ‏ 2616 بِالتُّرَابِ تَوَاضُعاً وَ الْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْأَرْضِ تَصَاغُراً وَ لُحُوقِ الْبُطُونِ بِالْمُتُونِ‏ 2617 مِنَ الصِّيَامِ تَذَلُّلًا مَعَ مَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَ الْفَقْرِ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 295 / فضائل الفرائض ..... ص : 295

انْظُرُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ‏ 2618 نَوَاجِمِ‏ 2619 الْفَخْرِ وَ قَدْعِ‏ 2620 طَوَالِعِ الْكِبْرِ وَ لَقَدْ نَظَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيهَ الْجُهَلَاءِ أَوْ حُجَّةٍ تَلِيطُ 2621 بِعُقُولِ السُّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرٍ مَا يُعْرَفُ لَهُ سَبَبٌ وَ لَا عِلَّةٌ أَمَّا إِبْلِيسُ‏ فَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ وَ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلْقَتِهِ فَقَالَ أَنَا نَارِيٌّ وَ أَنْتَ طِينِيٌ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 375 / 18 و من كتاب له ع إلى عبد الله بن عباس و هو عامله على البصرة ..... ص : 375

وَ اعْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِيسَ‏ وَ مَغْرِسُ الْفِتَنِ فَحَادِثْ أَهْلَهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَ احْلُلْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 460 / 69 و من كتاب له ع إلى الحارث‏[الهمداني‏] الهمذاني ..... ص : 459

وَ مَالِهِ- [وَ إِنَّكَ‏] فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُهُ وَ مَا تُؤَخِّرْهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ- 42 وَ احْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ‏ 4377 رَأْيُهُ وَ يُنْكَرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ وَ اسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَ الْجَفَاءِ وَ قِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ اقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَعْنِيكَ وَ إِيَّاكَ وَ مَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ وَ مَعَارِيضُ‏ 4378 الْفِتَنِ وَ أَكْثِرْ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ‏ 4379 فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ وَ لَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا 4380 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ وَ أَطِعِ اللَّهَ فِي [جُمَلِ‏] جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا وَ خَادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ بِهَا وَ لَا تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا 4381 وَ نَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ إِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ آبِقٌ‏ 4382 مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ وَ وَقِّرِ اللَّهَ وَ أَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ وَ احْذَرِ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ‏ وَ السَّلَامُ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 734 / إبليس(انظر أيضا الشيطان) ..... ص : 734

إبليس‏ (انظر أيضاً الشيطان)

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 734 / إبليس(انظر أيضا الشيطان) ..... ص : 734

أمره اللَّه بالسجود لآدم فأبى 42- اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه، و تعصب عليه لأصله 286- عدوّ اللَّه إبليس‏ إمام المتعصبين، الذي وضع أساس العصبية 286- من ذا بعد إبليس‏ يسلم على اللَّه بمثل معصيته 287- أحبط إبليس‏ عمله الطويل، بعد أن عبد اللَّه ستة آلاف سنة، لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة 287- إبليس‏ تعصب على آدم لأصله فقال: أنا ناري و أنت طيني 295- البصرة مهبط إبليس‏، و مغرس الفتن 375.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 764 / الملائكة ..... ص : 764

سجود، ركوع، صافّون، مسبّحون، أمناء على وحيه، حفظة لعباده، ناكسة دون اللَّه أبصارهم، لا يتوهمون ربهم بالتصوير 41- أمرهم اللَّه بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس‏ 42- يطيفون بعرش اللَّه 45- للملائكة المسبّحين زجل في حظائر القدس و سترات الحجب 128 أنشأ اللَّه الملائكة «أولي أجنحة» تسبّح جلال عزّته، حمّلهم إلى المرسلين ودائع أمره و نهيه، و عصمهم من ريب الشبهات 129- منهم من هو في خلق الغمام و عظم الجبال و قترة الظلام 130- و منهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى،

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 789 / الوصايا و التعاليم ..... ص : 788

رقم 69- من أول قوله ص 459 (و تمسك بحبل القرآن) حتى نهاية الكتاب ص 460 (من جنود إبليس‏، و السلام).

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 799 / - 5 - فهرس الآيات القرآنية

ص 286- «قال‏ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ، فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا إِبْلِيسَ‏».

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 806 / الملائكة ..... ص : 806

سجود، ركوع، صافّون، مسبّحون، أمناء على وحيه، حفظة لعباده 41- أمرهم اللَّه بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس‏ 42- يطيفون بعرش اللَّه 45- أنشأهم أولي أجنحة، و عصمهم من ريب الشبهات 129- منهم من هو في خلق الغمام و عظم الجبال 130- خرقت أقدام بعضهم تخوم الأرض السفلى 130- ليس في أطباق السماء موضع إهاب إلا و عليه ملك ساجد 131.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 807 / إبليس: ..... ص : 807

إبليس‏:

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 845 / خطب أمير المؤمنين عليه السلام 37 - 359 ..... ص : 833

رقم 192- و من خطبة له عليه السلام تسمى «القاصعة» و هي تتضمن ذم إبليس‏ 285- 302.

الإختصاص / النص / 49 / مسائل عبد الله بن سلام ..... ص : 42

صفة القلم و اللوح المحفوظ قَالَ فَأَخْبِرْنِي مَا خَلَقَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ‏ ن وَ الْقَلَمِ‏ قَالَ وَ مَا تَفْسِيرُ ن وَ الْقَلَمِ‏ قَالَ النُّونُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَ الْقَلَمُ نُورٌ سَاطِعٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ‏ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ‏ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي وَ مَا طُولُهُ وَ مَا عَرْضُهُ وَ مَا مِدَادُهُ وَ أَيْنَ مَجْرَاهُ قَالَ طُولُ الْقَلَمِ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ وَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً لَهُ ثَمَانُونَ سِنّاً يَخْرُجُ الْمِدَادُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ يَجْرِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ سُلْطَانِهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مِمَّا هُوَ قَالَ مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ أَجْوَافُهُ اللُّؤْلُؤُ بِطَانَتُهُ الرَّحْمَةُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي كَمْ لَحْظَةً لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ قَالَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ لَحْظَةً يُمْضِي وَ يَرْفَعُ قَالَ خَمْسَةُ حَبَّاتٍ قَالَ وَ مَا كَانَ صِفَةُ حَبَّةٍ قَالَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْضِ الْكِبَارِ قَالَ الْحَبَّةُ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ آدَمَ مَا صُنِعَ بِهَا قَالَ أُنْزِلَتْ مَعَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ فُرِكَتْ سِتَّ مِائَةِ قِطْعَةٍ فَزَرَعَ تِلْكَ الْحَبَّةَ فَنَسَلَ الْبُرُّ وَ الْحُبُوبُ كُلُّهَا مِنْ تِلْكَ الْحَبَّةِ وَ بِزْرُ الْقِطَاعِ قَالَ فَأَيْنَ هَبَطَ آدَمُ قَالَ بِالْهِنْدِ قَالَ حَوَّاءُ قَالَ بِجُدَّةَ قَالَ إِبْلِيسُ‏ قَالَ بِأَصْفَهَانَ وَ الْحَيَّةُ بِسُقُطْرَى قَالَ فَمَا كَانَ لِبَاسُ آدَمَ حَيْثُ أُنْزِلَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ ثَلَاثَ وَرَقَاتٍ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ كَانَ مُتَّزِراً بِوَاحِدَةٍ وَ مُرْتَدِياً بِالْأُخْرَى وَ مُعْتَمّاً بِالثَّالِثِ قَالَ فَمَا كَانَ لِبَاسُ‏

الإختصاص / النص / 108 / حديث أمير المؤمنين ع مع إبليس ..... ص : 108

حديث أمير المؤمنين ع مع إبليس‏

الإختصاص / النص / 109 / باب القياس ..... ص : 109

الْمُعَلَّى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ فَقَالَ‏ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏ وَ لَوْ عَلِمَ إِبْلِيسُ‏ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي آدَمَ لَمْ يَفْتَخِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنَ النُّورِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنَ النَّارِ وَ خَلَقَ الْجِنَّ صِنْفاً مِنَ الْجَانِّ مِنَ الرِّيحِ وَ خَلَقَ صِنْفاً مِنَ الْجِنِّ مِنَ الْمَاءِ وَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ صَفْحَةِ الطِّينِ ثُمَّ أَجْرَى فِي آدَمَ النُّورَ وَ النَّارَ وَ الرِّيحَ وَ الْمَاءَ فَبِالنَّورِ أَبْصَرَ وَ عَقَلَ وَ فَهِمَ وَ بِالنَّارِ أَكَلَ وَ شَرِبَ وَ لَوْ لَا أَنَّ النَّارَ فِي الْمَعِدَةِ لَمْ تَطْحَنِ الْمَعِدَةُ الطَّعَامَ وَ لَوْ لَا أَنَّ الرِّيحَ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ يُلْهِبُ نَارَ الْمَعِدَةِ لَمْ يَلْتَهِبْ وَ لَوْ لَا أَنَّ الْمَاءَ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ يُطْفِئُ حَرَّ نَارِ الْمَعِدَةِ لَأَحْرَقَتِ النَّارُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ فَجَمَعَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي آدَمَ الْخَمْسَ الْخِصَالِ وَ كَانَتْ فِي إِبْلِيسَ‏ خَصْلَةٌ فَافْتَخَرَ بِهَا عَلَى آدَمَ ع.

الإختصاص / النص / 165 / كتاب محنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع

ذِكْرُهُ امْتَحَنَنِي فِي حَيَاةِ نَبِيِّنَا ص فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فَوَجَدَنِي فِيهِنَّ مِنْ غَيْرِ تَزْكِيَةٍ لِنَفْسِي بِنِعْمَةِ اللَّهِ لَهُ مُطِيعاً قَالَ فِيمَ وَ فِيمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى نَبِيِّنَا ص بِالنُّبُوَّةِ وَ حَمَّلَهُ الرِّسَالَةَ وَ أَنَا أَحْدَثُ أَهْلِ بَيْتِي سِنّاً أَخْدُمُهُ فِي بَيْتِهِ وَ أَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَمْرِهِ فَدَعَا صَغِيرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ كَبِيرَهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَامْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ وَ أَنْكَرُوهُ وَ جَحَدُوهُ وَ نَابَذُوهُ وَ اعْتَزَلُوهُ وَ اجْتَنَبُوهُ وَ سَائِرُ النَّاسِ مَعْصِيَةً لَهُ وَ خِلَافاً عَلَيْهِ وَ اسْتِعْظَاماً لِمَا أَوْرَدَ عَلَيْهِمْ مِمَّا لَمْ يَحْتَمِلْهُ قُلُوبُهُمْ وَ لَمْ تُدْرِكْهُ عُقُولُهُمْ وَ أَجَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَحْدِي إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ مُسْرِعاً مُطِيعاً مُوقِناً لَمْ تَتَخَالَجْنِي فِي ذَلِكَ الْأَخَالِيجُ فَمَكَثْنَا بِذَلِكَ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خَلْقٌ يُصَلِّي وَ يَشْهَدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بِمَا آتَاهُ اللَّهُ غَيْرِي وَ غَيْرُ ابْنَةِ خُوَيْلِدٍ رَحِمَهَا اللَّهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمَّا الثَّانِيَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ قُرَيْشاً لَمْ تَزَلْ تَخَيَّلُ الْآرَاءَ وَ تَعْمَلُ الْحِيَلَ فِي قَتْلِ النَّبِيِّ ص حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ اجْتَمَعَتْ فِيهِ فِي دَارِ النَّدْوَةِ وَ إِبْلِيسُ‏ الْمَلْعُونُ لَحَاضِرٌ فِي صُورَةِ أَعْوَرِ ثَقِيفٍ فَلَمْ يَزَلْ يَضْرِبُ أَمْرَهَا ظُهُوراً وَ بُطُوناً حَتَّى اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهَا عَلَى أَنْ يَنْتَدِبَ مِنْ كُلِّ فَخِذٍ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ ثُمَّ يَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَيْفَهُ ثُمَّ يَأْتُوا النَّبِيَّ ص وَ هُوَ نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَضْرِبُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ جَمِيعاً ضَرَبَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَيَقْتُلُوهُ فَإِذَا قَتَلُوهُ مَنَعَتْ قُرَيْشٌ رِجَالَهَا وَ لَمْ تُسَلِّمْهُ فَيَمْضِي دَمُهُ هَدَراً فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى النَّبِيِّ ص فَأَنْبَأَهُ بِذَلِكَ وَ أَخْبَرَهُ بِاللَّيْلَةِ الَّتِي يَجْتَمِعُونَ لَهُ فِيهَا وَ السَّاعَةِ الَّتِي يَأْتُونَ فِرَاشَهُ فِيهَا وَ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ إِلَى الْغَارِ وَ أَنْبَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْخَبَرِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضْطَجِعَ مَضْجَعَهُ وَ أَنْ أَقِيَهُ بِنَفْسِي فَأَسْرَعْتُ إِلَى ذَلِكَ مُطِيعاً لَهُ مَسْرُوراً بِهِ وَ لِنَفْسِي عَلَى أَنْ أُفْتَكَ مُوَطِّناً فَمَضَى ع لِوَجْهِهِ وَ اضْطَجَعْتُ مَضْجَعَهُ وَ أَقْبَلَتْ رِجَالاتُ قُرَيْشٍ مُوقِنَةً فِي أَنْفُسِهَا بِقَتْلِ النَّبِيِّ ص فَلَمَّا اسْتَوَى بِي وَ بِهِمُ الْبَيْتُ الَّذِي أَنَا فِيهِ نَهَضْتُ بِسَيْفِي فَدَفَعْتُهُمْ عَنْ نَفْسِي بِمَا قَدْ عَلِمَهُ النَّاسُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏

الإختصاص / النص / 242 / في بيان جملة من الحكم و المواعظ و الوصايا عنهم ع ..... ص : 227

الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ قَالَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَإِنَّهُ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ وَكَّلَ إِبْلِيسُ‏ بِهِ مِائَةَ شَيْطَانٍ مِنْ مَرَدَةِ أَعْوَانِهِ لِيُضِلُّوهُ وَ يُوَسْوِسُوا إِلَيْهِ حَتَّى يُهْلِكُوهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ.

الإختصاص / النص / 319 / في أن الأرض تطوى لهم ع ..... ص : 314

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ يَا أَخَا الْيَمَنِ أَ عِنْدَكُمْ عُلَمَاءُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَبْلُغُ مِنْ عِلْمِ عَالِمِكُمْ قَالَ يَسِيرُ فِي اللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَزْجُرُ الطَّيْرَ وَ يَقْفُو الْأَثَرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَالِمُ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ مِنْ عَالِمِكُمْ قَالَ فَمَا يَبْلُغُ مِنْ عِلْمِ عَالِمِ الْمَدِينَةِ قَالَ يَسِيرُ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ مَسِيرَةَ الشَّمْسِ سَنَةً حَتَّى يَقْطَعَ اثْنَيْ عَشَرَ عَالَماً مِثْلَ عَالَمِكُمْ هَذَا مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَ لَا إِبْلِيسَ‏ قَالَ فَيَعْرِفُونَكُمْ قَالَ نَعَمْ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا وَلَايَتَنَا وَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَدُوِّنَا.

الإختصاص / النص / 334 / في أن من جحد حقهم ع كان بمنزلة إبليس ..... ص : 334

[في أن من جحد حقهم ع كان بمنزلة إبليس‏]

الإختصاص / النص / 335 / في أن من جحد حقهم ع كان بمنزلة إبليس ..... ص : 334

فَمَنْ جَحَدَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ إِبْلِيسَ‏ فِي تَعَنُّتِهِ عَلَى اللَّهِ حِينَ أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ وَ مَنْ عَرَفَنَا وَ اتَّبَعَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ فَأَطَاعُوهُ.

الإختصاص / النص / 338 / بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه ع ..... ص : 336

يَا بُنَيَّ شَاوِرِ الْكَبِيرَ وَ لَا تَسْتَحْيِ مِنْ مُشَاوَرَةِ الصَّغِيرِ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ هُمْ كَالْكِلَابِ إِنْ وَجَدُوا عِنْدَكَ شَيْئاً أَكَلُوهُ وَ إِلَّا ذَمُّوكَ وَ فَضَحُوكَ وَ إِنَّمَا حُبُّهُمْ بَيْنَهُمْ سَاعَةٌ يَا بُنَيَّ مُعَادَاةُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِنْ مُصَادَقَةِ الْفَاسِقِ يَا بُنَيَّ الْمُؤْمِنُ تَظْلِمُهُ وَ لَا يَظْلِمُكَ وَ تَطْلُبُ عَلَيْهِ فَيَرْضَى عَنْكَ وَ الْفَاسِقُ لَا يُرَاقِبُ اللَّهَ فَكَيْفَ يُرَاقِبُك يَا بُنَيَّ اسْتَكْثِرْ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ وَ لَا تَأْمَنْ مِنَ الْأَعْدَاءِ فَإِنَّ الْغِلَّ فِي صُدُورِهِمْ مِثْلُ الْمَاءِ تَحْتَ الرَّمَادِ يَا بُنَيَّ ابْدَأِ النَّاسَ بِالسَّلَامِ وَ الْمُصَافَحَةِ قَبْلَ الْكَلَامِ يَا بُنَيَّ لَا تُكَالِبِ النَّاسَ فَيَمْقَتُوكَ وَ لَا تَكُنْ مَهِيناً فَيُذِلُّوكَ وَ لَا تَكُنْ حُلْواً فَيَأْكُلُوكَ وَ لَا تَكُنْ مُرّاً فَيَلْفِظُوكَ وَ يُرْوَى وَ لَا تَكُنْ حُلْواً فَتُبْلَعَ وَ لَا مُرّاً فَتُرْمَى يَا بُنَيَّ لَا تُخَاصِمْ فِي عِلْمِ اللَّهِ فَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا يُدْرَكُ وَ لَا يُحْصَى يَا بُنَيَّ خَفِ اللَّهَ مَخَافَةً لَا تَيْأَسُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ ارْجُهُ رَجَاءً لَا تَأْمَنُ مِنْ مَكْرِهِ يَا بُنَيَّ انْهَ النَّفْسَ عَنْ هَوَاهَا فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَنْهَ النَّفْسَ عَنْ هَوَاهَا لَمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَ لَمْ تَرَهَا وَ يُرْوَى انْهَ نَفْسَكَ عَنْ هَوَاهَا فَإِنَّ فِي هَوَاهَا رَدَاهَا يَا بُنَيَّ إِنَّكَ مُنْذُ يَوْمَ هَبَطْتَ مِنْ بَطْنِ أُمِّكَ اسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ وَ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ إِنْ نِلْتَ مُسْتَقْبَلَهَا أَوْلَى بِكَ أَنْ تَسْتَدْبِرَهَا يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ التَّجَبُّرَ وَ التَّكَبُّرَ وَ الْفَخْرَ فَتُجَاوِرَ إِبْلِيسَ‏ فِي دَارِهِ يَا بُنَيَّ دَعْ عَنْكَ التَّجَبُّرَ وَ الْكِبْرَ وَ دَعْ عَنْكَ الْفَخْرَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ سَاكِنُ الْقُبُورِ يَا بُنَيَّ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ جَاوَرَ إِبْلِيسَ‏ وَقَعَ فِي دَارِ الْهَوَانِ‏ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى‏ يَا بُنَيَّ وَيْلٌ لِمَنْ تَجَبَّرَ وَ تَكَبَّرَ كَيْفَ يَتَعَظَّمُ مَنْ خُلِقَ مِنْ طِينٍ وَ إِلَى طِينٍ يَعُودُ ثُمَّ لَا يَدْرِي إِلَى مَا ذَا يَصِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ فازَ أَوْ إِلَى النَّارِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً وَ خَابَ وَ يُرْوَى كَيْفَ يَتَجَبَّرُ مَنْ قَدْ جَرَى فِي مَجْرَى الْبَوْلِ مَرَّتَيْنِ يَا بُنَيَّ كَيْفَ يَنَامُ ابْنُ آدَمَ وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُهُ وَ كَيْفَ يَغْفُلُ وَ لَا يُغْفَلُ عَنْهُ‏

الإختصاص / النص / 343 / خطبة النبي ص بثنية الوداع و ما قاله في حق علي ع ..... ص : 342

مَنْ لَا يَأْتِ الْجُمُعَةَ إِلَّا نذرا [نَزْراً] وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجْراً وَ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ وَ خَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ وَ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوى‏ وَ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ وَ خَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ وَ الِارْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ وَ النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْغُلُولُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ وَ السُّكْرُ جَمْرُ النَّارِ وَ الشَّعْرُ مِنْ إِبْلِيسَ‏ وَ الْخَمْرُ جِمَاعُ الْآثَامِ وَ النِّسَاءُ حِبَالاتُ إِبْلِيسَ‏ وَ الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَ شَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا وَ شَرُّ الْمَآكِلِ مَالُ الْيَتِيمِ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ إِنَّمَا يَصِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِعٍ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَ الْأَمْرُ إِلَى آخِرِهِ وَ مِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِيمُهُ وَ أَرْبَى الرِّبَا الْكَذِبُ وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ وَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ وَ مَنْ يُبَالِي عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ وَ مَنْ يَعْفُ يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ كَظَمَ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَبْتَغِ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ وَ مَنْ يَصَمَّ بَصَّرَهُ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِأُمَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِأُمَّتِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏1 / 350 / في كلام الحيتان و الثعبان و الجن له ع ..... ص : 347

تناصرت به أخبار أهل الإسلام و ليس ذلك بأبعد مما أجمع عليه أهل القبلة من ظهور إبليس‏ لأهل دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد و اجتماعه معهم في الرأي على المكر برسول الله ص و ظهوره يوم بدر للمشركين في صورة سراقة بن جعشم المدلجي و قوله‏ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ‏ قال الله عز و جل‏ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ‏.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏2 / 371 / فصل في ذكر علامات الإمام المهدي ع ..... ص : 368

الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع خُرُوجُ السُّفْيَانِيِّ مِنَ الْمَحْتُومِ قَالَ نَعَمْ وَ النِّدَاءُ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا مَحْتُومٌ وَ اخْتِلَافُ بَنِي الْعَبَّاسِ فِي الدَّوْلَةِ مَحْتُومٌ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ مَحْتُومٌ وَ خُرُوجُ الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ مَحْتُومٌ قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَكُونُ النِّدَاءُ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَلَا إِنَّ الْحَقَّ مَعَ عَلِيٍّ وَ شِيعَتِهِ ثُمَّ يُنَادِي إِبْلِيسُ‏ فِي آخِرِ النَّهَارِ مِنَ الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ الْحَقَّ مَعَ عُثْمَانَ وَ شِيعَتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ‏

الأمالي (للمفيد) / النص / 156 / المجلس التاسع عشر

7 قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ بَيْنَمَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ‏ وَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ ذُو أَلْوَانٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْ مُوسَى خَلَعَ الْبُرْنُسَ وَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ مُوسَى مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا إِبْلِيسُ‏ قَالَ مُوسَى فَلَا قَرَّبَ اللَّهُ دَارَكَ فِيمَ جِئْتَ قَالَ إِنَّمَا جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ لِمَكَانِكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-

الأمالي (للمفيد) / النص / 157 / المجلس التاسع عشر

فَقَالَ لَهُ مُوسَى فَمَا هَذَا الْبُرْنُسُ قَالَ أَخْتَطِفُ بِهِ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ- قَالَ لَهُ مُوسَى أَخْبِرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَ اسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ- أُوصِيكَ بِثَلَاثِ خِصَالٍ يَا مُوسَى لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ وَ لَا تَخْلُ بِكَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ لَا تَخْلُو بِهِ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعَاهِدَ اللَّهَ عَهْداً فَإِنَّهُ مَا عَاهَدَ اللَّهَ أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي حَتَّى أَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِهِ وَ إِذَا هَمَمْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا فَإِنَّهُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِصَدَقَةٍ كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي أَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا ثُمَّ وَلَّى إِبْلِيسُ‏ وَ يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَ يَا عَوْلَهُ عَلَّمْتُ مُوسَى مَا يُعَلِّمُهُ بَنِي آدَمَ.

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 13 / في تنزيه آدم ع

غيرها هو المصلحة و كذلك القول في سلب اللباس حتى يكون نزعه بعد التناول من الشجرة هو المصلحة كما كانت المصلحة في تبقيته قبل ذلك و إنما وصف إبليس‏ بأنه مخرج لهما من الجنة من حيث وسوس إليهما و زين عندهما الفعل الذي يكون عنده الإخراج و إن لم يكن على سبيل الجزاء عليه لكنه يتعلق به تعلق الشرط في المصلحة و كذلك وصف بأنه مبد لسوآتهما من حيث أغواهما حتى أقدما على ما سبق في علم الله تعالى بأن اللباس معه ينزع عنهما و لا بد لمن ذهب إلى أن معصية آدم ع صغيرة لا يستحق بها العقاب من مثل هذا التأويل و كيف يجوز أن يعاقب الله تعالى نبيه بالإخراج من الجنة أو غيره من العقاب و العقاب لا بد من أن يكون مقرونا بالاستخفاف و الإهانة و كيف يكون من تعبد الله فيه بنهاية التعظيم و التبجيل مستحقا منا و منه تعالى الاستخفاف و الإهانة و أي نفس تسكن إلى مستخف بقدره مهان موبخ مبكت و ما يجيز مثل ذلك على الأنبياء ع إلا من لا يعرف حقوقهم و لا يعلم ما تقضيه منازلهم مسألة فإن قال قائل فما قولكم في قوله تعالى‏ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ أ و ليس ظاهر هذه الآية يقتضي وقوع المعصية من آدم ع لأنه لم يتقدم من يجوز صرف هذه الكناية في جميع الكلام إليه إلا ذكر آدم ع و زوجته لأن النفس الواحدة هي آدم و زوجها المخلوق منها هي حواء ع فالظاهر على ما ترون ينبئ عما ذكرناه على أنه قد روي في الحديث أن إبليس‏ لعنه الله تعالى لما أن حملت حواء عرض لها و كانت ممن لا يعيش لها ولد فقال لها إن أردت أن يعيش ولدك فسميه عبد الحارث و كان إبليس‏ قد يسمى بالحارث فلما ولدت‏

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 43 / يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ع

هذا التكليف و يجري هذا الباب مجرى خلق إبليس‏ مع علمه تعالى بضلال من ضل عند خلقه ممن لو لم يخلقه لم يكن ضالا و مجرى زيادة الشهوة فيمن يعلم منه تعالى عند هذه الزيادة أنه يفعل قبيحا لولاها لم يفعله و وجه آخر في الجواب عن أصل المسألة و هو أنه يجوز أن يكون يعقوب ع مفضلا ليوسف ع في العطاء و التقريب و الترحيب و البر الذي يصل إليه من جهته و ليس ذلك بقبيح لأنه لا يمتنع أن يكون يعقوب ع لم يعلم أن ذلك يؤدي إلى ما أدى إليه و يجوز أن يكون رأى من سيرة إخوته و سدادهم و جميل ظاهرهم ما غلب في ظنه أنهم لا يحسدونه و إن فضله عليهم فإن الحسد و إن كان كثيرا ما يكون في الطباع فإن كثيرا من الناس يتنزهون عنه و يجتنبونه و يظهر من أحوالهم أمارات يظن معها بهم ما ذكرناه و ليس التفضيل لبعض الأولاد على بعض في العطاء محاباة لأن المحاباة هي المفاعلة من الحباء و معناها أن تحبو غيرك ليحبوك و هذا خارج عن معنى التفضيل بالبر الذي لا يقصد به ما ذكرناه فأما قولهم‏ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ‏ فلم يريدوا به الضلال عن الدين و إنما أرادوا به الذهاب عن التسوية بينهم في العطية لأنهم رأوا أن ذلك أصوب في تدبيرهم و أصل الضلال هو العدول و كل من عدل عن شي‏ء و ذهب عنه فقد ضل و يجوز أيضا أن يريدوا بذلك الضلال عن الدين لأنهم خبروا عن اعتقادهم و قد يجوز أن يعتقدوا في الصواب الخطاء فإن قيل كيف يجوز أن يقع من إخوة يوسف ع هذا الخطاء العظيم و الفعل القبيح و قد كانوا أنبياء في الحال فإن قلتم لم يكونوا أنبياء في الحال قيل لكم فأي منفعة في ذلك لكم و أنتم تذهبون إلى أن الأنبياء ع لا يواقعون القبائح قبل النبوة و لا بعدها قلنا لم تقم الحجة بأن إخوة يوسف ع الذين فعلوا به ما فعلوا كانوا أنبياء في حال من الأحوال و إذا لم تقم بذلك حجة

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 60 / أيوب ع

و المبتدئ بالظلم إنه معذب و مضر و مؤلم و ربما قيل معاقب على سبيل المجاز و ليست لفظة العذاب بجارية مجرى لفظة العقاب لأن لفظة العقاب تقتضي بظاهرها الجزاء لأنها من التعقيب و المعاقبة و لفظة العذاب ليست كذلك فأما إضافته ذلك إلى الشيطان و إنما ابتلاه الله به فله وجه صحيح لأنه لم يضف المرض و السقم إلى الشيطان و إنما أضاف إليه ما كان يستضر به من وسوسته و يتعب به من تذكيره له ما كان فيه من النعم و العافية و الرخاء و دعائه له إلى التضجر و التبرم مما هو عليه و لأنه كان أيضا يوسوس إلى قومه بأن يستقذروه و يتجنبوه و يستخفوه لما كان عليه من الأمراض الشنيعة المنظر و يخرجوه من بينهم و كل هذا ضرر من جهة اللعين إبليس‏ و قد روي أن زوجته ع كانت تخدم الناس في منازلهم و تصير إليه بما يأكله و يشربه و كان الشيطان لعنه الله تعالى يلقي إليهم أن داءه ع يعدي و يحسن إليهم تجنب خدمة زوجته من حيث كانت تباشر قروحه و تمس جسده و هذه مضار به لا شبهة فيها و أما قوله تعالى في سورة الأنبياء وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْرى‏ لِلْعابِدِينَ‏ فلا ظاهر لها أيضا يقتضي ما ذكروه لأن الضر هو الضرر الذي قد يكون محنة كما يكون عقوبة فأما ما روي في هذا الباب عن جملة [جهلة] المفسرين فمما لا يلتفت إلى مثله لأن هؤلاء لا يزالون يضيفون إلى ربهم تعالى و إلى رسله ع كل قبيح و منكر و يقذفونهم بكل عظيم و في روايتهم هذه السخيفة ما إذا تأمله المتأمل علم أنه موضوع باطل مصنوع لأنهم رووا أن الله تعالى سلط إبليس‏ على مال أيوب ع و غنمه و أهله فلما أهلكهم و مر عليهم و رأى صبره ع و تماسكه قال إبليس‏ لربه يا رب إن أيوب ع علم أنك ستخلف عليه ماله و ولده فسلطني على جسده‏

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 61 / أيوب ع

فقال قد سلطتك على جسده كله إلا قلبه و بصره قال فأتاه فنفخه من لدن قرنه إلى قدمه فصار قرحة واحدة فقذف على كناسة لبني إسرائيل سبع سنين و أشهرا تختلف الدواب في جسده إلى شرح طويل نصون كتابنا عن ذكر تفصيله فمن يقبل عقله هذا الجهل و الكفر كيف يوثق بروايته و من لا يعلم أن الله تعالى لا يسلط إبليس‏ على خلقه و أن إبليس‏ لا يقدر على أن يقرح الأجساد و لا أن يفعل الأمراض كيف يعتمد على روايته فأما هذه الأمراض العظيمة النازلة بأيوب ع فلم تكن إلا اختبارا و امتحانا و تعريضا للثواب بالصبر عليها و العوض العظيم النفيس في مقابلتها و هذه سنة الله تعالى في أصفيائه و أوليائه عليهم السلام‏

أمالي المرتضى / ج‏1 / 64 / خبر تنسكه فى آخر عمره و ما قاله من شعر فى ذلك ..... ص : 63

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما |  | و لا خارجا من فىّ زور كلام‏ |
| أطعتك يا إبليس‏ سبعين حجة |  | فلمّا انقضى عمرى و تمّ تمامى‏ |
| فزعت إلى ربّى و أيقنت أنّنى‏ |  | ملاق لأيّام الحتوف حمامى‏ |
|  |  |  |

و روى الصّولى عن الحسين بن الفيّاض عن إدريس بن عمران قال: جاءنى الفرزدق، فتذاكرنا رحمة اللّه وسعتها؛ فكان أوثقنا باللّه، فقال له رجل: أ لك هذا الرجاء و المذهب و أنت تقذف المحصنات، و تفعل ما تفعل! فقال: أ ترونني لو أذنبت إلى أبوىّ، أ كانا يقذفانى‏

أمالي المرتضى / ج‏1 / 138 / أخبار بشار بن برد ..... ص : 138

قال المبرّد: و يروى أنّ بشارا كان يتعصّب للنار على الأرض، و يصوّب رأى إبليس‏ فى الامتناع عن السجود، و روى له:

أمالي المرتضى / ج‏2 / 156 / تأويل آية و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الأرض مستقر و متاع إلى حين ..... ص : 154

فإن قيل: فما معنى قوله: بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ؟ قلنا: أما عداوة إبليس‏ لآدم و ذريته فمعروفة مشهورة، و أما عداوة آدم عليه السلام و المؤمنين من ذريته لإبليس فهى واجبة لما يجب على المؤمنين من معاداة الكفار؛ المارقين عن طاعة اللّه تعالى، المستحقين لمقته و عداوته، و عداوة الحية على الوجه الّذي تضمّن إدخالها فى الخطاب لبنى آدم معروفة؛ و لذلك يحذّرهم منها، و يجنبهم؛ فأما على الوجه الّذي يتضمّن أن الخطاب اختص آدم و حواء دون غيرهما؛ فيجب أن يحمل قوله تعالى: بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ على أن المراد به الذرية؛ كأنه قال تعالى: اهْبِطُوا و قد علمت من حال ذريتكم أن بعضكم يعادى بعضا؛ و علّق الخطاب بهما للاختصاص بين الذرية و بين أصلها.

أمالي المرتضى / ج‏2 / 156 / تأويل آية و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الأرض مستقر و متاع إلى حين ..... ص : 154

فإن قيل: أ ليس ظاهر قوله تعالى: اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ يقتضي الأمر بالمعاداة، كما أنه أمر بالهبوط، و هذا يوجب أن يكون تعالى آمرا بالقبيح على وجه؛ لأن معاداة إبليس‏ لآدم عليه السلام قبيحة، و معاداة الكفار من ذريته للمؤمنين منهم كذلك؟

أمالي المرتضى / ج‏2 / 249 / تأويل آية و لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم و إليه ترجعون ..... ص : 246

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ما زال يعنف بالنّعمى فنفّرها |  | عنه الغموط، و وافته الأراصيد |
| حتى علا حيث لا ينحطّ مجتمعا |  | كما علا أبدا ما أورق العود |
| يا بقعة ضربت فيها علاوته‏ |  | و عينه، و ذوت أغصانه الميد |
| بوركت أرضا و أوطانا مباركة |  | ما عنك فى الأرض للتّقديس تعريد |
| لو تقدر الأرض حجّتك البلاد فلا |  | يبقى على الأرض إلّا حجّ جلمود |
| لم يبك إبليس‏ إلّا حين أبصره‏ |  | فى زيّه، و هو فوق الفيل مصفود |
| كناقة النّحر تزهى تحت زينتها |  | و حدّ شفرتها للنّحر محدود |
|  |  |  |

أمالي المرتضى / ج‏2 / 316 / مسألة ..... ص : 315

«أفعل» لا يدخل إلا بين شيئين قد اشتركا فى الصفة، و زاد أحدهما فيها على الآخر؛ و لهذا لا يقول أحد: إن العسل أحلى من الخلّ؛ و لا إن النبي عليه السلام أفضل من إبليس‏؛ و العمل إذا عرى من نية لا خير فيه، و لا ثواب عليه؛ فكيف تفضّل النية الجميلة عليه؛ و فيها خير و ثواب على كل حال.

أمالي المرتضى / ج‏2 / 334 / مسألة فى تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم السلام ..... ص : 333

فإن كان الأوّل لم يجز أنفة إبليس‏ من السجود و تكبّره عنه؛ و قوله: أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ‏، [الإسراء: 62]. و قوله: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏؛ [ص: 76].

أمالي المرتضى / ج‏2 / 334 / مسألة فى تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم السلام ..... ص : 333

و القرآن كله ناطق بأن امتناع إبليس‏ من السجود إنما هو لاعتقاده التفضيل به و التكرمة، فلو لم يكن الأمر على هذا لوجب أن يردّه اللّه تعالى عنه، و يعلمه أنّه ما أمره بالسجود على وجه تعظيمه له و لا تفضيله؛ بل على الوجه الآخر الّذي لا حظّ للتفضيل فيه؛ و ما جاز إغفال ذلك، و هو سبب معصية إبليس‏ و ضلالته؛ فلما لم يقع ذلك دلّ على أن الأمر بالسجود لم يكن إلا على جهة التفضيل و التعظيم. و كيف يقع شكّ فى أنّ الأمر على ما ذكرناه؛ و كلّ نبىّ أراد تعظيم آدم عليه السلام، و وصفه بما اقتضى الفخر و الشرف و نعته بإسجاد الملائكة له؛ و جعل ذلك من أعظم فضائله؛ و هذا مما لا شبهة فيه.

أمالي المرتضى / ج‏2 / 335 / مسألة فى تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم السلام ..... ص : 333

فما تعلّقوا به فى ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس‏ مخاطبا لآدم و حواء عليهما السلام:

أمالي المرتضى / ج‏2 / 336 / مسألة فى تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم السلام ..... ص : 333

و لما كان غرض إبليس‏ إيقاع الشبهة لهما، فمن أوكد الشّبه إيهاما أنهما لم ينهيا و إنّما المنهىّ غيرهما.

أمالي المرتضى / ج‏2 / 336 / مسألة فى تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم السلام ..... ص : 333

و من وكيد ما تفسد به هذه الشبهة أن يقال: ما أنكرتم أن يكونا رغبا فى أن ينقلا إلى صفة الملائكة و خلقهم كما رغّبهما إبليس‏ فى ذلك! و لا تدلّ هذه الرغبة على أنّ الملائكة أفضل منهما؛ لأنه بالتقلّب إلى خلقة غيره لا ينقلب و لا يتغير بانقلاب الصورة و الخلق؛ فإنه إنما يستحق على الأعمال دون الهيئات.

كنز الفوائد / ج‏1 / 114 / فصل ..... ص : 114

و قد سأل أهل العدل المجبرة عن مسألة ألزموهم بها ما لم يجدوا فيه حيلة و ذلك أنهم قالوا لهم أخبرونا عن رجل نكح إحدى المحرمات عليه بأحد المساجد المعظمة في نهار شهر رمضان و هو عالم غير جاهل أ تقولون إن الله تعالى أراد منه هذا الفعل على هذه الصفة قالت المجبرة بل الله أراده قال لهم أهل العدل أخبرونا عن إبليس‏ اللعين هل أراد ذلك أم كرهه قالت المجبرة بلى هذا أنما يريده إبليس‏ و يؤثره قال لهم أهل العدل فأخبرونا لو حضر النبي ص و علم بذلك أ كان يريده أم يكره قالت المجبرة بل يكرهه و لا يريده‏

كنز الفوائد / ج‏1 / 115 / فصل ..... ص : 114

قال لهم أهل العدل فقد لزمكم على هذا أن تثنوا على إبليس‏ اللعين و تقولوا إنه محمود لموافقة إرادته لإرادة الله عز و جل و هذا ما ليس فيه حيلة لكم مع تمسككم بمذهبكم‏

كنز الفوائد / ج‏1 / 115 / حكاية للمؤلف في مجلس بعض الرؤساء ..... ص : 115

و قد كنت أوردت هذه المسألة في مجلس بعض الرؤساء مستظرفا له بها و عنده جمع من الناس فقال رجل ممن كان في المجلس يميل إلى الجبر إن كان هذه المسألة لا حيلة للمجبرة فيها فعليكم أنتم أيضا مسألة لهم أخرى لا خلاص لكم مما يلزمكم منها. فقلت و ما هي قال يقال لكم إذا كان الله تعالى لا يشاء المعصية و إبليس‏ يشاؤها ثم وقعت معصية من المعاصي فقد لزم من هذا أن تكون مشيئة إبليس‏ غلبت مشيئة رب العالمين. فقلت إنما تصح الغلبة عند الضعف و عدم القدرة و لو كنا نقول إن الله تعالى لا يقدر أن يجبر العبد على الطاعة و يضطره إليها و يحيل بينه و بين المعصية بالقسر و الإلجاء إلى غيرها لزمنا ما ذكرت و إلا بخلاف ذلك و عندنا أن الله تعالى يقدر أن يجبر عباده و يضطرهم و يحيل بينهم و بين ما اختاروه فليس يلزمنا ما ذكرتم من الغلبة. و قد أبان الله تعالى فقال‏ وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً و قال تعالى‏ وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها و إنما لم يفعل ذلك لما فيه من الخروج عن سنن التكليف و بطلان استحقاق العباد للمدح و الذم فتأمل ما ذكرت تجده صحيحا فلم يأت بحرف بعد هذا

كنز الفوائد / ج‏1 / 124 / فصل في معرفة القدرية ..... ص : 123

كائنا ما كان حتى أنه فاعل الملاهي و الأغاني و كلما دخل في هذا الباب و هذا مذهب المجبرة بغير خلاف. و يقول المجوس إن الله تعالى محمود على فعل الخير و هو لا يقدر على ضده و إن إبليس‏ مذموم على فعل الشر و لا يقدر على ضده و هذا بعينه يضاهي قول المجبرة إن المؤمن محمود على الإيمان و هو لا يقدر على ضده و إن الكافر مذموم على الكفر و لا يقدر على ضده. و تذهب المجوس إلى القول بتكليف ما لا يطاق و هو رأيها الذي تدين به في الاعتقاد و لهم في السنة يوم يأخذون فيه بقرة قد زينوها فيربطون يديها و رجليها أوثق رباط ثم يقربونها إلى سفح الجبل و يضربونها لتصعد فإذا رأوا أن قد تعذر عليها ذلك قتلوها و يسمون هذا اليوم عيد الباقور. و هذا هو مذهب المجبرة في القول بتكليف ما لا يستطاع فهم مجوس هذه الأمة و قدريتها بما اقتضاه هذا البيان. و قد قالت العدلية للمجبرة إن من أدل دليل على أنكم القدرية قولكم إن جميع أفعال العباد بقدر من الله عز و جل و إنه الذي قدر على المؤمن أن يكون مؤمنا و على الكافر أن يكون كافرا و إنه لا يكون شي‏ء إلا أن يقدره الله تعالى. قالت المجبرة بل أنتم أحق بهذا لأنكم نفيتم القدر و جحدتموه و أنكرتم أن يكون الله سبحانه قدر لعباده ما اكتسبوه. قالت العدلية قد غلطتم فيما ذكرتموه و جرتم فيما قضيتموه لأن الشي‏ء يجب أن ينسب إلى من أثبته و أوجبه لا إلى من نفاه و سلبه و يضاف إلى من أقر به و اعتقده لا إلى من أنكره و جحده فتأملوا قولنا تعلموا أنكم القدرية دوننا

كنز الفوائد / ج‏1 / 216 / فصل من كلام سيدنا رسول الله ص ..... ص : 216

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ أَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ خَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ وَ خَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ وَ أَشْرَفَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ وَ خَيْرَ الْأُمُورِ عوامها [عَزَائِمُهَا] وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ أَهْدَى الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ وَ أَعْمَى الْعَمَى ضَلَالَةٌ بَعْدَ الْهُدَى وَ خَيْرَ الْعَمَلِ مَا نَفَعَ وَ خَيْرَ الْهُدَى مَا اتُّبِعَ وَ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى وَ شَرَّ الْمَعْذِرَةِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ وَ شَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلَّا نَزْراً وَ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجْراً وَ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ وَ خَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ وَ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوى‏ وَ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ وَ خَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ وَ الِارْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ وَ النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْغُلُولُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ وَ السُّكْرُ مِنَ النَّارِ وَ الشِّعْرُ مِنْ إِبْلِيسَ‏ وَ الْخَمْرُ جَمَاعَةُ الْإِثْمِ وَ النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَ الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَ شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا وَ شَرُّ الْمَالِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ الشَّقِيُّ شَقِيٌّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ‏

كنز الفوائد / ج‏2 / 64 / فصل في الرؤيا في المنام ..... ص : 60

و جميع هذه الروايات أخبار آحاد فإن سلمت فعلى هذا المنهاج و قد كان شيخي رحمه الله يقول إذا جاز من بشر أن يدعي في اليقظة أنه إله كفرعون و من جرى مجراه مع قلة حيلة البشر و زوال اللبس في اليقظة فما المانع من أن يدعي إبليس‏ عند النائم بوسوسته له أنه نبي مع تمكن إبليس‏ بما لا يتمكن منه البشر و كثرة اللبس المعترض في المنام. و مما يوضح لك أن من المنامات التي يتخيل للإنسان أنه قد رأى فيها رسول الله و الأئمة ص منها ما هو حق و منها ما هو باطل. إنك ترى الشيعي يقول رأيت في المنام رسول الله ص و معه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع يأمرني بالاقتداء به دون غيره و يعلمني أنه خليفته من بعده. ثم ترى الناصبي يقول رأيت رسول الله ص في النوم و معه أبو بكر و عمر و عثمان و هو يأمرني بمحبتهم و ينهاني عن بغضهم و يعلمني أنهم أصحابه في الدنيا و الآخرة و أنهم معه في الجنة و نحو ذلك. فتعلم لا محالة أن أحد المنامين حق و الآخر باطل فأولى الأشياء أن يكون الحق منهما ما ثبت بالدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه و الباطل ما أوضحت الحجة عن فساده و بطلانه. و ليس يمكن للشيعي أن يقول للناصبي إنك كذبت في قولك رأيت رسول الله ص لأنه يقدر أن يقول له مثل هذا بعينه. و قد شاهدنا ناصبيا تشيع و أخبرنا في حال تشيعه بأنه يرى منامات بالضد مما كان يراه في حال نصبه. فبان بذلك أن أحد المنامين باطل و أنه من نتيجة حديث النفس أو من وسوسة إبليس‏ و نحو ذلك و أن المنام الصحيح هو لطف من الله تعالى بعيدة على المعنى المتقدم وصفه. و قولنا في المنام الصحيح إن الإنسان إذا رأى في نومه النبي ص إنما معناه‏

كنز الفوائد / ج‏2 / 82 / قصة وقعت مع المؤلف ..... ص : 78

و قال إن علة رمي الجمرات أن إبراهيم ع تراءى له إبليس‏ عندها فأمره جبرائيل برميه بسبع حصيات و أن يكبر مع كل حصاة ففعل و جرت بذلك السنة. فهذا بعض ما ذكر في علل الحج قد أوردته مما رواه علي بن حاتم القزويني و جمعه. و اعلم أيدك الله أن هذه العلل المسطورة ليست بعلل موجبة و إنما منها ما هو على طريق التقريب كالتشبيه و التمثيل و منها ما وقع في الابتداء فاقتضت المصلحة عند الله سبحانه أن يكون مستمرا جاريا فصار المبتدأ سببا لما بعده و كالعلة له. و يدل على أنها ليست بعلل موجبة ما نعلمه من أنه قد كان يجوز نسخ هذه العبادة و ورود الشرع بغيرها فلو كانت عن علة أوجبتها لم يكن يجوز نسخها بغيرها و هذا واضح و الحمد لله ولي كل نعمة و صلواته على سيدنا محمد نبيه و آله و سلم تسليما

كنز الفوائد / ج‏2 / 116 / كتاب البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان ..... ص : 114

فقل له يفسد هذا عليك بما استقر عليه الاتفاق من بقاء إبليس‏ اللعين من عهد آدم ع و قبل ذاك إلى الآن و أنه سيبقى إلى الوقت المعلوم كما نطق به القرآن و ليس ذلك معجزا له و لا على سبيل الإكرام و إذا اشترك الولي و العدو في طول العمر علم أن السبب في ذلك غير ما ذكرت و أنه لمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى دون العباد. فإن أنكر الخصم إبليس‏ و بقاءه خرج عن ظاهر الشريعة و دفع إجماع الأمة و إن تأول ذلك طولب على صحة تأويله بالحجة. و لو سلمت له طول العمر معجزا للمعمر و إكراما و لم يذكر له إبليس‏ و طول عمره على ممر الأزمان كان لك أن تقول إن حكم الإمام عندنا كحكم النبي في الاحتجاج و جواز ظهور العجز و الإكرام بما يتميز به عن الأنام فليس بمنكر أن يطيل الله تعالى عمره على سبيل المعجز و الإكرام و اعلم أيدك الله أن المخالفين لك في جواز امتداد الأعمار ممن يقر بالإسلام لا يكلمونك إلا بكلام مستعاد فمنهم من ينطق بلسان الفلاسفة فيقول إن طول العمر من المستحيل في العقول الذي لم يثبت على جوازه دليل و منهم من ينطق بلسان المنجمين فيقول إن الكواكب لا تعطي أحدا من العمر أكثر من مائة و عشرين سنة و لهم هذيان طويل. و منهم من ينطق بلسان الأطباء و أصحاب الطبائع فيقول إن العمر الطبيعي هو مائة و عشرون سنة فإذا انتهى الحي إليها فقد بلغ غاية ما يمكن فيه صحة الطباع و سلامتها و ليس بعد بلوغ غاية السلامة إلا ضدها. و ليس على يد أحد منهم إلا الدعوى و لا يستند إلا إلى العصبية و الهوى فإذا عضهم الحجاج رجعوا أجمعين إلى الشاهد المعتاد فقالوا إنا لم نر أحدا تجاوز في العمر إلى هذا القدر و لا طريق لنا إلى إثبات ما لم نر و هذا الذي جرت به العادة و العادة أصح دلالة و جميعهم خارجون عن حكم الملة مخالفون لما اتفقت عليه الأمة و لما سلف‏

كنز الفوائد / ج‏2 / 209 / ذكر مجلس ..... ص : 203

وَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِيَّاكُمْ وَ الْقِيَاسَ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 160 / 7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ..... ص : 151

- 30- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ وَ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 347 / 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ..... ص : 345

- 10- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجِدُ الرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ يَجِي‏ءُ فَيَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ الرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 268 / 13 - باب المواقيت ..... ص : 243

- 105- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ‏ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 364 / 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز ..... ص : 355

- 42- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْيِ وَ يَكْرَهُ الْمِيثَرَةَ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏4 / 267 / 63 - باب حكم العلاج للصائم و الكحل و الحجامة و السواك و دخول الحمام و غير ذلك ..... ص : 258

- 45- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ قُلْتُ فَالصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 166 / 77 - باب ارتباط الخيل و آلات الركوب ..... ص : 163

- 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 9 / 1 - باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه و حكم الربا ..... ص : 2

- 32- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ سُوقَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي‏ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 435 / 39 - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها و ما يحل من ذلك و ما لا يحل ..... ص : 435

1736- 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِيَّاكُمْ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ‏ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا وُضِعَتِ الثِّيَابُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏9 / 104 / 2 - باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ..... ص : 63

إِلَى الْيَمَنِ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‏ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَيَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَنِي فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ مَهْ لَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ لَكَ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَ كَانَ وَلِيُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِيسَ‏ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏9 / 257 / 21 باب في إبطال العول و العصبة ..... ص : 247

جَائِزٌ أَكْذَبَهُ الْوُجُودُ وَ قِيلَ لَهُ أَوْجِدْ لَنَا ذَلِكَ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ قَالَ مُحَالٌ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ تَقِيسُ الصَّحِيحَ الْجَائِزَ بِالْمُحَالِ الْفَاسِدِ وَ هَلْ هَذَا إِلَّا قِيَاسُ إِبْلِيسَ‏ الَّذِي ضَلَّ بِهِ وَ أَضَلَّ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَ لَيْسَ جَائِزٌ لِهَذَا الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ لِأَقْوَامٍ شَتَّى وَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرُ فَإِنْ قَالَ بَلَى قِيلَ لَهُ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالٌ لَهُ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ ثَلَاثُونَ رُبُعاً وَ كَذَلِكَ يَكُونُ مَالٌ لَهُ ثُلُثَانِ وَ ثُلُثٌ وَ خَمْسُونَ نِصْفاً وَ مِائَتَا ثُلُثٍ لِأَنَّهُ إِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نِصْفَيْنِ ثُلُثٌ وَ بَعْدَ الثُّلُثِ وَ ثُلُثَيْنِ نِصْفٌ جَازَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ خَمْسُونَ نِصْفاً هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ وَ إِبْطَالِ قِيَاسِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً انْتَهَى حِكَايَةُ كَلَامِ الْفَضْلِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ قَدِ اسْتَدَلُّوا بِمِثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْوَصِيَّةِ بِأَنْ قَالُوا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ بِسِهَامٍ لَمْ تَبْلُغِ التَّرِكَةُ قَدْرَ مَا يُوَفَّى كُلُّ وَاحِدٍ مَا سُمِّيَ لَهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الْكُلِّ وَ لَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَ هَذَا أَقْوَى شُبْهَةً مِنَ الدَّيْنِ لِأَنَّ كَثِيراً مِنَ الْإِلْزَامَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الدَّيْنِ لَا تَلْزَمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَ إِنْ لَزِمَ عَلَيْهَا بَعْضُ ذَلِكَ وَ اسْتَدَلُّوا أَيْضاً بِخَبَرٍ

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 90 / 55 - باب الريح يجدها الإنسان في بطنه ..... ص : 90

- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجِدُ الرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ يَجِي‏ءُ فَيَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ الرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏2 / 93 / 47 - باب شم الريحان للصائم ..... ص : 92

- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ قُلْتُ فَالصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ مِنْ ذَاكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.

الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة / النص / 407 / و منهم ابن أبي العزاقر ..... ص : 403

قَالُوا وَ الْقَائِمُ الَّذِي ذَكَرُوا أَصْحَابُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ مِنْ وُلْدِ الْحَادِي عَشَرَ فَإِنَّهُ يَقُومُ مَعْنَاهُ إِبْلِيسُ‏ لِأَنَّهُ قَالَ‏ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ‏ فَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ قَالَ‏ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ‏ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَائِماً فِي وَقْتِ مَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَوْلُهُ يَقُومُ [الْقَائِمُ إِنَّمَا هُوَ ذَلِكَ الْقَائِمُ‏] الَّذِي أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَبَى وَ هُوَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ.

الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة / النص / 435 / ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه ع ..... ص : 433

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ خُرُوجُ السُّفْيَانِيِّ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ النِّدَاءُ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ أَشْيَاءُ كَانَ يَقُولُهَا مِنَ الْمَحْتُومِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اخْتِلَافُ بَنِي فُلَانٍ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ خُرُوجُ الْقَائِمِ مِنَ الْمَحْتُومِ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ النِّدَاءُ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوَّلَ النَّهَارِ يَسْمَعُهُ كُلُّ قَوْمٍ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَلَا إِنَّ الْحَقَّ فِي عَلِيٍّ وَ شِيعَتِهِ ثُمَّ يُنَادِي إِبْلِيسُ‏ فِي آخِرِ النَّهَارِ مِنَ الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ الْحَقَّ فِي عُثْمَانَ وَ شِيعَتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ.

الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة / النص / 454 / ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه ع ..... ص : 433

الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُرُوجُ الْقَائِمِ مِنَ الْمَحْتُومِ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ النِّدَاءُ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَلَا إِنَّ الْحَقَّ فِي عَلِيٍّ وَ شِيعَتِهِ ثُمَّ يُنَادِي إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ أَلَا إِنَّ الْحَقَّ فِي عُثْمَانَ وَ شِيعَتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 4 / [1] المجلس الأول

|  |
| --- |
| أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَةَ |

فَلَمَّا سَمِعَهَا مِنْهُ مَرْحَبٌ هَرَبَ وَ لَمْ يَقِفْ خَوْفاً مِمَّا حَذَّرَتْهُ مِنْهُ ظِئْرُهُ، فَتَمَثَّلَ لَهُ إِبْلِيسُ‏ فِي صُورَةِ حَبْرٍ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: إِلَى أَيْنَ يَا مَرْحَبُ فَقَالَ: قَدْ تَسَمَّى عَلَيَّ هَذَا الْقِرْنُ بِحَيْدَرَةَ. فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ‏: فَمَا حَيْدَرَةُ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانَةَ ظِئْرِي كَانَتْ تُحَذِّرُنِي مِنْ مُبَارَزَةِ رَجُلٍ اسْمُهُ حَيْدَرَةُ، وَ تَقُولُ: إِنَّهُ قَاتِلُكَ. فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ‏: شَوْهاً لَكَ، لَوْ لَمْ يَكُنْ حَيْدَرَةُ إِلَّا هَذَا وَحْدَهُ لَمَا كَانَ مِثْلُكَ يَرْجِعُ عَنْ مِثْلِهِ، تَأْخُذُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ وَ هُنَّ يُخْطِئْنَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِبْنَ، وَ حَيْدَرَةُ فِي الدُّنْيَا كَثِيرٌ، فَارْجِعْ فَلَعَلَّكَ تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ سُدْتَ قَوْمَكَ وَ أَنَا فِي ظَهْرِكَ أَسْتَصْرِخُ الْيَهُودَ لَكَ. فَرَدَّهُ فَوَ اللَّهِ مَا كَانَ إِلَّا كَفُوَاقِ نَاقَةٍ حَتَّى ضَرَبَهُ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) ضَرْبَةً سَقَطَ مِنْهَا لِوَجْهِهِ وَ انْهَزَمَ الْيَهُودُ وَ هُمْ يَقُولُونَ: قُتِلَ مَرْحَبٌ، قُتِلَ مَرْحَبٌ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 176 / [6] المجلس السادس

298- 50- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ الْكَاتِبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحُسَيْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المقوم ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حزام [حَرَامٍ‏] الْأَنْصَارِيَّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) يَقُولُ: تَمَثَّلَ إِبْلِيسُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ: تَمَثَّلَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيِّ فَقَالَ لِقُرَيْشٍ: «لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ».

الأمالي (للطوسي) / النص / 339 / [12] المجلس الثاني عشر

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ): أَنَّ إِبْلِيسَ‏ كَانَ يَأْتِي الْأَنْبِيَاءَ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) مِنْ لَدُنْ آدَمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ وَ يُسَائِلُهُمْ، وَ لَمْ يَكُنْ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَشَدَّ أُنْساً مِنْهُ بِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: يَا أَبَا مِرَّةَ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ أَعْظَمُ قَدْراً مِنْ أَنْ أَرُدَّكَ بِمَسْأَلَةٍ فَسَلْنِي مَا شِئْتَ، فَإِنِّي غَيْرُ مُخَالِفِكَ فِي أَمْرٍ تُرِيدُهُ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 339 / [12] المجلس الثاني عشر

فَقَالَ يَحْيَى: يَا أَبَا مِرَّةَ، أُحِبُّ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيَّ مَصَايِدَكَ وَ فُخُوخَكَ الَّتِي تَصْطَادُ بِهَا بَنِي آدَمَ. فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ‏: حُبّاً وَ كَرَامَةً، وَ وَاعَدَهُ لِغَدٍ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 340 / [12] المجلس الثاني عشر

قَالَ يَحْيَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ): فَهَلْ ظَفِرْتَ بِي سَاعَةً قَطُّ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ فِيكَ خَصْلَةٌ تُعْجِبُنِي. قَالَ يَحْيَى: فَمَا هِيَ قَالَ: أَنْتَ رَجُلٌ أَكُولٌ، فَإِذَا أَفْطَرْتَ أَكَلْتَ وَ بَشِمْتَ فَيَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ صَلَاتِكَ وَ قِيَامِكَ بِاللَّيْلِ. قَالَ يَحْيَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ): فَإِنِّي أُعْطِي اللَّهَ عَهْداً أَنِّي لَا أَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى أَلْقَاهُ. قَالَ لَهُ إِبْلِيسُ‏: وَ أَنَا أُعْطِي اللَّهَ عَهْداً أَنِّي لَا أَنْصَحُ مُسْلِماً حَتَّى أَلْقَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَا عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 366 / [13] المجلس الثالث عشر

774- 25- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، أَنَّهُ قَالَ: فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ‏ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 645 / [33] مجلس يوم الجمعة التاسع من رجب سنة سبع و خمسين و أربعمائة

1338- 1- حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْمُعَافَى، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ التَّيِّهَانِ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَ كُنْتُ لَهُ صَدِيقاً، ثُمَّ أَقْبَلْتُ عَلَى جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَقُلْتُ: أَمْتَعَ اللَّهُ بِكَ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَهُ فِقْهٌ وَ عَقْلٌ. فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): لَعَلَّهُ الَّذِي يَقِيسُ الدِّينَ بِرَأْيِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: هَذَا النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نَعَمْ، أَصْلَحَكَ اللَّهُ (تَعَالَى). فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسِ الدِّينَ بِرَأْيِكَ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ‏ إِذْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالسُّجُودِ فَقَالَ: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ».

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 45 / الباب الحادي عشر في التوبة و شروطها ..... ص : 44

وَ قِيلَ‏ إِنَّ إِبْلِيسَ‏ قَالَ وَ عِزَّتِكَ لَا أَزَالُ أُغْوِي وَ أَدْعُو ابْنَ آدَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أَمْنَعُهُ التَّوْبَةَ حَتَّى يَعْزُبَ بِرُوحِهِ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 88 / الباب الثاني و العشرون في فضل صلاة الليل ..... ص : 85

و اعلم يا أخي أن العقلاء العارفين بالله المجتهدين في تحصيل رضاء الله تراهم عامة ليلهم بذكر ربهم يتلذّذون و في عبادته يتقلّبون ما بين صلاة نافلة و قراءة سورة و تسبيح و استغفار و دعاء و تضرع و ابتهال و بكاء من خشيته لا ينامون من ليلهم إلا ما غلبوا و ما أراحوا به أبدانهم فهم الرجال الأخيار و وصفك وصف اغترار جيفة بالليل بطال بالنهار تعتذر في ترك القيام بالليل بأعذار كاذبة تقول أنا ضعيف القوى أنا تاعب بكدر الدنيا بي مرض و صداع و تحتج بالبرد في الشتاء و الحر في الصيف و هذه أعذار كاذبة و لو أن سلطانا أعطاك دينارا أو كسوة و أمرك أن تقف ببابه تحرسه بالليل لبادرت إلى ذلك لا بل لو قال لك خذ سلاحك و أخرج قدامي تحارب عدوي لبذلت روحك العزيزة و إن قتلت و كم من إنسان يأخذ درهما أجرة له على حراسة زرع غيره أو ثمرة غيره و يسهر الليل كله في برد شديد و حر عظيم و لو أنك أردت سفرا أو عملا من أعمال الدنيا لسهرت عامة الليل في تعبئة أشغالك و تحفظ تجارتك و لم تعتذر بتلك الأعذار عن خدمة ربك و هذا يدل على كذبك و ضعف يقينك بما وعد الله العاملين بالثواب و الجنة على الطاعة فإنك قد أطعت في ذلك نفسك الأمارة بالسوء و أطعت إبليس‏ و قد حذرك الله من طاعته فقال تعالى‏ إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ و قال تعالى‏ الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا فاحذر نفسك يا أخي من طول الرقاد و اعبد ربك حتى تبلغ منه المراد و لله در بعض الزهاد حيث قال شعرا-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| حبيبي تجاف من المهاد |  | خوف من الموت و المعاد |
| من خاف من سكرة المنايا |  | لم يدر ما لذة الرقاد |
| قد بلغ الزرع منتهاه‏ |  | لا بد للزروع من حصاد. |
|  |  |  |

فاستيقظ يا أخي من رقدتك فقد مضى من عمرك أكثره في غفلة و نوم و لا تنس نصيبك من قيام لله فيما بقي من عمرك لتكون خاتمتك خاتمة خير فاغتنمها تغنم و لا تغفل عنها فتندم فقد سمى الله تعالى يوم القيامة يوم الحسرة و الندامة و سماها في موضع آخر يوم التغابن‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 129 / الباب الأربعون في ذم الحسد ..... ص : 129

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِيَّاكُمْ وَ ثَلَاثَ خِصَالٍ فَإِنَّهُنَّ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ إِيَّاكُمْ وَ الْكِبْرَ فَإِنَّ إِبْلِيسَ‏ حَمَلَهُ الْكِبْرُ عَلَى تَرْكِ السُّجُودِ لِآدَمَ فَلَعَنَهُ اللَّهُ وَ أَبْعَدَهُ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْحِرْصَ فَإِنَّ آدَمَ حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَى أَنْ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْحَسَدَ فَإِنَّ قَابِيلَ حَمَلَهُ الْحَسَدُ عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ هَابِيلَ وَ الْحَاسِدُ جَاحِدٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْحَسُودَ لَا يَسُودُ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 196 / الباب الثاني و الخمسون في أحاديث منتخبة ..... ص : 187

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَلَاثَةٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُمُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ الْعُلَمَاءُ وَ الْمُتَعَلِّمُونَ وَ الْأَسْخِيَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الْمَرِيضُ وَ التَّائِبُ وَ السَّخِيُّ وَ ثَلَاثَةٌ لَا تَمَسُّهُمُ النَّارُ الْمَرْأَةُ الْمُطِيعَةُ لِزَوْجِهَا وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ لِوَالِدَيْهِ وَ السَّخِيُّ يُحَسِّنُ خُلُقَهُ وَ ثَلَاثَةٌ مَعْصُومُونَ مِنْ إِبْلِيسَ‏ وَ جُنُودِهِ الذَّاكِرُونَ لِلَّهِ وَ الْبَاكُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ وَ ثَلَاثَةٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّاضِي بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ النَّاصِحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ وَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كَثِيبِ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَهُولُهُمْ فَزَعٌ وَ لَا يَنَالُهُمْ حِسَابٌ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ رَجُلٌ أَمَّ بِقَوْمٍ وَ هُمْ عَنْهُ رَاضُونَ وَ رَجُلٌ أَذَّنَ فِي مَسْجِدٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ثَلَاثَةٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ... بِغَيْرِ حِسابٍ‏ رَجُلٌ يَغْسِلُ قَمِيصَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَدَلٌ وَ رَجُلٌ لَمْ يَطْبَخْ عَلَى مَطْبَخٍ قِدْرَيْنِ وَ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ فَلَمْ يَهُمَّ لِغَدٍ وَ ثَلَاثَةٌ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِغَيْرِ حِسَابَ أَشْمَطُ زَانٍ وَ عَاقُّ الْوَالِدَيْنِ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 345 / مكالمته ع مع رأس اليهود ..... ص : 343

الْأَرْضِ خَلْقٌ يُصَلِّي لِلَّهِ وَ يَشْهَدُ لِرَسُولِهِ ص بِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ غَيْرِي وَ غَيْرَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمَّا الثَّانِيَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ قُرَيْشاً لَمْ تَزَلْ تَخَيَّلُ الْآرَاءَ وَ تَعْمَلُ الْحِيَلَ فِي قَتْلِ النَّبِيِّ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ مَا اجْتَمَعَتْ فِي ذَلِكَ يَوْمَ الدَّارِ دَارِ النَّدْوَةِ وَ إِبْلِيسُ‏ الْمَلْعُونُ حَاضِراً فِي صُورَةِ أَعْوَرِ ثَقِيفٍ فَلَمْ تَزَلْ تَضْرِبُ أَمْرَهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهَا عَلَى أَنْ يَنْتَدِبَ مِنْ كُلِّ فَخِذٍ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ ثُمَّ يَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَيْفَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ بِالنَّبِيِّ وَ هُوَ نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَضْرِبُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ جَمِيعاً ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيَقْتُلُوهُ فَإِذَا قَتَلُوهُ مَنَعَتْ قُرَيْشٌ رِجَالَهَا وَ لَمْ تُسَلِّمْهَا وَ مَضَى دَمُهُ هَدَراً فَهَبَطَ جَبْرَائِيلُ ع عَلَى النَّبِيِّ ص فَأَنْبَأَهُ بِذَلِكَ وَ أَخْبَرَهُ بِاللَّيْلَةِ الَّتِي يَجْتَمِعُونَ فِيهَا وَ السَّاعَةِ الَّتِي يَأْتُونَ فِرَاشَهُ فِيهَا وَ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ إِلَى الْغَارِ فَأَنْبَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْخَبَرِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضْطَجِعَ فِي مَضْجَعِهِ وَ أَقِيَهُ بِنَفْسِي فَأَسْرَعْتُ فِي ذَلِكَ مُطِيعاً مَسْرُوراً لِأُقْتَلَ دُونَهُ فَمَضَى ص لِوَجْهِهِ وَ اضْطَجَعْتُ فِي مَضْجَعِهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ رِجَالاتُ قُرَيْشٍ مُوقِنَةً فِي أَنْفُسِهَا بِقَتْلِ النَّبِيِّ فَلَمَّا اسْتَوَى بِي وَ بِهِمُ الْبَيْتُ الَّذِي أَنَا فِيهِ نَاهَضْتُهُمْ بِسَيْفِي وَ دَفَعْتُهُمْ عَنْ نَفْسِي بِمَا قَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ وَ النَّاسُ مِنِّي ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ ابْنَيْ رَبِيعَةَ وَ ابْنَ عُتْبَةَ كَانُوا فُرْسَانَ قُرَيْشٍ دَعَوْا إِلَى الْبِرَازِ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ يَبْرُزْ لَهُمْ خَلْقٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَنْهَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص مَعَ صَاحِبَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُرِيدُ بِهِمَا حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ره وَ قَدْ فَعَلَ وَ أَنَا أَحْدَثُ أَصْحَابِي سِنّاً وَ أَقَلُّهُمْ بِالْحَرْبِ تَجْرِبَةً فَقَتَلَ اللَّهُ بِيَدِي وَلِيداً وَ شَيْبَةَ سِوَى مَنْ قَتَلْتُهُ مِنْ جَحَاجِحَةِ قُرَيْشٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ سِوَى مَنْ أَسَرْتُ وَ كَانَ مِنِّي أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ اسْتُشْهِدَ ابْنُ عَمِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَقْبَلُوا إِلَيْنَا عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ قَدِ

شیطان

الصحيفة السجادية / 22 / المقدمة

1 التَّحْمِيدُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 2 الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ 3 الصَّلَاةُ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ 4 الصَّلَاةُ عَلَى مُصَدِّقِي الرُّسُلِ 5 دُعَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَ خَاصَّتِهِ 6 دُعَاؤُهُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ 7 دُعَاؤُهُ فِي الْمُهِمَّاتِ 8 دُعَاؤُهُ فِي الِاسْتِعَاذَةِ 9 دُعَاؤُهُ فِي الِاشْتِيَاقِ 10 دُعَاؤُهُ فِي اللَّجَإِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى 11 دُعَاؤُهُ بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ 12 دُعَاؤُهُ فِي الِاعْتِرَافِ 13 دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ 14 دُعَاؤُهُ فِي الظُّلَامَاتِ 15 دُعَاؤُهُ عِنْدَ الْمَرَضِ 16 دُعَاؤُهُ فِي الِاسْتِقَالَةِ 17 دُعَاؤُهُ عَلَى الشَّيْطَانِ‏ 18 دُعَاؤُهُ فِي الْمَحْذُورَاتِ‏

الصحيفة السجادية / 44 / (4)(و كان من دعائه عليه السلام في الصلاة على أتباع الرسل و مصدقيهم:)

(13) اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى التَّابِعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَ عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ عَلَى مَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ. (14) صَلَاةً تَعْصِمُهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ، وَ تَفْسَحُ لَهُمْ فِي رِيَاضِ جَنَّتِكَ، وَ تَمْنَعُهُمْ بِهَا مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ‏، وَ تُعِينُهُمْ بِهَا عَلَى مَا اسْتَعَانُوكَ عَلَيْهِ مِنْ بِرٍّ، وَ تَقِيهِمْ طَوَارِقَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ. (15) وَ تَبْعَثُهُمْ بِهَا عَلَى اعْتِقَادِ حُسْنِ الرَّجَاءِ لَكَ، وَ الطَّمَعِ فِيمَا عِنْدَكَ وَ تَرْكِ التُّهَمَةِ فِيمَا تَحْوِيهِ أَيْدِي الْعِبَادِ (16) لِتَرُدَّهُمْ إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَ الرَّهْبَةِ مِنْكَ، وَ تُزَهِّدَهُمْ فِي سَعَةِ الْعَاجِلِ، وَ تُحَبِّبَ إِلَيْهِمُ الْعَمَلَ لِلْآجِلِ، وَ الِاسْتِعْدَادَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (17) وَ تُهَوِّنَ عَلَيْهِمْ كُلَّ كَرْبٍ يَحِلُّ بِهِمْ يَوْمَ خُرُوجِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَبْدَانِهَا (18) وَ تُعَافِيَهُمْ مِمَّا تَقَعُ بِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ مَحْذُورَاتِهَا، وَ كَبَّةِ النَّارِ وَ طُولِ الْخُلُودِ فِيهَا (19) وَ تُصَيِّرَهُمْ إِلَى أَمْنٍ مِنْ مَقِيلِ الْمُتَّقِينَ.

الصحيفة السجادية / 46 / (5)(و كان من دعائه عليه السلام لنفسه و لأهل ولايته:)

(4) وَ يَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ رُؤْيَتِهِ الْأَبْصَارُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَدْنِنَا إِلَى قُرْبِكَ (5) وَ يَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ الْأَخْطَارُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كَرِّمْنَا عَلَيْكَ. (6) وَ يَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ بَوَاطِنُ الْأَخْبَارِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَفْضَحْنَا لَدَيْكَ. (7) اللَّهُمَّ أَغْنِنَا عَنْ هِبَةِ الْوَهَّابِينَ بِهِبَتِكَ، وَ اكْفِنَا وَحْشَةَ الْقَاطِعِينَ بِصِلَتِكَ حَتَّى لَا نَرْغَبَ إِلَى أَحَدٍ مَعَ بَذْلِكَ، وَ لَا نَسْتَوْحِشَ مِنْ أَحَدٍ مَعَ فَضْلِكَ. (8) اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كِدْ لَنَا وَ لَا تَكِدْ عَلَيْنَا، وَ امْكُرْ لَنَا وَ لَا تَمْكُرْ بِنَا، وَ أَدِلْ لَنَا وَ لَا تُدِلْ مِنَّا. (9) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِنَا مِنْكَ، وَ احْفَظْنَا بِكَ، وَ اهْدِنَا إِلَيْكَ، وَ لَا تُبَاعِدْنَا عَنْكَ إِنَّ مَنْ تَقِهِ يَسْلَمْ وَ مَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ، وَ مَنْ تُقَرِّبْهُ إِلَيْكَ يَغْنَمْ. (10) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنَا حَدَّ نَوَائِبِ الزَّمَانِ، وَ شَرَّ مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ‏، وَ مَرَارَةَ صَوْلَةِ السُّلْطَانِ. (11) اللَّهُمَّ إِنَّمَا يَكْتَفِي الْمُكْتَفُونَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنَا، وَ إِنَّمَا يُعْطِي الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلِ جِدَتِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْطِنَا، وَ إِنَّمَا يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ بِنُورِ وَجْهِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اهْدِنَا. (12) اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَنْ وَالَيْتَ لَمْ يَضْرُرْهُ خِذْلَانُ الْخَاذِلِينَ، وَ مَنْ أَعْطَيْتَ لَمْ يَنْقُصْهُ مَنْعُ الْمَانِعِينَ، وَ مَنْ هَدَيْتَ لَمْ يُغْوِهِ إِضْلَالُ الْمُضِلِّينَ (13) فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْنَعْنَا بِعِزِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، وَ أَغْنِنَا عَنْ غَيْرِكَ بِإِرْفَادِكَ، وَ اسْلُكْ بِنَا سَبِيلَ الْحَقِّ بِإِرْشَادِكَ.

الصحيفة السجادية / 56 / (8)(و كان من دعائه عليه السلام في الاستعاذة من المكاره و سيئ الأخلاق و مذام الأفعال:)

(1) اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحِرْصِ، وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ، وَ غَلَبَةِ الْحَسَدِ، وَ ضَعْفِ الصَّبْرِ، وَ قِلَّةِ الْقَنَاعَةِ، وَ شَكَاسَةِ الْخُلُقِ، وَ إِلْحَاحِ الشَّهْوَةِ، وَ مَلَكَةِ الْحَمِيَّةِ (2) وَ مُتَابَعَةِ الْهَوَى، وَ مُخَالَفَةِ الْهُدَى، وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ، وَ تَعَاطِي الْكُلْفَةِ، وَ إِيثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ، وَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَأْثَمِ، وَ اسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَةِ، وَ اسْتِكْبَارِ الطَّاعَةِ. (3) وَ مُبَاهَاةِ الْمُكْثِرِينَ، وَ الْإِزْرَاءِ بِالْمُقِلِّينَ، وَ سُوءِ الْوِلَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا، وَ تَرْكِ الشُّكْرِ لِمَنِ اصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا (4) أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِماً، أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفاً، أَوْ نَرُومَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقٍّ، أَوْ نَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ (5) وَ نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَنْطَوِيَ عَلَى غِشِّ أَحَدٍ، وَ أَنْ نُعْجِبَ بِأَعْمَالِنَا، وَ نَمُدَّ فِي آمَالِنَا (6) وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ السَّرِيرَةِ، وَ احْتِقَارِ الصَّغِيرَةِ، وَ أَنْ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ‏، أَوْ يَنْكُبَنَا الزَّمَانُ، أَوْ يَتَهَضَّمَنَا السُّلْطَانُ (7) وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ تَنَاوُلِ الْإِسرَافِ، وَ مِنْ فِقْدَانِ الْكَفَافِ (8) وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْأَكْفَاءِ، وَ مِنْ مَعِيشَةٍ فِي شِدَّةٍ، وَ مِيتَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدَّةٍ.

الصحيفة السجادية / 62 / (10)(و كان من دعائه عليه السلام في اللجإ إلى الله تعالى:)

(6) اللَّهُمَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ قَدْ شَمِتَ بِنَا إِذْ شَايَعْنَاهُ عَلَى مَعْصِيَتِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تُشْمِتْهُ بِنَا بَعْدَ تَرْكِنَا إِيَّاهُ لَكَ، وَ رَغْبَتِنَا عَنْهُ إِلَيْكَ.

الصحيفة السجادية / 80 / (16)(و كان من دعائه عليه السلام إذا استقال من ذنوبه، أو تضرع في طلب العفو عن عيوبه:)

(21) يَا إِلَهِي فَلَكَ الْحَمْدُ فَكَمْ مِنْ عَائِبَةٍ سَتَرْتَهَا عَلَيَّ فَلَمْ تَفْضَحْنِي، وَ كَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِي، وَ كَمْ مِنْ شَائِبَةٍ أَلْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهْتِكْ عَنِّي سِتْرَهَا، وَ لَمْ تُقَلِّدْنِي مَكْرُوهَ شَنَارِهَا، وَ لَمْ تُبْدِ سَوْءَاتِهَا لِمَنْ يَلْتَمِسُ مَعَايِبِي مِنْ جِيرَتِي، وَ حَسَدَةِ نِعْمَتِكَ عِنْدِي (22) ثُمَّ لَمْ يَنْهَنِي ذَلِكَ عَنْ أَنْ جَرَيْتُ إِلَى سُوءِ مَا عَهِدْتَ مِنِّي! (23) فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّي، يَا إِلَهِي، بِرُشْدِهِ وَ مَنْ أَغْفَلُ مِنِّي عَنْ حَظِّهِ وَ مَنْ أَبْعَدُ مِنِّي مِنِ اسْتِصْلَاحِ نَفْسِهِ حِينَ أُنْفِقُ مَا أَجْرَيْتَ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ فِيمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ مَنْ أَبْعَدُ غَوْراً فِي الْبَاطِلِ، وَ أَشَدُّ إِقْدَاماً عَلَى السُّوءِ مِنِّي حِينَ أَقِفُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَ دَعْوَةِ الشَّيْطَانِ‏ فَأَتَّبِعُ دَعْوَتَهُ عَلَى غَيْرِ عَمًى مِنِّي فِي مَعْرِفَةٍ بِهِ وَ لَا نِسْيَانٍ مِنْ حِفْظِي لَهُ‏

الصحيفة السجادية / 84 / (17)(و كان من دعائه عليه السلام إذا ذكر الشيطان فاستعاذ منه و من عداوته و كيده:)

(17) (وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ‏ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ كَيْدِهِ:)

الصحيفة السجادية / 84 / (17)(و كان من دعائه عليه السلام إذا ذكر الشيطان فاستعاذ منه و من عداوته و كيده:)

(1) اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكَايِدِهِ، وَ مِنَ الثِّقَةِ بِأَمَانِيِّهِ وَ مَوَاعِيدِهِ وَ غُرُورِهِ وَ مَصَايِدِهِ.

الصحيفة السجادية / 94 / (20)(و كان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق و مرضي الأفعال:)

(5) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ مَتِّعْنِي بِهُدًى صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ، وَ طَرِيقَةِ حَقٍّ لَا أَزِيغُ عَنْهَا، وَ نِيَّةِ رُشْدٍ لَا أَشُكُّ فِيهَا، وَ عَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمُرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، فَإِذَا كَانَ عُمُرِي مَرْتَعاً لِلشَّيْطَانِ‏ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ، أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ. (6) اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتَهَا، وَ لَا عَائِبَةً أُوَنَّبُ بِهَا إِلَّا حَسَّنْتَهَا، وَ لَا أُكْرُومَةً فِيَّ نَاقِصَةً إِلَّا أَتْمَمْتَهَا. (7) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَبْدِلْنِي مِنْ بِغْضَةِ أَهْلِ الشَّنَآنِ الْمَحَبَّةَ، وَ مِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةَ، وَ مِنْ ظِنَّةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ الثِّقَةَ، وَ مِنْ عَدَاوَةِ الْأَدْنَيْنَ الْوَلَايَةَ، وَ مِنْ عُقُوقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَبَرَّةَ، وَ مِنْ خِذْلَانِ الْأَقْرَبِينَ النُّصْرَةَ، وَ مِنْ حُبِّ الْمُدَارِينَ تَصْحِيحَ الْمِقَةِ، وَ مِنْ رَدِّ الْمُلَابِسِينَ كَرَمَ الْعِشْرَةِ، وَ مِنْ مَرَارَةِ خَوْفِ الظَّالِمِينَ حَلَاوَةَ الْأَمَنَةِ. (8) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِي يَداً عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَ لِسَاناً عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي، وَ ظَفَراً بِمَنْ عَانَدَنِي، وَ هَبْ لِي مَكْراً عَلَى مَنْ كَايَدَنِي، وَ قُدْرَةً عَلَى مَنِ اضْطَهَدَنِي، وَ تَكْذِيباً لِمَنْ قَصَبَنِي، وَ سَلَامَةً مِمَّنْ تَوَعَّدَنِي، وَ وَفِّقْنِي لِطَاعَةِ مَنْ سَدَّدَنِي، وَ مُتَابَعَةِ مَنْ أَرْشَدَنِي. (9) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِّدْنِي لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَّنِي بِالنُّصْحِ، وَ أَجْزِيَ مَنْ هَجَرَنِي بِالْبِرِّ، وَ أُثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ، وَ أُكَافِيَ مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ، وَ أُخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِي إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ، وَ أَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَةَ، وَ أُغْضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ.

الصحيفة السجادية / 96 / (20)(و كان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق و مرضي الأفعال:)

(13) اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ‏ فِي رُوعِي مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الْحَسَدِ ذِكْراً لِعَظَمَتِكَ، وَ تَفَكُّراً فِي قُدْرَتِكَ، وَ تَدْبِيراً عَلَى عَدُوِّكَ، وَ مَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِي مِنْ لَفْظَةِ فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتْمِ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَةِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ

الصحيفة السجادية / 114 / (23)(و كان من دعائه عليه السلام إذا سأل الله العافية و شكرها:)

(6) وَ أَعِذْنِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ، وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ و الْعَامَّةِ وَ اللَّامَّةِ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ حَفِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ شَدِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَ وَضِيعٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ وَ بَعِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ حَرْباً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ‏ آخِذٌ بِناصِيَتِها، إِنَّكَ‏ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏. (7) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَ ادْحَرْ عَنِّي مَكْرَهُ، وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّهُ، وَ رُدَّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ. (8) وَ اجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُدّاً حَتَّى تُعْمِيَ عَنِّي بَصَرَهُ، وَ تُصِمَّ عَنْ ذِكْرِي سَمْعَهُ، وَ تُقْفِلَ دُونَ إِخْطَارِي قَلْبَهُ، وَ تُخْرِسَ عَنِّي لِسَانَهُ، وَ تَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَ تُذِلَّ عِزَّهُ، وَ تَكْسُرَ جَبَرُوتَهُ، وَ تُذِلَّ رَقَبَتَهُ، وَ تَفْسَخَ كِبْرَهُ، وَ تُؤْمِنَنِي مِنْ جَمِيعِ ضَرِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمْزِهِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ مَصَايِدِهِ وَ رَجِلِهِ وَ خَيْلِهِ، إِنَّكَ عَزِيزٌ قَدِيرٌ.

الصحيفة السجادية / 122 / (25)(و كان من دعائه عليه السلام لولده عليهم السلام:)

(6) وَ أَعِذْنِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ، فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَ أَمَرْتَنَا وَ نَهَيْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا فِي ثَوَابِ مَا أَمَرْتَنَا وَ رَهَّبْتَنَا عِقَابَهُ، وَ جَعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً يَكِيدُنَا، سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ، أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَ أَجْرَيْتَهُ مَجَارِيَ دِمَائِنَا، لَا يَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا، وَ لَا يَنْسَى إِنْ نَسِينَا، يُؤْمِنُنَا عِقَابَكَ، وَ يُخَوِّفُنَا بِغَيْرِكَ. (7) إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَا عَلَيْهَا، وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّطَنَا عَنْهُ، يَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاتِ، وَ يَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ، إِنْ وَعَدَنَا كَذَبَنَا، وَ إِنْ مَنَّانَا أَخْلَفَنَا، وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا، وَ إِلَّا تَقِنَا خَبَالَهُ يَسْتَزِلَّنَا. (8) اللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَكَ فَنُصْبِحَ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْمَعْصُومِينَ بِكَ. (9) اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كُلَّ سُؤْلِي، وَ اقْضِ لِي حَوَائِجِي، وَ لَا تَمْنَعْنِي الْإِجَابَةَ وَ قَدْ ضَمِنْتَهَا لِي، وَ لَا تَحْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ وَ قَدْ أَمَرْتَنِي بِهِ، وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنِي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَسِيتُ، أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَيْتُ أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ. (10) وَ اجْعَلْنِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي إِيَّاكَ، الْمُنْجِحِينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْكَ غَيْرِ الْمَمْنُوعِينَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ.

الصحيفة السجادية / 140 / (31)(و كان من دعائه عليه السلام في ذكر التوبة و طلبها:)

(4) وَ يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى خَوْفِ الْعَابِدِينَ. (5) وَ يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ خَشْيَةِ الْمُتَّقِينَ (6) هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ أَيْدِي الذُّنُوبِ، وَ قَادَتْهُ أَزِمَّةُ الْخَطَايَا، وَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏، فَقَصَّرَ عَمَّا أَمَرْتَ بِهِ تَفْرِيطاً، وَ تَعَاطَى مَا نَهَيْتَ عَنْهُ تَغْرِيراً. (7) كَالْجَاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ، أَوْ كَالْمُنْكِرِ فَضْلَ إِحْسَانِكَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الْهُدَى، وَ تَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَائِبُ الْعَمَى، أَحْصَى مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ، وَ فَكَّرَ فِيمَا خَالَفَ بِهِ رَبَّهُ، فَرَأَى كَبِيرَ عِصْيَانِهِ كَبِيراً وَ جَلِيلَ مُخَالَفَتِهِ جَلِيلًا.

الصحيفة السجادية / 152 / (32)(و كان من دعائه عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب:)

(24) حَتَّى إِذَا احْتَجْتُ إِلَى رِزْقِكَ، وَ لَمْ أَسْتَغْنِ عَنْ غِيَاثِ فَضْلِكَ، جَعَلْتَ لِي قُوتاً مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ أَجْرَيْتَهُ لِأَمَتِكَ الَّتِي أَسْكَنْتَنِي جَوْفَهَا، وَ أَوْدَعْتَنِي قَرَارَ رَحِمِهَا. (25) وَ لَوْ تَكِلُنِي يَا رَبِّ فِي تِلْكَ الْحَالاتِ إِلَى حَوْلِي، أَوْ تَضْطَرُّنِي إِلَى قُوَّتِي لَكَانَ الْحَوْلُ عَنِّي مُعْتَزِلًا، وَ لَكَانَتِ الْقُوَّةُ مِنِّي بَعِيدَةً. (26) فَغَذَوْتَنِي بِفَضْلِكَ غِذَاءَ الْبَرِّ اللَّطِيفِ، تَفْعَلُ ذَلِكَ بِي تَطَوُّلًا عَلَيَّ إِلَى غَايَتِي هَذِهِ، لَا أَعْدَمُ بِرَّكَ، وَ لَا يُبْطِئُ بِي حُسْنُ صَنِيعِكَ، وَ لَا تَتَأَكَّدُ مَعَ ذَلِكَ ثِقَتِي فَأَتَفَرَّغَ لِمَا هُوَ أَحْظَى لِي عِنْدَكَ. (27) قَدْ مَلَكَ الشَّيْطَانُ‏ عِنَانِي فِي سُوءِ الظَّنِّ وَ ضَعْفِ الْيَقِينِ، فَأَنَا أَشْكُو سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لِي، وَ طَاعَةَ نَفْسِي لَهُ، وَ أَسْتَعْصِمُكَ مِنْ مَلَكَتِهِ، وَ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فِي صَرْفِ كَيْدِهِ عَنِّي. (28) وَ أَسْأَلُكَ فِي أَنْ تُسَهِّلَ إِلَى رِزْقِي سَبِيلًا، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ابْتِدَائِكَ بِالنِّعَمِ الْجِسَامِ، وَ إِلْهَامِكَ الشُّكْرَ عَلَى الْإِحْسَانِ وَ الْإِنْعَامِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَهِّلْ عَلَيَّ رِزْقِي، وَ أَنْ تُقَنِّعَنِي بِتَقْدِيرِكَ لِي، وَ أَنْ تُرْضِيَنِي بِحِصَّتِي فِيمَا قَسَمْتَ لِي، وَ أَنْ تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِي وَ عُمُرِي فِي سَبِيلِ طَاعَتِكَ، إِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. (29) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ تَغَلَّظْتَ بِهَا عَلَى مَنْ عَصَاكَ، وَ تَوَعَّدْتَ بِهَا مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ، وَ مِنْ نَارٍ نُورُهَا ظُلْمَةٌ، وَ هَيِّنُهَا أَلِيمٌ، وَ بَعِيدُهَا قَرِيبٌ، وَ مِنْ نَارٍ يَأْكُلُ بَعْضَهَا بَعْضٌ، وَ يَصُولُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ. (30) وَ مِنْ نَارٍ تَذَرُ الْعِظَامَ رَمِيماً، وَ تَسقِي أَهْلَهَا حَمِيماً، وَ مِنْ نَارٍ لَا تُبْقِي عَلَى مَنْ تَضَرَّعَ إِلَيْهَا، وَ لَا تَرْحَمُ مَنِ اسْتَعْطَفَهَا، وَ لَا تَقْدِرُ عَلَى التَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَشَعَ لَهَا وَ اسْتَسْلَمَ إِلَيْهَا تَلْقَى سُكَّانَهَا بِأَحَرِّ مَا لَدَيْهَا مِنْ أَلِيمِ النَّكَالِ وَ شَدِيدِ الْوَبَالِ‏

الصحيفة السجادية / 164 / (37)(و كان من دعائه عليه السلام إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر:)

(8) فَكُلُّ الْبَرِيَّةِ مُعْتَرِفَةٌ بِأَنَّكَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِمَنْ عَاقَبْتَ، وَ شَاهِدَةٌ بِأَنَّكَ مُتَفَضَّلٌ عَلَى مَنْ عَافَيْتَ، وَ كُلٌّ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيرِ عَمَّا اسْتَوْجَبْتَ (9) فَلَوْ لَا أَنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا عَصَاكَ عَاصٍ، وَ لَوْ لَا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي مِثَالِ الْحَقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيقِكَ ضَالٌّ (10) فَسُبْحَانَكَ! مَا أَبْيَنَ كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ أَطَاعَكَ أَوْ عَصَاكَ: تَشْكُرُ لِلْمُطِيعِ مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لَهُ، وَ تُمْلِي لِلْعَاصِي فِيمَا تَمْلِكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيهِ.

الصحيفة السجادية / 178 / (42)(- و كان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن:)

(8) اللَّهُمَّ وَ كَمَا نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّداً عَلَماً لِلدَّلَالَةِ عَلَيْكَ، وَ أَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَا إِلَيْكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلِ الْقُرْآنَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَى أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِ، وَ سُلَّماً نَعْرُجُ فِيهِ إِلَى مَحَلِّ السَّلَامَةِ، وَ سَبَباً نُجْزَى بِهِ النَّجَاةَ فِي عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ، وَ ذَرِيعَةً نَقْدَمُ بِهَا عَلَى نَعِيمِ دَارِ الْمُقَامَةِ. (9) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ الْأَوْزَارِ، وَ هَبْ لَنَا حُسْنَ شَمَائِلِ الْأَبْرَارِ، وَ اقْفُ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّى تُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ بِتَطْهِيرِهِ، وَ تَقْفُوَ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ اسْتَضَاءُوا بِنُورِهِ، وَ لَمْ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ عَنِ الْعَمَلِ فَيَقْطَعَهُمْ بِخُدَعِ غُرُورِهِ. (10) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي مُونِساً، وَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ‏ وَ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَارِساً، وَ لِأَقْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَا إِلَى الْمَعَاصِي حَابِساً، وَ لِأَلْسِنَتِنَا عَنِ الْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ مِنْ غَيْرِ مَا آفَةٍ مُخْرِساً، وَ لِجَوَارِحِنَا عَنِ اقْتِرَافِ الْآثَامِ زَاجِراً، وَ لِمَا طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّحِ الِاعْتِبَارِ نَاشِراً، حَتَّى تُوصِلَ إِلَى قُلُوبِنَا فَهْمَ عَجَائِبِهِ، وَ زَوَاجِرَ أَمْثَالِهِ الَّتِي ضَعُفَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِي عَلَى صَلَابَتِهَا عَنِ احْتِمَالِهِ. (11) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَدِمْ بِالْقُرْآنِ صَلَاحَ ظَاهِرِنَا، وَ احْجُبْ بِهِ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ عَنْ صِحَّةِ ضَمَائِرِنَا، وَ اغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا وَ عَلَائِقَ أَوْزَارِنَا، وَ اجْمَعْ بِهِ مُنْتَشَرَ أُمُورِنَا، وَ أَرْوِ بِهِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ظَمَأَ هَوَاجِرِنَا، وَ اكْسُنَا بِهِ حُلَلَ الْأَمَانِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فِي نُشُورِنَا. (12) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْبُرْ بِالْقُرْآنِ خَلَّتَنَا مِنْ عَدَمِ الْإِمْلَاقِ، وَ سُقْ إِلَيْنَا بِهِ رَغَدَ

الصحيفة السجادية / 190 / (44)(و كان من دعائه عليه السلام إذا دخل شهر رمضان:)

(13) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ جَنِّبْنَا الْإِلْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ، وَ الْتَّقْصِيرَ فِي تَمْجِيدِكَ، وَ الشَّكَّ فِي دِينِكَ، وَ الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ، وَ الْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ، وَ الِانْخِدَاعَ لِعَدُوِّكَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ (14) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ إِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعْتِقُهَا عَفْوُكَ، أَوْ يَهَبُهَا صَفْحُكَ فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ، وَ اجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرِ أَهْلٍ وَ أَصْحَابٍ. (15) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ امِّحَاقِ هِلَالِهِ، وَ اسْلَخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلَاخِ أَيَّامِهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ عَنَّا وَ قَدْ صَفَّيْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ، وَ أَخْلَصْتَنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ. (16) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ إِنْ مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنَا، وَ إِنْ زُغْنَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا، وَ إِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ الشَّيْطَانُ‏ فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ. (17) اللَّهُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِيَّاكَ، وَ زَيِّنْ أَوْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا لَكَ، وَ أَعِنَّا فِي نَهَارِهِ عَلَى صِيَامِهِ، وَ فِي لَيْلِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَيْكَ، وَ الْخُشُوعِ لَكَ، وَ الذِّلَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى لَا يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَيْنَا بِغَفْلَةٍ، وَ لَا لَيْلُهُ بِتَفْرِيطٍ.

الصحيفة السجادية / 198 / (45)(و كان من دعائه عليه السلام في وداع شهر رمضان:)

(23) فَنَحْنُ مُوَدِّعُوهُ وِدَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا، وَ غَمَّنَا وَ أَوْحَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا، وَ لَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الْمَحْفُوظُ، وَ الْحُرْمَةُ الْمَرْعِيَّةُ، وَ الْحَقُّ الْمَقْضِيُّ، فَنَحْنُ قَائِلُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ، وَ يَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ. (24) السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَ يَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَ السَّاعَاتِ. (25) السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِيهِ الْآمَالُ، وَ نُشِرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالُ. (26) السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينٍ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً، وَ أَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً، وَ مَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ. (27) السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيفٍ آنَسَ مُقْبِلًا فَسَرَّ، وَ أَوْحَشَ مُنْقَضِياً فَمَضَّ (28) السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِرٍ رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ، وَ قَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ. (29) السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ نَاصِرٍ أَعَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ‏، وَ صَاحِبٍ سَهَّلَ سُبُلَ الْإِحْسَانِ (30) السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عُتَقَاءَ اللَّهِ فِيكَ، وَ مَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَى حُرْمَتَكَ بِكَ! (31) السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَمْحَاكَ لِلذُّنُوبِ، وَ أَسْتَرَكَ لِأَنْوَاعِ الْعُيُوبِ! (32) السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ، وَ أَهْيَبَكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ! (33) السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ لَا تُنَافِسُهُ الْأَيَّامُ.

مصباح الشريعة / 12 / الباب الرابع في المشي

الْكَلَامَ مَعَ النَّاسِ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّ فِيهِ سُوءَ الْأَدَبِ وَ أَكْثَرُ الطُّرُقِ مَرَاصِدُ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَتْجَرَتُهُ فَلَا تَأْمَنْ كَيْدَهُ وَ اجْعَلْ ذَهَابَكَ وَ مَجِيئَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ السَّعْيِ فِي رِضَاهُ فَإِنَّ حَرَكَاتِكَ كُلَّهَا مَكْتُوبَةٌ فِي صَحِيفَتِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ‏ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ‏

مصباح الشريعة / 18 / الباب السابع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ لَمْ يَنْسَلِخْ عَنْ هَوَاجِسِهِ وَ لَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْ آفَاتِ نَفْسِهِ وَ شَهَوَاتِهَا وَ لَمْ يَهْزِمِ الشَّيْطَانَ‏ وَ لَمْ يَدْخُلْ فِي كَنَفِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَانِ عِصْمَتِهِ لَا يَصْلُحُ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَكُلَّمَا أَظْهَرَ أَمْراً يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَ لَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ قَالَ تَعَالَى‏ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ‏ وَ يُقَالُ لَهُ يَا خَائِنُ أَ تُطَالِبُ خَلْقِي بِمَا خُنْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَ أَرْخَيْتَ عَنْهُ عِنَانَكَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْأَسَدِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ‏

مصباح الشريعة / 19 / الباب السابع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

هَذِهِ الْآيَةِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلى‏ ما أَصابَكَ‏ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحّاً مُطَاعاً وَ هَوًى مُتَّبَعاً وَ إِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَ دَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ وَ صَاحِبُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَارِغاً مِنْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ مِمَّا يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ نَاصِحاً لِلْخَلْقِ رَحِيماً لَهُمْ رَفِيقاً بِهِمْ دَاعِياً لَهُمْ بِاللُّطْفِ وَ حُسْنِ الْبَيَانِ عَارِفاً بِتَفَاوُتِ أَخْلَاقِهِمْ لِيُنَزِّلَ كُلًّا مَنْزِلَتَهُ بَصِيراً بِمَكْرِ النَّفْسِ وَ مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ‏ صَابِراً عَلَى مَا يَلْحَقُهُ لَا يُكَافِئُهُمْ بِهَا وَ لَا يَشْكُو مِنْهُمْ وَ لَا يَسْتَعْمِلُ الْحَمِيَّةَ وَ لَا يَغْتَاظُ لِنَفْسِهِ مُجَرِّداً نِيَّتَهُ لِلَّهِ مُسْتَعِيناً بِهِ تَعَالَى وَ مُبْتَغِياً لِوَجْهِهِ فَإِنْ خَالَفُوهُ وَ جَفَوْهُ صَبَرَ وَ إِنْ وَافَقُوهُ وَ قَبِلُوا مِنْهُ شَكَرَ مُفَوِّضاً أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ نَاظِراً إِلَى عَيْبِهِ‏

مصباح الشريعة / 28 / الباب الثاني عشر في قراءة القرآن

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَمْ يَخْضَعْ لِلَّهِ وَ لَمْ يَرِقَّ قَلْبُهُ وَ لَا يُنْشِئُ حَزَناً وَ وَجَلًا فِي سِرِّهِ فَقَدِ اسْتَهَانَ بِعِظَمِ شَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً فَقَارِئُ الْقُرْآنِ مُحْتَاجٌ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ قَلْبٍ خَاشِعٍ وَ بَدَنٍ فَارِغٍ وَ مَوْضِعٍ خَالٍ فَإِذَا خَشَعَ لِلَّهِ قَلْبُهُ فَرَّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ‏ الرَّجِيمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏ فَإِذَا تَفَرَّغَ نَفْسُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ تَجَرَّدَ قَلْبُهُ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَا يَعْتَرِضُهُ عَارِضٌ فَيَحْرِمَهُ بَرَكَةَ نُورِ الْقُرْآنِ وَ فَوَائِدَهُ فَإِذَا اتَّخَذَ مَجْلِساً خَالِياً-

مصباح الشريعة / 43 / الباب التاسع عشر في المعاشرة

فِيهِ مِنْ غَيْرِكَ وَ كُنْ رَفِيقاً فِي أَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ شَفِيقاً فِي نَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَا تَدَعِ النَّصِيحَةَ فِي كُلِّ حَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ اقْطَعْ عَمَّنْ يُنْسِيكَ وَصْلُهُ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَ تَشْغَلُكَ أُلْفَتُهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ‏ وَ أَعْوَانِهِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكَ رُؤْيَتُهُمْ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ خُسْرَاناً عَظِيماً نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى‏

مصباح الشريعة / 46 / الباب العشرون في النوم

تَعَالَى بِقَلْبِكَ وَ لِسَانِكَ وَ خَفِ اطِّلَاعَهُ عَلَى سِرِّكَ مُسْتَعِيناً بِهِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا انْتَبَهْتَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَقُولُ لَكَ نَمْ فَإِنَّ لَكَ بَعْدُ لَيْلًا طَوِيلًا يُرِيدُ تَفْوِيتَ وَقْتِ مُنَاجَاتِكَ وَ عَرْضِ حَالِكَ عَلَى رَبِّكَ وَ لَا تَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ فَإِنَّ لِلْقَانِتِينَ فِيهِ أَشْوَاقاً

مصباح الشريعة / 79 / الباب الخامس و الثلاثون في الوسوسة

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ لَا يَتَمَكَّنُ الشَّيْطَانُ‏ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا وَ قَدْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَ سَكَنَ إِلَى نَهْيِهِ وَ نَسِيَ اطِّلَاعَهُ عَلَى سِرِّهِ فَالْوَسْوَسَةُ مَا تَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَ مُجَاوَرَةِ الطَّبْعِ وَ أَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ غَيٌّ وَ ضَلَالَةٌ وَ كُفْرٌ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَعَا عِبَادَهُ بِلُطْفِ دَعْوَتِهِ وَ عَرَّفَهُمْ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ فَقَالَ تَعَالَى‏ إِنَّ الشَّيْطانَ‏ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا فَكُنْ مَعَهُ كَالْغَرِيبِ مَعَ كَلْبِ الرَّاعِي يَفْزَعُ إِلَى صَاحِبِهِ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ كَذَلِكَ إِذَا أَتَاكَ الشَّيْطَانُ‏ مُوَسْوِساً-

مصباح الشريعة / 80 / الباب الخامس و الثلاثون في الوسوسة

لِيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ وَ يُنْسِيَكَ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْتَعِذْ مِنْهُ بِرَبِّكَ وَ بِرَبِّهِ فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ وَ يَنْصُرُ الْمَظْلُومَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ‏ وَ لَنْ تَقْدِرَ عَلَى هَذَا وَ مَعْرِفَةِ إِتْيَانِهِ وَ مَذَاهِبِ وَسْوَسَتِهِ إِلَّا بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ وَ الِاسْتِقَامَةِ عَلَى بِسَاطِ الْخِدْمَةِ وَ هَيْبَةِ الْمُطَّلِعِ وَ كَثْرَةِ الذِّكْرِ وَ أَمَّا الْمُهْمِلُ لِأَوْقَاتِهِ فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَانِ‏ لَا مَحَالَةَ وَ اعْتَبِرْ بِمَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْإِغْوَاءِ وَ الِاغْتِرَارِ وَ الِاسْتِكْبَارِ حَيْثُ غَرَّهُ وَ أَعْجَبَهُ عَمَلُهُ وَ عِبَادَتُهُ وَ بَصِيرَتُهُ وَ جُرْأَتُهُ عَلَيْهِ قَدْ أَوْرَثَهُ عِلْمُهُ وَ مَعْرِفَتُهُ وَ اسْتِدْلَالُهُ بِعَقْلِهِ اللَّعْنَةَ عَلَيْهِ إِلَى الْأَبَدِ فَمَا ظَنُّكَ بِنُصْحِهِ وَ دَعَوْتِهِ غَيْرَهُ فَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ الْأَوْثَقِ وَ هُوَ الِالْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ الِاضْطِرَارُ بِصِحَّةِ الِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ نَفَسٍ وَ لَا يَغُرَّنَّكَ تَزْيِينُهُ الطَّاعَاتِ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ لَكَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ بَاباً مِنَ الْخَيْرِ لِيَظْفَرَ بِكَ عِنْدَ تَمَامِ الْمِائَةِ فَقَابِلْهُ بِالْخِلَافِ وَ الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ الْمُضَادَّةِ بِاسْتِهْوَائِهِ‏

مصباح الشريعة / 90 / الباب الأربعون في الركوع

الْمُخْلِصُونَ وَ قُطِعَ بِنَا وَ اسْتَوْفِ رُكُوعَكَ بِاسْتِوَاءِ ظَهْرِكَ وَ انْحَطَّ عَنْ هِمَّتِكَ فِي الْقِيَامِ بِخِدْمَتِهِ إِلَّا بِعَوْنِهِ وَ فِرَّ بِالْقَلْبِ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ خَدَائِعِهِ وَ مَكَايِدِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ عِبَادَهُ بِقَدْرِ تَوَاضُعِهِمْ لَهُ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى أُصُولِ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخُشُوعِ بِقَدْرِ اطِّلَاعِ عَظَمَتِهِ عَلَى سِرِّهِمْ‏

مصباح الشريعة / 99 / الباب الخامس و الأربعون في العزلة

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ صَاحِبُ الْعُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بِحِصْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ مُتَحَرِّسٌ بِحَرَاسَتِهِ فَيَا طُوبَى لِمَنْ تَفَرَّدَ بِهِ سِرّاً وَ عَلَانِيَةً وَ هُوَ يَحْتَاجُ إِلَى عَشَرَةِ خِصَالٍ عِلْمِ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ تَحَبُّبِ الْفَقْرِ وَ اخْتِيَارِ الشِدَّةِ وَ الزُّهْدِ وَ اغْتِنَامِ الْخَلْوَةِ وَ النَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ وَ رُؤْيَةِ التَّقْصِيرِ فِي الْعِبَادَةِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ وَ تَرْكِ الْعُجْبِ وَ كَثْرَةِ الذِّكْرِ بِلَا غَفْلَةٍ فَإِنَّ الْغَفْلَةَ مِصْطَادُ الشَّيْطَانِ‏ وَ رَأْسُ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ سَبَبُ كُلِّ حِجَابٍ وَ خَلْوَةِ الْبَيْتِ عَمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع أَحْرِزْ لِسَانَكَ لِعِمَارَةِ

مصباح الشريعة / 100 / الباب الخامس و الأربعون في العزلة

قَلْبِكَ وَ لْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَ احْذَرْ مِنَ الرِّيَاءِ وَ فُضُولِ مَعَاشِكَ وَ اسْتَحِ مِنْ رَبِّكَ وَ ابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ وَ فِرَّ مِنَ النَّاسِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ الْأَفْعَى فَإِنَّهُمْ كَانُوا دَوَاءً فَصَارُوا الْيَوْمَ دَاءً ثُمَّ الْقَ اللَّهَ تَعَالَى مَتَى شِئْتَ قَالَ رَبِيعُ بْنُ خَيْثَمٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْيَوْمَ فِي مَوْضِعٍ لَا تَعْرِفُ وَ لَا تُعْرَفُ فَافْعَلْ فَفِي الْعُزْلَةِ صِيَانَةُ الْجَوَارِحِ وَ فَرَاغُ الْقَلْبِ وَ سَلَامَةُ الْعَيْشِ وَ كَسْرُ سِلَاحِ الشَّيْطَانِ‏ وَ مُجَانَبَةٌ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ رَاحَةُ الْقَلْبِ وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيٍّ إِلَّا وَ اخْتَارَ الْعُزْلَةَ فِي زَمَانِهِ إِمَّا فِي ابْتِدَائِهِ وَ إِمَّا فِي انْتِهَائِهِ‏

مصباح الشريعة / 105 / الباب التاسع و الأربعون في الطمع

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ بَلَغَنِي أَنَّهُ سُئِلَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ مَا الْأَصْلَحُ فِي الدِّينِ وَ مَا الْأَفْسَدُ فَقَالَ الْأَصْلَحُ الْوَرَعُ وَ الْأَفْسَدُ الطَّمَعُ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ صَدَقْتَ يَا كَعْبُ وَ الطَّمَعُ خَمْرُ الشَّيْطَانِ‏ يَسْقِي بِيَدِهِ لِخَوَاصِّهِ فَمَنْ سَكِرَ مِنْهُ لَا يَصْحُو إِلَّا فِي أَلِيمِ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِمُجَاوَرَةِ سَاقِيهِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الطَّمَعِ سَخْطَةٌ إِلَّا مثارات [مُشَارَاةُ] الدِّينِ بِالدُّنْيَا لَكَانَ سَخَطاً عَظِيماً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى‏ وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ

مصباح الشريعة / 108 / الباب الخمسون في الفساد

الْخِصَالُ مِنْ صُنْعِ قَارُونَ وَ اعْتِقَادِهِ وَ أَصْلُهَا مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَ جَمْعِهَا وَ مُتَابَعَةِ النَّفْسِ وَ هَوَاهَا وَ إِقَامَةِ شَهَوَاتِهَا وَ حُبِّ الْمَحْمَدَةِ وَ مُوَافَقَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ اتِّبَاعِ خُطُوَاتِهِ وَ كُلُّ ذَلِكَ يَجْتَمِعُ تَحْتَ الْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ وَ نِسْيَانِ مِنَنِهِ وَ عِلَاجُ ذَلِكَ الْفِرَارُ مِنَ النَّاسِ وَ رَفْضُ الدُّنْيَا وَ طَلَاقُ الرَّاحَةِ وَ الِانْقِطَاعُ عَنِ الْعَادَاتِ وَ قَطْعُ عُرُوقِ مَنَابِتِ الشَّهَوَاتِ بِدَوَامِ الذِّكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لُزُومُ الطَّاعَةِ لَهُ وَ احْتِمَالُ جَفَاءِ الْخَلْقِ وَ مُلَازَمَةِ الْقَرِينِ وَ شَمَاتَةِ الْعَدُوِّ مِنَ الْأَهْلِ وَ الْقَرَابَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ فَتَحْتَ عَلَيْكَ بَابَ عَطْفِ اللَّهِ وَ حُسْنِ نَظَرِهِ إِلَيْكَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ خَرَجْتَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَافِلِينَ وَ فَكَكْتَ قَلْبَكَ مِنْ أَسْرِ الشَّيْطَانِ‏ وَ قَدِمْتَ بَابَ اللَّهِ فِي مَعْشَرِ الْوَارِدِينَ إِلَيْهِ وَ سَلَكْتَ مَسْلَكاً رَجَوْتَ الْإِذْنَ بِالدُّخُولِ عَلَى الْمَلِكِ الْكَرِيمِ الْجَوَادِ الرَّحِيمِ وَ اسْتِبْطَاءِ بِسَاطِهِ عَلَى شَرْطِ الإِذْنِ وَ مَنْ وَطِئَ بِسَاطَ الْمَلِكِ عَلَى شَرْطِ الْإِذْنِ لَا يُحْرَمُ سَلَامَتَهُ وَ كَرَامَتَهُ لِأَنَّهُ الْمَلِكُ الْكَرِيمُ وَ الْجَوَادُ الرَّحِيمُ‏

مصباح الشريعة / 135 / الباب الثالث و الستون في الصوم

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ قَالَ النَّبِيُّ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ آفَاتِ الدُّنْيَا وَ حِجَابٌ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَإِذَا صُمْتَ فَانْوِ بِصَوْمِكَ كَفَّ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ قَطْعَ الْهِمَّةِ عَنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ وَ الشَّيَاطِينِ وَ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مَنْزِلَةَ الْمَرْضَى لَا تَشْتَهِي طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً وَ تَوَقَّعْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ شِفَاكَ مِنْ مَرَضِ الذُّنُوبِ وَ طَهِّرْ بَاطِنَكَ مِنْ كُلِّ كَذِبٍ وَ كَدِرٍ وَ غَفْلَةٍ وَ ظُلْمَةٍ يَقْطَعُكَ عَنْ مَعْنَى الْإِخْلَاصِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى قِيلَ لِبَعْضِهِمْ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَ إِنَّ الصِّيَامَ يُضْعِفُكَ قَالَ إِنِّي أُعِدُّهُ بِشَرِّ يَوْمٍ طَوِيلٍ وَ الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ أَهْوَنُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى عَذَابِهِ-

صحيفة الإمام الرضا عليه السلام / 42 / متن الصحيفة

(9) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ- فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ وَ أَوْقَعَهُ فِي الْعَظَائِمِ.

صحيفة الإمام الرضا عليه السلام / 53 / متن الصحيفة

(56) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كُلُوا الرُّمَّانَ فَلَيْسَتْ فِيهِ حَبَّةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ- إِلَّا أَنَارَتِ الْقَلْبَ وَ أَخْرَسَتِ الشَّيْطَانَ‏ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

صحيفة الإمام الرضا عليه السلام / 78 / متن الصحيفة

(163) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالزَّيْتِ كُلْهُ وَ ادَّهِنْ بِهِ- فَإِنَّ مَنْ أَكَلَهُ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ‏ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 121 / كتاب زيد الزراد ..... ص : 121

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ. وَ مِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ؛ وَ فِي ذَلِكَ مَحَبَّةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏، وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 154 / كتاب عاصم بن حميد الحناط ..... ص : 147

وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ، وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ، يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، يَتَوَلَّى فِيهَا رِجَالٌ رِجَالًا، فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ أَخْلَصَ لَمْ يَخْفَ عَلَى ذِي حِجًى، وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ أَخْلَصَ لَمْ يَكُنِ اخْتِلَافٌ، وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ، وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ، فَيُمْزَجَانِ فَيَجِيئَانِ مَعاً فَهُنَالِكَ اسْتَوْلَى الشَّيْطَانُ‏ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، وَ نَجَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 197 / كتاب زيد النرسي ..... ص : 187

زَيْدٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: إِنَّ شَيْطَاناً قَدْ وَلَعَ بِابْنِي إِسْمَاعِيلَ يُتَصَوَّرُ فِي صُورَتِهِ لِيَفْتِنَ بِهِ النَّاسَ وَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي صُورَةِ نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍّ فَمَنْ قَالَ لَكَ مِنَ النَّاسِ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ ابْنِي حَيٌّ لَمْ يَمُتْ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ‏ تَمَثَّلَ لَهُ فِي صُورَةِ إِسْمَاعِيلَ، مَا زِلْتُ أَبْتَهِلُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي إِسْمَاعِيلَ ابْنِي أَنْ يُحْيِيَهُ لِي وَ يَكُونَ الْقَيِّمَ مِنْ بَعْدِي، فَأَبَى رَبِّي ذَلِكَ، وَ أَنَّ هَذَا شَيْ‏ءٌ لَيْسَ إِلَى الرَّجُلِ مِنَّا يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْهَدُهُ إِلَى مَنْ يَشَاءُ فَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ مُوسَى ابْنِي وَ أَبَى أَنْ يَكُونَ إِسْمَاعِيلَ، وَ لَوْ جَهَدَ الشَّيْطَانُ‏ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِابْنِي مُوسَى مَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ أَبَداً، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 199 / كتاب زيد النرسي ..... ص : 187

وَ أَمَّا ضَرْبُكَ بِالصَّوَالِجِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ مَعَكَ يَرْكُضُ وَ الْمَلَائِكَةَ تَنْفِرُ عَنْكَ، وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ‏ءٌ، لَمْ تُؤْجَرْ، وَ مَنْ عَثَرَ بِهِ دَابَّتُهُ فَمَاتَ، دَخَلَ النَّارَ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 204 / كتاب زيد النرسي ..... ص : 187

زَيْدٌ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ سَمِعَ الْأَذَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: شَيْطَانٌ‏، ثُمَّ سَمِعَهُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: الْأَذَانُ حَقّاً.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 206 / كتاب زيد النرسي ..... ص : 187

فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، وَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏، وَ مَنْ صُرِفَ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ‏ لَمْ يَعْصِ، وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 207 / كتاب زيد النرسي ..... ص : 187

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ، بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ إِلَّا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 234 / [أخبار حميد بن شعيب عن جابر الجعفي‏] ..... ص : 213

جَابِرٌ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ، فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَ سَلِّمْ عَلَى أَهْلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ، فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، وَ سَلَامٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ- السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَرَّ الشَّيْطَانُ‏ مِنْ مَنْزِلِهِ، وَ إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ، فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، قَالَ: يَقُولُ الشَّيْطَانُ‏ لِأَصْحَابِهِ: اخْرُجُوا، لَيْسَ لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِيتٌ، وَ إِنْ هُوَ نَسِيَ أَنْ‏

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 235 / [أخبار حميد بن شعيب عن جابر الجعفي‏] ..... ص : 213

جَابِرٌ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ لَبِسَ ثَوْباً، وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ يَصْنَعُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ، كَانَ الشَّيْطَانُ‏ فِيهِ شَرِيكاً.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 236 / [أخبار حميد بن شعيب عن جابر الجعفي‏] ..... ص : 213

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ! لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ نَصِيباً، وَ لَا شِرْكاً عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيِّ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 259 / أخبار ذريح بن يزيد المحاربي ..... ص : 253

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَ لكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‏ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ‏. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَ نَادَى الشَّيْطَانُ‏ عَلَى جَبَلِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا مُحَمَّدٌ فِي طَلَبِ الْعِيرِ، فَخَرَجُوا عَلَى كُلِّ صَعْبٍ وَ ذَلُولٍ، وَ خَرَجَ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَعَهُمْ، وَ نَزَلَتْ رِجَالُهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَ نَزَلَ طَالِبٌ يَرْتَجِزُ، فَقَالَ فِيمَا يَرْتَجِزُ:

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 273 / حديثان لعلي بن عبد الله بن سعيد ..... ص : 272

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْهَرَمِ وَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ الْغَلَبَةِ وَ الذُّلِّ وَ الْقَسْوَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ، وَ أُعِيذُ بِكَ دِينِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 285 / كتاب درست بن أبي منصور ..... ص : 281

فَقَالَ: أَ لَمْ تَرَ إِلَى شَيْئَيْنِ يَخْتَلِجَانِ فِي قَلْبِكَ: شَيْ‏ءٌ يَأْمُرُ بِالْخَيرِ هُوَ مَلَكٌ يَرَحُّ الْقَلْبَ، وَ الَّذِي يَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ هُوَ الشَّيْطَانُ‏ يَنْفُثُ فِي أُذُنِ الْقَلْبِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ:

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 285 / كتاب درست بن أبي منصور ..... ص : 281

لِلْمَلَكِ لَمَّةٌ، وَ لِلشَّيْطَانِ‏ لَمَّةٌ، فَمِنْ لَمَّةِ الْمَلَكِ إِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَ تَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ وَ رَجَاءُ الثَّوَابِ، وَ مِنْ لَمَّةِ الشَّيْطَانِ‏ تَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَ قُنُوطٌ مِنَ الْخَيْرِ وَ إِيعَادٌ بِالشَّرِّ.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 290 / كتاب درست بن أبي منصور ..... ص : 281

بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ‏ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، وَ يَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى.

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 362 / المختار من كتاب علاء بن رزين ..... ص : 357

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ يوقض [يُوقَظُ] كُلَّ لَيْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَاراً، فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ، وَ إِلَّا فَحَّجَ الشَّيْطَانُ‏ فِي أُذُنِهِ، أَ وَ لَا يَرَى أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ، قَامَ مُتَحَيِّراً ثِقْلًا كَسْلَانَ؟

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 383 / 2. فهرس الأحاديث ..... ص : 379

إنّ الشمس تطلع كلّ يوم بين قرني الشيطان‏ إلّا صبيحة ليلة القدر./ الإمام الصادق عليه السّلام/ 206

الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) / 385 / 2. فهرس الأحاديث ..... ص : 379

إنّ عليا عليه السّلام كان إذا أتى أهله، قال: بسم اللّه اللّهمّ لا تجعل للشيطان‏ فيه .../ الإمام الصادق عليه السّلام/ 236

مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها / 309 / ما ورد عن طريق علي بن جعفر من الأحكام و غيرها ..... ص : 309

779- الشَّيْخُ الصَّدُوقُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ يَتْبَعْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ‏.

مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها / 315 / الإمامة و فضل الأئمة ع ..... ص : 313

793- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَخِي مُوسَى ع قَالَ: قَالَ أَبِي لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِي إِلَيْكَ ابْنِي أَخِيكَ فَقَدْ مَلَآنِي بِالسَّفَهِ فَإِنَّهُمَا شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ.

مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها / 344 / الأخلاقيات ..... ص : 333

قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‏ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْعُدَ مَعَ مَنْ شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ‏ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِمَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ‏ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏ وَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً قَالَ خَيْراً فَغَنِمَ أَوْ صَمَتَ فَسَلِمَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْمَعَ مَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

الزهد / النص / 8 / 1 باب الصمت إلا بخير و ترك الرجل ما لا يعنيه و النميمة

الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِيٍّ قَلِيلِ الْحَيَاءِ لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَيَّةٍ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ‏ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ وَ فِي النَّاسِ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ‏ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ؟ فَقِيلَ وَ فِي النَّاسِ مَنْ لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ مَا قِيلَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ مَنْ تَعَرَّضَ النَّاسَ فَقَالَ فِيهِمْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَهُ فَذَلِكَ الَّذِي لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ مَا قِيلَ لَهُ.

الزهد / النص / 14 / 2 باب الأدب و الحث على الخير

28- الْقَاسِمُ وَ فَضَالَةُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ كَلَاماً يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ أَكْيَسُ الْكَيْسِ التُّقَى وَ أَحْمَقُ الْحُمْقِ الْفُجُورُ وَ أَشَرُّ الرِّوَايَةِ رِوَايَةُ الْكَذِبِ وَ أَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ أَشَرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ وَ أَشَرُّ النَّدَامَةِ حِينَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَ أَعْظَمُ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَعْظَمُ الْخَطَأِ عِنْدَ اللَّهِ لِسَانٌ كَذِبٌ وَ أَشَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا وَ شَرُّ الْأَكْلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَحْسَنُ زِينَةِ الرَّجُلِ هَدْيٌ حَسَنٌ مَعَ إِيمَانٍ وَ أَمْلَكُ أَمْرِهِ بِهِ وَ قَوْلِهِ خَوَاتِمُهُ وَ مَنْ يَبْتَغِي [يَبْتَغِ‏] السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ وَ مَنْ يَثِقْ بِالدُّنْيَا يَعْجِزْ عَنْهُ وَ مَنْ يَعْرِفِ الْبَلَاءَ يَصْبِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا يَعْرِفْهُ يَنْكُلْ وَ الذَّنْبُ كُفْرٌ وَ مَنْ يَسْتَكْبِرْ يَضَعْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يُطِعِ الشَّيْطَانَ‏ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ وَ مَنْ يَشْكُرْهُ يَزِدْهُ قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ وَ مَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعْقِبُهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ اللَّهُ لَا تُسْخِطُوا اللَّهَ بِرِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا تَقَرَّبُوا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ يَتَبَاعَدُ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَيْ‏ءٌ يُعْطِيهِ بِهِ خَيْراً أَوْ يَدْفَعُ عَنْهُ سُوءاً إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ نَجَاحٌ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ يُبْتَغَى وَ نَجَاةٌ مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُتَّقَى وَ إِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُ مَنْ أَطَاعَهُ وَ لَا يَعْصِمُ مَنْ عَصَاهُ وَ لَا يَجِدُ الْهَارِبُ مِنَ اللَّهِ مَهْرَباً وَ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ نَازِلٌ عَلَى حَالِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْخَلَائِقُ وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ‏ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‏.

الزهد / النص / 54 / 9 باب الملكين و ما يحفظان

146- النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ قَالَ هُمَا الْمَلَكَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ قَالَ هُوَ الْمَلَكُ الَّذِي يَحْفَظُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ‏ قَالَ هُوَ شَيْطَانٌ‏.

الزهد / النص / 75 / 12 باب التوبة و الاستغفار و الندم و الإقرار

201- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ ع قَالَ يَا رَبِّ سَلَّطْتَ عَلَيَّ الشَّيْطَانَ‏ وَ أَجْرَيْتَهُ مِنِّي مَجْرَى الدَّمِ فَاجْعَلْ لِي شَيْئاً فَقَالَ يَا آدَمُ جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ وَ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي قَالَ جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ سَيِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي قَالَ جَعَلْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ أَوْ قَالَ بَسَطْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ حَتَّى تَبْلُغَ النَّفْسُ هَذِهِ قَالَ يَا رَبِّ حَسْبِي.

الزهد / النص / 78 / 14 باب ذكر الموت و القبر

211- عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْمَوْتَ الْمَوْتَ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ بِالرَّوْحِ وَ الرَّاحَةِ وَ الْكَرَّةِ الْمُبَارَكَةِ إِلَى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لِأَهْلِ دَارِ الْخُلُودِ الَّذِينَ كَانَ لَهَا سَعْيُهُمْ وَ فِيهَا رَغْبَتُهُمْ وَ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ بِالشِّقْوَةِ وَ النَّدَامَةِ وَ الْكَرَّةِ الْخَاسِرَةِ إِلَى نَارٍ حَامِيَةٍ لِأَهْلِ دَارِ الْغُرُورِ الَّذِينَ كَانَ لَهَا سَعْيُهُمْ وَ فِيهَا رَغْبَتُهُمْ وَ قَالَ ع إِذَا اسْتَحَقَّتْ وَلَايَةُ الشَّيْطَانِ‏ وَ الشَّقَاوَةُ جَاءَ الْأَمَلُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ وَ ذَهَبَ الْأَجَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ قَالَ وَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً.

الزهد / النص / 83 / 15 باب ما يعاين المؤمن و الكافر

فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ أَبْشِرْ يَا عَدُوَّ اللَّهِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَذَابِهِ وَ النَّارِ أَمَّا الَّذِي كُنْتَ تَرْجُو فَقَدْ فَاتَكَ وَ أَمَّا الَّذِي كُنْتَ تَحْذَرُهُ فَقَدْ نَزَلَ بِكَ ثُمَّ يَسُلُّ نَفْسَهُ سَلًّا عَنِيفاً ثُمَّ يُوَكَّلُ بِرُوحِهِ ثَلَاثُ مِائَةِ شَيْطَانٍ‏ يَبْزُقُونَ [يَبْصُقُونَ‏] كُلُّهُمْ يَبْزُقُ فِي وَجْهِهِ وَ يَتَأَذَّى بِرِيحِهِ [بِرُوحِهِ‏] فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْحِ رِيحِهَا [فَتْحِ رِيحِهَا] قَيْحِهَا وَ لَهَبِهَا [لَهِيبِهَا].

الزهد / النص / 86 / 16 باب المسألة في القبر و عذاب القبر و البرزخ

231 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكَانِ مَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ وَ مَلَكٌ عَنْ شِمَالِهِ وَ أُقِيمَ الشَّيْطَانُ‏ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنَاهُ مِثْلُ النُّحَاسِ فَيُقَالُ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ [أَظْهُرِكُمْ‏] ظَهْرَانَيْكُمْ قَالَ فَيَفْزَعُ لَهُ فَزْعَةً [فَلْيَفْزَعْ لِذَلِكَ فَزَعاً عَظِيماً] فَيَقُولُ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً أَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص تَسْأَلَانِي فَيَقُولَانِ لَهُ نَمْ نَوْمَةً لَا حُلُمَ فِيهَا وَ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ [تِسْعَ‏] تِسْعَةَ أَذْرُعٍ ثُمَّ يَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ فَإِذَا [وَ إِذَا] كَانَ كَافِراً يَقُولَانِ لَهُ [مَا] مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُخَلِّيَانِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ‏

الزهد / النص / 87 / 16 باب المسألة في القبر و عذاب القبر و البرزخ

الشَّيْطَانِ‏.

الزهد / النص / 99 / 18 باب الشفاعة و من‏[يخرج‏] خرج من النار

267- فُضَيْلُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ ادْعُ اللَّهَ لِي فَإِنَّ لِي ذُنُوباً كَثِيرَةً فَقَالَ مَهْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ لَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ‏ عَوْناً عَلَى نَفْسِكَ إِنَّ عَفْوَ اللَّهِ لَا يُشْبِهُهُ شَيْ‏ءٌ.

المؤمن / 21 / 1 باب شدة ابتلاء المؤمن

20- عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخَذَ مِيثَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَى بَلَايَا أَرْبَعٍ [الْأُولَى‏] أَيْسَرُهَا عَلَيْهِ مُؤْمِنٌ مِثْلُهُ يَحْسُدُهُ وَ الثَّانِيَةُ مُنَافِقٌ يَقْفُو أَثَرَهُ وَ الثَّالِثَةُ شَيْطَانٌ‏ يَعْرِضُ لَهُ يَفْتِنُهُ وَ يُضِلُّهُ وَ الرَّابِعَةُ كَافِرٌ بِالَّذِي آمَنَ بِهِ يَرَى جِهَادَهُ جِهَاداً فَمَا بَقَاءُ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ هَذَا.

المؤمن / 70 / 8 باب ما حرم الله عز و جل على المؤمن من حرمة أخيه المؤمن

192 وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ فِي مَجْلِسٍ يُسَبُّ فِيهِ إِمَامٌ أَوْ يُغْتَابُ فِيهِ مُسْلِمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏.

تفسير القمي / ج‏1 / 23 / مقدمة المصنف ..... ص : 1

علوا كبيرا- أن يعاقب أحدا على غير فعله و بغير حجة واضحة عليه- و القرآن كله رد عليهم قال الله تبارك و تعالى «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها- لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ‏» فقوله عز و جل لها و عليها هو على الحقيقة لفعلها- و قوله «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ- وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‏» و قوله «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» و قوله «ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ‏» و قوله «وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى‏ عَلَى الْهُدى‏» و قوله «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ‏» يعني بينا له طريق الخير و طريق الشر «إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً» قوله «وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ- وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ- وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ- وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى‏ بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ما كانُوا سابِقِينَ- فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ‏ لم يقل لفعلنا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً- وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ- وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا- وَ ما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ‏» و مثله كثير نذكره- و نذكر ما احتجت به المجبرة من القرآن الذي لم يعرفوا معناه و تفسيره في مواضعه إن شاء الله.

تفسير القمي / ج‏1 / 32 / [سورة البقرة(2): الآيات 1 الى 3] ..... ص : 30

قَامَ عَادَ إِلَيْهِ» قِيلَ وَ مَا الَّذِي يُفَارِقُهُ قَالَ «الَّذِي يَدَعُهُ [يَرْعَدُ] فِي قَلْبِهِ- ثُمَّ قَالَ ع «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَ لَهُ أُذُنَانِ- عَلَى أَحَدِهِمَا مَلَكٌ مُرْشِدٌ وَ عَلَى الْآخَرِ شَيْطَانٌ‏ مَغْتَرٌّ هَذَا يَأْمُرُهُ وَ هَذَا يَزْجُرُهُ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 43 / [سورة البقرة(2): الآيات 30 الى 39] ..... ص : 35

قَالَ‏ أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ أَتَى جَهَالَةً إِلَى الشَّجَرَةِ فَأَخْرَجَهُ- لِأَنَّهُ خَلَقَ خِلْقَةً لَا تَبْقَى إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ- وَ اللِّبَاسِ وَ الْأَكْنَانِ وَ النِّكَاحِ- وَ لَا يُدْرِكُ مَا يَنْفَعُهُ مِمَّا يَضُرُّهُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ- فَجَاءَهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ إِنَّكُمَا إِنْ أَكَلْتُمَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَهَاكُمَا اللَّهُ عَنْهَا صِرْتُمَا مَلَكَيْنِ- وَ بَقِيتُمَا فِي الْجَنَّةِ أَبَداً- وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلَا مِنْهَا أَخْرَجَكُمَا اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ حَلَفَ لَهُمَا أَنَّهُ لَهُمَا نَاصِحٌ- كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُ «ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ- إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ- وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ‏» فَقَبِلَ آدَمُ قَوْلَهُ فَأَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ- فَكَانَ كَمَا حَكَى اللَّهُ «بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما» وَ سَقَطَ عَنْهُمَا مَا أَلْبَسَهُمَا اللَّهُ مِنْ لِبَاسِ الْجَنَّةِ وَ أَقْبَلَا يَسْتَتِرَانِ بِوَرَقِ الْجَنَّةِ «وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ- وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ‏ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ‏» فَقَالا كَمَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمَا «رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا- لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‏» فَقَالَ اللَّهُ لَهُمَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِينٍ‏ قَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَوْلُهُ‏ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ‏ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ- وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِينٍ‏ فَهَبَطَ آدَمُ عَلَى الصَّفَا وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الصَّفَا لِأَنَّ صَفْوَةَ اللَّهِ نَزَلَ عَلَيْهَا وَ نَزَلَتْ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمَرْوَةُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَزَلَتْ عَلَيْهَا- فَبَقِيَ آدَمُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً سَاجِداً يَبْكِي عَلَى الْجَنَّةِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا آدَمُ أَ لَمْ يَخْلُقْكَ اللَّهُ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 92 / [سورة البقرة(2): الآيات 268 الى 271] ..... ص : 92

و أما قوله‏ الشَّيْطانُ‏ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ فإن الشيطان‏ يقول لا تنفق فإنك تفتقر وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا أي يغفر لكم إن أنفقتم لله «وَ فَضْلًا» قال يخلف عليكم، و قوله‏ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ- وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً قال الخير الكثير معرفة أمير المؤمنين و الأئمة ع، و قوله‏ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ‏ قال الزكاة المفروضة تخرج علانية و تدفع علانية

تفسير القمي / ج‏1 / 93 / [سورة البقرة(2): الآيات 273 الى 275] ..... ص : 93

و قوله‏ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ- إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 93 / [سورة البقرة(2): الآيات 273 الى 275] ..... ص : 93

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ قَوْماً يُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَقُومَ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ، فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ- إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 101 / [سورة آل‏عمران(3): الآيات 35 الى 42] ..... ص : 100

بذلك فحملت، فقالت‏ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً للمحراب، و كانوا إذا نذروا نذرا جعلوا ولدهم للمحراب‏ فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى‏ و أنت وعدتني ذكرا وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏ فوهب الله لمريم عيسى ع‏

تفسير القمي / ج‏1 / 121 / [سورة آل‏عمران(3): الآيات 122 الى 174] ..... ص : 110

، و قوله: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ- إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ‏ أي خدعهم حتى طلبوا الغنيمة بِبَعْضِ ما كَسَبُوا قال بذنوبهم‏ وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ‏ ثم قال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا يعني عبد الله بن أبي و أصحابه الذين قعدوا عن الحرب‏ وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ- أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا- لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ- وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ثم قال لنبيه:

تفسير القمي / ج‏1 / 139 / [سورة النساء(4): الآيات 36 الى 44] ..... ص : 138

ذكر المنافقين فقال: وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ- وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ- وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ‏ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً ثم قال: وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً قال أنفقوا في طاعة الله و قوله‏ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ معطوفة على قوله «وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً» و قوله‏ فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ يعني الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين‏ وَ جِئْنا بِكَ‏ يا محمد عَلى‏ هؤُلاءِ شَهِيداً يعني على الأئمة، فرسول الله ص شهيد على الأئمة و هم شهداء على الناس و قوله‏ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً قال يتمنى الذين غصبوا أمير المؤمنين ع أن تكون الأرض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه- و أن لم يكتموا ما قاله رسول الله ص فيه و قوله:

تفسير القمي / ج‏1 / 145 / [سورة النساء(4): الآيات 71 الى 91] ..... ص : 143

من ذنوب- فعوقبت عليها في الدنيا و الآخرة فمن نفسك بأفعالك- لأن السارق يقطع و الزاني يجلد و يرجم و القاتل يقتل- فقد سمى الله تعالى العلل و الخوف- و الشدة و عقوبات الذنوب كلها سيئات- فقال‏ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‏ بأعمالك و قوله‏ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ‏ يعني الصحة و العافية و السعة- و السيئات التي هي عقوبات الذنوب من عند الله- و قوله عز و جل يحكي قول المنافقين فقال‏ وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ- بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ- وَ اللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ‏ أي يبدلون‏ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفى‏ بِاللَّهِ وَكِيلًا و قوله‏ وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ‏ أي أخبروا به‏ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ‏ يعني أمير المؤمنين ع‏ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‏ أي الذين يعلمون منهم- و قوله‏ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ‏ قال الفضل رسول الله ص و الرحمة أمير المؤمنين ع‏ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ‏ إِلَّا قَلِيلًا و قوله‏ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها- وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها قال يكون كفيل ذلك الظلم الذي يظلم صاحب الشفاعة- و قوله‏ وَ كانَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقِيتاً أي مقتدرا و قوله‏ وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها- إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَسِيباً أو ردوها قال السلام و غيره من البر-.

تفسير القمي / ج‏1 / 172 / [سورة المائدة(5): الآيات 67 الى 81] ..... ص : 171

أَلَا وَ كُلُّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ، وَ أَوَّلُ مَوْضُوعٍ دَمُ رَبِيعَةَ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ- وَ لَكِنَّهُ رَاضٍ بِمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا وَ إِنَّهُ إِذَا أُطِيعَ فَقَدْ عُبِدَ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ حَقّاً، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ مَالُهُ- إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ، وَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ- حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ أَيُّهَا النَّاسُ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ احْفَظُوا قَوْلِي تَنْتَفِعُوا بِهِ بَعْدِي- وَ افْهَمُوهُ تَنْعَشُوا- أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً- يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ بِالسَّيْفِ عَلَى الدُّنْيَا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَ لَتَفْعَلُنَّ- لَتَجِدُونِي فِي كَتِيبَةٍ بَيْنَ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ أَضْرِبُ وُجُوهَكُمْ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ- إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ- أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، أَلَا فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِمَا فَقَدْ نَجَا- وَ مَنْ خَالَفَهُمَا فَقَدْ هَلَكَ- أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ إِنَّهُ سَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ مِنْكُمْ رِجَالٌ فَيُدْفَعُونَ عَنِّي، فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا بَعْدَكَ وَ غَيَّرُوا سُنَّتَكَ- فَأَقُولُ سُحْقاً سُحْقاً.

تفسير القمي / ج‏1 / 181 / [سورة المائدة(5): الآيات 90 الى 95] ..... ص : 180

و أما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر، و أما الأنصاب فالأوثان التي كانوا يعبدونها المشركون، و أما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه و شراه و الانتفاع بشي‏ء من هذا حرام من الله محرم، و هو رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏، فقرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان، و أما قوله‏ أَطِيعُوا اللَّهَ- وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا يقول لا تعصوا و لا تركنوا إلى الشهوات من الخمر و الميسر فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ‏ يقول عصيتم‏ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى‏ رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ‏ إذ قد بلغ و بين فانتهوا،

تفسير القمي / ج‏1 / 181 / [سورة المائدة(5): الآيات 90 الى 95] ..... ص : 180

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَبِيتُونَ- وَ هُمْ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ- فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مُسِخُوا مِنْ لَيْلَتِهِمْ- وَ أَصْبَحُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِيرَ- وَ هُوَ قَوْلُهُ «وَ احْذَرُوا» أَنْ تَعْتَدُوا كَمَا اعْتَدَى أَصْحَابُ السَّبْتِ، فَقَدْ كَانَ أَمْلَى لَهُمْ حَتَّى آثَرُوا وَ قَالُوا إِنَّ السَّبْتَ لَنَا حَلَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَ حُرِّمَ عَلَى أَوَّلِينَا- وَ كَانُوا يُعَاقَبُونَ عَلَى اسْتِحْلَالِهِمُ السَّبْتَ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ عَلَيْنَا حَرَامٌ- وَ مَا زِلْنَا بِخَيْرٍ مُنْذُ اسْتَحْلَلْنَاهُ- وَ قَدْ كَثُرَتْ أَمْوَالُنَا وَ صَحَّتْ أَجْسَامُنَا، ثُمَّ أَخَذَهُمُ اللَّهُ لَيْلًا وَ هُمْ غَافِلُونَ- فَهُوَ قَوْلُهُ «وَ احْذَرُوا» أَنْ يَحِلَّ بِكُمْ مِثْلُ مَا حَلَّ بِمَنْ تَعَدَّى وَ عَصَى- فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ التَّشْدِيدُ فِي أَمْرِهِمَا- قَالَ النَّاسُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُتِلَ أَصْحَابُنَا وَ هُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ قَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رِجْساً- وَ جَعَلَهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ‏ وَ قَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ- أَ فَيَضُرُّ أَصْحَابَنَا ذَلِكَ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 200 / [سورة الأنعام(6): الآيات 1 الى 44] ..... ص : 193

لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ‏ يعني كي يتضرعوا ثم قال‏ فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ- وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ ما كانُوا يَعْمَلُونَ‏ فلما لم يتضرعوا فتح الله عليهم الدنيا- و أغناهم عقوبة لفعلهم الردي- فلما فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ‏ أي آيسون- و ذلك قول الله تبارك و تعالى- في مناجاته لموسى ع،

تفسير القمي / ج‏1 / 204 / [سورة الأنعام(6): الآيات 52 الى 73] ..... ص : 202

و قوله‏ وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا- فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ‏ يعني الذين يكذبون بالقرآن و يستهزءون، ثم قال فإن أنساك الشيطان‏ في ذلك الوقت عما أمرتك به‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 219 / [سورة الأنعام(6): الآيات 142 الى 151] ..... ص : 218

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ- وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ و قوله‏ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ- وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ- قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ- أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ- نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ- قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ- أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ‏ فهذه التي أحلها الله في كتابه في قوله «وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ‏» ثم فسرها في هذه الآية فقال: «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ» وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ‏ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ‏،

تفسير القمي / ج‏1 / 225 / [سورة الأعراف(7): الآيات 17 الى 24] ..... ص : 224

يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ- فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‏ و كان كما حكى الله‏ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ‏ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما- وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ- إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ وَ قاسَمَهُما أي حلفهما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 225 / [سورة الأعراف(7): الآيات 17 الى 24] ..... ص : 224

وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ أي يغطيان سوءاتهما به‏ وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ- وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ‏ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ فقالا كما حكى الله‏ رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا- وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‏ فقال الله‏ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ يعني آدم و إبليس‏ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ- وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِينٍ‏ يعني إلى القيامة.

تفسير القمي / ج‏1 / 226 / [سورة الأعراف(7): الآيات 26 الى 39] ..... ص : 225

و قوله‏ يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فإنه محكم، و أما قوله‏ وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا- وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قال الذين عبدوا الأصنام، فرد الله عليهم فقال‏ قُلْ‏ لهم‏ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ- أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ- قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ أي بالعدل‏ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ- وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ- كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ‏ أي في القيامة فَرِيقاً هَدى‏ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ يعني العذاب وجب عليهم،

تفسير القمي / ج‏1 / 244 / [سورة الأعراف(7): الآيات 160 الى 171] ..... ص : 244

حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ أَيْكَةَ مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ وَ أَنَّ الْحِيتَانَ كَانَتْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ يَوْمَ السَّبْتِ لِيَخْتَبِرَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ فِي ذَلِكَ- فَشُرِّعَتْ إِلَيْهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ فِي نَادِيهِمْ- وَ قُدَّامِ أَبْوَابِهِمْ فِي أَنْهَارِهِمْ وَ سَوَاقِيهِمْ- فَبَادَرُوا إِلَيْهَا فَأَخَذُوا يَصْطَادُونَهَا- فَلَبِثُوا فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ- لَا يَنْهَاهُمْ عَنْهَا الْأَحْبَارُ- وَ لَا يَمْنَعُهُمُ الْعُلَمَاءُ مِنْ صَيْدِهَا، ثُمَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ أَوْحَى إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ- إنَّمَا نُهِيتُمْ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ السَّبْتِ فَلَمْ تُنْهَوْا عَنْ صَيْدِهَا، فَاصْطَادُوا يَوْمَ السَّبْتِ وَ كُلُوهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْآنَ نَصْطَادُهَا، فَعَتَتْ، وَ انْحَازَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ- فَقَالُوا نَنْهَاكُمْ عَنْ عُقُوبَةِ اللَّهِ أَنْ تَتَعَرَّضُوا لِخِلَافِ أَمْرِهِ وَ اعْتَزَلَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ذَاتَ الْيَسَارِ- فَسَكَتَتْ فَلَمْ تَعِظْهُمْ، فَقَالَتْ لِلطَّائِفَةِ الَّتِي وَعَظَتْهُمْ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 248 / [سورة الأعراف(7): الآيات 172 الى 188] ..... ص : 246

و أما قوله‏ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا- فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ‏ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏ فإنها نزلت في بلعم بن باعوراء و كان من بني إسرائيل،

تفسير القمي / ج‏1 / 248 / [سورة الأعراف(7): الآيات 172 الى 188] ..... ص : 246

وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ [الْحُسَيْنِ‏] بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ أَنَّهُ أُعْطِيَ بَلْعَمُ بْنُ بَاعُورَاءَ الِاسْمَ الْأَعْظَمَ، فَكَانَ يَدْعُو بِهِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ- فَمَالَ إِلَى فِرْعَوْنَ فَلَمَّا مَرَّ فِرْعَوْنُ فِي طَلَبِ مُوسَى وَ أَصْحَابِهِ- قَالَ فِرْعَوْنُ لِبَلْعَمَ ادْعُ اللَّهَ عَلَى مُوسَى وَ أَصْحَابِهِ لِيَحْبِسَهُ عَلَيْنَا- فَرَكِبَ حِمَارَتَهُ لِيَمُرَّ فِي طَلَبِ مُوسَى وَ أَصْحَابِهِ- فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ حِمَارَتُهُ فَأَقْبَلَ يَضْرِبُهَا فَأَنْطَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَتْ وَيْلَكَ عَلَى مَا تَضْرِبُنِي- أَ تُرِيدُ أَجِي‏ءُ مَعَكَ لِتَدْعُوَ عَلَى مُوسَى نَبِيِّ اللَّهِ وَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، فَلَمْ يَزَلْ يَضْرِبُهَا حَتَّى قَتَلَهَا وَ انْسَلَخَ الِاسْمُ الْأَعْظَمُ مِنْ لِسَانِهِ، وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ‏ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ- وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها- وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ- فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ- إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ‏ وَ هُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ، فَقَالَ الرِّضَا ع فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ- حِمَارَةُ بَلْعَمَ وَ كَلْبُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَ الذِّئْبُ وَ كَانَ سَبَبُ الذِّئْبِ- أَنَّهُ بَعَثَ مَلِكٌ ظَالِمٌ رَجُلًا شُرْطِيّاً- لِيُحْشِمَ قَوْماً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ يُعَذِّبَهُمْ- وَ كَانَ لِلشُّرْطِيِّ ابْنٌ يُحِبُّهُ، فَجَاءَ ذِئْبٌ فَأَكَلَ ابْنَهُ فَحَزِنَ الشُّرْطِيُّ عَلَيْهِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 253 / [سورة الأعراف(7): الآيات 189 الى 206] ..... ص : 250

ثم قال‏ أَ يُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً- وَ هُمْ يُخْلَقُونَ‏ ثم احتج على الملحدين فقال‏ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ- لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَ لا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ‏ إلى قوله‏ وَ تَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لا يُبْصِرُونَ‏ ثم أدب الله رسوله ص فقال‏ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ- وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ‏ ثم قال‏ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ‏ نَزْغٌ‏ قال إن عرض في قلبك منه شي‏ء و وسوسة فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏ ثم قال‏ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا- إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا- فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ قال و إذا ذكرهم الشيطان‏ المعاصي- و حملهم عليها يذكرون الله فإذا هم مبصرون، قال و إذا ذكرهم الشيطان‏ وَ إِخْوانُهُمْ‏ من الجن‏ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ‏ أي لا يقصرون من‏

تفسير القمي / ج‏1 / 261 / [سورة الأنفال(8): الآيات 1 الى 18] ..... ص : 254

وَ بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَثْرَةُ قُرَيْشٍ فَفَزِعُوا فَزَعاً شَدِيداً وَ بَكَوْا وَ اسْتَغَاثُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ‏ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ- أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ- وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى‏- وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ- وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏ فَلَمَّا مَشَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَنَّهُ اللَّيْلُ أَلْقَى اللَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ النُّعَاسَ حَتَّى نَامُوا- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ وَ كَانَ نَزَلَ الْوَلِيدُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَثْبُتُ فِيهِ الْقَدَمُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ- حَتَّى تَثْبُتَ أَقْدَامُهُمْ عَلَى الْأَرْضِ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‏ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ- وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ- وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ وَ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص احْتَلَمَ‏ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‏ وَ كَانَ الْمَطَرُ عَلَى قُرَيْشٍ مِثْلَ الْعَزَالِي وَ كَانَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص رَذَاذاً بِقَدْرِ مَا لَبَّدَ الْأَرْضَ.

تفسير القمي / ج‏1 / 266 / [سورة الأنفال(8): الآيات 1 الى 18] ..... ص : 254

وَ جَاءَ إِبْلِيسُ إِلَى قُرَيْشٍ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُمْ أَنَا جَارُكُمْ ادْفَعُوا إِلَيَّ رَايَتَكُمْ، فَدَفَعُوهَا إِلَيْهِ- وَ جَاءَ بِشَيَاطِينِهِ يَهُولُ بِهِمْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ وَ يُفْزِعُهُمْ- وَ أَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ يَقْدُمُهَا إِبْلِيسُ مَعَهُ الرَّايَةُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص، فَقَالَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ- وَ لَا تَسُلُّوا سَيْفاً حَتَّى آذَنَ لَكُمْ- ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ «يَا رَبِّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَمْ تُعْبَدْ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا تُعْبَدَ لَا تُعْبَدُ» ثُمَّ أَصَابَهُ الْغَشْيُ فَسُرِيَ عَنْهُ- وَ هُوَ يَسْلُتُ الْعَرَقَ عَنْ وَجْهِهِ وَ يَقُولُ: هَذَا جَبْرَئِيلُ قَدْ أَتَاكُمْ فِي أَلْفٍ‏ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ‏ قَالَ فَنَظَرْنَا فَإِذَا بِسَحَابَةٍ سَوْدَاءَ- فِيهَا بَرْقٌ لَائِحٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَائِلٌ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ! وَ سَمِعْنَا قَعْقَعَةَ السِّلَاحِ مِنَ الْجَوِّ- وَ نَظَرَ إِبْلِيسُ إِلَى جَبْرَئِيلَ فَتَرَاجَعَ وَ رَمَى بِاللِّوَاءِ- فَأَخَذَ مُنْيَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ- ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ يَا سُرَاقَةُ تَفُتُّ فِي أَعْضَادِ النَّاسِ- فَرَكَلَهُ إِبْلِيسُ رَكْلَةً فِي صَدْرِهِ- وَ قَالَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ- إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ- فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 300 / [سورة التوبة(9): الآيات 37 الى 118] ..... ص : 290

- وَ قَوْلُهُ‏ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ‏ فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا- أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نُفَيْلٍ كَانَ مُنَافِقاً- وَ كَانَ يَقْعُدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَيَسْمَعُ كَلَامَهُ- وَ يَنْقُلُهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ وَ يَنُمُّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَنُمُّ عَلَيْكَ- وَ يَنْقُلُ حَدِيثَكَ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ الرَّجُلُ الْأَسْوَدُ الْكَثِيرُ شَعْرُ الرَّأْسِ- يَنْظُرُ بِعَيْنَيْنِ كَأَنَّهُمَا قِدْرَانِ- وَ يَنْطِقُ بِلِسَانِ شَيْطَانٍ‏، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَهُ- فَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ فَلَا تَقْعُدْ- فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً أُذُنٌ- أَخْبَرَهُ اللَّهُ أَنِّي أَنُمُّ عَلَيْهِ وَ أَنْقُلُ أَخْبَارَهُ- فَقَبِلَ وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَبِلَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ «وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ- يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‏» أَيْ يُصَدِّقُ اللَّهَ فِيمَا يَقُولُ لَهُ- وَ يُصَدِّقُكَ فِيمَا تَعْتَذِرُ إِلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ- وَ لَا يُصَدِّقُكَ فِي الْبَاطِنِ- وَ قَوْلُهُ «وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‏» يَعْنِي الْمُقِرِّينَ بِالْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ

تفسير القمي / ج‏1 / 340 / [سورة يوسف(12): الآيات 5 الى 20] ..... ص : 339

أَخٌ وَاحِدٌ يُسَمَّى بِنْيَامِينَ وَ كَانَ يَعْقُوبُ إِسْرَائِيلَ اللَّهِ وَ مَعْنَى إِسْرَائِيلِ اللَّهِ خَالِصُ اللَّهِ ابْنَ إِسْحَاقَ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ، فَرَأَى يُوسُفُ هَذِهِ الرُّؤْيَا وَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ- فَقَصَّهَا عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ يَعْقُوبُ‏ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى‏ إِخْوَتِكَ- فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً- إِنَّ الشَّيْطانَ‏ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ «فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً» أَيْ يَحْتَالُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ‏ وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ- وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ- وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى‏ آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى‏ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏ وَ كَانَ يُوسُفُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً- وَ كَانَ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ وَ يُؤْثِرُهُ عَلَى أَوْلَادِهِ- فَحَسَدَهُ إِخْوَتُهُ عَلَى ذَلِكَ- وَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ- أَحَبُّ إِلى‏ أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ أَيْ جَمَاعَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ‏ فَعَمَدُوا عَلَى قَتْلِ يُوسُفَ فَقَالُوا نَقْتُلُهُ حَتَّى يَخْلُوَ لَنَا وَجْهُ أَبِينَا- فَقَالَ لَاوَى لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ- وَ لَكِنْ نُغَيِّبُهُ عَنْ أَبِينَا وَ نَخْلُو نَحْنُ بِهِ- فَقَالُوا كَمَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى‏ يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ- أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ‏ أَيْ يَرْعَى الْغَنَمَ وَ يَلْعَبُ‏ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‏ فَأَجْرَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ يَعْقُوبَ‏ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ- وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ- وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ‏ فَقَالُوا كَمَا حَكَى اللَّهُ‏ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ- إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ‏ وَ الْعُصْبَةُ عَشَرَةٌ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ- وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ‏ أَيْ لَأُخْبِرَنَّهُمْ بِمَا هَمُّوا بِهِ.

تفسير القمي / ج‏1 / 344 / [سورة يوسف(12): الآيات 35 الى 42] ..... ص : 344

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ‏ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ‏ قَالَ كَانَ يَقُومُ عَلَى الْمَرِيضِ- وَ يَلْتَمِسُ الْمُحْتَاجَ وَ يُوَسِّعُ عَلَى الْمَحْبُوسِ- فَلَمَّا أَرَادَ مَنْ رَأَى فِي نَوْمِهِ- يَعْصِرُ الْخَمْرَ الْخُرُوجَ مِنَ الْحَبْسِ قَالَ لَهُ يُوسُفُ‏ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ‏ فَكَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ‏ ذِكْرَ رَبِّهِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 356 / [سورة يوسف(12): الآيات 96 الى 101] ..... ص : 355

وَ الِاسْتِغْفَارَ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، فَلَمَّا وَافَى يَعْقُوبُ وَ أَهْلُهُ وَ وُلْدُهُ مِصْرَ قَعَدَ يُوسُفُ عَلَى سَرِيرِهِ- وَ وَضَعَ تَاجَ الْمَلِكِ عَلَى رَأْسِهِ- فَأَرَادَ أَنْ يَرَاهُ أَبُوهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ- فَلَمَّا دَخَلَ أَبُوهُ لَمْ يَقُمْ لَهُ- فَخَرُّوا كُلُّهُمْ لَهُ سُجَّداً فَقَالَ يُوسُفُ‏ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ- قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا- وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ- وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ- مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ‏ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي- إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ‏.

تفسير القمي / ج‏1 / 358 / [سورة يوسف(12): الآيات 102 الى 111] ..... ص : 357

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى «وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ‏» قَالَ شِرْكُ طَاعَةٍ وَ لَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ- وَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَرْتَكِبُونَ شِرْكُ طَاعَةٍ- أَطَاعُوا فِيهَا الشَّيْطَانَ‏ فَأَشْرَكُوا بِاللَّهِ فِي الطَّاعَةِ لِغَيْرِهِ- وَ لَيْسَ بِإِشْرَاكِ عِبَادَةٍ أَنْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ‏

تفسير القمي / ج‏1 / 368 / [سورة إبراهيم(14): الآيات 16 الى 26] ..... ص : 368

و قَوْلُهُ‏ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ- كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ‏ قَالَ مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِوَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بَطَلَ عَمَلُهُ- مِثْلُ الرَّمَادِ الَّذِي يَجِي‏ءُ الرِّيحُ فَتَحْمِلُهُ‏ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً معناه مستقبل أنهم يبرزون و اللفظ ماض- و قوله‏ لَوْ هَدانَا اللَّهُ لَهَدَيْناكُمْ‏ فالهدى هاهنا هو الثواب‏ سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ‏ أي مفر وَ قالَ الشَّيْطانُ‏ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ أي لما فرغ من أمر الدنيا من‏

تفسير القمي / ج‏1 / 373 / [سورة الحجر(15): الآيات 17 الى 27] ..... ص : 373

وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ‏ رَجِيمٍ- إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ‏ قال لم تزل الشياطين تصعد إلى السماء- و تتجسس حتى ولد النبي ص‏

تفسير القمي / ج‏1 / 390 / [سورة النحل(16): الآيات 81 الى 99] ..... ص : 388

قَالَ هُوَ مَثَلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها يَعْنِي بَعْدَ مَقَالَةِ النَّبِيِّ ص فِيهِ‏ وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‏ يَعْنِي عَنْ عَلِيٍ‏ وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ- وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا معطوف على قوله: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ‏ ثم قال: ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ‏ أي ما عندكم من الأموال و النعمة تزول- و ما عند الله مما تقدموه من خير أو شر فهو باق و قَوْلُهُ: مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً قَالَ الْقُنُوعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ- مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏ قَالَ الرَّجِيمُ أَخْبَثُ الشَّيَاطِينِ- فَقُلْتُ لَهُ وَ لِمَ سُمِّيَ رَجِيماً قَالَ لِأَنَّهُ يُرْجَمُ وَ قَوْلُهُ‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا- وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ‏ قَالَ لَيْسُ لَهُ أَنْ يُزِيلَهُمْ عَنِ الْوَلَايَةِ- فَأَمَّا الذُّنُوبُ فَإِنَّهُمْ يَنَالُونَ مِنْهُ كَمَا يَنَالُونَ مِنْ غَيْرِهِ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 7 / [سورة الإسراء(17): الآيات 1 الى 1] ..... ص : 3

ثُمَّ مَضَيْتُ فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ لَهُمْ مَشَافِرُ- كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ يُقْرِضُ اللَّحْمَ مِنْ جَنُوبِهِمْ وَ يُلْقَى فِي أَفْوَاهِهِمْ- فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْهَمَّازُونَ اللَّمَّازُونَ- ثُمَّ مَضَيْتُ فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ تُرْضَخُ رُءُوسُهُمْ بِالصَّخْرِ، فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنَامُونَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ- ثُمَّ مَضَيْتُ فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ تُقْذَفُ النَّارُ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَ تَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ، فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً- وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً، ثُمَّ مَضَيْتُ فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ يُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ- فَلَا يَقْدِرُ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ- فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ- إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏ فَإِذَا هُمْ مِثْلُ آلِ فِرْعَوْنَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّا وَ عَشِيًّا يَقُولُونَ رَبَّنَا مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ- قَالَ ثُمَّ مَضَيْتُ فَإِذَا أَنَا بِنِسْوَانٍ مُعَلَّقَاتٍ بِثَدْيِهِنَّ- فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ اللَّوَاتِي يُوَرِّثْنَ أَمْوَالَ أَزْوَاجِهِنَّ أَوْلَادَ غَيْرِهِمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ- أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ فِي نَسَبِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ- فَاطَّلَعَ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ وَ أَكَلَ خَزَائِنَهُمْ.

تفسير القمي / ج‏2 / 21 / [سورة الإسراء(17): الآيات 47 الى 58] ..... ص : 20

و قال علي بن إبراهيم في قوله‏ وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ- إِنَّ الشَّيْطانَ‏ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ‏ أي يدخل بينهم يحثهم على المعاصي- و قوله: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ‏ إلى قوله‏ زَبُوراً فهو محكم- قوله‏ وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها أي أهلها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً يعني بالخسف و الموت و الهلاك‏ كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً أي مكتوبا

تفسير القمي / ج‏2 / 22 / [سورة الإسراء(17): الآيات 64 الى 71] ..... ص : 22

وَ اسْتَفْزِزْ أي أخدع‏ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ- وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ- وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَهُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ‏ فَإِذَا اشْتَرَى بِهِ الْإِمَاءَ وَ نَكَحَهُنَّ- وَ وُلِدَ لَهُ فَهُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ‏ كَمَا تَلِدُ يَلْزَمُهُ مِنْهُ- وَ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ إِذَا جَامَعَ- فَيَكُونُ الْوَلَدُ مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ حَرَاماً،

تفسير القمي / ج‏2 / 22 / [سورة الإسراء(17): الآيات 64 الى 71] ..... ص : 22

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَ لَمْ يُسَمِّ شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 78 / [سورة الحج(22): الآيات 1 الى 18] ..... ص : 78

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ- إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ‏ءٌ عَظِيمٌ‏ قال مخاطبة للناس عامة يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ‏ أي تبقى و تتحير و تتغافل‏ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها قال كل امرأة تموت حاملة عند زلزلة الساعة- تضع حملها يوم القيامة و قوله‏ وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى‏ قال يعني ذاهلة عقولهم من الخوف و الفزع متحيرين- و قال‏ وَ ما هُمْ بِسُكارى‏ وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ و قوله: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ‏ أي يخاصم‏ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ‏ مَرِيدٍ قال المريد الخبيث- ثم خاطب الله عز و جل الدهرية و احتج عليهم فقال: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ‏ أي في شك‏ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ- ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ قال المخلقة إذا صارت دما و غير المخلقة قال السقط لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى- ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 85 / [سورة الحج(22): الآيات 52 الى 59] ..... ص : 85

فَإِنَّ الْعَامَّةَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي الصَّلَاةِ- فَقَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ قُرَيْشٌ يَسْتَمِعُونَ لِقِرَاءَتِهِ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ «أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى‏» أَجْرَى إِبْلِيسُ عَلَى لِسَانِهِ «فَإِنَّهَا لَلْغَرَانِيقُ الْأُولَى- وَ إِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى» فَفَرِحَتْ قُرَيْشٌ وَ سَجَدُوا- وَ كَانَ فِي الْقَوْمِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ- فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصًى فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ- وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ قَدْ أَقَرَّ مُحَمَّدٌ بِشَفَاعَةِ اللَّاتِ وَ الْعُزَّى، قَالَ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ قَدْ قَرَأْتَ مَا لَمْ أُنْزِلْ عَلَيْكَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ- إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ‏ فِي أُمْنِيَّتِهِ- فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 86 / [سورة الحج(22): الآيات 52 الى 59] ..... ص : 85

يَكُونَ مَعَهُ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع فَجَاءَ مُنَافِقَانِ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ بَعْدَهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍ‏ وَ لَا مُحَدَّثٍ‏ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ‏ فِي أُمْنِيَّتِهِ‏ يَعْنِي فُلَاناً وَ فُلَاناً فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ‏» يَعْنِي لَمَّا جَاءَ عَلِيٌّ ع بَعْدَهُمَا ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ‏ يَعْنِي يَنْصُرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ثُمَّ قَالَ: لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ‏ فِتْنَةً يَعْنِي فُلَاناً وَ فُلَاناً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ‏- إِلَى قَوْلِهِ‏ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏ يَعْنِي إِلَى الْإِمَامِ الْمُسْتَقِيمِ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 113 / [سورة الفرقان(25): الآيات 24 الى 29] ..... ص : 113

وَ قَوْلُهُ‏ وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى‏ يَدَيْهِ‏ قَالَ الْأَوَّلُ‏ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ عَلِيّاً وَلِيّاً يا وَيْلَتى‏ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا يَعْنِي الثَّانِيَ‏ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي‏ يَعْنِي الْوَلَايَةَ وَ كانَ الشَّيْطانُ‏ وَ هُوَ الثَّانِي‏ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا

تفسير القمي / ج‏2 / 143 / [سورة القصص(28): آية 62] ..... ص : 143

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ- جَاءَهُ مُنْكَرٌ فَزِعَ مِنْهُ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيِّ ص فَيَقُولُ لَهُ مَا ذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ- الَّذِي كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً- قَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ بِالْحَقِّ» فَيُقَالُ لَهُ ارْقُدْ رَقْدَةً لَا حُلُمَ فِيهَا- وَ يَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ‏ وَ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ- وَ رَأَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ وَ إِذَا كَانَ كَافِراً قَالَ مَا أَدْرِي، فَيُضْرَبُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا الْإِنْسَانَ- وَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ وَ لَهُ عَيْنَانِ مِنْ نُحَاسٍ- أَوْ نَارٍ يَلْمَعُانِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ- فَيَقُولُ لَهُ أَنَا أَخُوكَ وَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ- وَ يُظْلَمُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ ثُمَّ يَضْغَطُهُ ضَغْطَةً- تَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ نَالَ بِأَصَابِعِهِ فَشَرَجَهَا

تفسير القمي / ج‏2 / 162 / [سورة لقمان(31): الآيات 11 الى 13] ..... ص : 161

أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُقْمَانَ وَ حِكْمَتِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، فَقَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ مَا أُوتِيَ لُقْمَانُ الْحِكْمَةَ بِحَسَبٍ وَ لَا مَالٍ- وَ لَا أَهْلٍ وَ لَا بَسْطٍ فِي جِسْمٍ وَ لَا جَمَالٍ- وَ لَكِنَّهُ كَانَ رَجُلًا قَوِيّاً فِي أَمْرِ اللَّهِ مُتَوَرِّعاً فِي اللَّهِ- سَاكِتاً سَكِيناً عَمِيقَ النَّظَرِ طَوِيلَ الْفِكْرِ حَدِيدَ النَّظَرِ مُسْتَعْبِراً بِالْعِبَرِ لَمْ يَنَمْ نَهَاراً قَطُّ- وَ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى بَوْلٍ- وَ لَا غَائِطٍ وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ- وَ عُمْقِ نَظَرِهِ وَ تَحَفُّظِهِ فِي أَمْرِهِ- وَ لَمْ يَضْحَكْ مِنْ شَيْ‏ءٍ قَطُّ مَخَافَةَ الْإِثْمِ، وَ لَمْ يَغْضَبْ قَطُّ وَ لَمْ يُمَازِحْ إِنْسَاناً قَطُّ- وَ لَمْ يَفْرَحْ بِشَيْ‏ءٍ إِنْ أَتَاهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا- وَ لَا حَزِنَ مِنْهَا عَلَى شَيْ‏ءٍ قَطُّ، وَ قَدْ نَكَحَ مِنَ النِّسَاءِ وَ وُلِدَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ الْكَثِيرَةِ- وَ قَدَّمَ أَكْثَرَهُمْ أَفْرَاطاً، فَمَا بَكَى عَلَى مَوْتِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَ لَمْ يَمُرَّ بِرَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ أَوْ يَقْتَتِلَانِ إِلَّا أَصْلَحَ بَيْنَهُمَا- وَ لَمْ يَمْضِ عَنْهُمَا حَتَّى يُحَابَّا، وَ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلًا قَطُّ مِنْ أَحَدٍ اسْتَحْسَنَهُ- إِلَّا سَأَلَ عَنْ تَفْسِيرِهِ وَ عَمَّنْ أَخَذَهُ، وَ كَانَ يُكْثِرُ مُجَالَسَةَ الْفُقَهَاءِ وَ الْحُكَمَاءِ، وَ كَانَ يَغْشَي الْقُضَاةَ وَ الْمُلُوكَ وَ السَّلَاطِينَ، فَيَرْثِي لِلْقُضَاةِ مَا ابْتُلُوا بِهِ- وَ يَرْحَمُ لِلْمُلُوكِ وَ السَّلَاطِينِ لِعِزَّتِهِمْ بِاللَّهِ- وَ طُمَأْنِينَتِهِمْ فِي ذَلِكَ- وَ يَعْتَبِرُ وَ يَتَعَلَّمُ مَا يَغْلِبُ بِهِ نَفْسَهُ- وَ يُجَاهِدُ بِهِ هَوَاهُ وَ يَحْتَرِزُ بِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَكَانَ يُدَاوِي قَلْبَهُ بِالْفِكْرِ وَ يُدَاوِي نَفْسَهُ بِالْعِبَرِ- وَ كَانَ لَا يَظْعَنُ إِلَّا فِيمَا يَنْفَعُهُ- فَبِذَلِكَ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَ مُنِحَ الْعِصْمَةَ، فَإِنَ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 166 / [سورة لقمان(31): الآيات 20 الى 22] ..... ص : 165

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ- وَ لا هُدىً وَ لا كِتابٍ مُنِيرٍ- وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ- قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا- أَ وَ لَوْ كانَ الشَّيْطانُ‏ يَدْعُوهُمْ إِلى‏ عَذابِ السَّعِيرِ فَهُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّبِعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ- قَالَ بَلْ أَتَّبِعُ مَا وَجَدْتُ عَلَيْهِ آبَائِي‏

تفسير القمي / ج‏2 / 182 / [سورة الأحزاب(33): الآيات 9 الى 23] ..... ص : 176

وَ أَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى الْخَنْدَقِ قَالُوا: هَذِهِ مَكِيدَةٌ مَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَعْرِفُهَا قَبْلَ ذَلِكَ- فَقِيلَ لَهُمْ هَذَا مِنْ تَدْبِيرِ الْفَارِسِيِّ الَّذِي مَعَهُ- فَوَافَى عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ وَ هُبَيْرَةُ بْنُ وَهْبٍ وَ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الْخَنْدَقِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ صَفَّ أَصْحَابَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَصَاحُوا بِخَيْلِهِمْ حَتَّى طَفِرُوا الْخَنْدَقَ إِلَى جَانِبِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَارُوا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص كُلُّهُمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَ أَيْدِيهِمْ- وَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ هُوَ فُلَانٌ لِرَجُلٍ بِجَنْبِهِ مِنْ إِخْوَانِهِ: أَ مَا تَرَى هَذَا الشَّيْطَانَ‏ عَمْرواً لَا وَ اللَّهِ مَا يُفْلِتُ مِنْ يَدَيْهِ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 219 / [سورة الصافات(37): الآيات 7 الى 10] ..... ص : 219

و قوله‏ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ‏ مارِدٍ

تفسير القمي / ج‏2 / 225 / [سورة الصافات(37): الآيات 102 الى 106] ..... ص : 224

الْبَيْتِ وَ احْتَبَسَ الْغُلَامَ- فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَوْضِعِ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَاسْتَشَارَ ابْنَهُ وَ قَالَ كَمَا حَكَى اللَّهُ «يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى‏» فَقَالَ الْغُلَامُ كَمَا حَكَى اللَّهُ امْضِ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ «يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ‏» وَ سَلَّمَا لِأَمْرِ اللَّهِ، وَ أَقْبَلَ شَيْخٌ فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تُرِيدُ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أَذْبَحَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ! تَذْبَحُ غُلَاماً لَمْ يَعْصِ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ! فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ- فَقَالَ رَبُّكَ يَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا أَمَرَكَ بِهَذَا الشَّيْطَانُ‏، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ وَيْلَكَ إِنَّ الَّذِي بَلَّغَنِي هَذَا الْمَبْلَغَ- هُوَ الَّذِي أَمَرَنِي بِهِ وَ الْكَلَامُ الَّذِي وَقَعَ فِي أُذُنِي- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَمَرَكَ بِهَذَا إِلَّا الشَّيْطَانُ‏ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ- ثُمَّ عَزَمَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى الذَّبْحِ، فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِكَ- وَ إِنَّكَ إِنْ ذَبَحْتَهُ ذَبَحَ النَّاسُ أَوْلَادَهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ- وَ أَقْبَلَ إِلَى الْغُلَامِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الذَّبْحِ- فَلَمَّا أَسْلَمَا جَمِيعاً لِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ الْغُلَامُ- يَا أَبَتِ خَمِّرْ وَجْهِي وَ شُدَّ وَثَاقِي- فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا بُنَيَّ الْوَثَاقُ مَعَ الذَّبْحِ- لَا وَ اللَّهِ لَا أَجْمَعُهُمَا عَلَيْكَ الْيَوْمَ- فَرَمَى لَهُ بِقِرْطَانِ الْحِمَارِ ثُمَّ أَضْجَعَهُ عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ- فَوَضَعَهَا عَلَى حَلْقِهِ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ- ثُمَّ انْتَحَى عَلَيْهِ الْمُدْيَةَ فَقَلَبَ جَبْرَئِيلُ الْمُدْيَةَ عَلَى قَفَاهَا- وَ اجْتَرَّ الْكَبْشَ مِنْ قِبَلِ ثَبِيرٍ وَ أَثَارَ الْغُلَامَ مِنْ تَحْتِهِ- وَ وَضَعَ الْكَبْشَ مَكَانَ الْغُلَامِ- وَ نُودِيَ مِنْ مَسِيرَةِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ‏ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا- إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ‏ قَالَ: وَ لَحِقَ إِبْلِيسُ بِأُمِّ الْغُلَامِ- حِينَ نَظَرَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي وَسَطِ الْوَادِي بِحِذَاءِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا شَيْخٌ رَأَيْتِهِ، قَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ بَعْلِي- قَالَ فَوَصِيفٌ رَأَيْتُهُ مَعَهُ فَقَالَتْ: ذَاكَ ابْنِي- قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُهُ وَ قَدْ أَضْجَعَهُ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ لِيَذْبَحَهُ! فَقَالَتْ:

تفسير القمي / ج‏2 / 237 / [سورة ص(38): الآيات 30 الى 38] ..... ص : 234

وَ الْإِنْسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْخَيْلِ- فَتَمُرُّ بِهَا فِي الْهَوَاءِ إِلَى مَوْضِعٍ يُرِيدُهُ سُلَيْمَانُ ع، وَ كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ بِالشَّامِ وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِفَارِسَ، وَ كَانَ يَأْمُرُ الشَّيَاطِينَ- أَنْ تَحْمِلَ الْحِجَارَةَ مِنْ فَارِسَ يَبِيعُونَهَا بِالشَّامِ، فَلَمَّا مَسَحَ أَعْنَاقَ الْخَيْلِ وَ سُوقَهَا بِالسَّيْفِ سَلَبَهُ اللَّهُ مُلْكَهُ، وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ- دَفَعَ خَاتَمَهُ إِلَى بَعْضِ مَنْ يَخْدُمُهُ- فَجَاءَ الشَّيْطَانُ‏ فَخَدَعَ خَادِمَهُ وَ أَخَذَ مِنْهُ الْخَاتَمَ، وَ لَبِسَهُ فَخَرَّتْ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ وَ الْجِنُّ- وَ الْإِنْسُ وَ الطَّيْرُ وَ الْوَحْشُ- وَ خَرَجَ سُلَيْمَانُ فِي طَلَبِ الْخَاتَمِ فَلَمْ يَجِدْهُ- فَهَرَبَ وَ مَرَّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ وَ أَنْكَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ الشَّيْطَانَ‏ الَّذِي تَصَوَّرَ فِي صُورَةِ سُلَيْمَانَ وَ صَارُوا إِلَى أُمِّهِ وَ قَالُوا لَهَا أَ تُنْكِرِينَ مِنْ سُلَيْمَانَ شَيْئاً فَقَالَتْ كَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِي وَ هُوَ الْيَوْمَ يُبْغِضُنِي وَ صَارُوا إِلَى جَوَارِيهِ وَ نِسَائِهِ- وَ قَالُوا أَ تُنْكِرِينَ مِنْ سُلَيْمَانَ شَيْئاً قُلْنَ كَانَ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِي الْحَيْضِ، فَلَمَّا خَافَ الشَّيْطَانُ‏ أَنْ يَفْطُنُوا بِهِ- أَلْقَى الْخَاتَمَ فِي الْبَحْرِ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَمَكَةً فَالْتَقَمَتْهُ وَ هَرَبَ الشَّيْطَانُ‏، فَبَقُوا بَنُو إِسْرَائِيلَ يَطْلُبُونَ سُلَيْمَانَ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

تفسير القمي / ج‏2 / 237 / [سورة ص(38): الآيات 30 الى 38] ..... ص : 234

وَ كَانَ سُلَيْمَانُ يَمُرُّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ يَبْكِي- وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَائِباً إِلَى اللَّهِ مِمَّا كَانَ مِنْهُ- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- مَرَّ بِصَيَّادٍ يَصِيدُ السَّمَكَ- فَقَالَ لَهُ أُعِينُكَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي مِنَ السَّمَكِ شَيْئاً، قَالَ نَعَمْ- فَأَعَانَهُ سُلَيْمَانُ فَلَمَّا اصْطَادَ دَفَعَ إِلَى سُلَيْمَانَ سَمَكَةً فَأَخَذَهَا فَشَقَّ بَطْنَهَا وَ ذَهَبَ يَغْسِلُهَا- فَوَجَدَ الْخَاتَمَ فِي بَطْنِهَا، فَلَبِسَهُ فَخَرَّتْ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ وَ الْجِنُّ- وَ الْإِنْسُ وَ الطَّيْرُ وَ الْوَحْشُ- وَ رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ وَ طَلَبَ ذَلِكَ الشَّيْطَانَ‏ وَ جُنُودَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فَقَيَّدَهُمْ- وَ حَبَسَ بَعْضَهُمْ فِي جَوْفِ الْمَاءِ- وَ بَعْضَهُمْ فِي جَوْفِ الصَّخْرِ بِأَسَامِي اللَّهِ- فَهُمْ مَحْبُوسُونَ مُعَذَّبُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

تفسير القمي / ج‏2 / 237 / [سورة ص(38): الآيات 30 الى 38] ..... ص : 234

قَالَ وَ لَمَّا رَجَعَ سُلَيْمَانُ إِلَى مُلْكِهِ قَالَ لِآصَفَ بْنِ بَرْخِيَا وَ كَانَ آصَفُ كَاتِبَ سُلَيْمَانَ وَ هُوَ الَّذِي كَانَ‏ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ‏: وَ قَدْ عَذَرْتُ النَّاسَ بِجَهَالَتِهِمْ فَكَيْفَ أَعْذِرُكَ فَقَالَ: لَا تَعْذِرْنِي وَ لَقَدْ عَرَفْتُ الشَّيْطَانَ‏ الَّذِي أَخَذَ خَاتَمَكَ- وَ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ لَقَدْ قَالَ لِي اكْتُبْ لِي- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَلَمِي لَا يَجْرِي بِالْجَوْرِ، فَقَالَ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 239 / [سورة ص(38): الآيات 41 الى 44] ..... ص : 239

قوله: وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ- أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ‏ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 257 / [سورة غافر(40): الآيات 13 الى 56] ..... ص : 256

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنَّ فِي النَّارِ لَنَاراً يَتَعَوَّذُ مِنْهَا أَهْلُ النَّارِ مَا خُلِقَتْ إِلَّا لِكُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ لِكُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ وَ لِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ‏ وَ لِكُلِّ نَاصِبِ الْعَدَاوَةِ لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَ قَالَ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 263 / [سورة فصلت(41): الآيات 11 الى 19] ..... ص : 263

أي فخلقهن‏ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ‏ يعني في وقتين ابتداء و انقضاء وَ أَوْحى‏ فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها فهذا وحي تقدير و تدبير وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ‏ يعني بالنجوم‏ وَ حِفْظاً يعني من الشيطان‏ أن يخرق السماء- و قوله: فَإِنْ أَعْرَضُوا يا محمد فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ و هم قريش و هو معطوف على قوله‏ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ‏! و قوله: إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ‏ يعني نوحا و إبراهيم و موسى و عيسى و النبيين‏ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ‏ أنت فقالوا: لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً لم يبعث بشرا مثلنا فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 266 / [سورة فصلت(41): الآيات 34 الى 41] ..... ص : 266

ثم أدب الله نبيه ص فقال‏ وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏ قال ادفع سيئة من أساء إليك بحسنتك- حتى يكون‏ الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ‏ ثم قال‏ وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا- وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ- وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ‏ نَزْغٌ‏ أي إن عرض بقلبك نزغ من الشيطان‏ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ‏ و المخاطبة لرسول الله ص و المعنى للناس- ثم احتج على الدهرية فقال‏ وَ مِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً أي ساكنة هامدة إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا يعني ينكرون‏ لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا ثم استفهم عز و جل على المجاز فقال‏ أَ فَمَنْ يُلْقى‏ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

تفسير القمي / ج‏2 / 287 / [سورة الزخرف(43): الآيات 33 الى 64] ..... ص : 284

وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ يعني فلانا لا يصدنك عن أمير المؤمنين‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 308 / [سورة محمد(47): الآيات 20 الى 38] ..... ص : 307

الشَّيْطانُ‏ يعني فلانا سَوَّلَ لَهُمْ‏ يعني بني فلان و بني فلان و بني أمية قوله‏ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ‏ هو ما افترض الله على خلقه من ولاية أمير المؤمنين ع‏ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ قال دعوا بني أمية إلى ميثاقهم- ألا يصيرون لنا الأمر بعد النبي ص و لا يعطونا من الخمس شيئا- و قالوا إن أعطيناهم الخمس استغنوا به- فقال سنطيعكم في بعض الأمر- أي لا تعطوهم من الخمس شيئا- فأنزل الله على نبيه «أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ- أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ- بَلى‏ وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ‏» و قال علي بن إبراهيم في قوله‏ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ- مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى‏ نزلت في الذين نقضوا عهد الله في أمير المؤمنين‏ الشَّيْطانُ‏ سَوَّلَ لَهُمْ‏ أي هون لهم و هو فلان‏ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ‏ أي بسط لهم أن لا يكون مما قال محمد شيئا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ‏ في أمير المؤمنين‏ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ يعني في الخمس أن لا يردوه في بني هاشم‏ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ‏ قال الله‏ فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ- يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 324 / [سورة ق(50): الآيات 21 الى 24] ..... ص : 324

و قوله‏ وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ يشهد عليها قال سائق يسوقها- قوله‏ وَ قالَ قَرِينُهُ‏ أي شيطانه‏ و هو حبتر هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ و قوله‏ أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مخاطبة للنبي ص و علي ع،

تفسير القمي / ج‏2 / 326 / [سورة ق(50): الآيات 25 الى 30] ..... ص : 326

و أما قوله‏ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ قال المناع الثاني و الخير ولاية أمير المؤمنين و حقوق آل محمد و لما كتب الأول كتاب فدك يردها على فاطمة شقه الثاني فهو مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ قال هو ما قالوا نحن كافرون- بمن جعل لكم الإمامة و الخمس- و أما قوله‏ قالَ قَرِينُهُ‏ أي شيطانه‏ و هو حبتر رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ‏ يعني زريقا وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ فيقول الله لهما لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ- وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ‏ أي ما فعلتم لا يبدل حسنات، ما وعدته لا أخلفه- و قوله‏ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ- وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ قال هو استفهام لأن الله وعد النار أن يملأها فتمتلئ النار فيقول لها هل امتلأت و تقول هل من مزيد على حد الاستفهام أي ليس في مزيد، قال فتقول الجنة يا رب وعدت النار أن تملأها- و وعدتني أن تملأني فلم لم تملأني و قد ملأت النار، قال فيخلق الله خلقا يومئذ يملأ بهم الجنة

تفسير القمي / ج‏2 / 355 / [سورة المجادلة(58): الآيات 8 الى 10] ..... ص : 354

ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ- فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ‏ إلى قوله‏ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‏ و قَوْلُهُ: إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ‏ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا- وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ- وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 356 / [سورة المجادلة(58): الآيات 8 الى 10] ..... ص : 354

تَبْكِي- مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتُوا، فَطَلَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَبْكِي- فَقَالَ مَا شَأْنُكِ يَا بُنَيَّةُ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَ كَذَا فِي نَوْمِي- وَ قَدْ فَعَلْتَ أَنْتَ كَمَا رَأَيْتُهُ فِي نَوْمِي فَتَنَحَّيْتُ عَنْكُمْ- لِأَنْ لَا أَرَاكُمْ تَمُوتُونَ- فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ نَاجَى رَبَّهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا شَيْطَانٌ‏ يُقَالُ لَهُ الزها [الرُّهَا] وَ هُوَ الَّذِي أَرَى فَاطِمَةَ هَذِهِ الرُّؤْيَا- وَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ فِي نَوْمِهِمْ مَا يَغْتَمُّونَ بِهِ- فَأَمَرَ جَبْرَئِيلَ ع أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ- أَنْتَ أَرَيْتَ فَاطِمَةَ هَذِهِ الرُّؤْيَا فَقَالَ: نَعَمْ يَا مُحَمَّدُ! فَبَزَقَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ بَزَقَاتٍ فَشَجَّهُ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِيلُ لِمُحَمَّدٍ ص قُلْ يَا مُحَمَّدُ إِذَا رَأَيْتَ فِي مَنَامِكَ شَيْئاً تَكْرَهُهُ أَوْ رَأَى أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ- وَ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ الْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُهُ الصَّالِحُونَ- مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ مِنْ رُؤْيَايَ، وَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يَتْفُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ تَفَلَاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ مَا رَأَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ‏ إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ‏ الْآيَةَ

تفسير القمي / ج‏2 / 356 / [سورة المجادلة(58): الآيات 8 الى 10] ..... ص : 354

، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ‏ قَالَ فُلَانٌ قَوْلُهُ‏ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ‏ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ ابْنُ فُلَانٍ أَمِينُهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا- فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ فَكَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِتَاباً- إِنْ مَاتَ مُحَمَّدٌ أَنْ لَا يَرْجِعَ الْأَمْرُ فِيهِمْ أَبَداً.

تفسير القمي / ج‏2 / 360 / [سورة الحشر(59): الآيات 1 الى 17] ..... ص : 358

وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيمَا عَابُوهُ مِنْ قَطْعِ النَّخْلِ‏ ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ- أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى‏ أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ- وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ‏ إِلَى قَوْلِهِ‏ رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ‏ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَ أَصْحَابِهِ‏ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا- يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ‏ إِلَى قَوْلِهِ‏ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ‏ ثُمَّ قَالَ: كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏ يَعْنِي بَنِي قَيْنُقَاعَ‏ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ ثُمَّ ضَرَبَ فيِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَ بَنِي النَّضِيرِ مَثَلًا فَقَالَ‏ كَمَثَلِ الشَّيْطانِ‏ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ- فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ- إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ- فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها- وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ‏ فِيهِ زِيَادَةُ أَحْرُفٍ لَمْ تَكُنْ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،

تفسير القمي / ج‏2 / 389 / [سورة الجن(72): الآيات 6 الى 28] ..... ص : 389

، وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ- فَزادُوهُمْ رَهَقاً قَالَ: الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ إِلَى الْكَاهِنِ- الَّذِي كَانَ يُوحِي إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ فَيَقُولُ قُلْ لِشَيْطَانِكَ‏ إِنَّ فُلَاناً فَقَدْ عَاذَ بِكَ.

تفسير القمي / ج‏2 / 391 / [سورة الجن(72): الآيات 6 الى 28] ..... ص : 389

، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ- لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً يَعْنِي مَنْ جَرَى فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ شِرْكِ الشَّيْطَانِ‏، عَلَى الطَّرِيقَةِ يَعْنِي عَلَى الْوَلَايَةِ- فِي الْأَصْلِ عِنْدَ الْأَظِلَّةِ حِينَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً- لَكِنَّا وَضَعْنَا أَظَلَّتَهُمْ فِي مَاءِ الْفُرَاتِ الْعَذْبِ‏

تفسير القمي / ج‏2 / 407 / [سورة التكوير(81): الآيات 1 الى 7] ..... ص : 407

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ‏ قَالَ: أَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزُوِّجُوا الْخَيْرَاتِ الْحِسَانَ- وَ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَيْطَانٌ‏- يَعْنِي قُرِنَتْ نُفُوسُ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ بِالشَّيَاطِينِ فَهُمْ قُرَنَاؤُهُمْ.

تفسير القمي / ج‏2 / 408 / [سورة التكوير(81): الآيات 15 الى 29] ..... ص : 408

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ [مُحَمَّدٍ] قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ [عُبَيْدُ اللَّهِ‏] بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ‏ قَالَ: يَعْنِي جَبْرَئِيلَ قُلْتُ قَوْلُهُ‏ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ‏ قَالَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص هُوَ الْمُطَاعُ عِنْدَ رَبِّهِ الْأَمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْتُ قَوْلُهُ‏ وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ‏ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ص مَا هُوَ بِمَجْنُونٍ فِي نَصْبِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَماً لِلنَّاسِ قُلْتُ قَوْلُهُ‏ وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ‏ قَالَ مَا هُوَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ بِغَيْبِهِ بِضَنِينٍ عَلَيْهِ- قُلْتُ قَوْلُهُ‏ وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ‏ رَجِيمٍ‏ قَالَ: يَعْنِي الْكَهَنَةَ الَّذِينَ كَانُوا فِي قُرَيْشٍ فَنَسَبَ كَلَامَهُمْ إِلَى كَلَامِ الشَّيَاطِينِ- الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ- فَقَالَ‏ وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ‏ رَجِيمٍ‏ مِثْلَ أُولَئِكَ- قُلْتُ قَوْلُهُ‏ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ‏ قَالَ أَيْنَ تَذْهَبُونَ فِي عَلِيٍّ يَعْنِي وَلَايَتَهُ أَيْنَ تَفِرُّونَ مِنْهَا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ‏ لِمَنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ عَلَى وَلَايَتِهِ- قُلْتُ قَوْلُهُ‏ لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ‏ قَالَ: فِي طَاعَةِ عَلِيٍّ ع وَ الْأَئِمَّةِ ع مِنْ بَعْدِهِ- قُلْتُ قَوْلُهُ:

تفسير القمي / ج‏2 / 450 / [سورة الناس(114): الآيات 1 الى 6] ..... ص : 450

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏ وَ إِنَّمَا هُوَ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ- مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ اسْمُ الشَّيْطَانِ‏ الَّذِي هُوَ فِي صُدُورِ النَّاسِ يُوَسْوِسُ فِيهَا- وَ يُؤْيِسُهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ يَعِدُهُمْ الْفَقْرَ- وَ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي وَ الْفَوَاحِشِ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ الشَّيْطانُ‏ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ،

تفسير القمي / ج‏2 / 450 / [سورة الناس(114): الآيات 1 الى 6] ..... ص : 450

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَ لَهُ أُذُنَانِ- عَلَى أَحَدِهِمَا مَلَكٌ مُرْشِدٌ وَ عَلَى الْآخَرِ شَيْطَانٌ‏ مُغْتَرٌّ- هَذَا يَأْمُرُهُ وَ هَذَا يَزْجُرُهُ- وَ كَذَلِكَ مِنَ النَّاسِ شَيْطَانٌ‏ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْمَعَاصِي- كَمَا يَحْمِلُ الشَّيْطَانُ‏ مِنَ الْجِنِّ.

تفسير القمي / ج‏2 / 450 / [سورة الناس(114): الآيات 1 الى 6] ..... ص : 450

، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏ فِي قَوْلِهِ‏ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ‏ يُرِيدُ الشَّيْطَانَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، لَهُ خُرْطُومٌ مِثْلُ خُرْطُومِ الْخِنْزِيرِ- يُوَسْوِسُ لِابْنِ آدَمَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَى الدُّنْيَا وَ مَا لَا يُحِبُّ اللَّهُ- فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ انْخَنَسَ يُرِيدُ رَجَعَ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 16 / [آداب قراءة القرآن‏] ..... ص : 16

3 ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْإِمَامُ ع‏ أَمَّا قَوْلُهُ الَّذِي نَدَبَكَ [اللَّهُ‏] إِلَيْهِ، وَ أَمَرَكَ بِهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ [السَّمِيعِ الْعَلِيمِ‏] مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ» فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ» أَيْ أَمْتَنِعُ بِاللَّهِ، «السَّمِيعِ» لِمَقَالِ الْأَخْيَارِ وَ الْأَشْرَارِ وَ لِكُلِّ الْمَسْمُوعَاتِ مِنَ الْإِعْلَانِ وَ الْإِسْرَارِ «الْعَلِيمِ» بِأَفْعَالِ الْأَبْرَارِ وَ الْفُجَّارِ، وَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ [وَ مَا لَا يَكُونُ‏] أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ «مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ» (وَ الشَّيْطَانُ‏) هُوَ الْبَعِيدُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ «الرَّجِيمُ» الْمَرْجُومُ بِاللَّعْنِ، الْمَطْرُودُ مِنْ بِقَاعِ الْخَيْرِ وَ الِاسْتِعَاذَةُ هِيَ [مِمَّا] مَا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ- عِنْدَ قِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 16 / [آداب قراءة القرآن‏] ..... ص : 16

«فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ- إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ»

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 19 / [سد الأبواب عن المسجد دون باب علي ع‏] ..... ص : 17

إِنْ أَرَدْتَ أَنْ لَا يُصِيبَكَ شَرُّهُمْ وَ لَا يَنَالَكَ مَكْرُهُمْ- فَقُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ» فَإِنَّ اللَّهَ يُعِيذُكَ مِنْ شَرِّهِمْ، فَإِنَّهُمْ شَيَاطِينُ‏ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُؤْمِنَكَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ السَّرَقِ فَقُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 39 / [سورة الفاتحة(1): آية 5] ..... ص : 39

وَ «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» مِنْكَ: نَسْأَلُ الْمَعُونَةَ عَلَى طَاعَتِكَ لِنُؤَدِّيَهَا كَمَا أَمَرْتَ، وَ نَتَّقِيَ مِنْ دُنْيَانَا مَا نَهَيْتَ عَنْهُ، وَ نَعْتَصِمَ- مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ، وَ مِنْ سَائِرِ مَرَدَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنَ الْمُضِلِّينَ، وَ مِنَ الْمُؤْذِينَ الظَّالِمِينَ- بِعِصْمَتِكَ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 73 / التوسل إلى الله بمحمد و آله ..... ص : 68

37 ثُمَّ قَالَ [الْإِمَامُ‏] ع: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ [عِنْدَهُ‏] أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ، فَجَاءَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي غُنَيْمَاتٍ قَدْرَ سِتِّينَ شَاةً، أَكْرَهُ أَنْ أَبْدُوَ فِيهَا، وَ أُفَارِقَ حَضْرَتَكَ وَ خِدْمَتَكَ، وَ أَكْرَهُ أَنْ أَكِلَهَا إِلَى رَاعٍ فَيَظْلِمَهَا وَ يُسِي‏ءَ رِعَايَتَهَا فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ابْدُ فِيهَا. [فَبَدَا فِيهَا] فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ. فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَا فَعَلَتْ غُنَيْمَاتُكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا قِصَّةً عَجِيبَةً. [فَ] قَالَ: وَ مَا هِيَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَا أَنَا فِي صَلَاتِي- إِذْ عَدَا الذِّئْبُ عَلَى غَنَمِي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ صَلَاتِي، يَا رَبِّ غَنَمِي، فَآثَرْتُ صَلَاتِي عَلَى غَنَمِي فَأَخْطَرَ الشَّيْطَانُ‏ بِبَالِي- يَا «أَبَا ذَرٍّ أَيْنَ أَنْتَ إِنْ عَدَتِ الذِّئَابُ عَلَى غَنَمِكَ- وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَأَهْلَكَتْهَا كُلَّهَا، وَ مَا يَبْقَى لَكَ فِي الدُّنْيَا مَا تَتَعَيَّشُ بِهِ» فَقُلْتُ لِلشَّيْطَانِ‏ يَبْقَى لِي تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى، وَ الْإِيمَانُ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص، وَ مُوَالاةُ أَخِيهِ سَيِّدِ الْخَلْقِ بَعْدَهُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع، وَ مُوَالاةُ الْأَئِمَّةِ الْهَادِينَ الطَّاهِرِينَ مِنْ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 100 / [سورة البقرة(2): آية 7] ..... ص : 98

قَالَ ع: فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص، وَ غَصَّ مَجْلِسُهُ بِأَهْلِهِ، وَ قَدْ جَدَّ بِالْأَمْسِ كُلٌّ مِنْ خِيَارِهِمْ فِي خَيْرِ عَمَلِهِ، وَ إِحْسَانٍ إِلَى رَبِّهِ قَدَّمَهُ، يَرْجُو أَنْ يَكُونَ هُوَ ذَلِكَ الْخَيْرَ الْأَفْضَلَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَذَا عَرِّفْنَاهُ بِصِفَتِهِ، وَ إِنْ لَمْ تَنُصَّ لَنَا عَلَى اسْمِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: هَذَا الْجَامِعُ لِلْمَكَارِمِ، الْحَاوِي لِلْفَضَائِلِ، الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْجَمِيلِ قَاضٍ عَنْ أَخِيهِ دَيْناً مُجْحِفاً إِلَى غَرِيمٍ- مُتَعَنِّتٍ غَاضِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى، قَاتِلٌ لِغَضَبِهِ ذَاكَ عَدُوَّ اللَّهِ مُسْتَحْيٍ مِنْ مُؤْمِنٍ مُعْرِضٍ عَنْهُ لِخَجَلِهِ، يُكَايِدُ فِي ذَلِكَ الشَّيْطَانَ‏ الرَّجِيمَ- حَتَّى أَخْزَاهُ [اللَّهُ‏] عَنْهُ، وَ وَقَى بِنَفْسِهِ نَفْسَ عَبْدٍ لِلَّهِ مُؤْمِنٍ- حَتَّى أَنْقَذَهُ مِنَ الْهَلَكَةِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 104 / [سورة البقرة(2): آية 7] ..... ص : 98

56 ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّكُمْ اسْتَحَى الْبَارِحَةَ مِنْ أَخٍ لَهُ فِي اللَّهِ- لِمَا رَأَى بِهِ [مِنْ‏] خُلَّةٍ، ثُمَّ كَايَدَ الشَّيْطَانُ‏ فِي ذَلِكَ الْأَخِ، وَ لَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى غَلَبَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: حَدِّثْ يَا عَلِيُّ بِهِ إِخْوَانَكَ الْمُؤْمِنِينَ، لِيَتَأَسَّوْا بِحُسْنِ صَنِيعِكَ فِيمَا يُمْكِنُهُمْ، وَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْهُمْ لَا يَلْحَقُ ثَارَكَ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 105 / [سورة البقرة(2): آية 7] ..... ص : 98

فَأَخْطَرَ الشَّيْطَانُ‏ بِبَالِي فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ تَفْعَلُ هَذَا بِهِ وَ لَعَلَّهُ مُنَافِقٌ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 106 / [سورة البقرة(2): آية 7] ..... ص : 98

وَ قُلْتُ لَهُ: أَنَا أَدْعُو اللَّهَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ- لِيُوَفِّقَهُ لِلْإِخْلَاصِ وَ النُّزُوعِ عَنِ الْكُفْرِ إِنْ كَانَ مُنَافِقاً، فَإِنَّ تَصَدُّقِي عَلَيْهِ بِهَذَا أَفْضَلُ مِنْ تَصَدُّقِي عَلَيْهِ- بِهَذَا الطَّعَامِ الشَّرِيفِ الْمُوجِبِ لِلثَّرَاءِ وَ الْغِنَاءِ، فَكَايَدْتُ الشَّيْطَانَ‏، وَ دَعَوْتُ اللَّهَ سِرّاً مِنَ الرَّجُلِ بِالْإِخْلَاصِ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 107 / [سورة البقرة(2): آية 7] ..... ص : 98

فَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ مَلَكَ الْمَوْتِ قَدْ قَصَدُوا الشَّيْطَانَ‏ كُلُّ وَاحِدٍ [مِنْهُمْ‏] بِمِثْلِ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ عَلَيْهِ، وَ بَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَهَشَّمَ. وَ جَعَلَ إِبْلِيسُ يَقُولُ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 107 / [سورة البقرة(2): آية 7] ..... ص : 98

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا الْحَسَنِ كَمَا كَايَدْتَ الشَّيْطَانَ‏ فَأُعْطِيتَ فِي اللَّهِ مَنْ نَهَاكَ عَنْهُ وَ غَلَبْتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخْزِي عَنْكَ الشَّيْطَانَ‏، وَ عَنْ مُحِبِّيكَ، وَ يُعْطِيكَ [فِي الْآخِرَةِ] بِعَدَدِ كُلِّ حَبَّةِ خَرْدَلٍ- مِمَّا أَعْطَيْتَ صَاحِبَكَ (وَ فِيمَا تَمَنَّاهُ مِنَ اللَّهِ، وَ فِيمَا يُمَنِّيهِ اللَّهُ مِنْهُ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ) أَكْبَرُ مِنَ الدُّنْيَا، مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، وَ بِعَدَدِ كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا جَبَلًا مِنْ فِضَّةٍ كَذَلِكَ، وَ جَبَلًا مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَ جَبَلًا مِنْ يَاقُوتٍ، وَ جَبَلًا مِنْ جَوْهَرٍ، وَ جَبَلًا مِنْ نُورِ رَبِّ الْعِزَّةِ كَذَلِكَ، وَ جَبَلًا مِنْ زُمُرُّدٍ، وَ جَبَلًا مِنْ زَبَرْجَدٍ كَذَلِكَ وَ جَبَلًا مِنْ مِسْكٍ، وَ جَبَلًا مِنْ عَنْبَرٍ كَذَلِكَ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 157 / [تسليم الجبال و الصخور و الأحجار عليه ص:] ..... ص : 156

يَقُولُ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ مَا يَخَافُهُ- مِنْ تَكْذِيبِ قُرَيْشٍ فِي خَبَرِهِ، وَ نِسْبَتِهِمْ إِيَّاهُ إِلَى الْجُنُونِ، [وَ أَنَّهُ‏] يَعْتَرِيهِ شَيْطَانٌ‏ وَ كَانَ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ أَعْقَلُ خَلِيقَةِ اللَّهِ، وَ أَكْرَمُ بَرَايَاهُ وَ أَبْغَضُ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ وَ أَفْعَالُ الْمَجَانِينِ وَ أَقْوَالُهُمْ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 211 / [حديث نعيم القبر و عذابه، و رؤية المحتضر للأئمة ع:] ..... ص : 210

وَ جَعَلَ أَخَاهُ عَلِيّاً بِالْعَهْدِ وَفِيّاً، وَ بِالْحَقِّ مَلِيّاً وَ لَدَى اللَّهِ مَرْضِيّاً، وَ إِلَى الْجِهَادِ سَابِقاً، وَ لِلَّهِ فِي أَحْوَالِهِ مُوَافِقاً، وَ لِلْمَكَارِمِ حَائِزاً، وَ بِنَصْرِ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِ فَائِزاً، وَ لِلْعُلُومِ حَاوِياً، وَ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ مُوَالِياً، وَ لِأَعْدَائِهِ مُنَاوِياً وَ بِالْخَيْرَاتِ نَاهِضاً، وَ لِلْقَبَائِحِ رَافِضاً وَ لِلشَّيْطَانِ‏ مُخْزِياً، وَ لِلْفَسَقَةِ الْمَرَدَةِ مُقْصِياً وَ لِمُحَمَّدٍ ص نَفْساً، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَدَى الْمَكَارِهِ تُرْساً وَ جُنَّةً.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 221 / [سورة البقرة(2): الآيات 35 الى 39] ..... ص : 221

قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ‏ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 222 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

[وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ‏ وَ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ:]

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 222 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

104 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ‏ عَنْها عَنِ الْجَنَّةِ بِوَسْوَسَتِهِ وَ خَدِيعَتِهِ وَ إِيهَامِهِ [وَ عَدَاوَتِهِ‏] وَ غُرُورِهِ، بِأَنْ بَدَأَ بِآدَمَ فَقَالَ: ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ‏ إِنْ تَنَاوَلْتُمَا مِنْهَا تَعْلَمَانِ الْغَيْبَ، وَ تَقْدِرَانِ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقُدْرَةِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ‏ لَا تَمُوتَانِ أَبَداً.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 224 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ‏ عَنْها فَأَخْرَجَهُما بِوَسْوَسَتِهِ وَ غُرُورِهِ‏ مِمَّا كانا فِيهِ‏ مِنَ النَّعِيمِ‏ وَ قُلْنَا يَا آدَمُ وَ يَا حَوَّاءُ وَ يَا أَيَّتُهَا الْحَيَّةُ وَ يَا إِبْلِيسُ‏ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ وُلْدُهُمَا عَدُوٌّ لِلْحَيَّةِ، وَ إِبْلِيسُ وَ الْحَيَّةُ وَ أَوْلَادُهُمَا أَعْدَاؤُكُمْ‏ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَنْزِلٌ وَ مَقَرٌّ لِلْمَعَاشِ‏ وَ مَتاعٌ‏ مَنْفَعَةٌ إِلى‏ حِينٍ‏ الْمَوْتِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 295 / [رسالة أبي جهل إلى رسول الله ص و الجواب عنها:] ..... ص : 294

قُلْ لَهُ: يَا أَبَا جَهْلٍ إِنَّكَ رَاسَلْتَنِي بِمَا أَلْقَاهُ فِي خَلَدِكَ الشَّيْطَانُ‏، وَ أَنَا أُجِيبُكَ بِمَا أَلْقَاهُ فِي خَاطِرِي الرَّحْمَنُ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 347 / [في أن المسكين الحقيقي مساكين الشيعة الضعفاء في مقابلة أعدائهم:] ..... ص : 346

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ع: إِنَّ فَرَحَ الْمَلَائِكَةِ بِاسْتِظْهَارِكِ عَلَيْهَا أَشَدُّ مِنْ فَرَحِكِ، وَ إِنَّ حُزْنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَرَدَتِهِ بِحُزْنِهَا عَنْكِ أَشَدُّ مِنْ حُزْنِهَا.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 348 / [في أن المسكين الحقيقي مساكين الشيعة الضعفاء في مقابلة أعدائهم:] ..... ص : 346

232 وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِرَجُلٍ: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: صَدِيقٌ كُلَّمَا رَآكَ أَعْطَاكَ بَدْرَةَ دَنَانِيرَ، أَوْ صَدِيقٌ كُلَّمَا رَآكَ بَصَّرَكَ بِمَصِيدَةٍ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيَاطِينِ، وَ عَرَّفَكَ مَا تُبْطِلُ بِهِ كَيْدَهُمْ، وَ تَخْرِقُ [بِهِ‏] شَبَكَتَهُمْ، وَ تَقْطَعُ حَبَائِلَهُمْ قَالَ: بَلْ صَدِيقٌ كُلَّمَا رَآنِي عَلَّمَنِي- كَيْفَ أَخْزِي الشَّيْطَانَ‏ عَنْ نَفْسِي وَ أَدْفَعُ عَنِّي بَلَاءَهُ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 350 / [في أن المسكين الحقيقي مساكين الشيعة الضعفاء في مقابلة أعدائهم:] ..... ص : 346

فَلَا يَبْقَى مَلِكٌ وَ لَا جَبَّارٌ وَ لَا شَيْطَانٌ‏- إِلَّا صَلَّى عَلَى هَذَا الْكَاسِرِ لِأَعْدَاءِ مُحَمَّدٍ ص وَ لَعَنَ الَّذِينَ كَانُوا يُنَاصِبُونَهُ فِي الدُّنْيَا- مِنَ النَّوَاصِبِ لِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ع.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 397 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: «هَذَا إِبْلِيسُ قَدْ قَصَدَ عَبْدِي فُلَاناً، أَوْ أَمَتِي فُلَانَةَ بِجُنُودِهِ أَلَا فَقَاتِلُوهُمْ» فَيُقَاتِلُهُمْ بِإِزَاءِ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ رَجِيمٍ مِنْهُمْ، مِائَةُ [أَلْفِ‏] مَلَكٍ، وَ هُمْ عَلَى أَفْرَاسٍ مِنْ نَارٍ- بِأَيْدِيهِمْ سُيُوفٌ مِنْ نَارٍ وَ رِمَاحٌ مِنْ نَارٍ، وَ قِسِيٌّ وَ نَشَاشِيبُ وَ سَكَاكِينُ وَ أَسْلِحَتُهُمْ مِنْ نَارٍ، فَلَا يَزَالُونَ يُخْرِجُونَهُمْ وَ يَقْتُلُونَهُمْ بِهَا، وَ يَأْسِرُونَ إِبْلِيسَ، فَيَضَعُونَ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَسْلِحَةِ- فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَعْدَكَ وَعْدَكَ، قَدْ أَجَّلْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 516 / [سورة البقرة(2): آية 109] ..... ص : 514

يَا عَمَّارُ قَدْ وَصَلَ إِلَيَّ خَبَرُكُمَا، أَمَّا حُذَيْفَةُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِدِينِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ أَوْلِيَائِهِ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 580 / [سورة البقرة(2): الآيات 168 الى 169] ..... ص : 580

قوله عز و جل‏ يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 581 / [سورة البقرة(2): الآيات 168 الى 169] ..... ص : 580

الْأَرْضِ‏ مِنْ أَنْوَاعِ ثِمَارِهَا وَ أَطْعِمَتِهَا حَلالًا طَيِّباً لَكُمْ- إِذَا أَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ فِي تَعْظِيمِ مَنْ عَظَّمَهُ، وَ الِاسْتِخْفَافِ بِمَنْ أَهَانَهُ وَ صَغَّرَهُ‏ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ مَا يَخْطُو بِكُمْ إِلَيْهِ، وَ يَغُرُّكُمْ بِهِ مِنْ مُخَالَفَةِ مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ رَسُولًا- أَفْضَلَ الْمُرْسَلِينَ، وَ أَمَرَهُ بِنَصْبِ مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ أَفْضَلَ الْوَصِيِّينَ، وَ سَائِرِ مَنْ جَعَلَ خُلَفَاءَهُ وَ أَوْلِيَاءَهُ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 581 / [سورة البقرة(2): الآيات 168 الى 169] ..... ص : 580

إِنَّما يَأْمُرُكُمْ‏ الشَّيْطَانُ‏ بِالسُّوءِ بِسُوءِ الْمَذْهَبِ وَ الِاعْتِقَادِ فِي خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ [مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ‏] وَ جُحُودِ وَلَايَةِ أَفْضَلِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‏ بِإِمَامَةِ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ حَظّاً، وَ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ أَرَاذِلِ أَعْدَائِهِ وَ أَعْظَمِهِمْ كُفْراً [بِهِ‏].

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 582 / [سورة البقرة(2): آية 170] ..... ص : 582

344 قَالَ الْإِمَامُ ع‏ وَصَفَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْمُتَّبِعِينَ لِخُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ فَقَالَ‏ وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ‏ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ وَصْفِ مُحَمَّدٍ ص، وَ حِلْيَةِ عَلِيٍّ ع، وَ وَصْفِ فَضَائِلِهِ، وَ ذِكْرِ مَنَاقِبِهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ، وَ تَعَالَوْا إِلَى الرَّسُولِ لِتَقْبَلُوا مِنْهُ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ- قَالُوا: «حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مِنَ الدِّينِ وَ الْمَذْهَبِ» فَاقْتَدَوْا بِآبَائِهِمْ فِي مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُنَابَذَةِ عَلِيٍّ وَلِيِّ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 584 / [سورة البقرة(2): آية 171] ..... ص : 583

347 ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ، فَإِنَّ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْهُ أَعَاذَهُ اللَّهُ [وَ تَعَوَّذُوا] مِنْ هَمَزَاتِهِ وَ نَفَخَاتِهِ وَ نَفَثَاتِهِ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 618 / [سورة البقرة(2): الآيات 204 الى 206] ..... ص : 617

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ‏ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ- فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ- إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ‏.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 619 / [قصة عابد بني إسرائيل:] ..... ص : 619

فَلَمَّا اقْتَرَبَ وَضْعُهَا جَاءَهُ الشَّيْطَانُ‏، فَأَخْطَرَ بِبَالِهِ أَنَّهَا تَلِدُ وَ تُعْرَفُ بِالزِّنَا بِهَا فَتُقْتَلُ، فَاقْتُلْهَا وَ ادْفِنْهَا تَحْتَ مُصَلَّاكَ. فَقَتَلَهَا وَ دَفَنَهَا، وَ طَلَبَهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: زَادَ بِهَا جُنُونُهَا فَمَاتَتْ. فَاتَّهَمُوهُ وَ حَفَرُوا تَحْتَ مُصَلَّاهُ، فَوَجَدُوهَا مَقْتُولَةً مَدْفُونَةً حُبْلَى مُقْرِبَةً فَأَخَذُوهُ وَ انْضَافَ إِلَى هَذِهِ الْخَطِيئَةِ- دَعَاوِي الْقَوْمِ الْكَثِيرَةِ الَّذِينَ جَحَدَهُمْ، فَقَوِيَتْ عَلَيْهِ التُّهَمَةُ وَ ضُويِقَ [عَلَيْهِ الطَّرِيقُ‏] فَاعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْخَطِيئَةِ بِالزِّنَا بِهَا، وَ قَتْلِهَا فَمُلِئَ بَطْنُهُ وَ ظَهْرُهُ سِيَاطاً، وَ صُلِبَ عَلَى شَجَرَةٍ.

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 626 / [سورة البقرة(2): الآيات 208 الى 209] ..... ص : 626

قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام / 627 / [سورة البقرة(2): الآيات 208 الى 209] ..... ص : 626

وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ مَا يَتَخَطَّى بِكُمْ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ مِنْ طُرُقِ الْغَيِّ وَ الضَّلَالِ، وَ يَأْمُرُكُمْ بِهِ مِنِ ارْتِكَابِ الْآثَامِ الْمُوبِقَاتِ‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بِعَدَاوَتِهِ يُرِيدُ اقْتِطَاعَكُمْ عَنْ عَظِيمِ الثَّوَابِ، وَ إِهْلَاكَكُمْ بِشَدِيدِ الْعِقَابِ.

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 33 / احاديث متفرقة ..... ص : 9

«إِنَّ لِلْقَلْبِ أُذُنَيْنِ، رُوحَ الْإِيمَانِ يُسَارُّهُ بِالْخَيْرِ، وَ الشَّيْطَانُ‏ يُسَارُّهُ بِالشَّرِّ، فَأَيُّهُمَا ظَهَرَ عَلَى صَاحِبِهِ غَلَبَهُ».

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 86 / احاديث متفرقة ..... ص : 9

«إِذَا أَتَى الشَّيْطَانُ‏ أَحَدَكُمْ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ: إِنَّكَ مُرَاءٍ. فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا بَدَا لَهُ، مَا لَمْ يَفُتْهُ وَقْتُ فَرِيضَةٍ. وَ إِذَا كَانَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَلْيَتَمَكَّثْ مَا بَدَا لَهُ، وَ إِذَا كَانَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَلْيَبْرَحْ. وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْعُرُسَاتِ فَأَبْطِئُوا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الدُّنْيَا. وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ».

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 124 / احاديث متفرقة ..... ص : 9

436- وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ:: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَغْرِبَ. قَالَ: فَتَعَوَّذَ جِهَاراً: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ، وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَحْضُرُونِ». ثُمَّ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 150 / احاديث متفرقة ..... ص : 9

«الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ اخْتِلَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏، فَإِيَّاكُمْ وَ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُقْبِلُ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: يَا بْنَ آدَمَ، عَمَّنْ تَلْتَفِتُ- ثَلَاثاً- فَإِذَا الْتَفَتَ الرَّابِعَةَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ».

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 175 / احاديث متفرقة ..... ص : 9

«نَعَمْ، وَ لَمْ يُعْطَ بَعْدَهُ إِنْسَانٌ مَا أُعْطِيَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَلَبَةِ الشَّيْطَانِ‏، فَخَنَقَهُ إِلَى أُسْطُوَانَةٍ حَتَّى أَصَابَ لِسَانُهُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ لَا مَا دَعَا بِهِ سُلَيْمَانُ لَأَرْيُتُكُمُوهُ».

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 304 / احاديث متفرقة ..... ص : 298

قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏».

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 331 / احاديث متفرقة ..... ص : 298

«إِيهٍ يَا بَا خَالِدٍ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ: «لَا تَشُكَّنَّ، وَدَّ وَ اللَّهِ الشَّيْطَانُ‏ أَنَّكَ شَكَكْتَ قُلْتُ: قَدْ كَانَ وَ اللَّهِ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ: فَسُرِرْتُ بِتَخْلِيصِهِ وَ قُلْتُ:

قرب الإسناد (ط - الحديثة) / النص / 386 / احاديث متفرقة ..... ص : 342

فَقَالَ: «يَا أَحْمَدُ، إِيَّاكَ وَ الشَّيْطَانَ‏ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْكَ سَبِيلٌ حَتَّى يُقَنِّطَكَ، إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَيُؤَخِّرُ عَنْهُ تَعْجِيلَ حَاجَتِهِ حُبّاً لِصَوْتِهِ وَ اسْتِمَاعِ نَحِيبِهِ.

المحاسن / مقدمةج‏1 / 30 / أمارة جلية أخرى تدل على شهرة البرقي و عظمته ..... ص : 30

و ممّا ينادى بأعلى صوته إلى اشتهار عظمة البرقيّ و ثبوت جلالته بين الفرقة الحقّة و وضوح تأثير آثاره العلميّة في أذهان من بعده من الشّيعة و أنفسهم ما ذكره صاحب بعض فضائح الرّوافض بناء على ما نقله عنه المتكلم الجليل النبيل، الشّيخ عبد الجليل القزوينىّ رضوان اللّه عليه في أوائل كتاب بعض مثالب النّواصب و نصّ كلامه على ما نقله هذا: «آن گروه كه اين مذهب نهادند محمّد چهاربختان بود، و أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب، و پسران نوبخت، و زكريّاى شيره‏فروش، و جابر جعفى، و يونس بن عبد الرّحمن الرّافضىّ، و محمّد بن محمّد بن النّعمان الاحول المعروف بشيطان‏ الطّاق، و محمّد سعيد، و أبو شاكر محمّد بن ديصان، و هشام بن سالم الجواليقيّ، و هشام بن الحكم اليمامىّ، و محمّد بن محمّد بن النّعمان الحارثىّ المفيد، و أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسىّ، و أبو جعفر ابن بابويه، و أبو طالب الاسترآباديّ، و أبو عبد اللّه از آل بابويه المجوسىّ، و زرارة بن أعين الشّيبانىّ، و ابن البرقيّ». فالكلام كما ترى في الدّلالة على المطلوب كالنّور في شاهق الطّور؛ و جواب ما زعمه قائل الكلام من كون مذهب الشّيعة موضوعا بواسطة هؤلاء المذكورين يطلب من كتاب بعض مثالب النّواصب‏

المحاسن / مقدمةج‏1 / 41 / أمارة جلية أخرى تدل على شهرة البرقي و عظمته ..... ص : 30

عشر دينارا قال: فوسوس إلىّ الشيطان‏ أن سيدى أعلم بهذا منى فما زلت أقرأ ذكره صرة صرة و ذكر صاحبها حتّى أتيت عليها عند آخرها ثمّ ذكر: قد حمل من قرميسين من عند أحمد بن الحسن المادرانى أخى الصراف كيسا فيه ألف دينار و كذا و كذا تختا من الثياب منها ثوب فلان و ثوب لونه كذا، حتى نسب الثياب إلى آخرها بأنسابها و ألوانها قال: فحمدت اللّه و شكرته على ما من به عليّ من إزالة الشك عن قلبى، و آمر بتسليم جميع ما حملته إلى حيث يأمرك أبو جعفر العمرى، قال: فانصرفت إلى بغداد و صرت إلى أبى جعفر العمرى قال: و كان خروجى و انصرافى في ثلاثة أيّام قال: فلما بصر بى أبو- جعفر العمرى قال لي: لم لم تخرج؟- فقلت: يا سيدي من سرمن‏رأى انصرفت، قال: فأنا أحدّث أبا جعفر بهذا إذ وردت رقعة على أبى جعفر العمرى من مولانا صاحب الامر صلوات اللّه عليه و معها درج مثل الدرج الذي كان معى؛ فيه ذكر المال و الثياب و أمر أن يسلم جميع ذلك إلى أبى جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القطان القمّيّ فلبس أبو جعفر العمرى ثيابه و قال لي: احمل ما معك إلى منزل محمّد بن أحمد بن جعفر القطان القمّيّ قال: فحملت المال و الثياب إلى منزل محمّد بن أحمد بن جعفر القطان و سلمتها و خرجت إلى الحجّ؛ فلما انصرفت إلى دينور اجتمع عندي الناس فأخرجت الدرج الذي أخرجه وكيل مولانا صلوات اللّه عليه إلىّ و قرأته على القوم فلما سمع ذكر الصرة باسم الذراع صاحبها سقط مغشيّا عليه و ما زلنا نعلله حتّى أفاق فلما أفاق سجد شكر اللّه عزّ و جلّ و قال: الحمد للّه الذي من علينا بالهداية؛ الآن علمت أن الأرض لا تخلو من حجة هذه الصرة دفعها و اللّه إلى هذا الذراع و لم يقف على ذلك إلّا اللّه عزّ و جلّ.

المحاسن / ج‏1 / 13 / 7 باب التسعة ..... ص : 13

37 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَوَضَعُوا بَيْنَ يَدَيْهِ جُلَّةَ تَمْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَ صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ قَالُوا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَيُّ تَمَرَاتِكُمْ هَذِهِ قَالُوا هُوَ الْبَرْنِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ فِي تَمْرَتِكُمْ هَذِهِ تِسْعَ خِصَالٍ تُخَبِّلُ الشَّيْطَانَ‏ وَ تُقَوِّي الظَّهْرَ وَ تَزِيدُ فِي الْمُجَامَعَةِ وَ تَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ تُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ تُبَاعِدُ عَنِ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ تُطَيِّبُ النَّكْهَةَ.

المحاسن / ج‏1 / 31 / 15 ثواب قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..... ص : 30

19 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَ لا وَلَداً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ كُنَّ لَهُ حِرْزاً فِي يَوْمِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ السُّلْطَانِ وَ لَمْ تُحِطْ بِهِ كَبِيرَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ.

المحاسن / ج‏1 / 82 / 3 عقاب من تهاون بالصلاة ..... ص : 79

12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ هَائِباً لِابْنِ آدَمَ ذَعِراً مِنْهُ مَا صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ.

المحاسن / ج‏1 / 86 / 10 عقاب من ترك صلاة الليل ..... ص : 86

24 عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ هُوَ يَتَيَقَّظُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي اللَّيْلِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ وَ إِلَّا فَحَّجَ الشَّيْطَانُ‏ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ أَ لَا يَرَى أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ مِنْهُ ذَلِكَ قَامَ ثَقِيلًا وَ كَسْلَانَ.

المحاسن / ج‏1 / 100 / 32 عقاب من طعن في عين مؤمن ..... ص : 100

70 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَطْعُنُ فِي عَيْنِ مُؤْمِنٍ إِلَّا مَاتَ بِشَرِّ مِيتَةٍ وَ كَانَ يَتَمَنَّى أَلَّا يَرْجِعَ إِلَى خَيْرٍ وَ فِي رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ وَ جَلَالِ كِبْرِيَائِهِ فَمَنْ طَعَنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ فِي عَرْشِهِ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ‏.

المحاسن / ج‏1 / 103 / 39 عقاب من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه ..... ص : 103

79 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَايَتِهِ إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ‏.

المحاسن / ج‏1 / 107 / 46 عقاب الزاني ..... ص : 106

95 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ‏ ذَكَرَهُ فَعَمِلَا جَمِيعاً فَكَانَتِ النُّطْفَةُ وَاحِدَةً فَخُلِقَ مِنْهَا وَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ‏.

المحاسن / ج‏1 / 132 / 1 باب ما خلق الله تبارك و تعالى المؤمن من نوره ..... ص : 131

طَعَنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ فِي عَرْشِهِ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ اللَّهِ فِي وَلَايَةٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏.

المحاسن / ج‏1 / 186 / 47 باب الراد لحديث آل محمد ص ..... ص : 185

200 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلًى لِبَنِي أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ مَنْ أَبْغَضَ عَلِيّاً دَخَلَ النَّارَ ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ فِي عُنُقِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ شُعْبَةٍ عَلَى كُلِّ شُعْبَةٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ‏ يَبْزُقُ فِي وَجْهِهِ وَ يَكْلَحُ.

المحاسن / ج‏1 / 207 / 6 باب البدع ..... ص : 207

70 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ طَلَبَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَطَلَبَهَا حَرَاماً فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ‏ فَقَالَ يَا هَذَا قَدْ طَلَبْتَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا وَ طَلَبْتَهَا مِنَ الْحَرَامِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا أَ فَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ‏ءٍ يَكْثُرُ بِهِ دُنْيَاكَ وَ يَكْثُرُ بِهِ تَبَعُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَبْتَدِعُ دِيناً وَ تَدْعُو إِلَيْهِ النَّاسَ قَالَ فَفَعَلَ فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ فَأَطَاعُوهُ وَ أَصَابَ مِنَ الدُّنْيَا قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَالَ مَا صَنَعْتُ شَيْئاً ابْتَدَعْتُ دِيناً وَ دَعَوْتُ النَّاسَ إِلَيْهِ مَا أَرَى لِي تَوْبَةً إِلَّا أَنْ آتِيَ مَنْ دَعَوْتُهُ إِلَيْهِ فَأَرُدَّهُ عَنْهُ قَالَ فَجَعَلَ يَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَجَابُوهُ-

المحاسن / ج‏1 / 208 / 6 باب البدع ..... ص : 207

74 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كَلَامُ اللَّهِ يُقَلِّدُ فِيهَا رِجَالٌ رِجَالًا وَ لَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ لَمْ يَخْفَ عَلَى ذِي حِجًى وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ لَمْ يَكُنِ اخْتِلَافٌ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَيَجِيئَانِ مَعاً فَهُنَالِكَ اسْتَحْوَذَ الشَّيْطَانُ‏ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ نَجَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى.

المحاسن / ج‏1 / 215 / 8 باب التثبت ..... ص : 215

101 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

المحاسن / ج‏1 / 218 / 9 باب الدين ..... ص : 216

114 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كَلَامُ اللَّهِ يُقَلِّدُ فِيهَا رِجَالٌ رِجَالًا وَ لَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ لَمْ يَخْفَ عَلَى ذِي حِجًى وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ لَمْ يَكُنِ اخْتِلَافٌ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَيَجِيئَانِ مَعاً فَهُنَالِكَ اسْتَحْوَذَ الشَّيْطَانُ‏ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ نَجَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى.

المحاسن / ج‏1 / 251 / 30 باب الإخلاص ..... ص : 251

268 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَ الشَّيْطَانُ‏ وَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ وَ الْهُدَى وَ الضَّلَالَةُ وَ الرُّشْدُ وَ الْغَيُّ وَ الْعَاجِلَةُ وَ الْعَاقِبَةُ وَ الْحَسَنَاتُ وَ السَّيِّئَاتُ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَلِلشَّيْطَانِ‏.

المحاسن / ج‏1 / 254 / 30 باب الإخلاص ..... ص : 251

278 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَافَقْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ نَافَقْتَ مَا قُلْتَ أَتَاكَ الشَّيْطَانُ‏ فَقَالَ مَنْ خَلَقَكَ فَقُلْتَ اللَّهُ فَقَالَ وَ مَنْ خَلَقَ اللَّهَ الْآنَ حِينَ أَخْلَصْتَ الْإِيمَانَ.

المحاسن / ج‏1 / 268 / 36 باب إنزال الله في القرآن تبيانا لكل شي‏ء ..... ص : 267

357 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُرْسَلًا قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِنَّ الْقُرْآنَ شَاهِدُ الْحَقِّ وَ مُحَمَّدٌ ص لِذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ فَمَنِ اتَّخَذَ سَبَباً إِلَى سَبَبِ اللَّهِ لَمْ يُقْطَعْ بِهِ الْأَسْبَابُ وَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ سَبَباً مَعَ كُلِّ كَذَّابٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ أَعْلَامَ دِينِكُمْ وَ مَنَارَ هُدَاكُمْ فَلَا تَأْخُذُوا أَمْرَكُمْ بِالْوَهْنِ وَ لَا أَدْيَانَكُمْ هُزُؤاً فَتَدْحَضَ أَعْمَالُكُمْ وَ تُخْبِطُوا سَبِيلَكُمْ وَ لَا تَكُونُوا أَطَعْتُمُ اللَّهَ رَبَّكُمْ اثْبُتُوا عَلَى الْقُرْآنِ الثَّابِتِ وَ كُونُوا فِي حِزْبِ اللَّهِ تَهْتَدُوا وَ لَا تَكُونُوا فِي حِزْبِ الشَّيْطَانِ‏ فَتَضِلُّوا يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ وَ يَحْيَا مَنْ حَيَّ وَ عَلَى اللَّهِ‏

المحاسن / ج‏1 / 275 / 38 باب التحديد ..... ص : 272

هَذِهِ قَالَ تَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ حِينَ تُوضَعُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ حِينَ تُرْفَعُ وَ تَقُمُّ مَا تَحْتَهَا قَالَ فَمَا حَدُّ كُوزِكَ هَذَا قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ مَوْضِعِ أُذُنِهِ وَ لَا مِنْ مَوْضِعِ كَسْرِهِ فَإِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ‏ وَ إِذَا وَضَعْتَهُ عَلَى فِيكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ إِذَا رافعته [رَفَعْتَهُ‏] عَنْ فِيكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ تَنَفَّسْ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ فَإِنَّ النَّفَسَ الْوَاحِدَ يُكْرَهُ.

المحاسن / ج‏1 / 278 / 39 باب البيان و التعريف و لزوم الحجة ..... ص : 275

400 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُغِيرِيَّةِ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ السُّنَنِ فَقَالَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَ قَدْ جَرَتْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ سُنَّةٌ عَرَفَهَا مَنْ عَرَفَهَا وَ أَنْكَرَهَا مَنْ أَنْكَرَهَا قَالَ الرَّجُلُ فَمَا السُّنَّةُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ قَالَ تَذْكُرُ اللَّهَ وَ تَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَخْرَجَ عَنِّي مِنَ الْأَذَى فِي يُسْرٍ مِنْهُ وَ عَافِيَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ فَالْإِنْسَانُ يَكُونُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَلَا يَصْبِرُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ آدَمِيٌّ إِلَّا وَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلَانِ بِهِ فَإِذَا كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ثَنَيَا رَقَبَتَهُ ثُمَّ قَالا يَا ابْنَ آدَمَ انْظُرْ إِلَى مَا كُنْتَ تَكْدَحُ لَهُ و [فِي‏] الدُّنْيَا إِلَى مَا هُوَ صَائِرٌ.

المحاسن / ج‏2 / 314 / كتاب العلل ..... ص : 299

عَلَى مَنْ صَلَّى ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ انْزِلْ وَ أَلْحِدِ ابْنِي فَنَزَلَ عَلِيٌّ ع فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِابْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ وَ لَكِنْ لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ‏ فَيُدْخِلَهُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ص.

المحاسن / ج‏2 / 323 / كتاب العلل ..... ص : 299

لِخَطِيئَتِهِ وَ رَكْعَةً لِخَطِيئَةِ حَوَّاءَ وَ رَكْعَةً لِتَوْبَتِهِ فَافْتَرَضَ اللَّهُ هَذِهِ الثَّلَاثَ الرَّكَعَاتِ عَلَى أُمَّتِي وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ وَ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يَسْتَجِيبَ لِمَنْ دَعَاهُ فِيهَا بِالدُّعَاءِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي أَمَرَنِي رَبِّي بِهَا فَقَالَ‏ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ‏ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ ظُلْمَةً وَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ظُلْمَةً أَمَرَنِي اللَّهُ وَ أُمَّتِي بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِيُنَوَّرَ الْقَبْرُ وَ الصِّرَاطُ وَ مَا مِنْ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ صَاحِبَهَا عَلَى النَّارِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ لِلْمُرْسَلِينَ قَبْلِي وَ أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَطْلُعُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ فَأَمَرَنِي اللَّهُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا الْكُفَّارُ فَتَسْجُدُ أُمَّتِي لِلَّهِ وَ سُرْعَتُهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَشْهَدُ لَهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ قَالُوا صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنَا لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ تُغْسَلُ هَذِهِ الْجَوَارِحُ الْأَرْبَعُ وَ هِيَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِي الْجَسَدِ قَالَ النَّبِيُّ ص لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ‏ إِلَى آدَمَ ع دَنَا آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ نَظَرَ إِلَيْهَا ذَهَبَ مَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ قَامَ وَ مَشَى إِلَيْهَا وَ هِيَ أَوَّلُ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى الْخَطِيئَةِ ثُمَّ تَنَاوَلَ بِيَدِهِ مِنْهَا مَا عَلَيْهَا وَ أَكَلَ فَطَارَ الْحُلِيُّ وَ الْحُلَلُ عَنْ جَسَدِهِ فَوَضَعَ آدَمُ يَدَهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ بَكَى ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ فَرَضَ عَلَيْهِ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ غَسْلَ هَذِهِ الْجَوَارِحِ الْأَرْبَعِ أَمَرَهُ بِغَسْلِ الْوَجْهِ لِمَا أَنْ نَظَرَ إِلَى الشَّجَرَةِ وَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ السَّاعِدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِمَا تَنَاوَلَ بِيَدِهِ وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ لِمَا وَضَعَهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ لِمَا أَنْ مَشَى بِهَا إِلَى الْخَطِيئَةِ.

المحاسن / ج‏2 / 330 / كتاب العلل ..... ص : 299

93 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ بِالْتِقَامِ الْمِيثَاقِ فَالْتَقَمَهُ فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْحَقِّ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ فِي الْوَادِي فَسَعَى إِبْرَاهِيمُ مِنْ عِنْدِهِ كَرَاهَةَ أَنْ يُكَلِّمَهُ وَ كَانَتْ مَنَازِلُ الشَّيْطَانِ‏ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَ التَّلْبِيَةُ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ‏ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ‏ فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ ع عَلَى تَلٍّ فَنَادَى فَأَسْمَعَ فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قُلْتُ فَلِمَ سُمِّيَتِ التَّرْوِيَةُ تَرْوِيَةً قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِعَرَفَاتٍ مَاءٌ وَ إِنَّمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ الْمَاءَ مِنْ مَكَّةَ فَكَانَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَرَوَّيْتُمْ فَسُمِّيَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

المحاسن / ج‏2 / 350 / 9 باب القول عند الخروج في السفر و ما تقول إذا خرجت من منزلك ..... ص : 349

33 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِي إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَتَلَقَّاهُ الشَّيْطَانُ‏ فَتَضْرِبُ الْمَلَائِكَةُ وُجُوهَهَا وَ تَقُولُ مَا سَبِيلُكُمْ عَلَيْهِ وَ قَدْ سَمَّى اللَّهَ وَ آمَنَ بِهِ وَ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَ قَالَ‏ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ وَ رَوَاهُ ابْنُ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

المحاسن / ج‏2 / 356 / 14 باب كراهة الوحدة في السفر ..... ص : 356

56 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ لَا تَخْرُجْ فِي سَفَرٍ وَحْدَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ يَا عَلِيُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَافَرَ وَحْدَهُ فَهُوَ غَاوٍ وَ الِاثْنَانِ غَاوِيَانِ وَ الثَّلَاثَةُ نَفَرٌ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ سَفَرٌ.

المحاسن / ج‏2 / 356 / 14 باب كراهة الوحدة في السفر ..... ص : 356

58 عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ مَنْ صَحِبَكَ فَقَالَ مَا صَحِبْتُ أَحَداً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَأَحْسَنْتُ أَدَبَكَ ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ شَيْطَانٌ‏ وَ اثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَ ثَلَاثَةٌ صَحْبٌ وَ أَرْبَعَةٌ رُفَقَاءُ.

المحاسن / ج‏2 / 369 / 31 باب التحرز ..... ص : 367

صَالِحٍ الضَّبِّيُّ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَنَظَرْتَ إِلَى الشَّمْسِ فِي غُرُوبٍ وَ إِدْبَارٍ فَقُلْ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ‏ وَ الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي يَصِفُ وَ لَا يُوصَفُ وَ يَعْلَمُ وَ لَا يُعْلَمُ- يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَ بِاسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَ بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ مَا تَحْتَ الثَّرَى وَ مِنْ شَرِّ مَا ظَهَرَ وَ مَا بَطَنَ وَ شَرِّ مَا فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ شَرِّ أَبِي قِتْرَةَ وَ مَا وَلَدَ وَ مِنْ شَرِّ الرَّسِيسِ وَ مِنْ شَرِّ مَا وَصَفْتُ وَ مَا لَمْ أَصِفْ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ قَالَ وَ ذَكَرَ أَنَّهَا أَمَانٌ مِنْ كُلِّ سَبُعٍ وَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ مِنْ كُلِّ مَا عَضَّ وَ لَسَعَ وَ لَا يَخَافُ صَاحِبُهَا إِذَا تَكَلَّمَ بِهَا لُصّاً وَ لَا غُولًا.

المحاسن / ج‏2 / 375 / 37 باب آداب المسافر ..... ص : 375

145 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَكْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ فِي أَمْرِكَ وَ أَمْرِهِمْ وَ أَكْثِرِ التَّبَسُّمَ فِي وُجُوهِهِمْ وَ كُنْ كَرِيماً عَلَى زَادِكَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا دَعَوْكَ فَأَجِبْهُمْ وَ إِذَا اسْتَعَانُوا بِكَ فَأَعِنْهُمْ وَ اغْلِبْهُمْ بِثَلَاثٍ طُولِ الصَّمْتِ وَ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ سَخَاءِ النَّفْسِ بِمَا مَعَكَ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ مَالٍ أَوْ زَادٍ وَ إِذَا اسْتَشْهَدُوكَ عَلَى الْحَقِّ فَاشْهَدْ لَهُمْ وَ اجْهَدْ رَأْيَكَ لَهُمْ إِذَا اسْتَشَارُوكَ ثُمَّ لَا تَعْزِمْ حَتَّى تَثَبَّتَ وَ تَنْظُرَ وَ لَا تُجِبْ فِي مَشُورَةٍ حَتَّى تَقُومَ فِيهَا وَ تَقْعُدَ وَ تَنَامَ وَ تَأْكُلَ وَ تُصَلِّيَ وَ أَنْتَ مُسْتَعْمِلٌ فِكْرَتَكَ وَ حِكْمَتَكَ فِي مَشُورَتِهِ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُمْحِضِ النَّصِيحَةَ لِمَنِ اسْتَشَارَهُ سَلَبَهُ اللَّهُ رَأْيَهُ وَ نَزَعَ عَنْهُ الْأَمَانَةَ وَ إِذَا رَأَيْتَ أَصْحَابَكَ يَمْشُونَ فَامْشِ مَعَهُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ يَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا تَصَدَّقُوا وَ أَعْطَوْا قَرْضاً فَأَعْطِ مَعَهُمْ وَ اسْمَعْ لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنّاً وَ إِذَا أَمَرُوكَ بِأَمْرٍ وَ سَأَلُوكَ فَتَبَرَّعْ لَهُمْ وَ قُلْ نَعَمْ وَ لَا تَقُلْ لَا فَإِنَّ لَا عِيٌّ وَ لُؤْمٌ وَ إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي طَرِيقِكُمْ فَانْزِلُوا وَ إِنْ شَكَكْتُمْ فِي الْقَصْدِ فَقِفُوا وَ تُؤَامِرُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَخْصاً وَاحِداً فَلَا تَسْأَلُوهُ عَنْ طَرِيقِكُمْ وَ لَا تَسْتَرْشِدُوهُ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فِي الْفَلَاةِ مُرِيبٌ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَيْناً لِلُّصُوصِ أَوْ أَنْ يَكُونَ الشَّيْطَانُ‏ الَّذِي حَيَّرَكُمْ وَ احْذَرُوا الشَّخْصَيْنِ أَيْضاً إِلَّا أَنْ تَرَوْا مَا لَا أَرَى فَإِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَبْصَرَ بِعَيْنَيْهِ شَيْئاً عَرَفَ الْحَقَّ مِنْهُ وَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ يَا بُنَيَّ وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْ‏ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ وَ صَلِّ فِي جَمَاعَةٍ وَ لَوْ عَلَى رَأْسِ زُجٍّ وَ لَا تَنَامَنَّ عَلَى دَابَّتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ سَرِيعٌ فِي دَبَرِهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحُكَمَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَحْمِلٍ يُمْكِنُكَ التَّمَدُّدُ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ وَ إِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْمَنْزِلِ فَانْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ فَإِنَّهَا تُعِينُكَ وَ ابْدَأْ لِعَلَفِهَا قَبْلَ نَفْسِكَ فَإِنَّهَا نَفْسُكَ وَ إِذَا أَرَدْتُمُ النُّزُولَ فَعَلَيْكُمْ مِنْ بِقَاعِ الْأَرَضِينَ بِأَحْسَنِهَا لَوْناً وَ أَلْيَنِهَا تُرْبَةً وَ أَكْثَرِهَا عُشْباً وَ إِذَا نَزَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ‏

المحاسن / ج‏2 / 406 / 13 باب الطعام الحار ..... ص : 406

116 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقٌ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ نَصِيبٌ.

المحاسن / ج‏2 / 406 / 13 باب الطعام الحار ..... ص : 406

117 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَارُّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ وَ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ نَصِيبٌ.

المحاسن / ج‏2 / 430 / 33 باب التمندل لوضوء الصلاة و الطعام ..... ص : 428

252 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَ لَمْ يُسَمِّ كَانَ لِلشَّيْطَانِ‏ فِي وُضُوئِهِ شِرْكٌ وَ إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ صَنَعَهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكٌ.

المحاسن / ج‏2 / 432 / 34 باب القول قبل الطعام و بعده ..... ص : 431

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِي طَعَامِكُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلشَّيْطَانِ‏ اخْرُجْ يَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ فَإِذَا لَمْ يُسَمِّ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ‏ ادْنُ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ.

المحاسن / ج‏2 / 432 / 34 باب القول قبل الطعام و بعده ..... ص : 431

259 عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَكَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَّى فِي طَعَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ مَعَهُ الشَّيْطَانُ‏ وَ إِذَا لَمْ يُسَمِّ أَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ‏ وَ إِذَا سَمَّى بَعْدَ مَا يَأْكُلُ وَ أَكَلَ الشَّيْطَانُ‏ مَعَهُ تَقَيَّأَ مَا كَانَ أَكَلَ.

المحاسن / ج‏2 / 432 / 34 باب القول قبل الطعام و بعده ..... ص : 431

260 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَيْسَ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِيتٌ وَ إِنْ هُوَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا فَإِنَّ لَكُمْ هُنَاكَ عِشَاءً وَ مَبِيتاً قَالَ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ قَالَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏

المحاسن / ج‏2 / 433 / 34 باب القول قبل الطعام و بعده ..... ص : 431

عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ فَقَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَ لَمْ يُسَمِّ كَانَ لِلشَّيْطَانِ‏ فِي وُضُوئِهِ شِرْكٌ وَ إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ صَنَعَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكٌ‏ قَالَ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ.

المحاسن / ج‏2 / 433 / 34 باب القول قبل الطعام و بعده ..... ص : 431

261 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ لِبَاساً يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكٌ.

المحاسن / ج‏2 / 434 / 34 باب القول قبل الطعام و بعده ..... ص : 431

265 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ نَسِيَ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ بَعْدَهُ تَقَيَّأَ الشَّيْطَانُ‏ مَا أَكَلَ وَ اسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ طَعَامَهُ.

المحاسن / ج‏2 / 448 / 45 باب التجشؤ ..... ص : 447

346 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَذَرُوا مِنْدِيلَ الْغَمَرِ فِي الْبَيْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضٌ لِلشَّيْطَانِ‏.

المحاسن / ج‏2 / 449 / 46 باب الأدب في الطعام ..... ص : 448

الشَّيْطَانِ‏ وَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي عَذْباً فُرَاتاً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِي.

المحاسن / ج‏2 / 485 / 70 باب الزيتون ..... ص : 483

532 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع أَنْ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ كُلِ الزَّيْتَ وَ ادَّهِنْ بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَكَلَ الزَّيْتَ وَ ادَّهِنْ بِهِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ‏ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

المحاسن / ج‏2 / 498 / 80 باب السمن ..... ص : 498

607 عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَلَّمَهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَرَى كَلَامَكَ مُتَغَيِّراً قَالَ سَقَطَتْ مَقَادِيمُ فَمِي فَنَقَصَ كَلَامِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَيْضاً قَدْ سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِي حَتَّى أَنَّهُ لَيُوَسْوِسُ إِلَيَّ الشَّيْطَانُ‏ فَيَقُولُ فَإِذَا ذَهَبَتِ الْبَقِيَّةُ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ تَأْكُلُ فَأَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإِنَّهُ لَا يُلَائِمُ الشَّيْخَ.

المحاسن / ج‏2 / 520 / 100 باب القرع ..... ص : 520

728 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ هَلْ يُذْبَحُ قَالَ الْقَرْعُ لَيْسَ شَيْئاً يُذَكَّى فَكُلُوهُ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ‏.

المحاسن / ج‏2 / 532 / 110 باب التمر ..... ص : 528

789 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ عَجَوَاتِ تَمْرٍ عَلَى الرِّيقِ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ وَ لَا شَيْطَانٌ‏.

المحاسن / ج‏2 / 534 / 110 باب التمر ..... ص : 528

798 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ قَيْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَضَعُوا بَيْنَ يَدَيْهِ جُلَّةَ تَمْرٍ فَقَالَ أَ هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَقَالُوا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ أَيُّ تَمَرَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالُوا هِيَ الْبَرْنِيُّ فَقَالَ فِي تَمْرَتِكُمْ هَذِهِ تِسْعَةُ خِلَالٍ وَ هَذَا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ فِيهَا تِسْعَ خِلَالٍ يُقَوِّي الظَّهْرَ وَ يَزِيدُ فِي الْمُجَامَعَةِ وَ يُخَبِّلُ الشَّيْطَانَ‏ وَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ يُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ يُبَاعِدُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ.

المحاسن / ج‏2 / 534 / 110 باب التمر ..... ص : 528

799 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ رَفَعَهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص تَمْرٌ بَرْنِيٌّ مِنْ تَمْرِ الْيَمَامَةِ فَقَالَ يَا عُمَرُ أَكْثِرْ لَنَا مِنْ هَذَا التَّمْرِ فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ تَمْرُ بَرْنِيٍّ أُهْدِيَ لَنَا مِنَ الْيَمَامَةِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ لِلنَّبِيِّ ص التَّمْرُ الْبَرْنِيُّ يُشْبِعُ وَ يُهَنِّئُ وَ يُمْرِئُ وَ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ وَ يُرْضِي الرَّحْمَنَ وَ يُسْخِطُ الشَّيْطَانَ‏ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ فَقَارِ الظَّهْرِ.

المحاسن / ج‏2 / 540 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

828 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهِ حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا شَذَّ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ فَخُذُوهُ وَ مَا وَقَعَتْ أَوْ مَا دَخَلَتْ تِلْكَ الْحَبَّةُ مَعِدَةَ امْرِئٍ قَطُّ إِلَّا أَنَارَتْهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ نَفَتْ عَنْهُ شَيْطَانَ‏ الْوَسْوَسَةِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ وَ نَفَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏.

المحاسن / ج‏2 / 542 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

839 وَ رَوَى النَّوْفَلِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ وَ مَا مِنْ حَبَّةٍ اسْتَقَرَّتْ فِي مَعِدَةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَارَتْهَا وَ أَمْرَضَتْ شَيْطَانَ‏ وَسْوَسَتِهَا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ.

المحاسن / ج‏2 / 543 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

840 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ حَبَّةَ رُمَّانَةٍ أَمْرَضَتْ شَيْطَانَ‏ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

المحاسن / ج‏2 / 543 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

845 عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً عَلَى الرِّيقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ فَطَرَدَتْ شَيْطَانَ‏ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

المحاسن / ج‏2 / 543 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

846 عَنْهُ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ الْقَمَّاطِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ مَنْ أَنَارَتْ قَلْبَهُ فَالشَّيْطَانُ‏ بَعِيدٌ

المحاسن / ج‏2 / 544 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

848 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ طَرَدَ عَنْهُ شَيْطَانَ‏ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

المحاسن / ج‏2 / 544 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

850 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي يَدِهِ رُمَّانَةٌ فَقَالَ يَا مُعَتِّبُ أَعْطِنِي رُمَّاناً فَإِنِّي لَمْ أُشْرَكْ فِي شَيْ‏ءٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُشْرَكَ فِي رُمَّانَةٍ ثُمَّ احْتَجَمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْتَجِمَ فَاحْتَجَمْتُ ثُمَّ دَعَا لِي بِرُمَّانَةٍ وَ أَخَذَ رُمَّانَةً أُخْرَى ثُمَّ قَالَ يَا يَزِيدُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ‏ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ مَنْ أَكَلَ اثْنَتَيْنِ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ‏ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ مِائَةَ يَوْمٍ وَ مَنْ أَكَلَ ثَلَاثاً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ‏ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً وَ مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ‏ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ لَمْ يُذْنِبْ وَ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

المحاسن / ج‏2 / 544 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

851 عَنْهُ عَنِ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ‏ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّيقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ أَكَلَ رُمَّانَتَيْنِ فَثَمَانِينَ يَوْماً فَإِنْ أَكَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ‏ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ‏

المحاسن / ج‏2 / 545 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

852 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتْ وَ أَطْفَأَتْ شَيْطَانَ‏ الْوَسْوَسَةِ.

المحاسن / ج‏2 / 545 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

853 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ عَلَيْكُمْ بِالرُّمَّانِ الْحُلْوِ فَكُلُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِي مَعِدَةِ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَارَتْهَا وَ أَطْفَأَتْ شَيْطَانَ‏ الْوَسْوَسَةِ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: مَنْ أَكَلَ الرُّمَّانَ طُرِدَ عَنْهُ شَيْطَانُ‏ الْوَسْوَسَةِ.

المحاسن / ج‏2 / 545 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

854 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَلَيْكُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ مَا مِنْ حَبَّةِ رُمَّانٍ تَقَعُ فِي مَعِدَةٍ إِلَّا أَنَارَتْ وَ أَطَارَتْ شَيْطَانَ‏ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

المحاسن / ج‏2 / 545 / 111 باب الرمان ..... ص : 539

855 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الرُّمَّانُ سَيِّدُ الْفَاكِهَةِ وَ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً أَغْضَبَ شَيْطَانَهُ‏ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ رَوَاهُ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَالِدٍ الْمُقْرِي عَنْ قَيْسٍ‏.

المحاسن / ج‏2 / 565 / 127 باب أكل الطين ..... ص : 565

977 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كُلْثُمَ بِنْتِ مُسْلِمٍ قَالَتْ‏ ذُكِرَ الطِّينُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ تَرَيْنَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ‏ إِنَّهُ لَمِنْ مَصَايِدِهِ الْكِبَارِ وَ أَبْوَابِهِ الْعِظَامِ.

المحاسن / ج‏2 / 565 / 127 باب أكل الطين ..... ص : 565

979 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ عَمَلِ الْوَسْوَسَةِ وَ أَكْبَرِ مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ‏ أَكْلَ الطِّينِ وَ إِنَّ أَكْلَ الطِّينِ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنْ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ.

المحاسن / ج‏2 / 575 / 4 باب ماء السماء ..... ص : 574

ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‏

المحاسن / ج‏2 / 578 / 7 باب ..... ص : 576

إِنْ كَانَ فِيهِ فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّيْطَانِ‏ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي مَاءً عَذْباً فُرَاتاً بِرَحْمَتِهِ وَ لَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِي.

المحاسن / ج‏2 / 578 / 7 باب ..... ص : 576

42 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‏ لَا تَشْرَبُوا مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ لَا عُرْوَتِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَقْعُدُ عَلَى الْعُرْوَةِ.

المحاسن / ج‏2 / 584 / 15 باب ..... ص : 584

75 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعُوا آنِيَتَكُمْ بِغَيْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ إِذَا لَمْ تُغَطَّ الْآنِيَةُ بَزَقَ فِيهَا وَ أَخَذَ مِمَّا فِيهَا مَا شَاءَ.

المحاسن / ج‏2 / 624 / 9 باب تنظيف البيوت و الأفنية ..... ص : 624

79 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيْطَانِ‏.

المحاسن / ج‏2 / 628 / 12 باب ارتباط الدابة و الركوب ..... ص : 625

101 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ عَلَى كُلِّ مَنْخِرِ شَيْطَانٍ‏ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ.

المحاسن / ج‏2 / 628 / 12 باب ارتباط الدابة و الركوب ..... ص : 625

103 عَنْهُ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ فَإِنْ رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ‏ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ مُتَمَنِّياً حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا- سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‏ إِلَّا حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ.

المحاسن / ج‏2 / 634 / 14 باب فضل الخيل و ارتباطها ..... ص : 630

128 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع يَقُولُ‏ الْخَيْلُ عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنْهَا الشَّيْطَانُ‏-

المحاسن / ج‏2 / 635 / 15 باب الإبل ..... ص : 635

132 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ عَلَى ذِرْوَةِ سَنَامِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٍ‏ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَقُولُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ- سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‏ وَ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ‏ قَالَ وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ.

المحاسن / ج‏2 / 636 / 15 باب الإبل ..... ص : 635

135 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ‏ فَامْتَهِنُوهُنَّ وَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ أُرِيحُ بَعِيرِي فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَحْمِلُ.

المحاسن / ج‏2 / 639 / 15 باب الإبل ..... ص : 635

148 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ‏.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 7 / 4 باب فضل العالم على العابد ..... ص : 6

5- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُتَفَقِّهٌ فِي الدِّينِ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ‏ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ عَابِدٍ.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 280 / 5 باب في أن الأئمة ع يزورون الموتى و أن الموتى يزورهم ..... ص : 274

15- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ حَرِيشٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ سُورَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ وَيْلَكَ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ إِيَّاكَ وَ السُّؤَالَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَقَامَ الرَّجُلُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ يَوْماً فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ‏ إِنَّا أَنْزَلْناهُ‏ نُورٌ عِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ لَا يُرِيدُونَ حَاجَةً مِنَ السَّمَاءِ وَ لَا مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا ذَكَرُوهَا لِذَلِكَ النُّورِ فَأَتَاهُمْ بِهَا فَإِنَّ مِمَّا ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مِنَ الْحَوَائِجِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْماً وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ‏ فَاشْهَدْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَاتَ شَهِيداً فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ مَيِّتٌ وَ اللَّهِ لَيَأْتِيَنَّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ إِذَا جَاءَكَ الشَّيْطَانُ‏ غَيْرَ مُتَمَثِّلٍ بِهِ فَعَجِبَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ أَوْ فَقَالَ إِنْ جَاءَنِي وَ اللَّهِ أَطَعْتُهُ وَ خَرَجْتُ مِمَّا أَنَا فِيهِ قَالَ فَذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِذَلِكَ النُّورِ فَعَرَجَ إِلَى أَرْوَاحَ النَّبِيِّينَ فَإِذَا مُحَمَّدٌ ص قَدْ أُلْبِسَ وَجْهَهُ ذَلِكَ النُّورُ وَ أَتَى وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ آمِنْ بِعَلِيٍّ ع وَ بِأَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِهِ إِنَّهُمْ مِثْلِي إِلَّا النُّبُوَّةَ وَ تُبْ إِلَى اللَّهِ بِرَدِّ مَا فِي يَدَيْكَ إِلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَكَ فِيهِ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يُرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَجْمَعُ النَّاسَ فَأَخْطُبُهُمْ بِمَا رَأَيْتُ وَ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَنَا فِيهِ إِلَيْكَ يَا عَلِيُّ عَلَى أَنْ تُؤْمِنَنِي قَالَ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ تَنْسَى مَا رَأَيْتَ لَفَعَلْتُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ وَ رَجَعَ نُورُ إِنَّا أَنْزَلْناهُ‏ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ لَهُ قَدِ اجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَ وَ عَلِمَ النُّورُ قَالَ إِنَّ لَهُ لِسَاناً نَاطِقاً وَ بَصَراً نَاقِداً يَتَجَسَّسُ الْأَخْبَارَ لِلْأَوْصِيَاءِ ع وَ يَسْتَمِعُ الْأَسْرَارَ وَ يَأْتِيهِمْ بِتَفْسِيرِ كُلِّ أَمْرٍ يَكْتَتِمُ بِهِ أَعْدَاؤُهُمْ فَلَمَّا أَخْبَرَ أَبُو بَكْرٍ الْخَبَرَ عُمَرَ قَالَ سَحَرَكَ وَ إِنَّهَا لَفِي بَنِي هَاشِمٍ لَقَدِيمَةٌ قَالَ ثُمَّ قَامَا يُخْبِرَانِ النَّاسَ فَمَا دَرَيَا مَا يَقُولَانِ قُلْتُ لِمَا ذَا قَالَ لِأَنَّهُمَا قَدْ نَسِيَاهُ وَ جَاءَ النُّورُ فَأَخْبَرَ عَلِيّاً ع خَبَرَهُمَا فَقَالَ بُعْداً لَهُمَا كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 318 / 4 باب فيه تفسير الأئمة لوجود علومهم الثلاثة و تأويل ذلك ..... ص : 318

2- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عِلْمَنَا غَابِرٌ وَ مَزْبُورٌ وَ نَكْتٌ فِي الْقَلْبِ وَ نَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ قَالَ فَأَمَّا الْغَابِرُ فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عِلْمِنَا وَ أَمَّا الْمَزْبُورُ فَمَا يَأْتِينَا وَ أَمَّا النَّكْتُ فِي الْقُلُوبِ فَإِلْهَامٌ وَ أَمَّا النَّقْرُ فِي الْأَسْمَاعِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَلَكِ‏ وَ رَوَى زُرَارَةُ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمَلَكِ وَ لَا يَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ إِذَا كَانَ لَا يَرَى الشَّخْصَ قَالَ إِنَّهُ يُلْقَى عَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ‏

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 319 / 4 باب فيه تفسير الأئمة لوجود علومهم الثلاثة و تأويل ذلك ..... ص : 318

الْمَلَكِ وَ لَوْ كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لَاعْتَرَاهُ فَزَعٌ وَ إِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ‏ يَا زُرَارَةُ لَا يَتَعَرَّضُ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 324 / 6 باب في أن المحدث كيف صفته و كيف يصنع به و كيف يحدث الأئمة ..... ص : 321

13- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَالِسَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَانَا الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع حَدِيثاً مَا سَمِعَهُ أَحَدٌ قَطُّ فَسَأَلْنَاهُ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنَا بِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْكَ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْكَ أَحَدٌ قَطُّ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنَا بِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَجَدْنَا عِلْمَ عَلِيٍّ ع فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ فَقُلْنَا لَيْسَتْ هَكَذَا هِيَ فَقَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ‏ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْمُحَدَّثُ فَقَالَ يُنْكَتُ فِي أُذُنِهِ فَيَسْمَعُ طَنِيناً كَطَنِينِ الطَّسْتِ أَوْ يُقْرَعُ عَلَى قَلْبِهِ فَيَسْمَعُ وَقْعاً كَوَقْعِ السِّلْسِلَةِ عَلَى الطَّسْتِ فَقُلْتُ إِنَّهُ نَبِيٌّ ثُمَّ قَالَ لَا مِثْلُ الْخَضِرِ وَ مِثْلُ ذِي الْقَرْنَيْنِ.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 335 / 11 باب في الأئمة ع أنهم يتكلمون الألسن كلها ..... ص : 333

9- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ غِلْمَانِهِ فِي شَيْ‏ءٍ جَرَى لَئِنِ انْتَهَيْتَ وَ إِلَّا ضَرَبْتُكَ ضَرْبَ الْحِمَارِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا ضَرْبُ الْحِمَارِ قَالَ إِنَّ نُوحاً ع لَمَّا دَخَلَ السَّفِينَةَ مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ‏ جَاءَ إِلَى الْحِمَارِ فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ فَأَخَذَ جَرِيدَةً مِنْ نَخْلٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ قَالَ لَهُ عبسا شاطانا أَيْ ادْخُلْ يَا شَيْطَانُ‏.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 373 / 1 باب في الفرق بين الأنبياء و الرسل و الأئمة ع و معرفتهم و صفتهم و أمر الحديث ..... ص : 368

17- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ‏ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْمُحَدَّثُ قَالَ يُنْكَتُ فِي أُذُنِهِ فَيَسْمَعُ طَنِيناً كَطَنِينِ الطَّسْتِ أَوْ يُقْرَعُ عَلَى قَلْبِهِ فَيَسْتَمِعُ وَقْعاً كَوَقْعِ السِّلْسِلَةِ عَلَى الطَّسْتِ فَقُلْتُ نَبِيٌّ فَقَالَ لَا مِثْلَ الْخَضِرِ وَ مِثْلَ ذِي الْقَرْنَيْنِ.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم / ج‏1 / 419 / 1 باب في صفة رسول الله ص و الأئمة ع فيما أعطوا من البصر و خصوا به من دون الناس ما يرون من الأعمال في النوم و اليقظة ..... ص : 419

1- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مفرق [مُقَرِّنٍ‏] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا أَنَّهُ قَالَ لَنَا أَعْيُنٌ لَا تُشْبِهُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَ فِيهَا نُورٌ وَ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكٌ.

تفسير فرات الكوفي / 115 / [سورة النساء(4): آية 119] ..... ص : 115

وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ‏ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً

تفسير فرات الكوفي / 148 / [سورة الأعراف(7): آية 172] ..... ص : 145

مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص [و بارك‏] يَا عَلِيُّ قَالَ لَبَّيْكَ قَالَ لَهُ [أَتَى الشَّيْطَانُ‏ الْوَادِيَ فَأْتِ الْوَادِيَ فَانْظُرْ مَنْ فِيهِ فَأَتَى الْوَادِيَ‏] فَدَارَ فِيهِ فَلَمْ يَرَ أَحَداً حَتَّى إِذَا صَارَ عَلَى بَابِهِ لَقِيَ شَيْخاً فَقَالَ مَا تَصْنَعُ هُنَا قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ تَعْرِفُنِي قَالَ يَنْبَغِي [لَا يَنْبَغِي‏] أَنْ تَكُونُ أَنْتَ هُوَ يَا مَلْعُونُ قَالَ [نَعَمْ قَالَ‏] فَمَا [لا] بُدٌّ مِنْ أَنْ أُصَارِعَكَ قَالَ لَا بُدَّ مِنْهُ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ عَلِيٌّ [ع‏] قَالَ قُمْ عَنِّي يَا عَلِيُّ حَتَّى أُبَشِّرَكَ فَقَامَ عَنْهُ فَقَالَ بِمَ تُبَشِّرُنِي يَا مَلْعُونُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَارَ الْحَسَنُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ وَ الْحُسَيْنُ عَنْ يَسَارِ الْعَرْشِ يُعْطُونَ شِيعَتَهُمُ الْجَوَائِزَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ [أَ لَا] أُصَارِعُكَ [قَالَ‏] مَرَّةً أُخْرَى قَالَ نَعَمْ فَصَرَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ [ع‏] قَالَ قُمْ عَنِّي حَتَّى أُبَشِّرَكَ فَقَامَ عَنْهُ فَقَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ع خرجوا [أَخْرَجَ‏] ذُرِّيَّتَهُ مِنْ ظَهْرِهِ مِثْلَ الذَّرِّ قَالَ فَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ فَقَالَ‏ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى‏ قَالَ فَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ‏ فَأَخَذَ مِيثَاقَ مُحَمَّدٍ وَ مِيثَاقَكَ فَعَرَفَ وَجْهَكَ الْوُجُوهُ وَ رُوحَكَ الْأَرْوَاحُ فَلَا يَقُولُ لَكَ أَحَدٌ أُحِبُّكَ إِلَّا عَرَفْتَهُ وَ لَا يَقُولُ لَكَ أَحَدٌ أُبْغِضُكَ إِلَّا عَرَفْتَهُ قَالَ قُمْ صَارِعْنِي قَالَ ثَالِثَةً قَالَ نَعَمْ فَصَارَعَهُ فَأَعْرَقَهُ ثُمَّ صَرَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ [ع‏] فَقَالَ [قَالَ‏] يَا عَلِيُّ لَا تُبْغِضْنِي قُمْ عَنِّي حَتَّى أُبَشِّرَكَ قَالَ بَلَى وَ أَبْرَأُ مِنْكَ وَ أَلْعَنُكَ قَالَ وَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَا أَحَدٌ يُبْغِضُكَ إِلَّا أَشْرَكْتُ فِي رَحِمِ أُمِّهِ وَ فِي وُلْدِهِ فَقَالَ [لَهُ‏] أَ مَا قَرَأْتَ كِتَابَ اللَّهِ‏ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ‏ إِلَّا غُرُوراً.

تفسير فرات الكوفي / 152 / [سورة الأنفال(8): آية 11] ..... ص : 152

وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‏

تفسير فرات الكوفي / 153 / [سورة الأنفال(8): آية 11] ..... ص : 152

- فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ [فِي قَوْلِهِ‏] وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‏ قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَإِنَّ السَّمَاءِ فِي الْبَطْنِ رَسُولُ اللَّهِ ص [وَ الْمَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع جَعَلَ عَلِيّاً ع مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏] فَذَلِكَ [قَوْلُهُ‏] وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‏ فَذَلِكَ عَلِيُّ [بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع‏] يُطَهِّرُ اللَّهُ بِهِ قَلْبَ مَنْ وَالاهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ‏ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‏ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ فَإِنَّهُ يَعْنِي مَنْ وَالَى عَلِيّاً ع [عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع‏] أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الرِّجْسَ وَ تَابَ عَلَيْهِ.

تفسير فرات الكوفي / 370 / [سورة الزمر(39): آية 60] ..... ص : 369

سَائِلُوهُ عَنْهُ يَوْماً فَإِنْ يَكُ كَاذِباً كَذَّبْنَاهُ فَصَارَ كَذَّاباً وَ إِنْ يَكُ صَادِقاً صَدَّقْنَاهُ فَصَارَ صَادِقاً لَا تَطْعَنُوا فِي عَيْنِ مُقْبِلٍ يُقْبِلُ إِلَيْكُمْ فَتَنْبُذُوهُ بِمَقَالَةٍ يَشْمَأَزُّ مِنْهَا قَلْبُهُ وَ لَا فِي قَفَاءِ مُدْبِرٍ حِينَ يُدْبِرُ عَنْكُمْ فَيَزْدَادُ إِدْبَاراً وَ نِفَاراً وَ اسْتِكْبَاراً [وَ] قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ كُونُوا إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ إِلَّا وَ قَدْ رَضِيَ الشَّيْطَانُ‏ بِالَّذِي أَعْطَوْهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَا أَهْلُ وَثَنٍ يَعْبُدُونَهُ وَ لَا أَهْلُ نَارٍ وَ لَا أَهْلُ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْخَبِيثَةِ لَا وَ قَدْ ثَنَّى عَلَيْهِمْ رِجْلَهُ وَ إِنَّهُ قَدْ نَصَبَ لَكُمْ أَيُّهَا [أَيَّتُهَا] الشِّيعَةُ فَرَضِيَ مِنْكُمْ بِأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَكُمْ فَبَيْنَمَا أَنْتَ تَلْقَى الرَّجُلَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ بِوَجْهٍ تَعْرِفُهُ وَ يُكَلِّمُكَ بِلِسَانٍ تَعْرِفُهُ إِذْ لَقِيَكَ مِنَ الْغَدِ فَكَلَّمَكَ بِغَيْرِ ذَلِكَ اللِّسَانِ وَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ لَا تُحْقِبَنَّ رَاحِلَتَكَ كَذِباً عَلَيْنَا فَإِنَّهُ بِئْسَ الْحَقِيبَةُ تُحْقِبُ رَاحِلَتَكَ إِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْنَا كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص كَذَبَ عَلَى اللَّهِ [وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏] وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ‏.

تفسير فرات الكوفي / 372 / [سورة الزمر(39): آية 74] ..... ص : 370

يَا أَبَا ذَرٍّ هَذَا رَايَةُ الْهُدَى وَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ إِمَامُ أَوْلِيَائِي وَ نُورُ مَنْ أَطَاعَنِي وَ هُوَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَلْزَمْتُهَا الْمُتَّقِينَ فَمَنْ أَحَبَّهُ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَبْغَضَهُ كَانَ كَافِراً وَ مَنْ تَرَكَ وَلَايَتَهُ كَانَ ضَالًّا مُضِلًّا وَ مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ كَانَ مُشْرِكاً يَا أَبَا ذَرٍّ يُؤْتَى بِجَاحِدِ حَقِّ عَلِيٍّ وَ وَلَايَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَصَمَّ وَ أَبْكَمَ وَ أَعْمَى يَتَكَبْكَبُ فِي ظُلُمَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادٍ يا حَسْرَتى‏ عَلى‏ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ‏ وَ أُلْقِيَ [يُلْقَى‏] فِي عُنُقِهِ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ [النَّارِ] وَ لِذَلِكَ الطَّوْقِ ثَلَاثُمِائَةِ شُعْبَةٍ عَلَى كُلِّ شُعْبَةٍ شَيْطَانٌ‏ يَتْفُلُ فِي وَجْهِهِ الكلح [وَ يَكْلَحُ‏] مِنْ جَوْفِ قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ قُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَأْتَ قَلْبِي فَرَحاً وَ سُرُوراً فَزِدْنِي فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ لَمَّا أَنْ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَصِرْتُ فِي [السَّمَاءِ] الدُّنْيَا أَذَّنَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَأَخَذَ بِيَدِي جَبْرَئِيلُ [ع‏] فَقَدَّمَنِي وَ قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ صَلِّ بِالْمَلَائِكَةِ فَقَدْ طَالَ شَوْقُهُمْ إِلَيْكَ فَصَلَّيْتُ بِسَبْعِينَ صَفّاً [كل‏] الصَّفُّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُمْ فَلَمَّا انْتَفَلْتُ مِنْ صَلَاتِي وَ أَخَذْتُ فِي التَّسْبِيحِ وَ التَّقْدِيسِ أَقْبَلْتُ إِلَى شِرْذِمَةٍ بَعْدَ شِرْذِمَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَسَلَّمُوا عَلَيَّ وَ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ هَلْ تَقْضِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْأَلُونَ الشَّفَاعَةَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِأَنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي بِالْحَوْضِ وَ الشَّفَاعَةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ قُلْتُ مَا حَاجَتُكُمْ [يَا] مَلَائِكَةَ رَبِّي قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْأَرْضِ فَأَقْرِئْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مِنَّا السَّلَامَ وَ أَعْلِمْهُ بِأَنْ قَدْ طَالَ شَوْقُنَا إِلَيْهِ قُلْتُ [يَا] مَلَائِكَةَ رَبِّي هَلْ تَعْرِفُونَّا حَقَّ مَعْرِفَتِنَا فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ كَيْفَ لَا نَعْرِفُكُمْ وَ أَنْتُمْ أَوَّلُ [مَا] خَلَقَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ أَشْبَاحَ نُورٍ مِنْ نُورٍ فِي نُورٍ مِنْ سَنَاءِ عِزِّهِ وَ مِنْ سَنَاءِ مُلْكِهِ وَ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَ جَعَلَ لَكُمْ مَقَاعِدَ فِي مَلَكُوتِ سُلْطَانِهِ وَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَ الْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَ هُوَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَتَوَفَّاهُ [ينوي فيه بنوا فِيهِ‏] ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَفَعَ الْعَرْشَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ وَ أَنْتُمْ إِمَامُ عَرْشِهِ تُسَبِّحُونَ وَ تُقَدِّسُونَ وَ تُكَبِّرُونَ ثُمَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ بَدْوِ مَا أَرَادَ مِنْ أَنْوَارٍ شَتَّى وَ كُنَّا نَمُرُّ بِكُمْ وَ أَنْتُمْ تُسَبِّحُونَ وَ تُحَمِّدُونَ وَ تُهَلِّلُونَ وَ تُكَبِّرُونَ وَ تُمَجِّدُونَ وَ تُقَدِّسُونَ فَنُسَبِّحُ وَ نُقَدِّسُ وَ نُمَجِّدُ وَ نُكَبِّرُ وَ نُهَلِّلُ‏

تفسير فرات الكوفي / 399 / [سورة الشورى(42): آية 23] ..... ص : 387

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى تُؤَلِّفَ [يؤلف‏] كِتَابَ اللَّهِ كَيْ لَا يَزِيدَ فِيهِ الشَّيْطَانُ‏ شَيْئاً وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّكَ فِي ضِدِّ سُنَّةِ وَصِيِّ سُلَيْمَانَ ع فَلَمْ يَضَعْ عَلِيٌّ رِدَاءَهُ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى [جَمَعَ الْقُرْآنَ‏] فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ الشَّيْطَانُ‏ شَيْئاً وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئاً.

تفسير فرات الكوفي / 430 / [سورة الحجرات(49): الآيات 7 الى 8] ..... ص : 427

بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِيِّ قَالا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ زِيَادٌ الْأَحْلَامُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَا زِيَادُ مَا لِي أَرَى رِجْلَيْكَ مُتَعَلِّقَيْنِ قَالَ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ جِئْتُ عَلَى نِضْوٍ لِي عَامَّةَ الطَّرِيقِ وَ مَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حُبِّي لَكُمْ وَ شَوْقِي إِلَيْكُمْ ثُمَّ أَطْرَقَ زِيَادٌ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ إِنِّي رُبَّمَا خَلَوْتُ فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ‏ فَيُذَكِّرُنِي مَا قَدْ سَلَفَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعَاصِي فَكَأَنِّي آيِسٌ ثُمَّ أَذْكُرُ حُبِّي لَكُمْ وَ انْقِطَاعِي [إِلَيْكُمْ‏] وَ كَانَ مُتَّكِئاً لكم قَالَ يَا زِيَادُ وَ هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَ الْبُغْضُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثَ كَأَنَّهَا فِي كَفِّهِ‏ وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏ وَ قَالَ‏ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ‏ وَ قَالَ‏ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّوَّامِينَ وَ لَا أَصُومُ وَ أُحِبُّ الْمُصَلِّينَ وَ لَا أُصَلِّي وَ أُحِبُّ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ لَا أَتَصَدَّقُ [أَصَّدَّقُ‏] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكَ مَا اكْتَسَبْتَ أَ مَا تَرْضَوْنَ أَنْ لَوْ كَانَتْ فَزْعَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَزِعَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَأْمَنِهِمْ وَ فَزِعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فَزِعْتُمْ إِلَيْنَا.

تفسير فرات الكوفي / 431 / [سورة الحجرات(49): آية 9] ..... ص : 430

- قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ بُنَانٍ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُنَمِّسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَاهِلِيُّ عَنْ ضَرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ [أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‏] عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ لَكَانَ وَ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُشْبِهُ الْقَمَرَ الزَّاهِرَ وَ الْأَسَدَ الْخَادِرَ وَ الْفُرَاتَ الزَّاخِرَ وَ الرَّبِيعَ الْبَاكِرَ فَأَشْبَهَ مِنَ الْقَمَرِ ضَوْءَهُ وَ بَهَاءَهُ وَ مِنَ الْأَسَدِ شَجَاعَتَهُ وَ مَضَاءَهُ وَ مِنَ الْفُرَاتِ جُودَهُ وَ سَخَاءَهُ وَ مِنَ الرَّبِيعِ خِصْبَهُ وَ حِبَاهُ عَقِمَ النِّسَاءُ أَنْ يَأْتِينَ بِمِثْلِ عَلِيٍّ [أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‏] بَعْدَ النَّبِيِّ [رَسُولِ اللَّهِ ص‏] تَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ وَ لَا رَأَيْتُ إِنْسَاناً [مُحَارِباً] مِثْلَهُ وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ صِفِّينَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ بَيْضَاءُ وَ كَأَنَّ عَيْنَيْهِ سِرَاجَانِ وَ هُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى شِرْذِمَةٍ [شرذمة] يَحُضُّهُمْ وَ يَحُثُّهُمْ إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَيَّ وَ أَنَا فِي كَنَفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَشْعِرُوا الْخَشْيَةَ وَ عَنُّوا الْأَصْوَاتَ وَ تَجَلْبَبُوا بِالسَّكِينَةِ وَ أَكْمِلُوا اللَّأْمَةَ وَ أَقْلِقُوا السُّيُوفَ فِي الْغِمْدِ قَبْلَ السَّلَّةِ وَ الْحَظُوا الشَّزْرَ وَ اطْعُنُوا [الْخَزْرَ] وَ نَافِحُوا بِالظُّبَى وَ صِلُوا السُّيُوفَ بِالْخُطَا وَ الرِّمَاحَ بِالنِّبَالِ فَإِنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ [وَ] مَعَ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَاوِدُوا الْكَرَّ وَ اسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ فَإِنَّهُ عَارٌ بَاقٍ فِي الْأَعْقَابِ وَ نَارٌ يَوْمَ الْحِسَابِ فَطِيبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً [أنفسا] وَ اطْوُوا عَنِ الْحَيَاةِ كَشْحاً وَ امْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً [سُجُحاً] وَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَ الرِّوَاقِ الْمُطْنِبِ فَاضْرِبُوا ثَبَجَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ رَاكِدٌ فِي كَسْرِهِ نَافِجٌ حِضْنَيْهِ [حِضْنَهُ‏] وَ مُفْتَرِشٌ ذِرَاعَيْهِ قَدْ قَدَّمَ لِلْوَثْبَةِ يَداً وَ أَخَّرَ لِلنُّكُوصِ رِجْلًا فَصَمْداً [فَصَبْراً] حَتَّى يَتَجَلَّى لَكُمْ عَمُودُ [عُمُدُ] الْحَقِ‏ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ‏

تفسير فرات الكوفي / 432 / [سورة الحجرات(49): آية 9] ..... ص : 430

قَالَ وَ أَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ فِي الْكَتِيبَةِ الشَّهْبَاءِ وَ هِيَ زُهَاءُ عَشْرَةِ آلَافِ بجيش [جَيْشٍ‏] شَاكِينَ فِي الْحَدِيدِ لَا يُرَى مِنْهُمْ إِلَّا الْحَدَقُ تَحْتَ الْمَغَافِرِ [فَاقْشَعَرَّ لَهَا النَّاسُ‏] [فَقَالَ ع مَا لَكُمْ‏] تَنْظُرُونَ بِمَا [مِمَّا] تَعْجَبُونَ إِنَّمَا هِيَ جُثَثٌ مَاثِلَةٌ فِيهَا قُلُوبٌ طَائِرَةٌ مُزَخْرَفَةٌ بِتَمْوِيهِ الْخَاسِرِينَ وَ رِجْلُ جَرَادٍ زَفَّتْ بِهِ رِيحُ صَبَا وَ لَفِيفٌ سَدَاهُ الشَّيْطَانُ‏ وَ لَحْمَتُهُ الضَّلَالَةُ وَ صَرَخَ بِهِمْ نَاعِقُ الْبِدْعَةِ وَ فِيهِمْ خَوَرُ الْبَاطِلِ وَ ضَحْضَحَةُ الْمُكَاثِرِ فَلَوْ قَدْ مَسَّتْهَا سُيُوفُ أَهْلِ الْحَقِّ لَتَهافَتَتْ تَهَافُتَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ أَلَا فَسَوُّوا بَيْنَ الرُّكَبِ وَ عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ وَ اضْرِبُوا الْقَوَانِصَ [القوابض‏] بِالصَّوَارِمِ وَ اشْرَعُوا الرِّمَاحَ فِي الْجَوَانِحِ وَ شُدُّوا فَإِنِّي شَادٌّ حم‏ لَا يُنْصَرُونَ فَحَمَلُوا حَمْلَةَ ذِي يَدٍ [لِبَدٍ] فَأَزَالُوهُمْ [عَنْ أَمَاكِنِهِمْ [مَصَافِّهِمْ‏] وَ دَفَعُوهُمْ‏] عَنْ أَمَاكِنِهِمْ وَ رَفَعُوهُمْ عَنْ مَرَاكِزِهِمْ [مَرَاكِبِهِمْ‏] وَ ارْتَفَعَ الرَّهَجُ وَ خَمَدَتِ الْأَصْوَاتُ فَلَا يُسْمَعُ [تُسْمَعُ‏] إِلَّا صَلْصَلَةُ الْحَدِيدِ وَ غَمْغَمَةُ الْأَبْطَالِ وَ لَا يُرَى إِلَّا رَأْسٌ نَادِرٌ أَوْ يَدٌ طَائِحَةٌ وَ أَنَا كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ مَوْضِعٍ يُرِيدُ يَتَحَالُّ [يتحاك‏] الْغُبَارُ وَ يَنْقُصُ [يُنْفِذُ] الْعَلَقَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ سَيْفُهُ يَقْطُرُ الدِّمَاءَ وَ قَدْ انْحَنَى كَقَوْسٍ نَازِعٍ وَ هُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ‏ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ قِتَالًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى الْمَوْتَ لَا يُقْلِعُ وَ مَنْ مَضَى لَا يَرْجِعُ وَ مَنْ بَقِيَ فَإِلَيْهِ يَنْزِعُ إِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا [فَاحْفَظْنِي‏] وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لْيَكُنْ أَوْلَى الْأُمُورِ بِكَ الشُّكْرَ لِلَّهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّ الشُّكْرَ خَيْرُ زَادٍ.

تفسير فرات الكوفي / 476 / [سورة الحشر(59): آية 7] ..... ص : 473

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ أَيُّهَا النَّاسُ عَلِيٌّ مِثْلُ حَدِّ السَّيْفِ وَ الصَّابِرُ مَنْ صَبَّرَهُ اللَّهُ يَعْنِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِمَحَبَّةِ عَلِيٍّ مَعَاشِرَ النَّاسِ اعْلَمُوا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِيكُمْ مِثْلُ النَّجْمِ الزَّاهِرِ فِي السَّمَاءِ إِذَا طَلَعَ أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ اعْلَمُوا أَنِّي إِنَّمَا قُلْتُ هَذَا لِأَتَقَدَّمَ عَلَيْكُمْ لِيَوْمِ الْوَعِيدِ مَعَاشِرَ النَّاسِ [إِنَّهُ‏] إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حُشِرَ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَ حُشِرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ [ع‏] وَسَطَ الْفَوْجِ وَ أَنَا فِي أَوَّلِهِ وَ وُلْدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي آخِرِ الْفَوْجِ مَعَاشِرَ النَّاسِ فَهَلْ رَأَيْتُمْ عَبْداً يَسْبِقُ مَوْلَاهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ اعْلَمُوا أَنَّ وَلَايَةَ عَلِيٍّ فَرْضٌ عَلَيْكُمْ أَحْفَظَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ هُوَ قَوْلُ جَبْرَئِيلَ ع هَبَطَ بِهِ إِلَيَّ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَعَاشِرَ النَّاسِ اعْلَمُوا أَنَّهُ قَوْلُ اللَّهِ [تَعَالَى فِي كِتَابِهِ‏] ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ! [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏] وَ اللَّهِ لَا أَشْرَكْتُ فِي حُبِّ عَلِيٍّ مَعَهُ غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ [قَالَ‏] رَسُولُ اللَّهِ ص اعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ فَمِنَ [فَعَلَى‏] الْيَمِينِ عَلِيٌّ [ع‏] وَ عَلَى الشِّمَالِ الشَّيْطَانُ‏ [شَيْطَانٌ‏] إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُ أَضَلَّكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُ أَدْخَلَكُمُ النَّارَ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ [ع‏] إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُ هَدَاكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُ أَدْخَلَكُمُ الْجَنَّةَ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ قُلْتَ ذَا قَالَ لِأَنَّهُ يَأْمُرُ بِالتُّقَى وَ يَعْمَلُ بِهَا وَ الشَّيْطَانُ‏ يَأْمُرُ بِالْمُنْكَرِ وَ يَعْمَلُ بِالْفَحْشَاءِ.

تفسير فرات الكوفي / 509 / [سورة الجن(72): الآيات 14 الى 28] ..... ص : 509

- قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ [قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ‏] مُعَنْعَناً عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ‏ وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً يَعْنِي مَنْ [مَا] جَرَى فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ شِرْكِ الشَّيْطَانِ‏ يَعْنِي‏ عَلَى الطَّرِيقَةِ عَلَى الْوَلَايَةِ فِي الْأَصْلِ عِنْدَ الْأَظِلَّةِ حِينَ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ‏ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً قَالَ كُنَّا وَضَعْنَا أَظِلَّتَهُمْ فِي الْمَاءِ الْفُرَاتِ الْعَذْبِ.

تفسير فرات الكوفي / 621 / [سورة الناس(114): الآيات 1 الى 6] ..... ص : 621

- قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَيْرِ الْمِقْدَادُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِجَازِيُّ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي [ثنا] جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [يَعْنِي بِخَالِقِ‏] [فخالق‏] النَّاسِ‏ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ‏ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ مَعَهُ‏ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ‏ يَعْنِي الشَّيْطَانَ‏ الْخَنَّاسِ‏ يَقُولُ يُوَسْوِسُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ [ركن‏] ابْنُ آدَمَ اللَّهَ [لله‏] خَنَسَ مِنْ [فِي‏] قَلْبِهِ فَذَهَبَ ثُمَّ قَالَ‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ‏ يَدْخُلُونَ فِي صُوَرِ الْجِنِّ فَيُوَسْوِسُونَ [فيوسوس‏] عَلَى قَلْبِهِ كَمَا يُوَسْوِسُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ وَ يَدْخُلُ مِنَ الْجِنِّيِّ كَمَا يَدْخُلُ مِنَ الْإِنْسِيِّ وَ هَاتَانِ السُّورَتَانِ نَزَلَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ سُحِرَ وَ أُمِرَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِهِمَا.

تفسير العياشي / ج‏1 / 20 / (1) من سورة أم الكتاب ..... ص : 19

7- قال الحسن بن خرزاد و روي عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا أم الرجل القوم جاء شيطان‏ إلى الشيطان‏ الذي هو قريب الإمام، فيقول: هل ذكر الله يعني هل قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ فإن قال: نعم هرب منه، و إن قال: لا ركب عنق الإمام و دلى رجليه في صدره، فلم يزل الشيطان‏ إمام القوم حتى يفرغوا من صلواتهم.

تفسير العياشي / ج‏1 / 21 / [سورة الفاتحة(1): الآيات 1 الى 2] ..... ص : 21

12- عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع قال‏ بلغه أن أناسا ينزعون‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ فقال: هي آية من كتاب الله أنساهم إياها الشيطان‏.

تفسير العياشي / ج‏1 / 25 / فضل سورة البقرة ..... ص : 25

3- عن عمر بن جميع رفعه إلى علي قال: قال رسول الله ص‏ من قرأ أربع آيات من أول البقرة و آية الكرسي و آيتين بعدها، و ثلاث آيات من آخرها- لم ير في نفسه و أهله و ماله شيئا يكرهه، و لا يقربه الشيطان‏ و لم ينس القرآن.

تفسير العياشي / ج‏1 / 35 / [سورة البقرة(2): الآيات 35 الى 37] ..... ص : 35

فحاج آدم ربه فقال يا رب أ رأيتك قبل أن تخلقني- كنت قدرت على هذا الذنب- و كل ما صرت و أنا صائر إليه، أو هذا شي‏ء فعلته أنا من قبل أن تقدره علي، غلبت علي شقوتي، فكان ذلك مني و فعلي لا منك و لا من فعلك- قال له: يا آدم أنا خلقتك- و علمتك أني أسكنك و زوجتك الجنة، و بنعمتي و ما جعلت فيك من قوتي- قويت بجوارحك على معصيتي، و لم تغب عن عيني، و لم يخل علمي من فعلك و لا مما أنت فاعله، قال آدم: يا رب الحجة لك علي يا رب- قال: فحين خلقتني و صورتني و نفخت في من روحي و أسجدت لك ملائكتي و نوهت باسمك في سماواتي، و ابتدأتك بكرامتي و أسكنتك جنتي، و لم أفعل ذلك إلا برضى مني عليك- ابتليتك بذلك من غير أن يكون عملت لي عملا- تستوجب به عندي ما فعلت بك، قال آدم: يا رب الخير منك و الشر مني، قال الله: يا آدم أنا الله الكريم خلقت الخير قبل الشر، و خلقت رحمتي قبل غضبي، و قدمت بكرامتي قبل هواني، و قدمت باحتجاجي قبل عذابي، يا آدم أ لم أنهك عن الشجرة- و أخبرك أن الشيطان‏ عدو لك و لزوجتك و أحذركما قبل أن تصيرا إلى الجنة، و أعلمكما أنكما إن أكلتما من الشجرة- لكنتما ظالمين لأنفسكما عاصيين لي، يا آدم لا يجاورني في جنتي ظالم عاص بي قال: فقال: بلى يا رب الحجة لك علينا، ظلمنا أنفسنا و عصينا- و إلا تغفر لنا و ترحمنا نكن من الخاسرين، قال:

تفسير العياشي / ج‏1 / 73 / [سورة البقرة(2): آية 168] ..... ص : 73

148 عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله ع‏ أ ما سمعت بطارق إن طارقا كان نحاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر ع فقال: يا أبا جعفر إني هالك- إني حلفت بالطلاق و العتاق و النذور، فقال له: يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان‏.

تفسير العياشي / ج‏1 / 74 / [سورة البقرة(2): آية 168] ..... ص : 73

أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان‏.

تفسير العياشي / ج‏1 / 74 / [سورة البقرة(2): آية 168] ..... ص : 73

150 عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ع يقول‏ «لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏» قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان‏.

تفسير العياشي / ج‏1 / 102 / [سورة البقرة(2): آية 208] ..... ص : 102

294 عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً- وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏» قال: أ تدري ما السلم قال: قلت أنت أعلم، قال: ولاية علي و الأئمة الأوصياء من بعده، قال: و خطوات الشيطان‏ و الله ولاية فلان و فلان.

تفسير العياشي / ج‏1 / 102 / [سورة البقرة(2): آية 208] ..... ص : 102

296 عن جابر عن أبي جعفر ع‏ في قول الله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً- وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏» قال: السلم هم آل محمد ص أمر الله بالدخول فيه.

تفسير العياشي / ج‏1 / 102 / [سورة البقرة(2): آية 208] ..... ص : 102

299 و في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع‏ في قوله: «وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏» قال: هي ولاية الثاني و الأول.

تفسير العياشي / ج‏1 / 103 / [سورة البقرة(2): آية 208] ..... ص : 102

تذهبون، يا معاشر من فسخ من أصلاب أصحاب السفينة، فهذا مثل ما فيكم فكما نجا في هاتيك منهم من نجا- و كذلك ينجو في هذه منكم من نجا و رهن ذمتي، و ويل لمن تخلف عنهم إنهم فيكم كأصحاب الكهف، و مثلهم باب حطة، و هم باب السلم ف ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً- وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏.

تفسير العياشي / ج‏1 / 109 / [سورة البقرة(2): آية 222] ..... ص : 109

327 عن سلام قال‏ كنت عند أبي جعفر ع فدخل عليه حمران بن أعين فسأله عن أشياء فلما هم حمران بالقيام- قال لأبي جعفر ع: أخبرك أطال الله بقاك- و أمتعنا بك إنا نأتيك- فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا- و تسلو أنفسنا عن الدنيا و تهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك- فإذا صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنيا قال فقال أبو جعفر ع: إنما هي القلوب مرة- يصعب عليها الأمر و مرة يسهل، ثم قال أبو جعفر: أما إن أصحاب رسول الله ص قالوا: يا رسول الله نخاف علينا النفاق، قال: فقال لهم: و لم تخافون ذلك قالوا إنا إذا كنا عندك فذكرتنا روعنا و وجلنا نسينا الدنيا- و زهدنا فيها حتى كأنا نعاين الآخرة و الجنة و النار و نحن عندك، فإذا خرجنا من عندك و دخلنا هذه البيوت- و شممنا الأولاد و رأينا العيال و الأهل و المال، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك- و حتى كأنا لم نكن على شي‏ء- أ فتخاف علينا أن يكون هذا النفاق فقال لهم رسول الله ص: كلا هذا من خطوات الشيطان‏ ليرغبنكم في الدنيا، و الله لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها- و أنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها- لصافحتكم الملائكة و مشيتم على الماء- و لو لا أنكم تذنبون فتستغفرون الله- لخلق الله خلقا لكي يذنبوا- ثم يستغفروا فيغفر لهم، إن المؤمن مفتن تواب أ ما تسمع لقوله «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ‏» و قال «اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ‏».

تفسير العياشي / ج‏1 / 150 / [سورة البقرة(2): آية 268] ..... ص : 150

495 عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ع قال‏ قلت له إني أفرح من غير فرح أراه في نفسي- و لا في مالي و لا في صديقي، و أحزن من غير حزن أراه في نفسي- و لا في مالي و لا في صديقي قال: نعم إن الشيطان‏ يلم بالقلب فيقول:

تفسير العياشي / ج‏1 / 150 / [سورة البقرة(2): آية 268] ..... ص : 150

لو كان لك عند الله خيرا ما أراك عليك عدوك- و لا جعل بك إليه حاجة- هل تنتظر إلا مثل الذي انتظر الذين من قبلك- فهل قالوا شيئا، فذاك الذي يحزن من غير حزن و أما الفرح فإن الملك يلم بالقلب- فيقول: إن كان الله أراك عليك عدوك و جعل بك إليه حاجة، فإنما هي أيام قلائل أبشر بمغفرة من الله و فضل- و هو قول الله: «الشَّيْطانُ‏ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ- وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا».

تفسير العياشي / ج‏1 / 152 / [سورة البقرة(2): آية 275] ..... ص : 152

503 عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان‏.

تفسير العياشي / ج‏1 / 160 / [سورة البقرة(2): الآيات 285 الى 286] ..... ص : 157

532 عن قتادة قال‏ كان رسول الله ص إذا قرأ هذه الآية «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ‏» حتى يختمها- قال: و حق الله إن لله كتابا- قبل أن يخلق السماوات و الأرض بألفي سنة [فوضعه‏] عنده فوق العرش فأنزل آيتين فختم بهما البقرة فأيما بيت قرئ فيه لم يدخله شيطان‏.

تفسير العياشي / ج‏1 / 163 / [سورة آل‏عمران(3): آية 7] ..... ص : 162

5- عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه‏ أن رجلا قال لأمير المؤمنين ع: هل تصف ربنا نزداد له حبا و به معرفة، فغضب و خطب الناس- فقال: فيما عليك يا عبد الله بما دلك عليه القرآن من صفته- و تقدمك فيه الرسول من معرفته، فأتم به و استضئ بنور هدايته، فإنما هي نعمة و حكمة أوتيتها، فخذ ما أوتيت‏ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ‏، و ما كلفك الشيطان‏ عليه- مما ليس عليك في الكتاب فرضه- و لا في سنة الرسول و أئمة الهداة أثره فكل علمه إلى الله، و لا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين، و اعلم يا عبد الله أن الراسخين في العلم- هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب إقرارا بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فقالوا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا، و قد مدح الله اعترافهم بالعجز- عن تناول ما لم يحيطوا به علما و سمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه رسوخا.

تفسير العياشي / ج‏1 / 167 / [سورة آل‏عمران(3): آية 31] ..... ص : 167

25 [عن زياد] عن أبي عبيدة الحذاء قال‏ دخلت على أبي جعفر ع فقلت: بأبي أنت و أمي ربما خلا بي الشيطان‏ فخبثت نفسي، ثم ذكرت حبي إياكم و انقطاعي إليكم فطابت نفسي، فقال: يا زياد ويحك و ما الدين إلا الحب- أ لا ترى إلى قول الله تعالى «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ‏».

تفسير العياشي / ج‏1 / 170 / [سورة آل‏عمران(3): الآيات 35 الى 38] ..... ص : 170

36- عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال‏ إن امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا قال: و المحرر للمسجد إذا وضعته [أو] دخل المسجد فلم يخرج [من المسجد] أبدا- فلما ولدت مريم «قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى‏ وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏» فساهم عليها النبيون فأصاب القرعة زكريا، و هو زوج أختها و كفلها و أدخلها المسجد، فلما بلغت ما تبلغ النساء من الطمث- و كانت أجمل النساء، فكانت تصلي و يضي‏ء المحراب لنورها، فدخل عليها زكريا فإذا عندها فاكهة الشتاء في الصيف- و فاكهة الصيف في الشتاء- فقال: أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ‏ «ف هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ‏ قال‏ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي‏» إلى ما ذكره الله من قصة زكريا و يحيى.

تفسير العياشي / ج‏1 / 171 / [سورة آل‏عمران(3): الآيات 35 الى 38] ..... ص : 170

40- عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال‏ لقي إبليس عيسى ابن مريم فقال: هل نالني من حبائلك شي‏ء قال: جدتك التي قالت «رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏» إلى «الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏».

تفسير العياشي / ج‏1 / 173 / [سورة آل‏عمران(3): الآيات 42 الى 44] ..... ص : 173

48- و في رواية أخرى عن ابن خرزاد «أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‏» حين ائتمت من أبويها «وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ‏» يا محمد «إِذْ يَخْتَصِمُونَ‏» في مريم عند ولادتها بعيسى يكفلها و يكفل ولدها- قال: فقلت له أبقاك الله فمن كفلها فقال: أ ما تسمع لقوله الآية و زاد علي بن مهزيار في حديثه «فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ- وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى‏ وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏» قال قلت: أ كان يصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث قال: نعم ما كانت إلا امرأة من النساء

تفسير العياشي / ج‏1 / 201 / [سورة آل‏عمران(3): آية 155] ..... ص : 201

156 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أحدهما في قوله: «إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ‏ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا» فهو في عقبة بن عثمان و عثمان بن سعد.

تفسير العياشي / ج‏1 / 201 / [سورة آل‏عمران(3): آية 155] ..... ص : 201

158 عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ع‏ في قوله: «إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ‏ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا» قال: هم أصحاب العقبة.

تفسير العياشي / ج‏1 / 217 / [سورة النساء(4): الآيات 1 الى 2] ..... ص : 215

8- عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين ع يقول‏ إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه- فليدن منه فإن الرحم إذا مستها الرحم استقرت- و أنها متعلقة بالعرش ينتقضه انتقاض الحديد- فينادي اللهم صل من وصلني و اقطع من قطعني و ذلك قول الله في كتابه «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ- إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً» و أيما رجل غضب و هو قائم- فليلزم الأرض من فوره فإنه يذهب رجز الشيطان‏.

تفسير العياشي / ج‏1 / 260 / [سورة النساء(4): آية 83] ..... ص : 259

8- 206 عن عبد الله بن جندب قال‏ كتب إلي أبو الحسن الرضا ع: ذكرت رحمك الله هؤلاء القوم الذين وصفت- أنهم كانوا بالأمس لكم إخوانا- و الذي صاروا إليه من الخلاف لكم- و العداوة لكم و البراءة منكم، و الذين تأفكوا به من حياة أبي صلوات الله عليه و رحمته، و ذكر في آخر الكتاب أن هؤلاء القوم سنح لهم شيطان‏ اغترهم بالشبهة و لبس عليهم أمر دينهم، و ذلك لما ظهرت فريتهم- و اتفقت كلمتهم و كذبوا [نقموا] على عالمهم، و أرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم، فقالوا لم و من و كيف فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم، و ذلك بما كسبت أيديهم‏ وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، و لم يكن ذلك لهم و لا عليهم بل كان الفرض عليهم، و الواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير، و رد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه و مستنبطه، لأن الله يقول في محكم كتابه «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ- لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‏» يعني آل محمد، و هم الذين يستنبطون من القرآن، و يعرفون الحلال و الحرام، و هم الحجة لله على خلقه.

تفسير العياشي / ج‏1 / 261 / [سورة النساء(4): آية 83] ..... ص : 259

210 عن ابن مسكان عمن رواه عن أبي عبد الله ع‏ في قول الله: «وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ- لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ‏ إِلَّا قَلِيلًا» فقال أبو عبد الله ع: إنك لتسأل عن كلام القدر- و ما هو من ديني و لا دين آبائي، و لا وجدت أحدا من أهل بيتي يقول به.

تفسير العياشي / ج‏1 / 277 / [سورة النساء(4): آية 120] ..... ص : 276

«وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ‏ إِلَّا غُرُوراً».

تفسير العياشي / ج‏1 / 282 / [سورة النساء(4): آية 140] ..... ص : 281

«وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏» و قال: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ- فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‏» إلى قوله «أُولُوا الْأَلْبابِ‏» و قال: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ- وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‏» و قال:

تفسير العياشي / ج‏1 / 366 / [سورة الأنعام(6): الآيات 76 الى 82] ..... ص : 364

44- و رواه و أصحابه عن أبي بصير قال‏ قلت له: إنه قد ألح علي الشيطان‏ عند كبر سني يقنطني، قال: قل كذبت يا كافر يا مشرك، إني أومن بربي، و أصلي له و أصوم و أثني عليه، و لا ألبس إيماني بظلم.

تفسير العياشي / ج‏2 / 33 / [سورة الأعراف(7): الآيات 163 الى 165] ..... ص : 33

93- عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال‏ وجدنا في كتاب أمير المؤمنين ع أن قوما من أهل أيلة من قوم ثمود، و أن الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك- فشرعت لهم يوم سبتهم في ناديهم و قدام أبوابهم في أنهارهم و سواقيهم، فتبادروا إليها فأخذوا يصطادونها و يأكلونها، فلبثوا بذلك ما شاء الله- لا ينهاهم الأحبار و لا ينهاهم العلماء من صيدها، ثم إن الشيطان‏ أوحى إلى طائفة منهم- إنما نهيتم من أكلها يوم السبت و لم تنهوا عن صيدها- فاصطادوا يوم السبت و أكلوها- فيما سوى ذلك من الأيام، فقالت طائفة منهم الآن نصطادها و انحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمين- و قالوا: الله الله إنا نهيناكم عن عقوبة الله- أن تعرضوا لخلاف أمره- و اعتزلت طائفة منهم ذات اليسار- فسكتت فلم يعظهم، و قالت الطائفة التي لم تعظهم. لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ- أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً و قالت الطائفة التي وعظتهم: مَعْذِرَةً إِلى‏ رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ‏، قال الله: «فَلَمَّا نَسُوا» يعني لما تركوا ما وعظوا به- و مضوا على الخطيئة- قالت الطائفة التي وعظتهم لا و الله لا نجامعكم و لا نبايتكم الليل- في مدينتكم هذه التي عصيتم الله فيها مخافة أن ينزل بكم البلاء، فنزلوا قريبا من المدينة فباتوا تحت السماء، فلما

تفسير العياشي / ج‏2 / 42 / [سورة الأعراف(7): آية 175] ..... ص : 42

118 عن سليمان اللبان قال: قال أبو جعفر ع‏ أ تدري ما مثل المغيرة بن شعبة قال: قلت: لا، قال: مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم- الذي قال الله: «آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها- فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ‏ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏».

تفسير العياشي / ج‏2 / 43 / [سورة الأعراف(7): آية 201] ..... ص : 43

128 عن زيد بن أبي أسامة، عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن قول الله «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏» قال: هو الذنب‏

تفسير العياشي / ج‏2 / 44 / [سورة الأعراف(7): آية 201] ..... ص : 43

«إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏» ما ذلك الطائف فقال: هو السيئ يهم العبد به- ثم يذكر الله فيبصر و يقصر.

تفسير العياشي / ج‏2 / 45 / [سورة الأعراف(7): آية 205] ..... ص : 44

137 عن محمد بن مروان عن بعض أصحابه قال: قال جعفر بن محمد ع‏ استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان‏ الرجيم، و أعوذ بالله‏ أَنْ يَحْضُرُونِ‏ إن الله‏ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ‏، و قل‏ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ وحده‏ لا شَرِيكَ لَهُ‏ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ‏ و يميت و يحيي‏ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ، فقال له رجل: مفروض هو قال:

تفسير العياشي / ج‏2 / 50 / [سورة الأنفال(8): الآيات 11 الى 12] ..... ص : 50

25- عن جابر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع قال‏ سألته عن هذه الآية في البطن «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً- لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ- وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‏» قال: السماء في الباطن رسول الله، و الماء علي ع جعل الله عليا من رسول الله ص فذلك قوله: «ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‏ فذلك علي يطهر الله به قلب من والاه، و أما قوله: «وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏» من والى عليا يذهب الرجز عنه، و يقوى قلبه و «لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‏» فإنه يعني عليا، من والى عليا يربط الله على قلبه بعلي فثبت على ولايته.

تفسير العياشي / ج‏2 / 50 / [سورة الأنفال(8): الآيات 11 الى 12] ..... ص : 50

27- عن رجل عن أبي عبد الله ع‏ في قول الله: «وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏» قال: لا يدخلنا ما يدخل الناس من الشك.

تفسير العياشي / ج‏2 / 176 / [سورة يوسف(12): الآيات 36 الى 42] ..... ص : 176

23- عن طربال عن أبي عبد الله ع قال‏ لما أمر الملك بحبس يوسف في السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا، فكان يعبر لأهل السجن رؤياهم- و إن فتيين أدخلا معه السجن يوم حبسه، فلما باتا أصبحا فقالا له: إنا رأينا رؤيا فعبرها لنا، فقال: و ما رأيتما فقال أحدهما: «إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ‏» و قال الآخر: إني رأيت أن أسقي الملك خمرا- ففسر لهما رؤياهما على ما في الكتاب، ثم‏ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا- اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ‏، قال: و لم يفزع يوسف في حالة إلى الله، فيدعوه فلذلك قال الله: «فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ‏ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ‏» قال: فأوحى الله إلى يوسف في ساعته تلك: يا يوسف من أراك الرؤيا التي رأيتها فقال: أنت يا ربي، قال: فمن حببك إلى أبيك قال: أنت يا ربي، قال:

تفسير العياشي / ج‏2 / 191 / [سورة يوسف(12): الآيات 87 الى 97] ..... ص : 189

فلما مضى ولد يعقوب من عنده نحو مصر بكتابه- نزل جبرئيل على يعقوب فقال له يا يعقوب إن ربك يقول لك: من ابتلاك بمصائبك- التي كتبت بها إلى عزيز مصر قال يعقوب: أنت بلوتني بها عقوبة منك و أدبا لي، قال الله: فهل كان يقدر على صرفها عنك أحد غيري قال يعقوب: اللهم لا، قال: أ فما استحييت مني- حين شكوت مصائبك إلى غيري- و لم تستغث بي و تشكو ما بك إلي فقال يعقوب: أستغفرك يا إلهي و أتوب إليك، و أشكوا بثي و حزني إليك، فقال الله تبارك و تعالى: قد بلغت بك يا يعقوب و بولدك الخاطئين الغاية في أدبي، و لو كنت يا يعقوب شكوت مصائبك إلي عند نزولها بك- و استغفرت و تبت إلي من ذنبك- لصرفتها عنك بعد تقديري إياها عليك- و لكن الشيطان‏ أنساك ذكري- فصرت إلى القنوط من رحمتي، و أنا الله الجواد الكريم أحب عبادي المستغفرين التائبين- الراغبين إلي فيما عندي، يا يعقوب إنا راد إليك يوسف و أخاه- و معيد إليك ما ذهب من مالك [و لحمك‏] و دمك- و راد إليك بصرك و مقوم لك ظهرك، و طب نفسا و قر عينا- و إن الذي فعلته بك كان أدبا مني لك فاقبل أدبي.

تفسير العياشي / ج‏2 / 199 / [سورة يوسف(12): آية 106] ..... ص : 199

95- عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‏ شرك طاعة و ليس بشرك عبادة- و المعاصي التي تركبون مما أوجب الله عليها النار شرك طاعة، أطاعوا الشيطان‏ و أشركوا بالله في طاعته، و لم يكن بشرك عبادة، فيعبدون مع الله غيره.

تفسير العياشي / ج‏2 / 200 / [سورة يوسف(12): آية 106] ..... ص : 199

98- عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‏ شرك طاعة و ليس شرك عبادة في المعاصي التي يرتكبون- فهي شرك طاعة، أطاعوا فيها الشيطان‏ فأشركوا في الله في الطاعة غيره، و ليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله.

تفسير العياشي / ج‏2 / 201 / [سورة يوسف(12): آية 110] ..... ص : 201

106 عن زرارة قال‏ قلت لأبي عبد الله ع كيف لم يخف رسول الله ص فيما يأتيه من قبل الله- أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان‏ قال: فقال: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا- أنزل عليه السكينة و الوقار، فكان [الذي‏] يأتيه من قبل الله- مثل الذي يراه بعينه.

تفسير العياشي / ج‏2 / 211 / [سورة الرعد(13): آية 24] ..... ص : 211

جعلت فداك- إن رجلا من أصحابنا ورعا مسلما كثير الصلاة، قد ابتلي بحب اللهو و هو يسمع الغناء، فقال: أ يمنعه ذلك من الصلاة لوقتها- أو من صوم أو من عيادة مريض أو حضور جنازة أو زيارة أخ قال: قلت: لا ليس يمنعه ذلك من شي‏ء- من الخير و البر قال: فقال: هذا من خطوات الشيطان‏ مغفور له ذلك إن شاء الله، ثم قال: إن طائفة من الملائكة- عابوا ولد آدم في اللذات و الشهوات- أعني لكم الحلال ليس الحرام، قال:

تفسير العياشي / ج‏2 / 218 / [سورة الرعد(13): آية 39] ..... ص : 215

72- عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد ع قال‏ ما من مولود يولد- إلا و إبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان‏، و إن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان‏ إصبعه السبابة في دبره- فكان مأبونا [و ذلك أن الذكر يخرج للوجه‏] فإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة، فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا- إذا هو خرج من بطن أمه، و الله بعد ذلك يمحو ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ- وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ‏.

تفسير العياشي / ج‏2 / 223 / [سورة إبراهيم(14): آية 22] ..... ص : 223

8- عن حريز عمن ذكره عن أبي جعفر في قول الله: «وَ قالَ الشَّيْطانُ‏ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ» قال: هو الثاني و ليس في القرآن [شي‏ء] «وَ قالَ الشَّيْطانُ‏» إلا و هو الثاني.

تفسير العياشي / ج‏2 / 223 / [سورة إبراهيم(14): آية 22] ..... ص : 223

9- عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‏ أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس في سبعين غلا و سبعين كبلا فينظر الأول إلى زفر في عشرين و مائة كبل- و عشرين و مائة غل- فينظر إبليس فيقول: من هذا الذي أضعفه الله له العذاب- و أنا أغويت هذا الخلق جميعا فيقال: هذا زفر، فيقول: بما حدد له هذا العذاب فيقال: ببغيه على علي ع فيقول له إبليس: ويل لك و ثبور لك، أ ما علمت أن الله أمرني بالسجود لآدم فعصيته، و سألته أن يجعل لي سلطانا- على محمد و أهل بيته و شيعته فلم يجبني إلى ذلك، و قال: «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ- إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ‏» و ما عرفتهم حين استثناهم- إذ قلت: «وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ‏» فمنتك به نفسك غرورا- فتوقف بين يدي الخلائق فقال له: ما الذي كان منك إلى علي و إلى الخلق الذي اتبعوك على الخلاف فيقول الشيطان‏ و هو زفر لإبليس: أنت أمرتني بذلك، فيقول له إبليس: فلم عصيت‏

تفسير العياشي / ج‏2 / 225 / [سورة إبراهيم(14): الآيات 27 الى 28] ..... ص : 225

16- عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله ع قال‏ إن الشيطان‏ ليأتي الرجل من أوليائنا [فيأتيه‏] عند موته، يأتيه عن يمينه و عن يساره- ليصده عما هو عليه، فيأبى الله له ذلك، و كذلك قال الله «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ».

تفسير العياشي / ج‏2 / 225 / [سورة إبراهيم(14): الآيات 27 الى 28] ..... ص : 225

17- عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان- ملك عن يمينه و ملك عن يساره- و أقيم الشيطان‏ بين يديه، عيناه من نحاس، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل- الذي خرج من بين ظهرانيكم- يزعم أنه رسول الله ص فيفزع لذلك فزعة، و يقول إن كان مؤمنا: محمد رسول الله- فيقال له عند ذلك نم نومة لا حلم فيها- و يفسح له في قبره تسعة أذرع و يرى مقعده من الجنة و هو قول الله: «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- فِي الْحَياةِ الدُّنْيا» و إن كان كافرا قالوا: من هذا الرجل الذي كان بين ظهرانيكم يقول: إنه رسول الله فيقول: ما أدري فيخلى بينه و بين الشيطان‏.

تفسير العياشي / ج‏2 / 227 / [سورة إبراهيم(14): الآيات 27 الى 28] ..... ص : 225

19- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال‏ إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان- ملك عن يمينه و ملك عن شماله، و أقيم الشيطان‏ بين يديه، عيناه من نحاس فيقال له: كيف تقول في هذا الرجل- الذي خرج بين ظهرانيكم قال: فيفزع لذلك- فيقول إن كان مؤمنا. عن محمد تسألاني- فيقولان له عند ذلك: نم، نومة لا حلم فيها، و يفسح له في قبره خمسة [سبعة] أذرع، و يرى مقعده من الجنة، و إن كان كافرا قيل له: ما تقول في هذا الرجل- الذي خرج بين ظهرانيكم فيقول: ما أدري- و يخلى بينه و بين الشياطين، و يضرب بمرزبة من حديد يسمع صوته كل شي‏ء و هو قول الله: «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ».

تفسير العياشي / ج‏2 / 269 / [سورة النحل(16): الآيات 98 الى 100] ..... ص : 269

66- عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول‏ «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ- إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا- وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ- وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ‏» قال: فقال:

تفسير العياشي / ج‏2 / 270 / [سورة النحل(16): الآيات 98 الى 100] ..... ص : 269

67- عن سماعة عن أبي عبد الله ع‏ في قول الله: «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏» قلت: كيف أقول قال: تقول: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان‏ الرجيم و قال: إن الرجيم أخبث الشياطين، قال: قلت له: لم يسمى الرجيم قال: لأنه يرجم، قلت: فانفلت منها بشي‏ء قال: لا- قلت: فكيف سمي الرجيم و لم يرجم بعده قال: يكون في العلم أنه رجيم.

تفسير العياشي / ج‏2 / 270 / [سورة النحل(16): الآيات 98 الى 100] ..... ص : 269

68- عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن التعوذ من الشيطان‏ عند كل سورة نفتحها، قال: نعم فتعوذ بالله من الشيطان‏ الرجيم- و ذكر أن الرجيم أخبث الشياطين، فقلت: لم سمي الرجيم قال: لأنه يرجم، فقلنا: هل ينفلت شيئا إذا رجم قال: لا و لكن يكون في العلم أنه رجيم.

تفسير العياشي / ج‏2 / 281 / [سورة الإسراء(17): الآيات 4 الى 6] ..... ص : 281

20- عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله ع‏ في قوله: «وَ قَضَيْنا إِلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ- لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ‏» قتل علي، و طعن الحسن «وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً» قتل الحسين «فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما» إذا جاء نصر دم الحسين «بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ- فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ» قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم لا يدعون وترا لآل محمد إلا حرقوه «وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا» قبل قيام القائم «ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ- وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً» خروج الحسين في الكرة سبعين رجلا من أصحابه الذين قتلوا معه، عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المؤدي إلى الناس- إن الحسين قد خرج في أصحابه- حتى لا يشك فيه المؤمنون- و أنه ليس بدجال و لا شيطان‏، الإمام الذي بين أظهر الناس يومئذ، فإذا استقر عند المؤمن أنه الحسين لا يشكون فيه، و بلغ عن الحسين الحجة القائم بين أظهر الناس- و صدقه المؤمنون بذلك، جاء الحجة الموت فيكون الذي غسله، و كفنه- و حنطه و إيلاجه في حفرته الحسين، و لا يلي الوصي إلا الوصي.

تفسير العياشي / ج‏2 / 296 / [سورة الإسراء(17): آية 49] ..... ص : 296

88- عن أبي حمزة الثمالي قال‏ قال لي أبو جعفر ع: يا ثمالي إن الشيطان‏ ليأتي قرين الإمام- فيسأله هل ذكر ربه فإن قال: نعم اكتسع فذهب و إن قال: لا ركب على كتفيه، و كان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: قلت: جعلت فداك و ما معنى قوله ذكر ربه قال: الجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏.

تفسير العياشي / ج‏2 / 299 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 299

102 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال‏ سألته عن شرك الشيطان‏ قوله: «وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ» قال: ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان‏، قال و يكون مع الرجل حتى يجامع- فيكون من نطفته و نطفة الرجل إذا كان حراما.

تفسير العياشي / ج‏2 / 299 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 299

أ ليس إنما عهدك بذاك الساعة قال فأتى علي بن الحسين فأخبره فأمره أن يمسك عنها فأمسك عنها فولدت بالحجاج و هو ابن شيطان‏ ذي الردهة.

تفسير العياشي / ج‏2 / 299 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 299

104 عن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر ع يقول‏ إذا زنى الرجل أدخل الشيطان‏ ذكره ثم عملا جميعا، ثم يختلط النطفتان، فيخلق الله منهما فيكون شركة الشيطان‏.

تفسير العياشي / ج‏2 / 299 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 299

105 عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين ع قال: قال رسول الله ص‏ إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذي قليل الحياء- لا يبالي ما قال و لا ما قيل له، فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان‏ قيل: يا رسول الله و في الناس شرك الشيطان‏ فقال: أ و ما تقرأ قول الله «وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ».

تفسير العياشي / ج‏2 / 300 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 299

106 عن يونس عن أبي الربيع الشامي قال‏ كنت عنده ليلة فذكر شرك الشيطان‏ فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منها و ما نصنع قال: إذا أردت المجامعة- فقل‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏ اللهم إن قصدت تصب مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان‏ فيه نصيبا و لا شركا و لا حظا- و اجعله عبدا صالحا [خالصا مخلصا] مصفيا و ذريته جل ثناؤك.

تفسير العياشي / ج‏2 / 300 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 299

107 عن سليمان بن خالد قال‏ قلت لأبي عبد الله ع: ما قول الله «شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ» قال: فقال قل في ذلك قولا أعوذ بالله السميع العليم- من الشيطان‏ الرجيم.

تفسير العياشي / ج‏2 / 300 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 299

108 عن العلا بن رزين عن محمد عن أحدهما قال‏ شرك الشيطان‏ ما كان من مال حرام- فهو من شركة الشيطان‏ و يكون مع الرجل حين يجامع، فيكون نطفته مع نطفته إذا كان حراما- قال: كلتيهما جميعا مختلطين [يختلطان‏] و قال: ربما خلق من واحدة و ربما خلق منهما جميعا.

تفسير العياشي / ج‏2 / 300 / [سورة الإسراء(17): آية 64] ..... ص : 299

109 صفوان الجمال قال‏ كنت عند أبي عبد الله ع فاستأذن عيسى بن منصور عليه- فقال له: ما لك و لفلان يا عيسى أما إنه ما يحبك، فقال بأبي و أمي يقول قولنا و هو يتولى من نتولى- فقال: إن فيه نخوة إبليس، فقال: بأبي و أمي أ ليس يقول إبليس «خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‏» فقال أبو عبد الله ع: و قد يقول الله «وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ» فالشيطان‏ يباضع ابن آدم هكذا- و قرن بين إصبعيه.

تفسير العياشي / ج‏2 / 301 / [سورة الإسراء(17): آية 65] ..... ص : 301

110 عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سمعته يقول‏ كان الحجاج ابن الشيطان‏ يباضع ذي الردهة، ثم قال: إن يوسف دخل على أم الحجاج فأراد أن يصيبها، فقالت:

تفسير العياشي / ج‏2 / 312 / [سورة الإسراء(17): الآيات 74 الى 78] ..... ص : 306

يده- فضرب على كتف علي بن أبي طالب ثم قال: ثم تؤتى و الله بمثلها فتحمل عليها، ثم تجي‏ء حتى تقف بيني و بين أبيك إبراهيم، ثم يخرج مناد من عند الرحمن فيقول: يا معشر الخلائق أ ليس العدل من ربكم- أن يولي كل قوم ما كانوا يقولون في دار الدنيا فيقولون: بلى و أي شي‏ء عدل غيره قال: فيقوم الشيطان‏ الذي أضل فرقة من الناس- حتى زعموا أن عيسى هو الله و ابن الله- فيتبعونه إلى النار، و يقوم الشيطان‏ الذي أضل فرقة من الناس- حتى زعموا أن عزير ابن الله حتى يتبعونه إلى النار، و يقوم كل شيطان‏ أضل فرقة فيتبعونه إلى النار، حتى يبقى هذه الأمة.

تفسير العياشي / ج‏2 / 312 / [سورة الإسراء(17): الآيات 74 الى 78] ..... ص : 306

ثم يخرج مناد من عند الله فيقول- يا معشر الخلائق أ ليس العدل من ربكم- أن يولي كل فريق من كانوا يتولون في دار الدنيا- فيقولون: بلى [و أي شي‏ء عدل غيره‏] فيقوم شيطان‏ فيتبعه من كان يتولاه، ثم يقوم شيطان‏ فيتبعه من كان يتولاه، ثم يقوم شيطان‏ ثالث فيتبعه من كان يتولاه- ثم يقوم معاوية فيتبعه من كان يتولاه- و يقوم علي فيتبعه من كان يتولاه- ثم يقوم يزيد بن معاوية فيتبعه من كان يتولاه- و يقوم الحسن فيتبعه من كان يتولاه و يقوم الحسين فيتبعه من كان يتولاه- ثم يقوم مروان بن الحكم و عبد الملك فتبعهما من كان يتولاهما، ثم يقوم علي بن الحسين فيتبعه من كان يتولاه، ثم يقوم الوليد بن عبد الملك، و يقوم محمد بن علي فيتبعهما من كان يتولاهما ثم أقوم أنا فيتبعني من كان يتولاني، و كأني بكما معي، ثم يؤتى بنا فنجلس على عرش ربنا و يؤتى بالكتب‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 12 / كتاب العقل و الجهل ..... ص : 10

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مُبْتَلًى بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَيُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ‏ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ‏- فَقَالَ سَلْهُ هَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَيِّ شَيْ‏ءٍ هُوَ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 45 / باب استعمال العلم ..... ص : 44

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِذَا سَمِعْتُمُ الْعِلْمَ فَاسْتَعْمِلُوهُ وَ لْتَتَّسِعْ قُلُوبُكُمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا كَثُرَ فِي قَلْبِ رَجُلٍ لَا يَحْتَمِلُهُ قَدَرَ الشَّيْطَانُ‏ عَلَيْهِ فَإِذَا خَاصَمَكُمُ الشَّيْطَانُ‏ فَأَقْبِلُوا عَلَيْهِ بِمَا تَعْرِفُونَ فَ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ‏ كانَ ضَعِيفاً فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي نَعْرِفُهُ قَالَ خَاصِمُوهُ بِمَا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 54 / باب البدع و الرأي و المقاييس ..... ص : 54

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ يَتَوَلَّى فِيهَا رِجَالٌ رِجَالًا فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ لَمْ يَخْفَ عَلَى ذِي حِجًى وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ لَمْ يَكُنِ اخْتِلَافٌ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَيَجِيئَانِ مَعاً فَهُنَالِكَ اسْتَحْوَذَ الشَّيْطَانُ‏ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ نَجَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 105 / باب النهي عن الجسم و الصورة ..... ص : 104

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرُّخَّجِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَمَّا قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فِي الْجِسْمِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصُّورَةِ فَكَتَبَ دَعْ عَنْكَ حَيْرَةَ الْحَيْرَانِ وَ اسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَانِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 155 / باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين ..... ص : 155

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِمَا رَفَعُوهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جَالِساً بِالْكُوفَةِ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّينَ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ فَجَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ- ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ أَ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَجَلْ يَا شَيْخُ مَا عَلَوْتُمْ تَلْعَةً وَ لَا هَبَطْتُمْ بَطْنَ وَادٍ إِلَّا بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ عِنْدَ اللَّهِ أَحْتَسِبُ عَنَائِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ مَهْ يَا شَيْخُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ الْأَجْرَ فِي مَسِيرِكُمْ وَ أَنْتُمْ سَائِرُونَ وَ فِي مُقَامِكُمْ وَ أَنْتُمْ مُقِيمُونَ وَ فِي مُنْصَرَفِكُمْ وَ أَنْتُمْ مُنْصَرِفُونَ وَ لَمْ تَكُونُوا فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ حَالاتِكُمْ- مُكْرَهِينَ وَ لَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ وَ كَيْفَ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ حَالاتِنَا مُكْرَهِينَ وَ لَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ وَ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ مَسِيرُنَا وَ مُنْقَلَبُنَا وَ مُنْصَرَفُنَا فَقَالَ لَهُ وَ تَظُنُّ أَنَّهُ كَانَ قَضَاءً حَتْماً وَ قَدَراً لَازِماً إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ وَ الزَّجْرُ مِنَ اللَّهِ وَ سَقَطَ مَعْنَى الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ فَلَمْ تَكُنْ لَائِمَةٌ لِلْمُذْنِبِ وَ لَا مَحْمَدَةٌ لِلْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُذْنِبُ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِالْعُقُوبَةِ مِنَ الْمُذْنِبِ تِلْكَ مَقَالَةُ إِخْوَانِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ خُصَمَاءِ الرَّحْمَنِ وَ حِزْبِ الشَّيْطَانِ‏ وَ قَدَرِيَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مَجُوسِهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَلَّفَ تَخْيِيراً- وَ نَهَى تَحْذِيراً وَ أَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً- وَ لَمْ يُمَلِّكْ مُفَوِّضاً وَ لَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ‏ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا- وَ لَمْ يَبْعَثِ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ عَبَثاً ذلِكَ‏ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ فَأَنْشَأَ الشَّيْخُ يَقُولُ‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ- |  | يَوْمَ النَّجَاةِ مِنَ الرَّحْمَنِ غُفْرَاناً- |
|  |  |  |

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 181 / باب معرفة الإمام و الرد إليه ..... ص : 180

جَمِيعِ الْخَلْقِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ص إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حُجَّةً لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يُصَدِّقُ رَسُولَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَجِبُ عَلَى أُولَئِكَ حَقُّ مَعْرِفَتِكُمْ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ يَعْرِفُونَ فُلَاناً وَ فُلَاناً قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْرِفَةَ هَؤُلَاءِ وَ اللَّهِ مَا أَوْقَعَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ‏ لَا وَ اللَّهِ مَا أَلْهَمَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّنَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 201 / باب نادر جامع في فضل الإمام و صفاته ..... ص : 198

الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا يُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا يُوجَدُ مِنْهُ بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِيرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ لَهُ وَ لَا اكْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ أَوْ يُمْكِنُهُ اخْتِيَارُهُ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الْحُلُومُ وَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ وَ خَسَأَتِ الْعُيُونُ وَ تَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ وَ تَحَيَّرَتِ الْحُكَمَاءُ وَ تَقَاصَرَتِ الْحُلَمَاءُ وَ حَصِرَتِ الْخُطَبَاءُ وَ جَهِلَتِ الْأَلِبَّاءُ وَ كَلَّتِ الشُّعَرَاءُ وَ عَجَزَتِ الْأُدَبَاءُ وَ عَيِيَتِ الْبُلَغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ وَ أَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ وَ التَّقْصِيرِ وَ كَيْفَ يُوصَفُ بِكُلِّهِ أَوْ يُنْعَتُ بِكُنْهِهِ أَوْ يُفْهَمُ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَمْرِهِ أَوْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَ يُغْنِي غِنَاهُ لَا كَيْفَ وَ أَنَّى وَ هُوَ بِحَيْثُ النَّجْمُ مِنْ يَدِ الْمُتَنَاوِلِينَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ فَأَيْنَ الِاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا وَ أَيْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا وَ أَيْنَ يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا أَ تَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِكَ يُوجَدُ فِي غَيْرِ آلِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ص كَذَبَتْهُمْ وَ اللَّهِ أَنْفُسُهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الْأَبَاطِيلَ فَارْتَقَوْا مُرْتَقًى صَعْباً دَحْضاً تَزِلُّ عَنْهُ إِلَى الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقُولٍ حَائِرَةٍ بَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ وَ آرَاءٍ مُضِلَّةٍ فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ‏\* وَ لَقَدْ رَامُوا صَعْباً وَ قَالُوا إِفْكاً وَ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً وَ وَقَعُوا فِي الْحَيْرَةِ إِذْ تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ‏ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ‏ رَغِبُوا عَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ- وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ‏ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ‏ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏ الْآيَةَ وَ قَالَ- ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‏ أَمْ لَكُمْ كِتابٌ‏ فِيهِ تَدْرُسُونَ‏ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ‏ أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ‏ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ‏ أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 301 / باب الإشارة و النص على الحسين بن علي ع ..... ص : 300

الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع الْوَفَاةُ قَالَ يَا قَنْبَرُ انْظُرْ هَلْ تَرَى مِنْ وَرَاءِ بَابِكَ مُؤْمِناً مِنْ غَيْرِ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي قَالَ ادْعُ لِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَأَتَيْتُهُ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ هَلْ حَدَثَ إِلَّا خَيْرٌ قُلْتُ أَجِبْ أَبَا مُحَمَّدٍ فَعَجَّلَ عَلَى شِسْعِ نَعْلِهِ فَلَمْ يُسَوِّهِ وَ خَرَجَ مَعِي يَعْدُو فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلُكَ يَغِيبُ عَنْ سَمَاعِ كَلَامٍ يَحْيَا بِهِ الْأَمْوَاتُ وَ يَمُوتُ بِهِ الْأَحْيَاءُ كُونُوا أَوْعِيَةَ الْعِلْمِ وَ مَصَابِيحَ الْهُدَى فَإِنَّ ضَوْءَ النَّهَارِ بَعْضُهُ أَضْوَأُ مِنْ بَعْضٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ وُلْدَ إِبْرَاهِيمَ ع أَئِمَّةً وَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ آتَى‏ داوُدَ زَبُوراً وَ قَدْ عَلِمْتَ بِمَا اسْتَأْثَرَ بِهِ مُحَمَّداً ص- يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْحَسَدَ وَ إِنَّمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ الْكَافِرِينَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ‏ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ‏ وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلشَّيْطَانِ‏ عَلَيْكَ سُلْطَاناً يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِيكَ فِيكَ قَالَ بَلَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَاكَ ع يَقُولُ يَوْمَ الْبَصْرَةِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبَرَّنِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَبَرَّ مُحَمَّداً وَلَدِي يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَكَ وَ أَنْتَ نُطْفَةٌ فِي ظَهْرِ أَبِيكَ لَأَخْبَرْتُكَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع بَعْدَ وَفَاةِ نَفْسِي وَ مُفَارَقَةِ رُوحِي جِسْمِي إِمَامٌ مِنْ بَعْدِي وَ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ فِي الْكِتَابِ وِرَاثَةً مِنَ النَّبِيِّ ص أَضَافَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي وِرَاثَةِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ خِيَرَةُ خَلْقِهِ فَاصْطَفَى مِنْكُمْ مُحَمَّداً ص وَ اخْتَارَ مُحَمَّدٌ عَلِيّاً ع وَ اخْتَارَنِي عَلِيٌّ ع بِالْإِمَامَةِ وَ اخْتَرْتُ أَنَا الْحُسَيْنَ ع فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْتَ إِمَامٌ وَ أَنْتَ وَسِيلَتِي إِلَى مُحَمَّدٍ ص وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ نَفْسِي ذَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ هَذَا الْكَلَامَ أَلَا وَ إِنَّ فِي رَأْسِي كَلَاماً لَا تَنْزِفُهُ الدِّلَاءُ وَ لَا تُغَيِّرُهُ نَغْمَةُ الرِّيَاحِ كَالْكِتَابِ الْمُعْجَمِ فِي الرَّقِّ الْمُنَمْنَمِ أَهُمُّ بِإِبْدَائِهِ فَأَجِدُنِي سُبِقْتُ إِلَيْهِ سَبْقَ الْكِتَابِ الْمُنْزَلِ أَوْ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَ إِنَّهُ لَكَلَامٌ يَكِلُّ بِهِ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 319 / باب الإشارة و النص على أبي الحسن الرضا ع ..... ص : 311

هُوَ لَكُمْ وَ مَرْجِعُهُ إِلَيْكُمْ وَ اللَّهِ مَا مَلَكْتُ مُنْذُ مَضَى أَبُوكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ سَيَّبْتُهُ حَيْثُ رَأَيْتُمْ- فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ كَذَلِكَ وَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْ رَأْيٍ عَلَيْنَا وَ لَكِنْ حَسَدُ أَبِينَا لَنَا وَ إِرَادَتُهُ مَا أَرَادَ مِمَّا لَا يُسَوِّغُهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَ لَا إِيَّاكَ وَ إِنَّكَ لَتَعْرِفُ أَنِّي أَعْرِفُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى بَيَّاعَ السَّابِرِيِّ- بِالْكُوفَةِ وَ لَئِنْ سَلِمْتُ لَأُغْصِصَنَّهُ بِرِيقِهِ وَ أَنْتَ مَعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا إِنِّي يَا إِخْوَتِي فَحَرِيصٌ عَلَى مَسَرَّتِكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ صَلَاحَهُمْ وَ أَنِّي بَارٌّ بِهِمْ وَاصِلٌ لَهُمْ رَفِيقٌ عَلَيْهِمْ أُعْنَى بِأُمُورِهِمْ لَيْلًا وَ نَهَاراً فَاجْزِنِي بِهِ خَيْراً وَ إِنْ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ\* فَاجْزِنِي بِهِ مَا أَنَا أَهْلُهُ إِنْ كَانَ شَرّاً فَشَرّاً وَ إِنْ كَانَ خَيْراً فَخَيْراً اللَّهُمَّ أَصْلِحْهُمْ وَ أَصْلِحْ لَهُمْ وَ اخْسَأْ عَنَّا وَ عَنْهُمُ الشَّيْطَانَ‏ وَ أَعِنْهُمْ عَلَى طَاعَتِكَ وَ وَفِّقْهُمْ لِرُشْدِكَ أَمَّا أَنَا يَا أَخِي فَحَرِيصٌ عَلَى مَسَرَّتِكُمْ جَاهِدٌ عَلَى صَلَاحِكُمْ‏ وَ اللَّهُ عَلى‏ ما نَقُولُ وَكِيلٌ‏ فَقَالَ الْعَبَّاسُ مَا أَعْرَفَنِي بِلِسَانِكَ وَ لَيْسَ لِمِسْحَاتِكَ عِنْدِي طِينٌ فَافْتَرَقَ الْقَوْمُ عَلَى هَذَا وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 343 / باب ما يفصل به بين دعوى المحق و المبطل في أمر الإمامة ..... ص : 343

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهُ خِدَاشٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ قَالا لَهُ إِنَّا نَبْعَثُكَ إِلَى رَجُلٍ طَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ بِالسِّحْرِ وَ الْكِهَانَةِ وَ أَنْتَ أَوْثَقُ مَنْ بِحَضْرَتِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مِنْ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنْ تُحَاجَّهُ لَنَا حَتَّى تَقِفَهُ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ أَعْظَمُ النَّاسِ دَعْوَى فَلَا يَكْسِرَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ وَ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَخْدَعُ النَّاسَ بِهَا الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ وَ الْعَسَلُ وَ الدُّهْنُ وَ أَنْ يُخَالِيَ الرَّجُلَ فَلَا تَأْكُلْ لَهُ طَعَاماً وَ لَا تَشْرَبْ لَهُ شَرَاباً وَ لَا تَمَسَّ لَهُ عَسَلًا وَ لَا دُهْناً وَ لَا تَخْلُ مَعَهُ وَ احْذَرْ هَذَا كُلَّهُ مِنْهُ وَ انْطَلِقْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَاقْرَأْ آيَةَ السُّخْرَةِ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ كَيْدِهِ وَ كَيْدِ الشَّيْطَانِ‏ فَإِذَا جَلَسْتَ إِلَيْهِ فَلَا تُمَكِّنْهُ مِنْ بَصَرِكَ كُلِّهِ وَ لَا تَسْتَأْنِسْ بِهِ ثُمَّ قُلْ لَهُ إِنَّ أَخَوَيْكَ فِي الدِّينِ وَ ابْنَيْ عَمِّكَ فِي الْقَرَابَةِ يُنَاشِدَانِكَ الْقَطِيعَةَ وَ يَقُولَانِ لَكَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّا تَرَكْنَا النَّاسَ لَكَ وَ خَالَفْنَا عَشَائِرَنَا فِيكَ- مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً ص فَلَمَّا نِلْتَ أَدْنَى مَنَالٍ ضَيَّعْتَ حُرْمَتَنَا وَ قَطَعْتَ رَجَاءَنَا- ثُمَّ قَدْ رَأَيْتَ أَفْعَالَنَا

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 417 / باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية ..... ص : 412

29- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ‏ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ قَالَ فِي وَلَايَتِنَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 477 / باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر ع ..... ص : 476

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الزُّبَالِيِّ قَالَ: لَمَّا أُقْدِمَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الْمَهْدِيِّ الْقُدْمَةَ الْأُولَى نَزَلَ زُبَالَةَ فَكُنْتُ أُحَدِّثُهُ فَرَآنِي مَغْمُوماً فَقَالَ لِي يَا أَبَا خَالِدٍ مَا لِي أَرَاكَ مَغْمُوماً فَقُلْتُ وَ كَيْفَ لَا أَغْتَمُّ وَ أَنْتَ تُحْمَلُ إِلَى هَذِهِ الطَّاغِيَةِ وَ لَا أَدْرِي مَا يُحْدِثُ فِيكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيَّ بَأْسٌ إِذَا كَانَ شَهْرُ كَذَا وَ كَذَا وَ يَوْمُ كَذَا فَوَافِنِي فِي أَوَّلِ الْمِيلِ فَمَا كَانَ لِي هَمٌّ إِلَّا إِحْصَاءَ الشُّهُورِ وَ الْأَيَّامِ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَوَافَيْتُ الْمِيلَ فَمَا زِلْتُ عِنْدَهُ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ وَ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ‏ فِي صَدْرِي وَ تَخَوَّفْتُ أَنْ أَشُكَّ فِيمَا قَالَ فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا نَظَرْتُ إِلَى سَوَادٍ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِرَاقِ فَاسْتَقْبَلْتُهُمْ فَإِذَا أَبُو الْحَسَنِ ع أَمَامَ الْقِطَارِ عَلَى بَغْلَةٍ فَقَالَ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 478 / باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر ع ..... ص : 476

إِيهٍ يَا أَبَا خَالِدٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَشُكَّنَّ وَدَّ الشَّيْطَانُ‏ أَنَّكَ شَكَكْتَ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَّصَكَ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنَّ لِي إِلَيْهِمْ عَوْدَةً لَا أَتَخَلَّصُ مِنْهُمْ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 493 / باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني ع ..... ص : 492

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِينٍ قَالَ: كُنْتُ مُجَاوِراً بِالْمَدِينَةِ- مَدِينَةِ الرَّسُولِ ص وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَجِي‏ءُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَعَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَنْزِلُ فِي الصَّحْنِ وَ يَصِيرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ ع فَيَخْلَعُ نَعْلَيْهِ وَ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَوَسْوَسَ إِلَيَّ الشَّيْطَانُ‏ فَقَالَ إِذَا نَزَلَ فَاذْهَبْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنَ التُّرَابِ الَّذِي يَطَأُ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنْتَظِرُهُ لِأَفْعَلَ هَذَا فَلَمَّا أَنْ كَانَ وَقْتُ الزَّوَالِ أَقْبَلَ ع عَلَى حِمَارٍ لَهُ فَلَمْ يَنْزِلْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِيهِ وَ جَاءَ حَتَّى نَزَلَ عَلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَفَعَلَ هَذَا أَيَّاماً فَقُلْتُ إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ جِئْتُ فَأَخَذْتُ الْحَصَى الَّذِي يَطَأُ عَلَيْهِ بِقَدَمَيْهِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَ عِنْدَ الزَّوَالِ فَنَزَلَ عَلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ دَخَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ وَ لَمْ يَخْلَعْهُمَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ أَيَّاماً فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَمْ يَتَهَيَّأْ لِي هَاهُنَا وَ لَكِنْ أَذْهَبُ إِلَى بَابِ الْحَمَّامِ فَإِذَا دَخَلَ إِلَى الْحَمَّامِ أَخَذْتُ مِنَ التُّرَابِ الَّذِي يَطَأُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ عَنِ الْحَمَّامِ الَّذِي يَدْخُلُهُ فَقِيلَ لِي إِنَّهُ يَدْخُلُ حَمَّاماً بِالْبَقِيعِ لِرَجُلٍ مِنْ وُلْدِ طَلْحَةَ فَتَعَرَّفْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْحَمَّامَ وَ صِرْتُ إِلَى بَابِ الْحَمَّامِ وَ جَلَسْتُ إِلَى الطَّلْحِيِّ أُحَدِّثُهُ وَ أَنَا أَنْتَظِرُ مَجِيئَهُ ع فَقَالَ الطَّلْحِيُّ إِنْ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 509 / باب مولد أبي محمد الحسن بن علي ع ..... ص : 503

12- إِسْحَاقُ عَنِ الْأَقْرَعِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِمَامِ هَلْ يَحْتَلِمُ وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي بَعْدَ مَا فَصَلَ الْكِتَابُ الِاحْتِلَامُ شَيْطَنَةٌ وَ قَدْ أَعَاذَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْلِيَاءَهُ مِنْ ذَلِكَ فَوَرَدَ الْجَوَابُ حَالُ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَنَامِ حَالُهُمْ فِي الْيَقَظَةِ لَا يُغَيِّرُ النَّوْمُ مِنْهُمْ شَيْئاً وَ قَدْ أَعَاذَ اللَّهُ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ لَمَّةِ الشَّيْطَانِ‏ كَمَا حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 518 / باب مولد الصاحب ع ..... ص : 514

بْنُ النَّضْرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ الدَّارَ وَ دَخَلْتُ بَيْتاً وَ فَرَّغْتُ صِنَانَ الْحَمَّالِينَ وَ إِذَا فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ خُبْزٌ كَثِيرٌ فَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَمَّالِينَ رَغِيفَيْنِ وَ أُخْرِجُوا وَ إِذَا بَيْتٌ عَلَيْهِ سِتْرٌ فَنُودِيتُ مِنْهُ يَا حَسَنَ بْنَ النَّضْرِ احْمَدِ اللَّهَ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْكَ وَ لَا تَشُكَّنَّ فَوَدَّ الشَّيْطَانُ‏ أَنَّكَ شَكَكْتَ وَ أَخْرَجَ إِلَيَّ ثَوْبَيْنِ وَ قِيلَ خُذْهَا فَسَتَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا فَأَخَذْتُهُمَا وَ خَرَجْتُ قَالَ سَعْدٌ فَانْصَرَفَ الْحَسَنُ بْنُ النَّضْرِ وَ مَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كُفِّنَ فِي الثَّوْبَيْنِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 533 / باب ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم ع ..... ص : 525

13- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْماً لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ‏ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ص رَسُولُ اللَّهِ مَاتَ شَهِيداً وَ اللَّهِ لَيَأْتِيَنَّكَ فَأَيْقِنْ إِذَا جَاءَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ غَيْرُ مُتَخَيِّلٍ بِهِ فَأَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرَاهُ النَّبِيَّ ص فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ آمِنْ بِعَلِيٍّ وَ بِأَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِهِ إِنَّهُمْ مِثْلِي إِلَّا النُّبُوَّةَ وَ تُبْ إِلَى اللَّهِ مِمَّا فِي يَدِكَ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَكَ فِيهِ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يُرَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 16 / باب الإخلاص ..... ص : 15

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَ الشَّيْطَانُ‏ وَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ وَ الْهُدَى وَ الضَّلَالَةُ وَ الرُّشْدُ وَ الْغَيُّ وَ الْعَاجِلَةُ وَ الْآجِلَةُ وَ الْعَاقِبَةُ وَ الْحَسَنَاتُ وَ السَّيِّئَاتُ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ سَيِّئَاتٍ فَلِلشَّيْطَانِ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 35 / باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها ..... ص : 33

عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ‏ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‏ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً وَ قَالَ‏ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‏ وَ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ قَالَ‏ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ‏ أَوْ تُخْفُوهُ‏ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ‏ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ رَأْسُ الْإِيمَانِ وَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ الْقَوْلَ وَ التَّعْبِيرَ عَنِ الْقَلْبِ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ قَالَ- وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏ فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ يُعْرِضَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ الْإِصْغَاءِ إِلَى مَا أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ فِي ذَلِكَ‏ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ‏ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ‏ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ‏ ثُمَّ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَوْضِعَ النِّسْيَانِ فَقَالَ‏ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏ وَ قَالَ‏ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ‏ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ‏ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‏ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ‏ وَ قَالَ‏ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ‏ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ‏ وَ قَالَ‏ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ لَا يُصْغِيَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ وَ فَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُعْرِضَ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‏ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ وَ يَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ وَ قَالَ‏ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 143 / باب تعجيل فعل الخير ..... ص : 142

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ مَنْ هَمَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيُعَجِّلْهُ فَإِنَّ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ تَأْخِيرٌ فَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ نَظْرَةً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 186 / باب تذاكر الإخوان ..... ص : 186

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ شِيعَتُنَا الرُّحَمَاءُ بَيْنَهُمُ الَّذِينَ إِذَا خَلَوْا ذَكَرُوا اللَّهَ إِنَّ ذِكْرَنَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِنَّا إِذَا ذُكِرْنَا ذُكِرَ اللَّهُ وَ إِذَا ذُكِرَ عَدُوُّنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 187 / باب تذاكر الإخوان ..... ص : 186

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَصَاعِداً إِلَّا حَضَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُمْ فَإِنْ دَعَوْا بِخَيْرٍ أَمَّنُوا وَ إِنِ اسْتَعَاذُوا مِنْ شَرٍّ دَعَوُا اللَّهَ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوا حَاجَةً تَشَفَّعُوا إِلَى اللَّهِ وَ سَأَلُوهُ قَضَاءَهَا وَ مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَاحِدِينَ إِلَّا حَضَرَهُمْ عَشَرَةُ أَضْعَافِهِمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ فَإِنْ تَكَلَّمُوا تَكَلَّمَ الشَّيْطَانُ‏ بِنَحْوِ كَلَامِهِمْ وَ إِذَا ضَحِكُوا ضَحِكُوا مَعَهُمْ وَ إِذَا نَالُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ نَالُوا مَعَهُمْ فَمَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ فَإِذَا خَاضُوا فِي ذَلِكَ فَلْيَقُمْ وَ لَا يَكُنْ شِرْكَ شَيْطَانٍ‏ وَ لَا جَلِيسَهُ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَقُومُ لَهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَعْنَتَهُ لَا يَرُدُّهَا شَيْ‏ءٌ ثُمَّ قَالَ ص-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 230 / باب المؤمن و علاماته و صفاته ..... ص : 226

وَ قَنِعَ فَاسْتَغْنَى حَيَاؤُهُ يَعْلُو شَهْوَتَهُ وَ وُدُّهُ يَعْلُو حَسَدَهُ وَ عَفْوُهُ يَعْلُو حِقْدَهُ لَا يَنْطِقُ بِغَيْرِ صَوَابٍ وَ لَا يَلْبَسُ إِلَّا الِاقْتِصَادِ مَشْيُهُ التَّوَاضُعُ خَاضِعٌ لِرَبِّهِ بِطَاعَتِهِ رَاضٍ عَنْهُ فِي كُلِّ حَالاتِهِ نِيَّتُهُ خَالِصَةٌ أَعْمَالُهُ لَيْسَ فِيهَا غِشٌّ وَ لَا خَدِيعَةٌ نَظَرُهُ عِبْرَةٌ سُكُوتُهُ فِكْرَةٌ وَ كَلَامُهُ حِكْمَةٌ مُنَاصِحاً مُتَبَاذِلًا مُتَوَاخِياً نَاصِحٌ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ لَا يَهْجُرُ أَخَاهُ وَ لَا يَغْتَابُهُ وَ لَا يَمْكُرُ بِهِ وَ لَا يَأْسَفُ عَلَى مَا فَاتَهُ وَ لَا يَحْزَنُ عَلَى مَا أَصَابَهُ وَ لَا يَرْجُو مَا لَا يَجُوزُ لَهُ الرَّجَاءُ وَ لَا يَفْشَلُ فِي الشِّدَّةِ وَ لَا يَبْطَرُ فِي الرَّخَاءِ يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ وَ الْعَقْلَ بِالصَّبْرِ تَرَاهُ بَعِيداً كَسَلُهُ دَائِماً نَشَاطُهُ قَرِيباً أَمَلُهُ قَلِيلًا زَلَلُهُ مُتَوَقِّعاً لِأَجَلِهِ خَاشِعاً قَلْبُهُ ذَاكِراً رَبَّهُ قَانِعَةً نَفْسُهُ مَنْفِيّاً جَهْلُهُ سَهْلًا أَمْرُهُ حَزِيناً لِذَنْبِهِ مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ كَظُوماً غَيْظَهُ صَافِياً خُلُقُهُ آمِناً مِنْهُ جَارُهُ ضَعِيفاً كِبْرُهُ قَانِعاً بِالَّذِي قُدِّرَ لَهُ مَتِيناً صَبْرُهُ مُحْكَماً أَمْرُهُ كَثِيراً ذِكْرُهُ يُخَالِطُ النَّاسَ لِيَعْلَمَ وَ يَصْمُتُ لِيَسْلَمَ وَ يَسْأَلُ لِيَفْهَمَ وَ يَتَّجِرُ لِيَغْنَمَ لَا يُنْصِتُ لِلْخَبَرِ لِيَفْجُرَ بِهِ وَ لَا يَتَكَلَّمُ لِيَتَجَبَّرَ بِهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أَتْعَبَ نَفْسَهُ لآِخِرَتِهِ فَأَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ إِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ الَّذِي يَنْتَصِرُ لَهُ بُعْدُهُ مِمَّنْ تَبَاعَدَ مِنْهُ بُغْضٌ وَ نَزَاهَةٌ وَ دُنُوُّهُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَ رَحْمَةٌ لَيْسَ تَبَاعُدُهُ تَكَبُّراً وَ لَا عَظَمَةً وَ لَا دُنُوُّهُ خَدِيعَةً وَ لَا خِلَابَةً بَلْ يَقْتَدِي بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ فَهُوَ إِمَامٌ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِ الْبِرِّ قَالَ فَصَاحَ هَمَّامٌ صَيْحَةً ثُمَّ وَقَعَ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ وَ قَالَ هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوْعِظَةُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ فَمَا بَالُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّ لِكُلٍّ أَجَلًا لَا يَعْدُوهُ وَ سَبَباً لَا يُجَاوِزُهُ فَمَهْلًا لَا تُعِدْ فَإِنَّمَا نَفَثَ عَلَى لِسَانِكَ شَيْطَانٌ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 249 / باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه فيما ابتلي به ..... ص : 249

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَى بَلَايَا أَرْبَعٍ أَيْسَرُهَا عَلَيْهِ مُؤْمِنٌ يَقُولُ بِقَوْلِهِ يَحْسُدُهُ أَوْ مُنَافِقٌ يَقْفُو أَثَرَهُ أَوْ شَيْطَانٌ‏ يُغْوِيهِ أَوْ كَافِرٌ يَرَى جِهَادَهُ فَمَا بَقَاءُ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ هَذَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 250 / باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه فيما ابتلي به ..... ص : 249

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ أَرْبَعٌ لَا يَخْلُو مِنْهُنَّ الْمُؤْمِنُ أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُؤْمِنٌ يَحْسُدُهُ وَ هُوَ أَشَدُّهُنَّ عَلَيْهِ وَ مُنَافِقٌ يَقْفُو أَثَرَهُ أَوْ عَدُوٌّ يُجَاهِدُهُ أَوْ شَيْطَانٌ‏ يُغْوِيهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 266 / باب أن للقلب أذنين ينفث فيهما الملك و الشيطان ..... ص : 266

بَابُ أَنَّ لِلْقَلْبِ أُذُنَيْنِ يَنْفُثُ فِيهِمَا الْمَلَكُ وَ الشَّيْطَانُ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 266 / باب أن للقلب أذنين ينفث فيهما الملك و الشيطان ..... ص : 266

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَ لَهُ أُذُنَانِ عَلَى إِحْدَاهُمَا مَلَكٌ مُرْشِدٌ وَ عَلَى الْأُخْرَى شَيْطَانٌ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 267 / باب أن للقلب أذنين ينفث فيهما الملك و الشيطان ..... ص : 266

مُفْتِنٌ هَذَا يَأْمُرُهُ وَ هَذَا يَزْجُرُهُ الشَّيْطَانُ‏ يَأْمُرُهُ بِالْمَعَاصِي وَ الْمَلَكُ يَزْجُرُهُ عَنْهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 267 / باب أن للقلب أذنين ينفث فيهما الملك و الشيطان ..... ص : 266

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْقَلْبِ أُذُنَيْنِ فَإِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِذَنْبٍ قَالَ لَهُ رُوحُ الْإِيمَانِ لَا تَفْعَلْ وَ قَالَ لَهُ الشَّيْطَانُ‏ افْعَلْ وَ إِذَا كَانَ عَلَى بَطْنِهَا نُزِعَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 286 / باب الكبائر ..... ص : 276

عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ‏ وَ مِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الْعَاقَ‏ جَبَّاراً شَقِيًّا وَ قَتْلُ النَّفْسِ‏ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ‏ إِلَّا بِالْحَقِّ\* لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ‏ عَذابٌ عَظِيمٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ‏ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ‏ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ‏ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى‏ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ‏ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ‏ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَ أَكْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ‏ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏ وَ السِّحْرُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ‏ وَ الزِّنَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ‏ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الْفَاجِرَةُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- الَّذِينَ يَشْتَرُونَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 302 / باب الغضب ..... ص : 302

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: ذُكِرَ الْغَضَبُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ فَمَا يَرْضَى أَبَداً حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ فَأَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى قَوْمٍ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ عَنْهُ رِجْزُ الشَّيْطَانِ‏ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى ذِي رَحِمَ فَلْيَدْنُ مِنْهُ فَلْيَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مُسَّتْ سَكَنَتْ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 305 / باب الغضب ..... ص : 302

جَمْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ تُوقَدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَ انْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ وَ دَخَلَ الشَّيْطَانُ‏ فِيهِ فَإِذَا خَافَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ فَلْيَلْزَمِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رِجْزَ الشَّيْطَانِ‏ لَيَذْهَبُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 315 / باب حب الدنيا و الحرص عليها ..... ص : 315

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يُدِيرُ ابْنَ آدَمَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ فَإِذَا أَعْيَاهُ جَثَمَ لَهُ عِنْدَ الْمَالِ فَأَخَذَ بِرَقَبَتِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 323 / باب البذاء ..... ص : 323

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ شِرْكِ الشَّيْطَانِ‏ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فَحَّاشاً لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 323 / باب البذاء ..... ص : 323

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لِغَيَّةٍ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 323 / باب البذاء ..... ص : 323

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِي‏ءٍ قَلِيلِ الْحَيَاءِ- لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَيَّةٍ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 324 / باب البذاء ..... ص : 323

وَ فِي النَّاسِ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ قَالَ وَ سَأَلَ رَجُلٌ فَقِيهاً هَلْ فِي النَّاسِ مَنْ لَا يُبَالِي مَا قِيلَ لَهُ قَالَ مَنْ تَعَرَّضَ لِلنَّاسِ يَشْتِمُهُمْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَهُ فَذَلِكَ الَّذِي لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 330 / باب القسوة ..... ص : 329

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ لَمَّتَانِ لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ لَمَّةٌ مِنَ الْمَلَكِ فَلَمَّةُ الْمَلَكِ الرِّقَّةُ وَ الْفَهْمُ وَ لَمَّةُ الشَّيْطَانِ‏ السَّهْوُ وَ الْقَسْوَةُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 345 / باب الهجرة ..... ص : 344

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يُغْرِي بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ تَمَدَّدَ ثُمَّ قَالَ فُزْتُ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَلَّفَ بَيْنَ وَلِيَّيْنِ لَنَا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ تَأَلَّفُوا وَ تَعَاطَفُوا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 358 / باب الرواية على المؤمن ..... ص : 358

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَايَتِهِ إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ‏ فَلَا يَقْبَلُهُ الشَّيْطَانُ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 391 / باب دعائم الكفر و شعبه ..... ص : 391

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ: بُنِيَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ- الْفِسْقِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبْهَةِ وَ الْفِسْقُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْجَفَاءِ وَ الْعَمَى وَ الْغَفْلَةِ وَ الْعُتُوِّ فَمَنْ جَفَا احْتَقَرَ الْحَقَّ وَ مَقَتَ الْفُقَهَاءَ وَ أَصَرَّ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ‏ وَ مَنْ عَمِيَ نَسِيَ الذِّكْرَ وَ اتَّبَعَ الظَّنَّ وَ بَارَزَ خَالِقَهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ وَ طَلَبَ الْمَغْفِرَةَ بِلَا تَوْبَةٍ وَ لَا اسْتِكَانَةٍ وَ لَا غَفْلَةٍ وَ مَنْ غَفَلَ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ وَ انْقَلَبَ عَلَى ظَهْرِهِ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 393 / باب دعائم الكفر و شعبه ..... ص : 391

وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى‏ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَلَى الْمِرْيَةِ وَ الْهَوْلِ مِنَ الْحَقِّ وَ التَّرَدُّدِ وَ الِاسْتِسْلَامِ لِلْجَهْلِ وَ أَهْلِهِ فَمَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ‏ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ‏ وَ مَنِ امْتَرَى فِي الدِّينِ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ وَ سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ وَ وَطِئَتْهُ سَنَابِكُ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِهَلَكَةِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ هَلَكَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ مَنْ نَجَا مِنْ ذَلِكَ فَمِنْ فَضْلِ الْيَقِينِ وَ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ خَلْقاً أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ وَ الشُّبْهَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ إِعْجَابٍ بِالزِّينَةِ وَ تَسْوِيلِ النَّفْسِ وَ تَأَوُّلِ الْعِوَجِ وَ لَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّ الزِّينَةَ تَصْدِفُ عَنِ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ تَسْوِيلَ النَّفْسِ يُقْحِمُ عَلَى الشَّهْوَةِ وَ أَنَّ الْعِوَجَ يَمِيلُ بِصَاحِبِهِ مَيْلًا عَظِيماً وَ أَنَّ اللَّبْسَ‏ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ‏ فَذَلِكَ الْكُفْرُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 397 / باب الشرك ..... ص : 397

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ‏ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ‏ قَالَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ‏ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ فَيُشْرِكُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 415 / باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أو كافرا أو ضالا ..... ص : 414

فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَرِّفَهُ نَبِيَّهُ ص فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَرِّفَهُ إِمَامَهَ وَ حُجَّتَهُ فِي أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ قُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنْ جَهِلَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا وَصَفْتَ قَالَ نَعَمْ إِذَا أُمِرَ أَطَاعَ وَ إِذَا نُهِيَ انْتَهَى وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً مَنْ زَعَمَ أَنَّ شَيْئاً نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ وَ نَصَبَهُ دِيناً يَتَوَلَّى عَلَيْهِ وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَعْبُدُ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ إِنَّمَا يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ‏ وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ ضَالًّا أَنْ لَا يَعْرِفَ حُجَّةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ شَاهِدَهُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطَاعَتِهِ وَ فَرَضَ وَلَايَتَهُ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صِفْهُمْ لِي فَقَالَ الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ فَقَالَ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ‏ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَوْضِحْ لِي فَقَالَ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي آخِرِ خُطْبَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا- كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ كَهَاتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ مُسَبِّحَتَيْهِ وَ لَا أَقُولُ كَهَاتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسَبِّحَةِ وَ الْوُسْطَى فَتَسْبِقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَتَمَسَّكُوا بِهِمَا لَا تَزِلُّوا وَ لَا تَضِلُّوا وَ لَا تَقَدَّمُوهُمْ فَتَضِلُّوا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 424 / باب في تنقل أحوال القلب ..... ص : 423

الدُّنْيَا وَ يَهُونَ عَلَيْنَا مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ ثُمَّ نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِكَ فَإِذَا صِرْنَا مَعَ النَّاسِ وَ التُّجَّارِ أَحْبَبْنَا الدُّنْيَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِيَ الْقُلُوبُ مَرَّةً تَصْعُبُ وَ مَرَّةً تَسْهُلُ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ص قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَخَافُ عَلَيْنَا النِّفَاقَ قَالَ فَقَالَ وَ لِمَ تَخَافُونَ ذَلِكَ قَالُوا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ فَذَكَّرْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا وَجِلْنَا وَ نَسِينَا الدُّنْيَا وَ زَهِدْنَا حَتَّى كَأَنَّا نُعَايِنُ الْآخِرَةَ وَ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ وَ نَحْنُ عِنْدَكَ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ وَ دَخَلْنَا هَذِهِ الْبُيُوتَ وَ شَمِمْنَا الْأَوْلَادَ وَ رَأَيْنَا الْعِيَالَ وَ الْأَهْلَ يَكَادُ أَنْ نُحَوَّلَ عَنِ الْحَالِ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهَا عِنْدَكَ وَ حَتَّى كَأَنَّا لَمْ نَكُنْ عَلَى شَيْ‏ءٍ أَ فَتَخَافُ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نِفَاقاً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص كَلَّا إِنَّ هَذِهِ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ‏ فَيُرَغِّبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَ اللَّهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي وَصَفْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِهَا لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ مَشَيْتُمْ عَلَى الْمَاءِ وَ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ فَتَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً حَتَّى يُذْنِبُوا ثُمَّ يَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُفَتَّنٌ تَوَّابٌ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏ وَ قَالَ‏ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 426 / باب الوسوسة و حديث النفس ..... ص : 424

الْحَاضِرَ أَتَاكَ فَقَالَ لَكَ مَنْ خَلَقَكَ فَقُلْتَ اللَّهُ خَلَقَنِي فَقَالَ لَكَ مَنْ خَلَقَ اللَّهَ قَالَ إِي وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَكَانَ كَذَا فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ أَتَاكُمْ مِنْ قِبَلِ الْأَعْمَالِ فَلَمْ يَقْوَ عَلَيْكُمْ فَأَتَاكُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِكَيْ يَسْتَزِلَّكُمْ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَذْكُرْ أَحَدُكُمُ اللَّهَ وَحْدَهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 435 / باب التوبة ..... ص : 430

مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ قَالَ هُوَ الْعَبْدُ يَهُمُّ بِالذَّنْبِ ثُمَّ يَتَذَكَّرُ فَيُمْسِكُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 440 / باب فيما أعطى الله عز و جل آدم ع وقت التوبة ..... ص : 440

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ ع قَالَ يَا رَبِّ سَلَّطْتَ عَلَيَّ الشَّيْطَانَ‏ وَ أَجْرَيْتَهُ مِنِّي مَجْرَى الدَّمِ فَاجْعَلْ لِي شَيْئاً فَقَالَ يَا آدَمُ جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ وَ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ هُوَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي قَالَ جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ سَيِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ غَفَرْتُ لَهُ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي قَالَ جَعَلْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ أَوْ قَالَ بَسَطْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ حَتَّى تَبْلُغَ النَّفْسُ هَذِهِ قَالَ يَا رَبِّ حَسْبِي.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 488 / باب من أبطأت عليه الإجابة ..... ص : 488

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ حَاجَةً مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً وَ قَدْ دَخَلَ قَلْبِي مِنْ إِبْطَائِهَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ يَا أَحْمَدُ إِيَّاكَ وَ الشَّيْطَانَ‏ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْكَ سَبِيلٌ حَتَّى يُقَنِّطَكَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ص كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً فَيُؤَخِّرُ عَنْهُ تَعْجِيلَ إِجَابَتِهِ حُبّاً لِصَوْتِهِ وَ اسْتِمَاعِ نَحِيبِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَطْلُبُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ لَهُمْ مِمَّا عَجَّلَ لَهُمْ فِيهَا وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الدُّنْيَا إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ فِي الرَّخَاءِ نَحْواً مِنْ دُعَائِهِ فِي الشِّدَّةِ لَيْسَ إِذَا أُعْطِيَ فَتَرَ فَلَا تَمَلَّ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَكَانٍ وَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ وَ طَلَبِ الْحَلَالِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِيَّاكَ وَ مُكَاشَفَةَ النَّاسِ فَإِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ نَصِلُ مَنْ قَطَعَنَا وَ نُحْسِنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْنَا فَنَرَى وَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْعَاقِبَةَ الْحَسَنَةَ إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ فِي الدُّنْيَا إِذَا سَأَلَ فَأُعْطِيَ طَلَبَ غَيْرَ الَّذِي سَأَلَ وَ صَغُرَتِ النِّعْمَةُ فِي عَيْنِهِ فَلَا يَشْبَعُ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ إِذَا كَثُرَتِ النِّعَمُ كَانَ الْمُسْلِمُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى خَطَرٍ لِلْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ وَ مَا يُخَافُ مِنَ الْفِتْنَةِ فِيهَا أَخْبِرْنِي عَنْكَ لَوْ أَنِّي قُلْتُ لَكَ قَوْلًا أَ كُنْتَ تَثِقُ بِهِ مِنِّي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا لَمْ أَثِقْ بِقَوْلِكَ فَبِمَنْ أَثِقُ وَ أَنْتَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ فَكُنْ بِاللَّهِ أَوْثَقَ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 496 / باب ما يجب من ذكر الله عز و جل في كل مجلس ..... ص : 496

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اجْتَمَعَ فِي مَجْلِسٍ قَوْمٌ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ يَذْكُرُونَا إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ ذِكْرَنَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذِكْرِ عَدُوِّنَا مِنْ ذِكْرِ الشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 519 / باب من قال عشر مرات في كل يوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا ..... ص : 519

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَ لا وَلَداً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ كُنَّ لَهُ حِرْزاً فِي يَوْمِهِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ الشَّيْطَانِ‏ وَ لَمْ تُحِطْ بِهِ كَبِيرَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 532 / باب القول عند الإصباح و الإمساء ..... ص : 522

فَمَنْ قَالَهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَدْنَى نَوْعٍ مِنْهَا الْبَرَصُ وَ الْجُذَامُ وَ الشَّيْطَانُ‏ وَ السُّلْطَانُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 532 / باب القول عند الإصباح و الإمساء ..... ص : 522

30- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ إِذَا أَمْسَيْتَ فَنَظَرْتَ إِلَى الشَّمْسِ فِي غُرُوبٍ وَ إِدْبَارٍ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ\* الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصِفُ وَ لَا يُوصَفُ وَ يَعْلَمُ وَ لَا يُعْلَمُ‏ يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ‏ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَ بِاسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَ مَا بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ مَا تَحْتَ الثَّرَى وَ مِنْ شَرِّ مَا ظَهَرَ وَ مَا بَطَنَ وَ مِنْ شَرِّ مَا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مِنْ شَرِّ أَبِي مُرَّةَ وَ مَا وَلَدَ وَ مِنْ شَرِّ الرَّسِيسِ وَ مِنْ شَرِّ مَا وَصَفْتُ وَ مَا لَمْ أَصِفْ فَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* ذَكَرَ أَنَّهَا أَمَانٌ مِنَ السَّبُعِ وَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَالَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ- سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ مِنْ تَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ وَ مِنْ فَجْأَةِ نَقِمَتِكَ وَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَ مِنْ شَرِّ مَا سَبَقَ فِي الْكِتَابِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّةِ مُلْكِكَ وَ شِدَّةِ قُوَّتِكَ وَ بِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ وَ بِقُدْرَتِكَ عَلَى خَلْقِكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 533 / باب القول عند الإصباح و الإمساء ..... ص : 522

32- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ‏ أَنْ يَحْضُرُونِ‏ إِنَّ اللَّهَ‏ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ\* وَ قُلْ‏ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ وَحْدَهُ‏ لا شَرِيكَ لَهُ‏ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَفْرُوضٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ مَفْرُوضٌ مَحْدُودٌ تَقُولُهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنْ فَاتَكَ شَيْ‏ءٌ فَاقْضِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 536 / باب الدعاء عند النوم و الانتباه ..... ص : 535

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الِاحْتِلَامِ وَ مِنْ سُوءِ الْأَحْلَامِ وَ أَنْ يَلْعَبَ بِيَ الشَّيْطَانُ‏ فِي الْيَقَظَةِ وَ الْمَنَامِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 541 / باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله ..... ص : 540

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ بَابَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَوَافَقْتُهُ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ‏ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ‏ فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ الْمَلَكَانِ كُفِيتَ فَإِذَا قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ قَالا هُدِيتَ- فَإِذَا قَالَ‏ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ‏ قَالا وُقِيتَ فَيَتَنَحَّى الشَّيْطَانُ‏ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَيْفَ لَنَا بِمَنْ هُدِيَ وَ كُفِيَ وَ وُقِيَ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ عِرْضِي لَكَ الْيَوْمَ- ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنْ تَرَكْتَ النَّاسَ لَمْ يَتْرُكُوكَ وَ إِنْ رَفَضْتَهُمْ لَمْ يَرْفُضُوكَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ أَعْطِهِمْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ وَ فَاقَتِكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 546 / باب الدعاء في أدبار الصلوات ..... ص : 545

4- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ قَالَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى- يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ارْحَمْنِي مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يَدُهُ الْيُسْرَى مَرْفُوعَةٌ وَ بَطْنُهَا إِلَى مَا يَلِي السَّمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَجِرْنِي مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُؤَخِّرُ يَدَهُ عَنْ لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَهُ وَ يَجْعَلُ بَطْنَهَا مِمَّا يَلِي السَّمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ يَا عَزِيزُ يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ وَ يَقْلِبُ يَدَيْهِ وَ يَجْعَلُ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي السَّمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَجِرْنِي مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ غُفِرَ لَهُ وَ رُضِيَ عَنْهُ وَ وُصِلَ بِالاسْتِغْفَارِ لَهُ حَتَّى يَمُوتَ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ وَ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَشَهُّدِكَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً عَزْماً جَزْماً لَا تُغَادِرُ ذَنْباً وَ لَا أَرْتَكِبُ بَعْدَهَا مُحَرَّماً أَبَداً وَ عَافِنِي مُعَافَاةً لَا بَلْوَى بَعْدَهَا أَبَداً وَ اهْدِنِي هُدًى لَا أَضِلُّ بَعْدَهُ أَبَداً وَ انْفَعْنِي يَا رَبِّ بِمَا عَلَّمْتَنِي وَ اجْعَلْهُ لِي وَ لَا تَجْعَلْهُ عَلَيَّ وَ ارْزُقْنِي كَفَافاً وَ رَضِّنِي بِهِ يَا رَبَّاهْ وَ تُبْ عَلَيَّ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ ارْحَمْنِي مِنَ النَّارِ ذَاتِ السَّعِيرِ وَ ابْسُطْ عَلَيَّ مِنْ سَعَةِ رِزْقِكَ وَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ وَ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ أَبْلِغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِّي تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَ سَلَاماً وَ اهْدِنِي بِهُدَاكَ وَ أَغْنِنِي بِغِنَاكَ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُخْلَصِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ آمِينَ قَالَ مَنْ قَالَ هَذَا-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 569 / باب الحرز و العوذة ..... ص : 568

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِعَظَمَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِعَفْوِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِمَغْفِرَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِسُلْطَانِ اللَّهِ الَّذِي‏ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ\* وَ أَعُوذُ بِكَرَمِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِجَمْعِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ- وَ شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ شَدِيدٍ وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ الْعَامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ مِنْ شَرِّ فُسَّاقِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 570 / باب الحرز و العوذة ..... ص : 568

مَا بَرَأَ وَ ذَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ مَا تَحْتَ الثَّرَى وَ مِنْ شَرِّ مَا بَطَنَ وَ ظَهَرَ وَ مِنْ شَرِّ مَا وَصَفْتُ وَ مَا لَمْ أَصِفْ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* ذَكَرَ أَنَّهَا أَمَانٌ مِنْ كُلِّ سَبُعٍ وَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ كُلِّ مَا عَضَّ أَوْ لَسَعَ وَ لَا يَخَافُ صَاحِبُهَا إِذَا تَكَلَّمَ بِهَا لِصّاً وَ لَا غُولًا قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَاحِبُ صَيْدِ السَّبُعِ وَ أَنَا أَبِيتُ فِي اللَّيْلِ فِي الْخَرَابَاتِ وَ أَتَوَحَّشُ فَقَالَ لِي قُلْ إِذَا دَخَلْتَ بِسْمِ اللَّهِ أَدْخُلُ وَ أَدْخِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَ إِذَا خَرَجْتَ فَأَخْرِجْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَ سَمِّ اللَّهَ فَإِنَّكَ لَا تَرَى مَكْرُوهاً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 582 / باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا و الآخرة ..... ص : 577

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْتِدَاءً مِنْهُ‏ يَا مُعَاوِيَةُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَشَكَا الْإِبْطَاءَ عَلَيْهِ فِي الْجَوَابِ فِي دُعَائِهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الدُّعَاءِ السَّرِيعِ الْإِجَابَةِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا هُوَ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ النُّورِ الْحَقِّ الْبُرْهَانِ الْمُبِينِ الَّذِي هُوَ نُورٌ مَعَ نُورٍ وَ نُورٌ مِنْ نُورٍ وَ نُورٌ فِي نُورٍ وَ نُورٌ عَلى‏ نُورٍ وَ نُورٌ فَوْقَ كُلِّ نُورٍ وَ نُورٌ يُضِي‏ءُ بِهِ كُلُّ ظُلْمَةٍ وَ يُكْسَرُ بِهِ كُلُّ شِدَّةٍ وَ كُلُّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ وَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ لَا تَقِرُّ بِهِ أَرْضٌ وَ لَا تَقُومُ بِهِ سَمَاءٌ وَ يَأْمَنُ بِهِ كُلُّ خَائِفٍ وَ يَبْطُلُ بِهِ سِحْرُ كُلِّ سَاحِرٍ وَ بَغْيُ كُلِّ بَاغٍ وَ حَسَدُ كُلِّ حَاسِدٍ وَ يَتَصَدَّعُ لِعَظَمَتِهِ الْبَرُّ وَ الْبَحْرُ وَ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْفُلْكُ حِينَ يَتَكَلَّمُ بِهِ الْمَلَكُ فَلَا يَكُونُ لِلْمَوْجِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَ هُوَ

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 586 / باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا و الآخرة ..... ص : 577

أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ امْلَأْ قَلْبِي حُبّاً لَكَ وَ خَشْيَةً مِنْكَ وَ تَصْدِيقاً وَ إِيمَاناً بِكَ وَ فَرَقاً مِنْكَ وَ شَوْقاً إِلَيْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ لِقَاءَكَ وَ اجْعَلْ لِي فِي لِقَائِكَ خَيْرَ الرَّحْمَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ\* وَ لَا تُؤَخِّرْنِي مَعَ الْأَشْرَارِ وَ أَلْحِقْنِي بِصَالِحِ مَنْ مَضَى وَ اجْعَلْنِي مَعَ صَالِحِ مَنْ بَقِيَ وَ خُذْ بِي سَبِيلَ الصَّالِحِينَ وَ أَعِنِّي عَلَى نَفْسِي بِمَا تُعِينُ بِهِ الصَّالِحِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَا تَرُدَّنِي فِي سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِي مِنْهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لَا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ تُحْيِينِي وَ تُمِيتُنِي عَلَيْهِ وَ تَبْعَثُنِي عَلَيْهِ إِذَا بَعَثْتَنِي وَ ابْرَأْ قَلْبِي مِنَ الرِّيَاءِ وَ السُّمْعَةِ وَ الشَّكِّ فِي دِينِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نَصْراً فِي دِينِكَ وَ قُوَّةً فِي عِبَادَتِكَ وَ فَهْماً فِي خَلْقِكَ وَ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ وَ تَوَفَّنِي فِي سَبِيلِكَ عَلَى مِلَّتِكَ وَ مِلَّةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْهَرَمِ وَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ الْغَفْلَةِ وَ الْقَسْوَةِ وَ الْفَتْرَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ أَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ وَ أُعِيذُ بِكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يُجِيرُنِي مِنْكَ أَحَدٌ وَ لَا أَجِدُ مِنْ دُونِكَ مُلْتَحَداً فَلَا تَخْذُلْنِي وَ لَا تُرْدِنِي فِي هَلَكَةٍ وَ لَا تُرِدْنِي بِعَذَابٍ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ عَلَى دِينِكَ وَ التَّصْدِيقَ بِكِتَابِكَ وَ اتِّبَاعَ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ اذْكُرْنِي بِرَحْمَتِكَ وَ لَا تَذْكُرْنِي بِخَطِيئَتِي وَ تَقَبَّلْ مِنِّي وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ إِنِّي إِلَيْكَ رَاغِبٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَنْطِقِي وَ ثَوَابَ مَجْلِسِي رِضَاكَ عَنِّي وَ اجْعَلْ عَمَلِي وَ دُعَائِي خَالِصاً لَكَ وَ اجْعَلْ ثَوَابِيَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ اجْمَعْ لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ إِنِّي إِلَيْكَ رَاغِبٌ اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَ نَامَتِ الْعُيُونُ وَ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا يُوَارِي مِنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ وَ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 588 / باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا و الآخرة ..... ص : 577

الْجَامِعَ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ\* أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِجَمِيعِ رُسُلِهِ وَ بِجَمِيعِ مَا أَنْزَلَ بِهِ عَلَى جَمِيعِ الرُّسُلِ وَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لِقَاءَهُ حَقٌّ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ بَلَّغَ الْمُرْسَلُونَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* وَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُلَّمَا سَبَّحَ اللَّهَ شَيْ‏ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُسَبَّحَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَّمَا حَمِدَ اللَّهَ شَيْ‏ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُحْمَدَ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلَّمَا هَلَّلَ اللَّهَ شَيْ‏ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُهَلَّلَ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا كَبَّرَ اللَّهَ شَيْ‏ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُكَبَّرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ وَ خَوَاتِيمَهُ وَ سَوَابِغَهُ وَ فَوَائِدَهُ وَ بَرَكَاتِهِ وَ مَا بَلَغَ عِلْمَهُ عِلْمِي وَ مَا قَصُرَ عَنْ إِحْصَائِهِ حِفْظِي اللَّهُمَّ انْهَجْ إِلَيَّ أَسْبَابَ مَعْرِفَتِهِ وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَهُ وَ غَشِّنِي بِبَرَكَاتِ رَحْمَتِكَ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِعِصْمَةٍ عَنِ الْإِزَالَةِ عَنْ دِينِكَ وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشَّكِّ وَ لَا تَشْغَلْ قَلْبِي بِدُنْيَايَ وَ عَاجِلِ مَعَاشِي عَنْ آجِلِ ثَوَابِ آخِرَتِي وَ اشْغَلْ قَلْبِي بِحِفْظِ مَا لَا تَقْبَلُ مِنِّي جَهْلَهُ وَ ذَلِّلْ لِكُلِّ خَيْرٍ لِسَانِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الرِّيَاءِ وَ لَا تُجْرِهِ فِي مَفَاصِلِي وَ اجْعَلْ عَمَلِي خَالِصاً لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَ أَنْوَاعِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَ بَاطِنِهَا وَ غَفَلَاتِهَا وَ جَمِيعِ مَا يُرِيدُنِي بِهِ الشَّيْطَانُ‏ الرَّجِيمُ وَ مَا يُرِيدُنِي بِهِ السُّلْطَانُ الْعَنِيدُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعِلْمِهِ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى صَرْفِهِ عَنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ زَوَابِعِهِمْ وَ بَوَائِقِهِمْ وَ مَكَايِدِهِمْ وَ مَشَاهِدِ الْفَسَقَةِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَنْ أُسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي فَتَفْسُدَ عَلَيَّ آخِرَتِي وَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَرَراً عَلَيَّ فِي مَعَاشِي أَوْ يَعْرِضُ بَلَاءٌ يُصِيبُنِي مِنْهُمْ لَا قُوَّةَ لِي بِهِ وَ لَا صَبْرَ لِي عَلَى احْتِمَالِهِ فَلَا تَبْتَلِنِي يَا إِلَهِي بِمُقَاسَاتِهِ فَيَمْنَعَنِي ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ يَشْغَلَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ أَنْتَ الْعَاصِمُ الْمَانِعُ الدَّافِعُ الْوَاقِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَسْأَلُكَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 592 / باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا و الآخرة ..... ص : 577

32- ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحٌ أَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي لَا تُنَالُ مِنْكَ إِلَّا بِرِضَاكَ وَ الْخُرُوجَ مِنْ جَمِيعِ مَعَاصِيكَ وَ الدُّخُولَ فِي كُلِّ مَا يُرْضِيكَ وَ النَّجَاةَ مِنْ كُلِّ وَرْطَةٍ وَ الْمَخْرَجَ مِنْ كُلِّ كَبِيرَةٍ أَتَى بِهَا مِنِّي عَمْدٌ أَوْ زَلَّ بِهَا مِنِّي خَطَأٌ أَوْ خَطَرَ بِهَا عَلَيَّ خَطَرَاتُ الشَّيْطَانِ‏ أَسْأَلُكَ خَوْفاً تُوقِفُنِي بِهِ عَلَى حُدُودِ رِضَاكَ وَ تَشْعَبُ بِهِ عَنِّي كُلَّ شَهْوَةٍ خَطَرَ بِهَا هَوَايَ وَ اسْتَزَلَّ بِهَا رَأْيِي لِيُجَاوِزَ حَدَّ حَلَالِكَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الْأَخْذَ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 616 / باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ..... ص : 614

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَرَفَعْتُ بِهِ صَوْتِي جَاءَنِي الشَّيْطَانُ‏ فَقَالَ إِنَّمَا تُرَائِي بِهَذَا أَهْلَكَ وَ النَّاسَ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اقْرَأْ قِرَاءَةً مَا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ تُسْمِعُ أَهْلَكَ وَ رَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يُرَجَّعُ فِيهِ تَرْجِيعاً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 617 / باب فيمن يظهر الغشية عند قراءة القرآن ..... ص : 616

يُرَى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ذَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ مَا بِهَذَا نُعِتُوا إِنَّمَا هُوَ اللِّينُ وَ الرِّقَّةُ وَ الدَّمْعَةُ وَ الْوَجَلُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 621 / باب فضل القرآن ..... ص : 619

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آيَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا لَمْ يَرَ فِي نَفْسِهِ وَ مَالِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ وَ لَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ‏ وَ لَا يَنْسَى الْقُرْآنَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 626 / باب فضل القرآن ..... ص : 619

فَمَضَى الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ بِقَرْيَةٍ خَرَابٍ فَبَاتَ فِيهَا وَ لَمْ يَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَغَشَّاهُ الشَّيْطَانُ‏ وَ إِذَا هُوَ آخِذٌ بِخَطْمِهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَنْظِرْهُ وَ اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَقَرَأَ الْآيَةَ فَقَالَ الشَّيْطَانُ‏ لِصَاحِبِهِ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ احْرُسْهُ الْآنَ حَتَّى يُصْبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَجَعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرَهُ وَ قَالَ لَهُ رَأَيْتُ فِي كَلَامِكَ الشِّفَاءَ وَ الصِّدْقَ وَ مَضَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا هُوَ بِأَثَرِ شَعْرِ الشَّيْطَانِ‏ مُجْتَمِعاً فِي الْأَرْضِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 654 / باب العطاس و التسميت ..... ص : 653

5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ‏ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ الْعَطْسَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 664 / باب الدعابة و الضحك ..... ص : 663

10- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 16 / باب القول عند دخول الخلاء و عند الخروج و الاستنجاء و من نسيه و التسمية عند الدخول و عند الوضوء ..... ص : 16

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ فَإِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\*.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 36 / باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه ..... ص : 35

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا رِيحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِيحَهَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 69 / باب النوادر ..... ص : 69

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُغِيرِيَّةِ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ السُّنَنِ فَقَالَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَ قَدْ جَرَتْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ سُنَّةٌ عَرَفَهَا مَنْ عَرَفَهَا وَ أَنْكَرَهَا مَنْ أَنْكَرَهَا فَقَالَ رَجُلٌ فَمَا السُّنَّةُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ قَالَ تَذْكُرُ اللَّهَ وَ تَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ إِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَخْرَجَ مِنِّي مِنَ الْأَذَى فِي يُسْرٍ وَ عَافِيَةٍ قَالَ الرَّجُلُ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 84 / باب جامع في الحائض و المستحاضة ..... ص : 83

فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ وَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّيَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ ص فِي الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَيْهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهَا كَمْ يَوْمٍ هِيَ وَ لَمْ يَقُلْ إِذَا زَادَتْ عَلَى كَذَا يَوْماً فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً مَا كَانَتْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا وَ كَذَلِكَ أَفْتَى أَبِي ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ غَابِرٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 123 / باب تلقين الميت ..... ص : 121

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَكَّلَ بِهِ إِبْلِيسُ مِنْ شَيْطَانِهِ‏ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْكُفْرِ وَ يُشَكِّكَهُ فِي دِينِهِ حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُهُ ص حَتَّى يَمُوتَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 132 / باب ما يعاين المؤمن و الكافر ..... ص : 128

رَيْحَانٍ وَ جَنَّةِ نَعِيمٍ وَ رَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ ثُمَّ يَزُورُ آلَ مُحَمَّدٍ فِي جِنَانِ رَضْوَى فَيَأْكُلُ مَعَهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ يَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا بَعَثَهُمُ اللَّهُ فَأَقْبَلُوا مَعَهُ يُلَبُّونَ زُمَراً زُمَراً فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ وَ يَضْمَحِلُّ الْمُحِلُّونَ وَ قَلِيلٌ مَا يَكُونُونَ هَلَكَتِ الْمَحَاضِيرُ وَ نَجَا الْمُقَرَّبُونَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع أَنْتَ أَخِي وَ مِيعَادُ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَادِي السَّلَامِ قَالَ وَ إِذَا احْتُضِرَ الْكَافِرُ حَضَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ ع وَ جَبْرَئِيلُ ع وَ مَلَكُ الْمَوْتِ ع فَيَدْنُو مِنْهُ عَلِيٌّ ع فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا كَانَ يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَأَبْغِضْهُ وَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جَبْرَئِيلُ إِنَّ هَذَا كَانَ يُبْغِضُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِهِ فَأَبْغِضْهُ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ إِنَّ هَذَا كَانَ يُبْغِضُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِهِ فَأَبْغِضْهُ وَ اعْنُفْ عَلَيْهِ فَيَدْنُو مِنْهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَخَذْتَ فَكَاكَ رِهَانِكَ أَخَذْتَ أَمَانَ بَرَاءَتِكَ تَمَسَّكْتَ بِالْعِصْمَةِ الْكُبْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ أَبْشِرْ يَا عَدُوَّ اللَّهِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَذَابِهِ وَ النَّارِ أَمَّا الَّذِي كُنْتَ تَحْذَرُهُ فَقَدْ نَزَلَ بِكَ ثُمَّ يَسُلُّ نَفْسَهُ سَلًّا عَنِيفاً ثُمَّ يُوَكِّلُ بِرُوحِهِ ثَلَاثَمِائَةِ شَيْطَانٍ‏ كُلُّهُمْ يَبْزُقُ فِي وَجْهِهِ وَ يَتَأَذَّى بِرُوحِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ قَيْحِهَا وَ لَهَبِهَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 138 / باب نادر ..... ص : 138

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَ يُتْرَكُ وَحْدَهُ إِلَّا لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ‏ فِي جَوْفِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 162 / باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة ..... ص : 161

أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا أُخْبِرُكَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ بَعْضَ الشِّيعَةِ فَقَالَ لَهُ الْعَجَبُ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ تَوَلَّيْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ وَ أَطَعْتُمُوهُ وَ لَوْ دَعَاكُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ لَأَجَبْتُمُوهُ وَ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَمَا كَانَ عِنْدَهُ فِيهَا شَيْ‏ءٌ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ أَيْضاً فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ لَا أُخْبِرُكَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ انْطَلِقْ إِلَى الشِّيعَةِ فَاصْحَبْهُمْ وَ أَظْهِرْ عِنْدَهُمْ مُوَالاتَكَ إِيَّاهُمْ وَ لَعْنَتِي وَ التَّبَرِّيَ مِنِّي فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ فَأْتِنِي حَتَّى أَدْفَعَ إِلَيْكَ مَا تَحُجُّ بِهِ وَ سَلْهُمْ أَنْ يُدْخِلُوكَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِذَا صِرْتَ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى الشِّيعَةِ فَكَانَ مَعَهُمْ إِلَى وَقْتِ الْمَوْسِمِ فَنَظَرَ إِلَى دِينِ الْقَوْمِ فَقَبِلَهُ بِقَبُولِهِ وَ كَتَمَ ابْنَ قَيْسٍ أَمْرَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُحْرَمَ الْحَجَّ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ أَتَاهُ فَأَعْطَاهُ حَجَّةً وَ خَرَجَ فَلَمَّا صَارَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ تَخَلَّفْ فِي الْمَنْزِلِ حَتَّى نَذْكُرَكَ لَهُ وَ نَسْأَلَهُ لِيَأْذَنَ لَكَ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَهُمْ أَيْنَ صَاحِبُكُمْ مَا أَنْصَفْتُمُوهُ قَالُوا لَمْ نَعْلَمْ مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ أَنْ يَأْتِيَهُ بِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَهُ مَرْحَباً كَيْفَ رَأَيْتَ مَا أَنْتَ فِيهِ الْيَوْمَ مِمَّا كُنْتَ فِيهِ قَبْلُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ أَكُنْ فِي شَيْ‏ءٍ فَقَالَ صَدَقْتَ أَمَا إِنَّ عِبَادَتَكَ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَخَفَّ عَلَيْكَ مِنْ عِبَادَتِكَ الْيَوْمَ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ وَ الشَّيْطَانَ‏ مُوَكَّلٌ بِشِيعَتِنَا لِأَنَّ سَائِرَ النَّاسِ قَدْ كَفَوْهُ أَنْفُسَهُمْ إِنِّي سَأُخْبِرُكَ بِمَا قَالَ لَكَ- ابْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْهُ وَ أُصَيِّرُ الْأَمْرَ فِي تَعْرِيفِهِ إِيَّاهُ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُخْبِرْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلَّاقِينَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً أَمَرَهُمْ فَأَخَذُوا مِنَ التُّرْبَةِ الَّتِي قَالَ فِي كِتَابِهِ‏ مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى‏ فَعَجَنَ النُّطْفَةَ بِتِلْكَ التُّرْبَةِ الَّتِي يَخْلُقُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَسْكَنَهَا الرَّحِمَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِذَا تَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالُوا يَا رَبِّ نَخْلُقُ مَا ذَا فَيَأْمُرُهُمْ بِمَا يُرِيدُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَبْيَضَ أَوْ أَسْوَدَ فَإِذَا

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 180 / باب وقت الصلاة على الجنائز ..... ص : 180

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 190 / باب الصلاة على الناصب ..... ص : 188

نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ وَ ذَلِكَ قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِامْرَأَةِ سَوْءٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ صَلَّى عَلَيْهَا أَبِي وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ- وَ اجْعَلِ الشَّيْطَانَ‏ لَهَا قَرِيناً قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يَجْعَلُ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ فِي قَبْرِهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَيَّاتِ يَعْضَضْنَهَا وَ الْعَقَارِبَ يَلْسَعْنَهَا وَ الشَّيَاطِينَ تُقَارِنُهَا فِي قَبْرِهَا قُلْتُ تَجِدُ أَلَمَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ شَدِيداً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 192 / باب دخول القبر و الخروج منه ..... ص : 192

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ لَا تَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا الْحِذَاءُ وَ لَا الطَّيْلَسَانُ وَ حُلَّ أَزْرَارَكَ وَ بِذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَرَتْ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَشْهَدْ وَ لْيَذْكُرْ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 195 / باب سل الميت و ما يقال عند دخول القبر ..... ص : 194

4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُلَّهُ سَلًّا رَفِيقاً فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ يَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ فَعَلَ وَ يَشْهَدُ وَ يَذْكُرُ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 209 / باب غسل الأطفال و الصبيان و الصلاة عليهم ..... ص : 206

أَنْ لَا أُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ انْزِلْ فَأَلْحِدِ ابْنِي فَنَزَلَ فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ إِذْ لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ وَ لَكِنِّي لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ‏ فَيَدْخُلَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ص.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 237 / باب المسألة في القبر و من يسأل و من لا يسأل ..... ص : 235

وَ مَا دِينُكَ قَالَ فَإِذَا كَانَ مُؤْمِناً قَالَ اللَّهُ رَبِّي وَ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي خَرَجَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَيَقُولُ أَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص تَسْأَلَانِي فَيَقُولَانِ لَهُ تَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولَانِ لَهُ نَمْ نَوْمَةً لَا حُلُمَ فِيهَا وَ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يَرَى مَقْعَدَهُ فِيهَا وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَافِراً دَخَلَا عَلَيْهِ وَ أُقِيمَ الشَّيْطَانُ‏ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنَاهُ مِنْ نُحَاسٍ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَ مَا دِينُكَ وَ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدْ خَرَجَ مِنْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُخَلِّيَانِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الشَّيْطَانِ‏ فَيُسَلِّطُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ تِنِّيناً لَوْ أَنَّ تِنِّيناً وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَجَراً أَبَداً وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ وَ يَرَى مَقْعَدَهُ فِيهَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 238 / باب المسألة في القبر و من يسأل و من لا يسأل ..... ص : 235

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكَانِ مَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ وَ مَلَكٌ عَنْ يَسَارِهِ وَ أُقِيمَ الشَّيْطَانُ‏ بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَيْنَاهُ مِنْ نُحَاسٍ فَيُقَالُ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ قَالَ فَيَفْزَعُ لَهُ فَزْعَةً فَيَقُولُ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً أَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص تَسْأَلَانِي فَيَقُولَانِ لَهُ نَمْ نَوْمَةً لَا حُلُمَ فِيهَا وَ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ‏ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ إِذَا كَانَ كَافِراً قَالا لَهُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُخَلِّيَانِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 240 / باب المسألة في القبر و من يسأل و من لا يسأل ..... ص : 235

فَيَتَلَجْلَجُ وَ يَقُولُ قَدْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَيَقُولَانِ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَ يَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَتَلَجْلَجُ فَيَقُولَانِ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَ يَقُولَانِ لَهُ مَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ قَدْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَيَقُولَانِ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَ يُسْأَلُ عَنْ إِمَامِ زَمَانِهِ قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كَذَبَ عَبْدِي افْرُشُوا لَهُ فِي قَبْرِهِ مِنَ النَّارِ وَ أَلْبِسُوهُ مِنْ ثِيَابِ النَّارِ وَ افْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى النَّارِ حَتَّى يَأْتِيَنَا وَ مَا عِنْدَنَا شَرٌّ لَهُ فَيَضْرِبَانِهِ بِمِرْزَبَةٍ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ لَيْسَ مِنْهَا ضَرْبَةٌ إِلَّا يَتَطَايَرُ قَبْرُهُ نَاراً لَوْ ضُرِبَ بِتِلْكَ الْمِرْزَبَةِ جِبَالُ تِهَامَةَ لَكَانَتْ رَمِيماً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ يُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ الْحَيَّاتِ تَنْهَشُهُ نَهْشاً وَ الشَّيْطَانَ‏ يَغُمُّهُ غَمّاً قَالَ وَ يَسْمَعُ عَذَابَهُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ قَالَ وَ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ وَ نَقْضَ أَيْدِيهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 258 / باب النوادر ..... ص : 250

رَغْبَتُهُمْ وَ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ بِالشِّقْوَةِ وَ النَّدَامَةِ وَ بِالْكَرَّةِ الْخَاسِرَةِ إِلَى نَارٍ حَامِيَةٍ لِأَهْلِ دَارِ الْغُرُورِ الَّذِينَ كَانَ لَهَا سَعْيُهُمْ وَ فِيهَا رَغْبَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ وَ قَالَ إِذَا اسْتَحَقَّتْ وَلَايَةُ اللَّهِ وَ السَّعَادَةُ جَاءَ الْأَجَلُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ وَ ذَهَبَ الْأَمَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ وَ إِذَا اسْتَحَقَّتْ وَلَايَةُ الشَّيْطَانِ‏ وَ الشَّقَاوَةُ جَاءَ الْأَمَلُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ وَ ذَهَبَ الْأَجَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ قَالَ وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 268 / باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ..... ص : 267

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ خَالِياً فَيَدْخُلُهُ الْعُجْبُ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ بِنِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا رَبَّهُ فَلَا يَضُرُّهُ مَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لْيَخْسَأِ الشَّيْطَانَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 269 / باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ..... ص : 267

8- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَظَائِمِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 290 / باب التطوع في وقت الفريضة و الساعات التي لا يصلى فيها ..... ص : 288

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 290 / باب التطوع في وقت الفريضة و الساعات التي لا يصلى فيها ..... ص : 288

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع أَكُونُ فِي السُّوقِ فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ وَ يَضِيقُ عَلَيَّ أَنْ أَدْخُلَ فَأُصَلِّيَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يُقَارِنُ الشَّمْسَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ إِذَا ذَرَّتْ وَ إِذَا كَبَّدَتْ وَ إِذَا غَرَبَتْ فَصَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَكَ عَلَى حَدٍّ يُقْطَعُ بِكَ دُونَهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 301 / باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث ..... ص : 299

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَثَاءَبُ وَ يَتَمَطَّى فِي الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ لَا يَمْلِكُهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 308 / باب بدء الأذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما ..... ص : 302

35- جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ أَذِّنْ فِي بَيْتِكَ فَإِنَّهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ‏ وَ يُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْيَانِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 311 / باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير و ما يقال عند ذلك ..... ص : 309

وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‏ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 357 / باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم في موضع الجلوس ..... ص : 355

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَقُومُ فِي حَالِ قُعُودٍ أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 358 / باب من شك في صلاته كلها و لم يدر زاد أو نقص و من كثر عليه السهو و السهو في النافلة و سهو الإمام و من خلفه ..... ص : 358

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ يُعِيدُ قُلْنَا لَهُ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا عَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ خَبِيثٌ يَعْتَادُ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 358 / باب من شك في صلاته كلها و لم يدر زاد أو نقص و من كثر عليه السهو و السهو في النافلة و سهو الإمام و من خلفه ..... ص : 358

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتَّى لَا أَدْرِي مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْأَيْسَرَ بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ وَ تَطْرُدُهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 359 / باب من شك في صلاته كلها و لم يدر زاد أو نقص و من كثر عليه السهو و السهو في النافلة و سهو الإمام و من خلفه ..... ص : 358

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 446 / باب صلاة النوافل ..... ص : 442

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ الْعَبْدَ يُوقَظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَقُمْ أَتَاهُ الشَّيْطَانُ‏ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ‏ قَالَ كَانُوا أَقَلَّ اللَّيَالِي تَفُوتُهُمْ لَا يَقُومُونَ فِيهَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 481 / باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله و من أراد أن يتزوج ..... ص : 481

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ إِذَا أَدْخُلُ بِهَا عَلَى فِرَاشِي أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَ كِبَرِي فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا دَخَلْتَ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى تَتَوَضَّأَ وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ رَضِّنِي بِهَا ثُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَسَرِّ ائْتِلَافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 482 / باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله و من أراد أن يتزوج ..... ص : 481

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا إِذْ قَالَ‏ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‏ اللَّهُمَّ هَبْ لِي‏ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شِرْكاً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 3 / باب فضل الصدقة ..... ص : 2

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُّ مِنْ بَيْنِ لُحِيِّ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ‏ وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ‏ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 41 / باب معرفة الجود و السخاء ..... ص : 38

15- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ الْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ يَا جَمِيلُ أَخْبِرْ بِهَذَا غُرَرَ أَصْحَابِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِي قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 62 / باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم ..... ص : 62

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ‏ مِنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْمُوَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ وَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 75 / باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان ..... ص : 70

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ‏ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِي وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَاقِبَةَ وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ لِي فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَاسِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حِيَلِهِ وَ

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 147 / باب صوم عرفة و عاشوراء ..... ص : 145

7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع وَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِكَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَيْهِ وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِتَوَافُرِ الْخَيْلِ وَ كَثْرَتِهَا وَ اسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ أَيْقَنُوا أَنْ لَا يَأْتِيَ الْحُسَيْنَ ع نَاصِرٌ وَ لَا يُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع صَرِيعاً بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَى حَوْلَهُ عُرَاةً أَ فَصَوْمٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَلَّا وَ رَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ- لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ بَكَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخُ الْقَلْبِ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَى مَنْزِلِهِ ذَخِيرَةً أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَ انْتَزَعَ الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ‏ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 186 / باب بدء الحجر و العلة في استلامه ..... ص : 184

فَلَمَّا عَصَى آدَمُ وَ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْسَاهُ اللَّهُ الْعَهْدَ وَ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى وُلْدِهِ لِمُحَمَّدٍ ص وَ لِوَصِيِّهِ ع وَ جَعَلَهُ تَائِهاً حَيْرَانَ فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ حَوَّلَ ذَلِكَ الْمَلَكَ فِي صُورَةِ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فَرَمَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى آدَمَ ع وَ هُوَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ آنَسَ إِلَيْهِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ جَوْهَرَةٌ وَ أَنْطَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَ تَعْرِفُنِي قَالَ لَا قَالَ أَجَلْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ‏ فَأَنْسَاكَ ذِكْرَ رَبِّكَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى صُورَتِهِ الَّتِي كَانَ مَعَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لآِدَمَ أَيْنَ الْعَهْدُ وَ الْمِيثَاقُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ آدَمُ وَ ذَكَرَ الْمِيثَاقَ وَ بَكَى وَ خَضَعَ لَهُ وَ قَبَّلَهُ وَ جَدَّدَ الْإِقْرَارَ بِالْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ ثُمَّ حَوَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَوْهَرَةِ الْحَجَرِ دُرَّةً بَيْضَاءَ صَافِيَةً تُضِي‏ءُ فَحَمَلَهُ آدَمُ ع عَلَى عَاتِقِهِ إِجْلَالًا لَهُ وَ تَعْظِيماً فَكَانَ إِذَا أَعْيَا حَمَلَهُ عَنْهُ جَبْرَئِيلُ ع حَتَّى وَافَى بِهِ مَكَّةَ فَمَا زَالَ يَأْنَسُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ يُجَدِّدُ الْإِقْرَارَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَنَى الْكَعْبَةَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لِأَنَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حِينَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ أَخَذَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَلْقَمَ الْمَلَكَ الْمِيثَاقَ وَ لِذَلِكَ وَضَعَ فِي ذَلِكَ الرُّكْنِ وَ نَحَّى آدَمَ مِنْ مَكَانِ الْبَيْتِ إِلَى الصَّفَا وَ حَوَّاءَ إِلَى الْمَرْوَةِ وَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي ذَلِكَ الرُّكْنِ فَلَمَّا نَظَرَ آدَمُ مِنَ الصَّفَا وَ قَدْ وُضِعَ الْحَجَرُ فِي الرُّكْنِ كَبَّرَ اللَّهَ وَ هَلَّلَهُ وَ مَجَّدَهُ فَلِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالتَّكْبِيرِ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ مِنَ الصَّفَا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْدَعَهُ الْمِيثَاقَ وَ الْعَهْدَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ لِمُحَمَّدٍ ص بِالنُّبُوَّةِ وَ لِعَلِيٍّ ع بِالْوَصِيَّةِ اصْطَكَّتْ فَرَائِصُ الْمَلَائِكَةِ- فَأَوَّلُ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى الْإِقْرَارِ ذَلِكَ الْمَلَكُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَشَدُّ حُبّاً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص مِنْهُ وَ لِذَلِكَ اخْتَارَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَ أَلْقَمَهُ الْمِيثَاقَ وَ هُوَ يَجِي‏ءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ نَاطِقٌ وَ عَيْنٌ نَاظِرَةٌ يَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ وَافَاهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ حَفِظَ الْمِيثَاقَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 198 / باب ابتلاء الخلق و اختبارهم بالكعبة ..... ص : 197

فِي هَذَا وَ قَدَّرَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فِعْلٌ أَسَّسَهُ غَيْرُ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ وَ تَمَامُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَّ وَ لَمْ يَسْتَعْذِبْهُ وَ صَارَ الشَّيْطَانُ‏ وَلِيَّهُ وَ رَبَّهُ وَ قَرِينَهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ ثُمَّ لَا يُصْدِرُهُ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِيَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ إِلَيْهِ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مَجْمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَأَحَقُّ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ وَ انْتُهِيَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 208 / باب حج إبراهيم و إسماعيل و بنائهما البيت و من ولي البيت بعدهما ع ..... ص : 201

قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ‏ قَالَ فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى الذَّبْحِ قَالَ يَا أَبَتِ خَمِّرْ وَجْهِي وَ شُدَّ وَثَاقِي قَالَ يَا بُنَيَّ الْوَثَاقُ مَعَ الذَّبْحِ وَ اللَّهِ لَا أَجْمَعُهُمَا عَلَيْكَ الْيَوْمَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَطَرَحَ لَهُ قُرْطَانَ الْحِمَارِ ثُمَّ أَضْجَعَهُ عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ فَوَضَعَهَا عَلَى حَلْقِهِ قَالَ فَأَقْبَلَ شَيْخٌ فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أَذْبَحَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ غُلَامٌ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ تَذْبَحُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنِي بِذَبْحِهِ فَقَالَ بَلْ رَبُّكَ نَهَاكَ عَنْ ذَبْحِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَكَ بِهَذَا الشَّيْطَانُ‏ فِي مَنَامِكَ قَالَ وَيْلَكَ الْكَلَامُ الَّذِي سَمِعْتُ هُوَ الَّذِي بَلَغَ بِي مَا تَرَى لَا وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الذَّبْحِ فَقَالَ الشَّيْخُ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِكَ فَإِنْ ذَبَحْتَ وَلَدَكَ ذَبَحَ النَّاسُ أَوْلَادَهُمْ فَمَهْلًا فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَهُ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فَأَضْجَعَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى ثُمَّ أَخَذَ الْمُدْيَةَ فَوَضَعَهَا عَلَى حَلْقِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ انْتَحَى عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا جَبْرَئِيلُ ع عَنْ حَلْقِهِ فَنَظَرَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هِيَ مَقْلُوبَةٌ فَقَلَبَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى خَدِّهَا وَ قَلَبَهَا جَبْرَئِيلُ عَلَى قَفَاهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً ثُمَّ نُودِيَ مِنْ مَيْسَرَةِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ يَا إِبْرَاهِيمُ‏ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا وَ اجْتَرَّ الْغُلَامَ مِنْ تَحْتِهِ وَ تَنَاوَلَ جَبْرَئِيلُ الْكَبْشَ مِنْ قُلَّةِ ثَبِيرٍ- فَوَضَعَهُ تَحْتَهُ وَ خَرَجَ الشَّيْخُ الْخَبِيثُ حَتَّى لَحِقَ بِالْعَجُوزِ حِينَ نَظَرَتْ إِلَى الْبَيْتِ وَ الْبَيْتُ فِي وَسَطِ الْوَادِي فَقَالَ مَا شَيْخٌ رَأَيْتُهُ بِمِنًى فَنَعَتَ نَعْتَ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ ذَاكَ بَعْلِي قَالَ فَمَا وَصِيفٌ رَأَيْتُهُ مَعَهُ وَ نَعَتَ نَعْتَهُ قَالَتْ ذَاكَ ابْنِي قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ أَضْجَعَهُ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ لِيَذْبَحَهُ قَالَتْ كَلَّا مَا رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَرْحَمَ النَّاسِ وَ كَيْفَ رَأَيْتَهُ يَذْبَحُ ابْنَهُ قَالَ وَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ أَضْجَعَهُ وَ أَخَذَ الْمُدْيَةَ لِيَذْبَحَهُ قَالَتْ لِمَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ رَبَّهُ أَمَرَهُ بِذَبْحِهِ قَالَتْ فَحَقٌّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ رَبَّهُ قَالَ فَلَمَّا قَضَتْ مَنَاسِكَهَا فَرِقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِي ابْنِهَا شَيْ‏ءٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا مُسْرِعَةً فِي الْوَادِي وَاضِعَةً يَدَهَا عَلَى‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 221 / باب ورود تبع و أصحاب الفيل البيت و حفر عبد المطلب زمزم و هدم قريش الكعبة و بنائهم إياها و هدم الحجاج لها و بنائه إياها ..... ص : 215

قَاتِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مِنْ رَأْيِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يُبْطِلَ الرُّؤْيَا الَّتِي رَآهَا فِي الْبِئْرِ وَ يَضْرِبَ السُّيُوفَ صَفَائِحَ الْبَيْتِ فَأَتَاهُ اللَّهُ بِالنَّوْمِ فَغَشِيَهُ وَ هُوَ فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ فَرَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ بِعَيْنِهِ وَ هُوَ يَقُولُ يَا شَيْبَةَ الْحَمْدِ احْمَدْ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيَجْعَلُكَ لِسَانَ الْأَرْضِ وَ يَتْبَعُكَ قُرَيْشٌ خَوْفاً وَ رَهْبَةً وَ طَمَعاً ضَعِ السُّيُوفَ فِي مَوَاضِعِهَا وَ اسْتَيْقَظَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَأَجَابَهُ أَنَّهُ يَأْتِينِي فِي النَّوْمِ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ رَبِّي فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْ شَيْطَانٍ‏ فَأَظُنُّهُ مَقْطُوعَ الذَّنَبِ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً وَ لَمْ يَسْمَعْ كَلَاماً فَلَمَّا أَنْ كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهُ فِي مَنَامِهِ بِعِدَّةٍ مِنْ رِجَالٍ وَ صِبْيَانٍ فَقَالُوا لَهُ نَحْنُ أَتْبَاعُ وَلَدِكَ وَ نَحْنُ مِنْ سُكَّانِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ السُّيُوفُ لَيْسَتْ لَكَ تَزَوَّجْ فِي مَخْزُومٍ تَقْوَ وَ اضْرِبْ بَعْدُ فِي بُطُونِ الْعَرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ مَالٌ فَلَكَ حَسَبٌ فَادْفَعْ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ سَيْفاً إِلَى وَلَدِ الْمَخْزُومِيَّةِ وَ لَا يُبَانُ لَكَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَ سَيْفٌ لَكَ مِنْهَا وَاحِدٌ سَيَقَعُ مِنْ يَدِكَ فَلَا تَجِدُ لَهُ أَثَراً إِلَّا أَنْ يَسْتَجِنَّهُ جَبَلُ كَذَا وَ كَذَا فَيَكُونُ مِنْ أَشْرَاطِ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فَانْتَبَهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَ انْطَلَقَ وَ السُّيُوفُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَأَتَى نَاحِيَةً مِنْ نَوَاحِي مَكَّةَ فَفَقَدَ مِنْهَا سَيْفاً كَانَ أَرَقَّهَا عِنْدَهُ فَيَظْهَرُ مِنْ ثَمَّ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً وَ طَافَ بِهَا عَلَى رَقَبَتِهِ وَ الْغَزَالَيْنِ أَحَداً وَ عِشْرِينَ طَوَافاً وَ قُرَيْشٌ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَدِّقْ وَعْدَكَ فَأَثْبِتْ لِي قَوْلِي وَ انْشُرْ ذِكْرِي وَ شُدَّ عَضُدِي وَ كَانَ هَذَا تَرْدَادَ كَلَامِهِ وَ مَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رُؤْيَاهُ فِي الْبِئْرِ بِبَيْتِ شِعْرٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَكِنْ قَدِ ارْتَجَزَ عَلَى بَنِيهِ يَوْمَ أَرَادَ نَحْرَ عَبْدِ اللَّهِ فَدَفَعَ الْأَسْيَافَ جَمِيعَهَا إِلَى بَنِي الْمَخْزُومِيَّةِ إِلَى الزُّبَيْرِ وَ إِلَى أَبِي طَالِبٍ وَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَصَارَ لِأَبِي طَالِبٍ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْيَافٍ سَيْفٌ لِأَبِي طَالِبٍ وَ سَيْفٌ لِعَلِيٍّ وَ سَيْفٌ لِجَعْفَرٍ وَ سَيْفٌ لِطَالِبٍ وَ كَانَ لِلزُّبَيْرِ سَيْفَانِ وَ كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ سَيْفَانِ ثُمَّ عَادَتْ فَصَارَتْ لِعَلِيٍّ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ اثْنَيْنِ مِنْ فَاطِمَةَ وَ اثْنَيْنِ مِنْ أَوْلَادِهَا فَطَاحَ سَيْفُ جَعْفَرٍ

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 284 / باب القول إذا خرج الرجل من بيته ..... ص : 283

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تُرِيدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَادْعُ دُعَاءَ الْفَرَجِ وَ هُوَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي بِسْمِ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي سَفَرِي هَذَا ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأُمُورِ كُلِّهَا وَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَ سَيِّرْنَا فِيهَا بِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَ نَاصِرِي بِكَ أَحُلُّ وَ بِكَ أَسِيرُ اللَّهُمَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 287 / باب الدعاء في الطريق ..... ص : 287

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ جِسْرٍ شَيْطَانٌ‏ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ يَرْحَلْ عَنْكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 403 / باب الدعاء عند استقبال الحجر و استلامه ..... ص : 402

ع قَالَ: إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِيَدِكَ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سَيْحَتِي وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 404 / باب الدعاء عند استقبال الحجر و استلامه ..... ص : 402

- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ بِعِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِيَمِينِكَ ثُمَّ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ عِنْدَكَ لِي بِالْمُوَافَاةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 464 / باب الوقوف بعرفة و حد الموقف ..... ص : 463

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ وَ انْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْضِعٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي وَ لَا تَخْدَعْنِي وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ- اللَّهُمَّ حَاجَتِي الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَ إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكُ يَدِكَ وَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهَا حَبِيبَكَ مُحَمَّداً ص وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 479 / باب يوم النحر و مبتدإ الرمي و فضله ..... ص : 478

وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدِكَ- اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَرْمِي وَ تَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ‏ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْمَى الْجِمَارُ عَلَى طُهْرٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 75 / باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة ع في التعرض للرزق ..... ص : 73

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ فَقُلْتُ صَالِحٌ وَ لَكِنَّهُ قَدْ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَلُ الشَّيْطَانِ‏ ثَلَاثاً- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اشْتَرَى عِيراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ وَ قَسَمَ فِي قَرَابَتِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ‏ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ يَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَّجِرُونَ كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي مِيقَاتِهَا وَ هُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يَتَّجِرْ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 123 / باب القمار و النهبة ..... ص : 122

- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ فَاجْتَنِبُوهُ‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ فَقَالَ كُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّى الْكِعَابُ وَ الْجَوْزُ قِيلَ فَمَا الْأَنْصَابُ قَالَ مَا ذَبَحُوهُ لآِلِهَتِهِمْ قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِي يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 494 / باب أن النساء أشباه ..... ص : 494

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَ كَانَ يَوْمُهَا فَأَصَابَ مِنْهَا وَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 499 / باب الأوقات التي يكره فيها الباه ..... ص : 498

5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَكْرَهُ لِأُمَّتِي أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ فَإِنَّ مَرَدَةَ الشَّيْطَانِ‏ وَ الْجِنِّ تَغْشَى بَنِي آدَمَ فَيُجَنَّنُونَ وَ يُخَبَّلُونَ أَ مَا رَأَيْتُمُ الْمُصَابَ يُصْرَعُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 500 / باب القول عند دخول الرجل بأهله ..... ص : 500

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ تَرَانِي أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَ كِبَرِي فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا دَخَلَتْ فَمُرْهَا قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ أَرْضِنِي بِهَا وَ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 501 / باب القول عند دخول الرجل بأهله ..... ص : 500

مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 501 / باب القول عند دخول الرجل بأهله ..... ص : 500

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ إِلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ‏ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ‏ قَالَ إِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّى الشَّيْطَانُ‏ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ وَ كَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 502 / باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان ..... ص : 502

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ وَ مَا يَعْصِمُ مِنْ مُشَارَكَةِ الشَّيْطَانِ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 502 / باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان ..... ص : 502

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يُشَارِكَهُ الشَّيْطَانُ‏ قَالَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 502 / باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان ..... ص : 502

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيَّ شَيْ‏ءٍ يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ شَيْئاً فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ مَا تَقُولُ قُلْتُ بَلَى قَالَ تَقُولُ- بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ فِي أَمَانَةِ اللَّهِ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِيّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِيهِ شِرْكاً لِلشَّيْطَانِ‏ قُلْتُ وَ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَيَجِي‏ءُ حَتَّى يَقْعُدَ مِنَ الْمَرْأَةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ يُحْدِثُ كَمَا يُحْدِثُ وَ يَنْكِحُ كَمَا يَنْكِحُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا كَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا كَانَ نُطْفَةَ الشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 503 / باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان ..... ص : 502

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ‏ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ‏ مَا رَزَقْتَنِي قَالَ فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ‏ بِشَيْ‏ءٍ أَبَداً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 503 / باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان ..... ص : 502

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَذَكَرَ شِرْكَ الشَّيْطَانِ‏ فَعَظَّمَهُ حَتَّى أَفْزَعَنِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ\* الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ\* اللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ مِنِّي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ خَلِيفَةً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّى مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 503 / باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان ..... ص : 502

5 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ تَقُولُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أُطِيقُ أَنْ أَقُولَ شَيْئاً قَالَ بَلَى قُلِ- اللَّهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكاً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ يَكُونُ فِيهِ شِرْكٌ لِلشَّيْطَانِ‏ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَجِي‏ءُ فَيَقْعُدُ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ يُنْزِلُ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 503 / باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان ..... ص : 502

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي النُّطْفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لِلْآدَمِيِّ وَ الشَّيْطَانِ‏ إِذَا اشْتَرَكَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 536 / باب الغيرة ..... ص : 535

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ‏ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً فَلَا يَغَارُ بَعْدَ هَذَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 8 / باب الدعاء في طلب الولد ..... ص : 7

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا يَا رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‏ اللَّهُمَ‏ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً مُبَارَكاً زَكِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 20 / باب الأسماء و الكنى ..... ص : 18

12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الرُّكُوبَ إِلَى بَعْضِ شِيعَتِهِ لِيَعُودَهُ فَقَالَ يَا جَابِرُ الْحَقْنِي فَتَبِعْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الدَّارِ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا اسْمُكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ فَبِمَا تُكَنَّى قَالَ بِعَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ احْتِظَاراً شَدِيداً إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّى إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 24 / باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره إذا ولد ..... ص : 23

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 31 / باب القول على العقيقة ..... ص : 30

وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ كُلُّ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ ص وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّيْطَانَ‏ الرَّجِيمَ لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِيكَ لَكَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏\*.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 31 / باب القول على العقيقة ..... ص : 30

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقَالُ عِنْدَ الْعَقِيقَةِ- اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَيْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ نَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ تُسَمِّي وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِيكَ لَكَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّيْطَانَ‏ الرَّجِيمَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 155 / باب الظهار ..... ص : 152

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\* لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 220 / باب آخر منه ..... ص : 219

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا طَافِياً وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 266 / باب أكل الطين ..... ص : 265

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ التَّمَنِّيَ عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أَكْثَرُ مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ‏ أَكْلُ الطِّينِ وَ هُوَ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجِسْمِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ طِيناً فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 292 / باب التسمية و التحميد و الدعاء على الطعام ..... ص : 292

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي طَعَامِكُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلشَّيْطَانِ‏ اخْرُجْ يَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ يُسَمُّوا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ‏ ادْنُ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 293 / باب التسمية و التحميد و الدعاء على الطعام ..... ص : 292

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَيْسَ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِيتٌ وَ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا فَإِنَّ لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءً وَ مَبِيتاً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 293 / باب التسمية و التحميد و الدعاء على الطعام ..... ص : 292

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَإِنْ نَسِيَ فَذَكَرَ اللَّهَ مِنْ بَعْدُ تَقَيَّأَ الشَّيْطَانُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ مَا كَانَ أَكَلَ وَ اسْتَقَلَّ الرَّجُلُ الطَّعَامَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 294 / باب التسمية و التحميد و الدعاء على الطعام ..... ص : 292

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَكَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَّى قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ مَعَهُ الشَّيْطَانُ‏ وَ إِذَا لَمْ يُسَمِّ أَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ‏ فَإِذَا سَمَّى بَعْدَ مَا يَأْكُلُ وَ أَكَلَ الشَّيْطَانُ‏ مَعَهُ تَقَيَّأَ الشَّيْطَانُ‏ مَا كَانَ أَكَلَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 322 / باب الطعام الحار ..... ص : 321

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ وَ يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ نَصِيبٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 335 / باب السمن ..... ص : 335

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَلَّمَهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَرَى كَلَامَكَ مُتَغَيِّراً فَقَالَ لَهُ سَقَطَتْ مَقَادِيمُ فَمِي فَنَقَصَ كَلَامِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَيْضاً قَدْ سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِي حَتَّى إِنَّهُ لَيُوَسْوِسُ إِلَيَّ الشَّيْطَانُ‏ فَيَقُولُ لِي إِذَا ذَهَبَتِ الْبَقِيَّةُ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ تَأْكُلُ فَأَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِي عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإِنَّهُ لَا يُلَائِمُ الشَّيْخَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 349 / باب التمر ..... ص : 345

19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَى الرِّيقِ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ وَ لَا شَيْطَانٌ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 353 / باب الرمان ..... ص : 352

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ حَبَّةً مِنْ رُمَّانٍ أَمْرَضَتْ شَيْطَانَ‏ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 353 / باب الرمان ..... ص : 352

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي يَدِهِ رُمَّانَةٌ فَقَالَ يَا مُعَتِّبُ أَعْطِهِ رُمَّانَةً فَإِنِّي لَمْ أُشْرَكْ فِي شَيْ‏ءٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُشْرَكَ فِي رُمَّانَةٍ ثُمَّ احْتَجَمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْتَجِمَ فَاحْتَجَمْتُ ثُمَّ دَعَا بِرُمَّانَةٍ أُخْرَى ثُمَّ قَالَ يَا يَزِيدُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّيْطَانَ‏ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ مَنْ أَكَلَ اثْنَتَيْنِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّيْطَانَ‏ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ مِائَةَ يَوْمٍ وَ مَنْ أَكَلَ ثَلَاثاً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّيْطَانَ‏ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً وَ مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ‏ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً لَمْ يُذْنِبْ وَ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 354 / باب الرمان ..... ص : 352

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ عَلَيْكُمْ بِالرُّمَّانِ الْحُلْوِ فَكُلُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِي مَعِدَةِ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَبَادَتْ دَاءً وَ أَطْفَأَتْ شَيْطَانَ‏ الْوَسْوَسَةِ عَنْهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 354 / باب الرمان ..... ص : 352

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ الْخَيَّاطِ أَوِ الْقَمَّاطِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ مَنْ أَنَارَ اللَّهُ قَلْبَهُ بَعُدَ الشَّيْطَانُ‏ عَنْهُ قُلْتُ أَيَّ الرُّمَّانِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ سُورَانِيَّكُمْ هَذَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 355 / باب الرمان ..... ص : 352

16- عَنْهُ عَنِ النَّهِيكِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَعْنِي الْأَوَّلَ يَقُولُ‏ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّيقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ أَكَلَ رُمَّانَتَيْنِ فَثَمَانِينَ يَوْماً فَإِنْ أَكَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ‏ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 370 / باب القرع ..... ص : 370

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ يُذْبَحُ فَقَالَ الْقَرْعُ لَيْسَ يُذَكَّى فَكُلُوهُ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ‏ لَعَنَهُ اللَّهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 385 / باب الأواني ..... ص : 385

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ لَا مِنْ عُرْوَتِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَقْعُدُ عَلَى الْعُرْوَةِ وَ الثُّلْمَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 388 / باب ماء السماء ..... ص : 387

بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 394 / باب أصل تحريم الخمر ..... ص : 393

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا هَبَطَ نُوحٌ ع مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ غَرْساً وَ كَانَ فِيمَا غَرَسَ ع الْحَبَلَةُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَلَعَهَا ثُمَّ إِنَّ نُوحاً ع عَادَ إِلَى غَرْسِهِ فَوَجَدَهُ عَلَى حَالِهِ وَ وَجَدَ الْحَبَلَةَ قَدْ قُلِعَتْ وَ وَجَدَ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ عِنْدَهَا فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَأَخْبَرَهُ أَنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ قَلَعَهَا فَقَالَ نُوحٌ لِإِبْلِيسَ مَا دَعَاكَ إِلَى قَلْعِهَا فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا وَ وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَغْرِسَهَا فَقَالَ إِبْلِيسُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَقْلَعَهَا فَقَالَ لَهُ اجْعَلْ لِي مِنْهَا نَصِيباً قَالَ فَجَعَلَ لَهُ مِنْهَا الثُّلُثَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَأَبَى نُوحٌ ع أَنْ يَزِيدَهُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع لِنُوحٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسِنْ فَإِنَّ مِنْكَ الْإِحْسَانَ فَعَلِمَ نُوحٌ ع أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَاناً فَجَعَلَ نُوحٌ ع لَهُ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً فَاطْبُخْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ كُلْ وَ اشْرَبْ فَذَاكَ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 407 / باب تحريم الخمر في الكتاب ..... ص : 406

اجْتِنَابُهُ وَ لَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ لِأَنَّهُ قَالَ‏ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ‏ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آيَةً أُخْرَى- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى وَ أَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِآيَةٍ أُخْرَى فَكَانَتْ أَغْلَظَ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ أَشَدَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ‏ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏ فَأَمَرَ عَزَّ وَ جَلَّ بِاجْتِنَابِهَا وَ فَسَّرَ عِلَلَهَا الَّتِي لَهَا وَ مِنْ أَجْلِهَا حَرَّمَهَا ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَحْرِيمَهَا وَ كَشَفَهُ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيِ الْمَذْكُورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُولَى- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ‏ ثُمَّ قَالَ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ‏ فَخَبَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْإِثْمَ فِي الْخَمْرِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَرِضَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا شَيْئاً بَعْدَ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُوَطِّنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَلَيْهَا وَ يَسْكُنُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيِهِ فِيهَا وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى وَجْهِ التَّدْبِيرِ فِيهِمْ أَصْوَبَ وَ أَقْرَبَ لَهُمْ إِلَى الْأَخْذِ بِهَا وَ أَقَلَّ لِنِفَارِهِمْ مِنْهَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 433 / باب الغناء ..... ص : 431

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ‏ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً فَلَا يَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 434 / باب الغناء ..... ص : 431

24- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ‏ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 468 / باب السنة في لبس الخف و النعل و خلعهما ..... ص : 467

مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 468 / باب السنة في لبس الخف و النعل و خلعهما ..... ص : 467

5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 479 / باب النوادر ..... ص : 478

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى فِرَاشٍ فِي دَارِ رَجُلٍ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِأَهْلِهِ وَ فِرَاشٌ لِضَيْفِهِ وَ فِرَاشٌ لِلشَّيْطَانِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 480 / باب النوادر ..... ص : 478

11- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطْوُوا ثِيَابَكُمْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَنْشُورَةً لَبِسَهَا الشَّيْطَانُ‏ بِاللَّيْلِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 482 / باب الخضاب ..... ص : 480

12- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو الْغِشَاءَ عَنِ الْبَصَرِ وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالْغَشَيَانِ وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ هُوَ طِيبٌ وَ بَرَاءَةٌ فِي قَبْرِهِ وَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 488 / باب اللحية و الشارب ..... ص : 486

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 489 / باب التمشط ..... ص : 488

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ‏ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 490 / باب قص الأظفار ..... ص : 490

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا قُصَّ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ‏ وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 490 / باب قص الأظفار ..... ص : 490

7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَسْتَرَ وَ أَخْفَى مَا يُسَلِّطُ الشَّيْطَانَ‏ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَنْ صَارَ أَنْ يَسْكُنَ تَحْتَ الْأَظَافِيرِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 507 / باب الإبط ..... ص : 507

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إِبْطِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً لِيَسْتَتِرَ بِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 532 / باب النوادر ..... ص : 531

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَ إِيكَاءِ الْأَوَانِي وَ إِطْفَاءِ السِّرَاجِ فَقَالَ أَغْلِقْ بَابَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَفْتَحُ بَاباً وَ أَطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَيْسِقَةِ وَ هِيَ الْفَأْرَةُ لَا تُحْرِقْ بَيْتَكَ وَ أَوْكِ الْإِنَاءَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 532 / باب النوادر ..... ص : 531

- وَ رُوِيَ‏ أَنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَكْشِفُ مُخَمَّراً يَعْنِي مُغَطًّى.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 533 / باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده و الخصال المنهي عنها لعلة مخوفة ..... ص : 533

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا مَيْمُونُ مَنْ يَرْقُدُ مَعَكَ بِاللَّيْلِ أَ مَعَكَ غُلَامٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَنَمْ وَحْدَكَ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ‏ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 533 / باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده و الخصال المنهي عنها لعلة مخوفة ..... ص : 533

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِماً أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ وَ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ‏ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَتَى وَادِيَ مَجَنَّةَ فَنَادَى أَصْحَابَهُ أَلَا لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ وَ لَا يَمْضِي رَجُلٌ وَحْدَهُ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ فَانْتَهَى إِلَيْهِ وَ قَدْ صُرِعَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَخَذَ بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا ثُمَّ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ اخْرُجْ خَبِيثُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 533 / باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده و الخصال المنهي عنها لعلة مخوفة ..... ص : 533

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِينَ يَكُونُ وَحْدَهُ خَالِياً لَا أَرَى أَنْ يَرْقُدَ وَحْدَهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 534 / باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده و الخصال المنهي عنها لعلة مخوفة ..... ص : 533

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَيْنَ نَزَلْتَ قَالَ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ لَا قَالَ لَا تَكُنْ وَحْدَكَ تَحَوَّلْ عَنْهُ يَا مَيْمُونُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 534 / باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده و الخصال المنهي عنها لعلة مخوفة ..... ص : 533

8- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخْلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ وَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْ‏ءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 534 / باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده و الخصال المنهي عنها لعلة مخوفة ..... ص : 533

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا تَبِيتَنَّ وَحْدَكَ وَ لَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 539 / باب نوادر في الدواب ..... ص : 537

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَيْطَانٌ‏ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 540 / باب نوادر في الدواب ..... ص : 537

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ وَ إِذَا رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ‏ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا الْآيَةَ وَ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‏ حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 543 / باب اتخاذ الإبل ..... ص : 542

6- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 548 / باب الحمام ..... ص : 546

18- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُكِرَ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ رَأَى حَمَاماً يَطِيرُ وَ رَجُلٌ تَحْتَهُ يَعْدُو فَقَالَ عُمَرُ شَيْطَانٌ‏ يَعْدُو تَحْتَهُ شَيْطَانٌ‏ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ عِنْدَكُمْ فَقِيلَ صِدِّيقٌ فَقَالَ إِنَّ بَقِيَّةَ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏7 / 95 / باب ميراث الولد مع الأبوين ..... ص : 93

بِيَدِهِ فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ‏ فَوَسْوَسَ فِي صَدْرِي فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيهِ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَقَالَ لِي قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ يَا زُرَارَةُ لَا تَشُكَّنَّ وَدَّ الشَّيْطَانُ‏ وَ اللَّهِ إِنَّكَ شَكَكْتَ وَ كَيْفَ لَا أَدْرِي أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَدَّثَهُ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَا كَيْفَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ وَ نَدِمْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي مِنَ الْكِتَابِ وَ لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُهُ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا يَفُوتَنِي مِنْهُ حَرْفٌ:

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏7 / 100 / باب ميراث الإخوة و الأخوات مع الولد ..... ص : 99

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ النَّاسُ وَ الْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ فَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلًا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ وَ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الِابْنَةَ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ وَ يُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ بَنِي عَمِّهِ وَ بَنِي أَخِيهِ وَ لَا يُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ شَيْئاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَهَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا سَمَّى اللَّهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ يُورَثُ كَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئاً وَ أَعْطَيْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِيَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَ الْعَصَبَةِ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَلَالَةً كَمَا سَمَّى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ كَلَالَةً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ‏ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةِ وَ إِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ أَوْلِيَائِهِ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏7 / 300 / باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية الرجل على دية المرأة في النفس و الجراحات ..... ص : 298

هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ‏ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏7 / 441 / باب ما لا يلزم من الأيمان و النذور ..... ص : 439

عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ وَ لَا تَمْشِيَ وَ لَا تُعْتِقَ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَ لَا تَعُدْ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\*.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏7 / 441 / باب ما لا يلزم من الأيمان و النذور ..... ص : 439

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَ قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ ذَلِكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\* وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ أَوْ

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏7 / 443 / باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ..... ص : 443

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\*.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏7 / 446 / باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ..... ص : 445

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ وَ مَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ الَّذِي عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ 8.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 6 / كتاب الروضة ..... ص : 2

بِهَا وَ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِسُؤَالِهِمْ وَ هُمُ الَّذِينَ مَنْ سَأَلَهُمْ وَ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ وَ يَتَّبِعَ أَثَرَهُمْ أَرْشَدُوهُ وَ أَعْطَوْهُ مِنْ عِلْمِ الْقُرْآنِ مَا يَهْتَدِي بِهِ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ إِلَى جَمِيعِ سُبُلِ الْحَقِّ وَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْغَبُ عَنْهُمْ وَ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ وَ عَنْ عِلْمِهِمُ الَّذِي أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَ جَعَلَهُ عِنْدَهُمْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ فِي عِلْمِ اللَّهِ الشَّقَاءُ فِي أَصْلِ الْخَلْقِ تَحْتَ الْأَظِلَّةِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ عَنْ سُؤَالِ أَهْلِ الذِّكْرِ وَ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَ الْقُرْآنِ وَ وَضَعَهُ عِنْدَهُمْ وَ أَمَرَ بِسُؤَالِهِمْ وَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ وَ آرَائِهِمْ وَ مَقَايِيسِهِمْ حَتَّى دَخَلَهُمُ الشَّيْطَانُ‏ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا أَهْلَ الْإِيمَانِ فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرِينَ وَ جَعَلُوا أَهْلَ الضَّلَالَةِ فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ وَ حَتَّى جَعَلُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ حَرَاماً وَ جَعَلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ حَلَالًا فَذَلِكَ أَصْلُ ثَمَرَةِ أَهْوَائِهِمْ وَ قَدْ عَهِدَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالُوا نَحْنُ بَعْدَ مَا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ يَسَعُنَا أَنْ نَأْخُذَ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ رَأْيُ النَّاسِ بَعْدَ مَا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ ص وَ بَعْدَ عَهْدِهِ الَّذِي عَهِدَهُ إِلَيْنَا وَ أَمَرَنَا بِهِ مُخَالِفاً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا أَحَدٌ أَجْرَأَ عَلَى اللَّهِ وَ لَا أَبْيَنَ ضَلَالَةً مِمَّنْ أَخَذَ بِذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ يَسَعُهُ وَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ يَتَّبِعُوا أَمْرَهُ فِي حَيَاةِ مُحَمَّدٍ ص وَ بَعْدَ مَوْتِهِ هَلْ يَسْتَطِيعُ أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَنْ يَزْعُمُوا أَنَّ أَحَداً مِمَّنْ أَسْلَمَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص أَخَذَ بِقَوْلِهِ وَ رَأْيِهِ وَ مَقَايِيسِهِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً\* وَ إِنْ قَالَ لَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِرَأْيِهِ وَ هَوَاهُ وَ مَقَايِيسِهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْحُجَّةِ عَلَى نَفْسِهِ وَ هُوَ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ يُطَاعُ وَ يُتَّبَعُ أَمْرُهُ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ- وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ‏ قَدْ خَلَتْ‏ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ‏ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِكُمْ‏ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‏ عَقِبَيْهِ‏ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ‏ وَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُطَاعُ وَ يُتَّبَعُ أَمْرُهُ فِي حَيَاةِ مُحَمَّدٍ ص وَ بَعْدَ قَبْضِ اللَّهِ مُحَمَّداً ص وَ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَعَ مُحَمَّدٍ ص أَنْ يَأْخُذَ بِهَوَاهُ وَ لَا رَأْيِهِ وَ لَا مَقَايِيسِهِ خِلَافاً لِأَمْرِ مُحَمَّدٍ ص فَكَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص أَنْ يَأْخُذَ بِهَوَاهُ وَ لَا رَأْيِهِ وَ لَا مَقَايِيسِهِ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 15 / صحيفة علي بن الحسين ع و كلامه في الزهد ..... ص : 14

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ\* كَفَانَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ كَيْدَ الظَّالِمِينَ وَ بَغْيَ الْحَاسِدِينَ وَ بَطْشَ الْجَبَّارِينَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الطَّوَاغِيتُ وَ أَتْبَاعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْمَائِلُونَ إِلَيْهَا الْمُفْتَتِنُونَ بِهَا الْمُقْبِلُونَ عَلَيْهَا وَ عَلَى حُطَامِهَا الْهَامِدِ وَ هَشِيمِهَا الْبَائِدِ غَداً وَ احْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِنْهَا وَ ازْهَدُوا فِيمَا زَهَّدَكُمُ اللَّهُ فِيهِ مِنْهَا وَ لَا تَرْكَنُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا رُكُونَ مَنِ اتَّخَذَهَا دَارَ قَرَارٍ وَ مَنْزِلَ اسْتِيطَانٍ وَ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ مِمَّا فِيهَا عَلَيْهَا لَدَلِيلًا وَ تَنْبِيهاً مِنْ تَصْرِيفِ أَيَّامِهَا وَ تَغَيُّرِ انْقِلَابِهَا وَ مَثُلَاتِهَا وَ تَلَاعُبِهَا بِأَهْلِهَا إِنَّهَا لَتَرْفَعُ الْخَمِيلَ وَ تَضَعُ الشَّرِيفَ وَ تُورِدُ أَقْوَاماً إِلَى النَّارِ غَداً فَفِي هَذَا مُعْتَبَرٌ وَ مُخْتَبَرٌ وَ زَاجِرٌ لِمُنْتَبِهٍ إِنَّ الْأُمُورَ الْوَارِدَةَ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِنْ مُظْلِمَاتِ الْفِتَنِ وَ حَوَادِثِ الْبِدَعِ وَ سُنَنِ الْجَوْرِ وَ بَوَائِقِ الزَّمَانِ وَ هَيْبَةِ السُّلْطَانِ وَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ‏ لَتُثَبِّطُ الْقُلُوبَ عَنْ تَنَبُّهِهَا وَ تُذْهِلُهَا عَنْ مَوْجُودِ الْهُدَى وَ مَعْرِفَةِ أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ عَصَمَ اللَّهُ فَلَيْسَ يَعْرِفُ تَصَرُّفَ أَيَّامِهَا وَ تَقَلُّبَ حَالاتِهَا وَ عَاقِبَةَ ضَرَرِ فِتْنَتِهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ وَ نَهَجَ سَبِيلَ الرُّشْدِ وَ سَلَكَ طَرِيقَ الْقَصْدِ ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلَى ذَلِكَ بِالزُّهْدِ- فَكَرَّرَ الْفِكْرَ وَ اتَّعَظَ بِالصَّبْرِ فَازْدَجَرَ وَ زَهِدَ فِي عَاجِلِ بَهْجَةِ الدُّنْيَا وَ تَجَافَى عَنْ لَذَّاتِهَا وَ رَغِبَ فِي دَائِمِ نَعِيمِ الْآخِرَةِ وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ رَاقَبَ الْمَوْتَ وَ شَنَأَ الْحَيَاةَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نَظَرَ إِلَى مَا فِي الدُّنْيَا بِعَيْنٍ نَيِّرَةٍ حَدِيدَةَ الْبَصَرِ وَ أَبْصَرَ حَوَادِثَ الْفِتَنِ وَ ضَلَالَ الْبِدَعِ وَ جَوْرَ الْمُلُوكِ الظَّلَمَةِ فَلَقَدْ لَعَمْرِي اسْتَدْبَرْتُمُ الْأُمُورَ الْمَاضِيَةَ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُتَرَاكِمَةِ وَ الِانْهِمَاكِ فِيمَا تَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَى تَجَنُّبِ الْغُوَاةِ وَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَ الْبَغْيِ وَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ‏ وَ ارْجِعُوا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ طَاعَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِمَّنِ اتُّبِعَ فَأُطِيعَ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 28 / خطبة لأمير المؤمنين ع و هي خطبة الوسيلة ..... ص : 18

أَضْلَلْتَنِي‏ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي‏ وَ كانَ الشَّيْطانُ‏ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا فَأَنَا الذِّكْرُ الَّذِي عَنْهُ ضَلَّ وَ السَّبِيلُ الَّذِي عَنْهُ مَالَ وَ الْإِيمَانُ الَّذِي بِهِ كَفَرَ وَ الْقُرْآنُ الَّذِي إِيَّاهُ هَجَرَ وَ الدِّينُ الَّذِي بِهِ كَذَّبَ وَ الصِّرَاطُ الَّذِي عَنْهُ نَكَبَ وَ لَئِنْ رَتَعَا فِي الْحُطَامِ الْمُنْصَرِمِ وَ الْغُرُورِ الْمُنْقَطِعِ وَ كَانَا مِنْهُ‏ عَلى‏ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ لَهُمَا عَلَى شَرِّ وُرُودٍ فِي أَخْيَبِ وُفُودٍ وَ أَلْعَنِ مَوْرُودٍ يَتَصَارَخَانِ بِاللَّعْنَةِ وَ يَتَنَاعَقَانِ بِالْحَسْرَةِ مَا لَهُمَا مِنْ رَاحَةٍ وَ لَا عَنْ عَذَابِهِمَا مِنْ مَنْدُوحَةٍ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَزَالُوا عُبَّادَ أَصْنَامٍ وَ سَدَنَةَ أَوْثَانٍ يُقِيمُونَ لَهَا الْمَنَاسِكَ وَ يَنْصِبُونَ لَهَا الْعَتَائِرَ وَ يَتَّخِذُونَ لَهَا الْقُرْبَانَ وَ يَجْعَلُونَ لَهَا الْبَحِيرَةَ وَ الْوَصِيلَةَ وَ السَّائِبَةَ وَ الْحَامَ وَ يَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَزْلَامِ عَامِهِينَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ حَائِرِينَ عَنِ الرَّشَادِ مُهْطِعِينَ إِلَى الْبِعَادِ وَ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ‏ وَ غَمَرَتْهُمْ سَوْدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ رَضَعُوهَا جَهَالَةً وَ انْفَطَمُوهَا ضَلَالَةً فَأَخْرَجَنَا اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَحْمَةً وَ أَطْلَعَنَا عَلَيْهِمْ رَأْفَةً وَ أَسْفَرَ بِنَا عَنِ الْحُجُبِ نُوراً لِمَنِ اقْتَبَسَهُ وَ فَضْلًا لِمَنِ اتَّبَعَهُ وَ تَأْيِيداً لِمَنْ صَدَّقَهُ فَتَبَوَّءُوا الْعِزَّ بَعْدَ الذِّلَّةِ وَ الْكَثْرَةَ بَعْدَ الْقِلَّةِ وَ هَابَتْهُمُ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ وَ أَذْعَنَتْ لَهُمُ الْجَبَابِرَةُ وَ طَوَائِفُهَا وَ صَارُوا أَهْلَ نِعْمَةٍ مَذْكُورَةٍ وَ كَرَامَةٍ مَيْسُورَةٍ وَ أَمْنٍ بَعْدَ خَوْفٍ وَ جَمْعٍ بَعْدَ كَوْفٍ وَ أَضَاءَتْ بِنَا مَفَاخِرُ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ وَ أَوْلَجْنَاهُمْ بَابَ الْهُدَى وَ أَدْخَلْنَاهُمْ دَارَ السَّلَامِ وَ أَشْمَلْنَاهُمْ ثَوْبَ الْإِيمَانِ وَ فَلَجُوا بِنَا فِي الْعَالَمِينَ وَ أَبْدَتْ لَهُمْ أَيَّامُ الرَّسُولِ آثَارَ الصَّالِحِينَ مِنْ حَامٍ مُجَاهِدٍ وَ مُصَلٍ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 37 / حديث أبي عبد الله ع مع المنصور في موكبه ..... ص : 36

وَ لَا تُخْبِرَ النَّاسَ أَنَّكَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنَّا وَ أَهْلَ بَيْتِكَ فَتُغْرِيَنَا بِكَ وَ بِهِمْ قَالَ فَقُلْتُ وَ مَنْ رَفَعَ هَذَا إِلَيْكَ عَنِّي فَقَدْ كَذَبَ فَقَالَ لِي أَ تَحْلِفُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ سَحَرَةٌ يَعْنِي يُحِبُّونَ أَنْ يُفْسِدُوا قَلْبَكَ عَلَيَّ فَلَا تُمَكِّنْهُمْ مِنْ سَمْعِكَ فَإِنَّا إِلَيْكَ أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَيْنَا فَقَالَ لِي تَذْكُرُ يَوْمَ سَأَلْتُكَ هَلْ لَنَا مُلْكٌ فَقُلْتَ نَعَمْ طَوِيلٌ عَرِيضٌ شَدِيدٌ فَلَا تَزَالُونَ فِي مُهْلَةٍ مِنْ أَمْرِكُمْ وَ فُسْحَةٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ حَتَّى تُصِيبُوا مِنَّا دَماً حَرَاماً فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فِي بَلَدٍ حَرَامٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَكْفِيَكَ فَإِنِّي لَمْ أَخُصَّكَ بِهَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ رَوَيْتُهُ ثُمَّ لَعَلَّ غَيْرَكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يَتَوَلَّى ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي أَتَانِي بَعْضُ مَوَالِينَا فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُكَ فِي مَوْكِبِ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَنْتَ عَلَى حِمَارٍ وَ هُوَ عَلَى فَرَسٍ وَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْكَ يُكَلِّمُكَ كَأَنَّكَ تَحْتَهُ فَقُلْتُ بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي هَذَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ وَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ وَ هَذَا الْآخَرُ يَعْمَلُ بِالْجَوْرِ وَ يَقْتُلُ أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ فِي الْأَرْضِ بِمَا لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَ هُوَ فِي مَوْكِبِهِ وَ أَنْتَ عَلَى حِمَارٍ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَكٌّ حَتَّى خِفْتُ عَلَى دِينِي وَ نَفْسِي قَالَ فَقُلْتُ لَوْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ حَوْلِي وَ بَيْنَ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَاحْتَقَرْتَهُ وَ احْتَقَرْتَ مَا هُوَ فِيهِ فَقَالَ الْآنَ سَكَنَ قَلْبِي ثُمَّ قَالَ إِلَى مَتَى هَؤُلَاءِ يَمْلِكُونَ أَوْ مَتَى الرَّاحَةُ مِنْهُمْ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُدَّةً قَالَ بَلَى فَقُلْتُ هَلْ يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِذَا جَاءَ كَانَ أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ حَالَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَيْفَ هِيَ كُنْتَ لَهُمْ أَشَدَّ بُغْضاً وَ لَوْ جَهَدْتَ أَوْ جَهَدَ أَهْلُ الْأَرْضِ أَنْ يُدْخِلُوهُمْ فِي أَشَدِّ مَا هُمْ فِيهِمْ مِنَ الْإِثْمِ لَمْ يَقْدِرُوا فَلَا يَسْتَفِزَّنَّكَ الشَّيْطَانُ‏ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ‏ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ‏ وَ لكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ‏ أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ مَنِ انْتَظَرَ أَمْرَنَا وَ صَبَرَ عَلَى مَا يَرَى مِنَ الْأَذَى وَ الْخَوْفِ هُوَ غَداً فِي زُمْرَتِنَا فَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَّ قَدْ مَاتَ وَ ذَهَبَ أَهْلُهُ وَ رَأَيْتَ الْجَوْرَ قَدْ شَمِلَ الْبِلَادَ وَ رَأَيْتَ الْقُرْآنَ قَدْ خَلُقَ وَ أُحْدِثَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ وَ وُجِّهَ عَلَى الْأَهْوَاءِ وَ رَأَيْتَ الدِّينَ قَدِ انْكَفَأَ كَمَا يَنْكَفِئُ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 44 / حديث موسى ع ..... ص : 42

وَ أَنَا مِنْ حِزْبِهِ وَ هُوَ مِنْ حِزْبِي وَ حِزْبُهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَمَّتْ كَلِمَاتِي لَأُظْهِرَنَّ دِينَهُ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا وَ لَأُعْبَدَنَّ بِكُلِّ مَكَانٍ وَ لَأُنْزِلَنَّ عَلَيْهِ قُرْآناً فُرْقَاناً شِفَاءً لِما فِي الصُّدُورِ مِنْ نَفْثِ الشَّيْطَانِ‏ فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا ابْنَ عِمْرَانَ فَإِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتِي يَا مُوسَى أَنْتَ عَبْدِي وَ أَنَا إِلَهُكَ لَا تَسْتَذِلَّ الْحَقِيرَ الْفَقِيرَ وَ لَا تَغْبِطِ الْغَنِيَّ بِشَيْ‏ءٍ يَسِيرٍ وَ كُنْ عِنْدَ ذِكْرِي خَاشِعاً وَ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ بِرَحْمَتِي طَامِعاً وَ أَسْمِعْنِي لَذَاذَةَ التَّوْرَاةِ بِصَوْتٍ خَاشِعٍ حَزِينٍ اطْمَئِنَّ عِنْدَ ذِكْرِي وَ ذَكِّرْ بِي مَنْ يَطْمَئِنُّ إِلَيَّ وَ اعْبُدْنِي وَ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ تَحَرَّ مَسَرَّتِي إِنِّي أَنَا السَّيِّدُ الْكَبِيرُ إِنِّي خَلَقْتُكَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ‏\* مِنْ طِينَةٍ أَخْرَجْتُهَا مِنْ أَرْضٍ ذَلِيلَةٍ مَمْشُوجَةٍ فَكَانَتْ بَشَراً فَأَنَا صَانِعُهَا خَلْقاً فَتَبَارَكَ وَجْهِي وَ تَقَدَّسَ صَنِيعِي لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْ‏ءٌ وَ أَنَا الْحَيُّ الدَّائِمُ الَّذِي لَا أَزُولُ يَا مُوسَى كُنْ إِذَا دَعَوْتَنِي خَائِفاً مُشْفِقاً وَجِلًا عَفِّرْ وَجْهَكَ لِي فِي التُّرَابِ وَ اسْجُدْ لِي بِمَكَارِمِ بَدَنِكَ وَ اقْنُتْ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْقِيَامِ وَ نَاجِنِي حِينَ تُنَاجِينِي بِخَشْيَةٍ مِنْ قَلْبٍ وَجِلٍ وَ احْيَ بِتَوْرَاتِي أَيَّامَ الْحَيَاةِ وَ عَلِّمِ الْجُهَّالَ مَحَامِدِي وَ ذَكِّرْهُمْ آلَائِي وَ نِعْمَتِي وَ قُلْ لَهُمْ لَا يَتَمَادَوْنَ فِي غَيِّ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ أَخْذِي أَلِيمٌ شَدِيدٌ يَا مُوسَى إِذَا انْقَطَعَ حَبْلُكَ مِنِّي لَمْ يَتَّصِلْ بِحَبْلِ غَيْرِي فَاعْبُدْنِي وَ قُمْ بَيْنَ يَدَيَّ مَقَامَ الْعَبْدِ الْحَقِيرِ الْفَقِيرِ ذُمَّ نَفْسَكَ فَهِيَ أَوْلَى بِالذَّمِّ وَ لَا تَتَطَاوَلْ بِكِتَابِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَفَى بِهَذَا وَاعِظاً لِقَلْبِكَ وَ مُنِيراً وَ هُوَ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ وَ تَعَالَى يَا مُوسَى مَتَى مَا دَعَوْتَنِي وَ رَجَوْتَنِي فَإِنِّي سَأَغْفِرُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ السَّمَاءُ تُسَبِّحُ لِي وَجَلًا وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ مَخَافَتِي مُشْفِقُونَ وَ الْأَرْضُ تُسَبِّحُ لِي طَمَعاً وَ كُلُّ الْخَلْقِ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 55 / رسالة أبي جعفر ع إلى سعد الخير ..... ص : 52

ص عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا مِنْ نَهَارِهَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِمْ بِدْعَةٌ وَ لَمْ يُبَدَّلْ فِيهِمْ سُنَّةٌ لَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ وَ لَا اخْتِلَافَ فَلَمَّا غَشِيَ النَّاسَ ظُلْمَةُ خَطَايَاهُمْ صَارُوا إِمَامَيْنِ دَاعٍ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ دَاعٍ إِلَى النَّارِ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَطَقَ الشَّيْطَانُ‏ فَعَلَا صَوْتُهُ عَلَى لِسَانِ أَوْلِيَائِهِ وَ كَثُرَ خَيْلُهُ وَ رَجْلُهُ وَ شَارَكَ فِي الْمَالِ وَ الْوَلَدِ مَنْ أَشْرَكَهُ فَعُمِلَ بِالْبِدْعَةِ وَ تُرِكَ الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ وَ نَطَقَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ بِالْحُجَّةِ وَ أَخَذُوا بِالْكِتَابِ وَ الْحِكْمَةِ فَتَفَرَّقَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَهْلُ الْحَقِّ وَ أَهْلُ الْبَاطِلِ وَ تَخَاذَلَ وَ تَهَادَنَ أَهْلُ الْهُدَى وَ تَعَاوَنَ أَهْلُ الضَّلَالَةِ حَتَّى كَانَتِ الْجَمَاعَةُ مَعَ فُلَانٍ وَ أَشْبَاهِهِ فَاعْرِفْ هَذَا الصِّنْفَ وَ صِنْفٌ آخَرُ فَأَبْصِرْهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ نُجَبَاءُ وَ الْزَمْهُمْ حَتَّى تَرِدَ أَهْلَكَ فَ إِنَّ الْخاسِرِينَ‏ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ‏ [إِلَى هَاهُنَا رِوَايَةُ الْحُسَيْنِ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى زِيَادَةٌ لَهُمْ عِلْمٌ بِالطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ دُونَهُمْ بَلَاءٌ فَلَا تَنْظُرْ إِلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَ دُونَهُمْ عَسْفٌ مِنْ أَهْلِ الْعَسْفِ وَ خَسْفٌ وَ دُونَهُمْ بَلَايَا تَنْقَضِي- ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى رَخَاءٍ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ إِخْوَانَ الثِّقَةِ ذَخَائِرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ لَوْ لَا أَنْ تَذْهَبَ بِكَ الظُّنُونُ عَنِّي لَجَلَيْتُ لَكَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْحَقِّ غَطَّيْتُهَا وَ لَنَشَرْتُ لَكَ أَشْيَاءَ مِنَ الْحَقِّ كَتَمْتُهَا وَ لَكِنِّي أَتَّقِيكَ وَ أَسْتَبْقِيكَ وَ لَيْسَ الْحَلِيمُ الَّذِي لَا يَتَّقِي أَحَداً فِي مَكَانِ التَّقْوَى وَ الْحِلْمُ لِبَاسُ الْعَالِمِ فَلَا تَعْرَيَنَّ مِنْهُ وَ السَّلَامُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 59 / خطبة لأمير المؤمنين ع ..... ص : 58

مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَيُجَلَّلَانِ مَعاً فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ‏ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ نَجَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبَسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا وَ يَتَّخِذُونَهَا سُنَّةً فَإِذَا غُيِّرَ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ قِيلَ قَدْ غُيِّرَتِ السُّنَّةُ وَ قَدْ أَتَى النَّاسُ مُنْكَراً ثُمَّ تَشْتَدُّ الْبَلِيَّةُ وَ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَ تَدُقُّهُمُ الْفِتْنَةُ كَمَا تَدُقُّ النَّارُ الْحَطَبَ وَ كَمَا تَدُقُّ الرَّحَى بِثِفَالِهَا وَ يَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ وَ يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِأَعْمَالِ الْآخِرَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَ حَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خَاصَّتِهِ وَ شِيعَتِهِ فَقَالَ قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالًا خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رَدَدْتُ فَدَكاً إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ ع وَ رَدَدْتُ صَاعَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَمَا كَانَ وَ أَمْضَيْتُ قَطَائِعَ أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 74 / كلام علي بن الحسين ع ..... ص : 72

الْمُؤْمِنِينَ عَمِلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَجَدَهُ وَ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَمِلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ وَجَدَهُ- فَاحْذَرُوا أَيُّهَا النَّاسُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعَاصِي مَا قَدْ نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهَا وَ حَذَّرَكُمُوهَا فِي كِتَابِهِ الصَّادِقِ وَ الْبَيَانِ النَّاطِقِ وَ لَا تَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ وَ تَحْذِيرَهُ وَ تَهْدِيدَهُ عِنْدَ مَا يَدْعُوكُمُ الشَّيْطَانُ‏ اللَّعِينُ إِلَيْهِ مِنْ عَاجِلِ الشَّهَوَاتِ وَ اللَّذَّاتِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ‏ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ وَ أَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ خَوْفَ اللَّهِ وَ تَذَكَّرُوا مَا قَدْ وَعَدَكُمُ اللَّهُ فِي مَرْجِعِكُمْ إِلَيْهِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِهِ كَمَا قَدْ خَوَّفَكُمْ مِنْ شَدِيدِ الْعِقَابِ فَإِنَّهُ مَنْ خَافَ شَيْئاً حَذِرَهُ وَ مَنْ حَذِرَ شَيْئاً تَرَكَهُ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ الْمَائِلِينَ إِلَى زَهْرَةِ الدُّنْيَا الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ- أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ‏ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ‏ الْأَرْضَ‏ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ‏ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ‏ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ‏ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ‏ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى‏ تَخَوُّفٍ‏ فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ بِمَا فَعَلَ بِالظَّلَمَةِ فِي كِتَابِهِ وَ لَا تَأْمَنُوا أَنْ يُنْزِلَ بِكُمْ بَعْضَ مَا تَوَاعَدَ بِهِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فِي الْكِتَابِ وَ اللَّهِ لَقَدْ وَعَظَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِغَيْرِكُمْ فَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ لَقَدْ أَسْمَعَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا قَدْ فَعَلَ بِالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى قَبْلَكُمْ حَيْثُ قَالَ‏ وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَ إِنَّمَا عَنَى بِالْقَرْيَةِ أَهْلَهَا حَيْثُ يَقُولُ‏ وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ‏ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ‏ يَعْنِي يَهْرُبُونَ قَالَ‏ لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى‏ ما أُتْرِفْتُمْ‏ فِيهِ‏ وَ مَساكِنِكُمْ‏ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ‏ فَلَمَّا أَتَاهُمُ الْعَذَابُ‏ قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ‏ فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ‏ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ‏ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ عِظَةٌ لَكُمْ وَ تَخْوِيفٌ إِنِ اتَّعَظْتُمْ وَ خِفْتُمْ ثُمَّ رَجَعَ الْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ فِي الْكِتَابِ عَلَى أَهْلِ الْمَعَاصِي وَ الذُّنُوبِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 82 / وصية النبي صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين ع ..... ص : 79

عَمَى الْقَلْبِ وَ شَرُّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَعْظَمُ الْخَطَايَا عِنْدَ اللَّهِ لِسَانُ الْكَذَّابِ وَ شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا وَ شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ أَحْسَنُ الزِّينَةِ زِينَةِ الرَّجُلِ هَدْيٌ حَسَنٌ مَعَ إِيمَانٍ وَ أَمْلَكُ أَمْرِهِ بِهِ وَ قِوَامُ خَوَاتِيمِهِ وَ مَنْ يَتَّبِعِ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ الْكَذِبَةَ وَ مَنْ يَتَوَلَّ الدُّنْيَا يَعْجِزْ عَنْهَا وَ مَنْ يَعْرِفِ الْبَلَاءَ يَصْبِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا يَعْرِفْهُ يَنْكُلْ وَ الرَّيْبُ كُفْرٌ وَ مَنْ يَسْتَكْبِرْ يَضَعْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يُطِعِ الشَّيْطَانَ‏ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَشْكُرْ يَزِيدُهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعِنْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ اللَّهُ لَا تُسْخِطُوا اللَّهَ بِرِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا تَقَرَّبُوا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ تَتَبَاعَدُوا مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ شَيْ‏ءٌ يُعْطِيهِ بِهِ خَيْراً وَ لَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْهُ شَرّاً إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ مَرْضَاتِهِ وَ إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ نَجَاحٌ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ يُبْتَغَى وَ نَجَاةٌ مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُتَّقَى- وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ يَعْصِمُ مَنْ أَطَاعَهُ وَ لَا يَعْتَصِمُ بِهِ مَنْ عَصَاهُ وَ لَا يَجِدُ الْهَارِبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَهْرَباً وَ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ نَازِلٌ وَ لَوْ كَرِهَ الْخَلَائِقُ وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ- مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ‏ وَ الْعُدْوانِ‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 90 / حديث الأحلام و الحجة على أهل ذلك الزمان ..... ص : 90

61- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرُّؤْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ بِشَارَةٍ مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ وَ تَحْذِيرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ أَضْغَاثِ أَحْلَامٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 132 / حديث عيسى ابن مريم ع ..... ص : 131

بِتَحَرِّيكَ مِنِّي الْمَسَرَّةَ فَبُورِكْتَ كَبِيراً وَ بُورِكْتَ صَغِيراً حَيْثُ مَا كُنْتَ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدِي ابْنُ أَمَتِي أَنْزِلْنِي مِنْ نَفْسِكَ كَهَمِّكَ وَ اجْعَلْ ذِكْرِي لِمَعَادِكَ وَ تَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ وَ تَوَكَّلْ عَلَيَّ أَكْفِكَ وَ لَا تَوَكَّلْ عَلَى غَيْرِي فَآخُذَ لَكَ يَا عِيسَى اصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَ ارْضَ بِالْقَضَاءِ وَ كُنْ كَمَسَرَّتِي فِيكَ فَإِنَّ مَسَرَّتِي أَنْ أُطَاعَ فَلَا أُعْصَى يَا عِيسَى أَحْيِ ذِكْرِي بِلِسَانِكَ وَ لْيَكُنْ وُدِّي فِي قَلْبِكَ يَا عِيسَى تَيَقَّظْ فِي سَاعَاتِ الْغَفْلَةِ وَ احْكُمْ لِي لَطِيفَ الْحِكْمَةِ يَا عِيسَى كُنْ رَاغِباً رَاهِباً وَ أَمِتْ قَلْبَكَ بِالْخَشْيَةِ يَا عِيسَى رَاعِ اللَّيْلَ لِتَحَرِّي مَسَرَّتِي وَ أَظْمِئْ نَهَارَكَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ عِنْدِي يَا عِيسَى نَافِسْ فِي الْخَيْرِ جُهْدَكَ- تُعْرَفْ بِالْخَيْرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ يَا عِيسَى احْكُمْ فِي عِبَادِي بِنُصْحِي وَ قُمْ فِيهِمْ بِعَدْلِي فَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ مِنْ مَرَضِ الشَّيْطَانِ‏ يَا عِيسَى لَا تَكُنْ جَلِيساً لِكُلِّ مَفْتُونٍ يَا عِيسَى حَقّاً أَقُولُ مَا آمَنَتْ بِي خَلِيقَةٌ إِلَّا خَشَعَتْ لِي وَ لَا خَشَعَتْ لِي إِلَّا رَجَتْ ثَوَابِي فَأَشْهَدُ أَنَّهَا آمِنَةٌ مِنْ عِقَابِي مَا لَمْ تُبَدِّلْ أَوْ تُغَيِّرْ سُنَّتِي يَا عِيسَى ابْنَ الْبِكْرِ الْبَتُولِ ابْكِ عَلَى نَفْسِكَ بُكَاءَ مَنْ وَدَّعَ الْأَهْلَ وَ قَلَى الدُّنْيَا وَ تَرَكَهَا لِأَهْلِهَا وَ صَارَتْ رَغْبَتُهُ فِيمَا عِنْدَ إِلَهِهِ يَا عِيسَى كُنْ مَعَ ذَلِكَ تُلِينُ الْكَلَامَ وَ تُفْشِي السَّلَامَ يَقْظَانَ إِذَا نَامَتْ عُيُونُ الْأَبْرَارِ حَذَراً لِلْمَعَادِ وَ الزَّلَازِلِ الشِّدَادِ وَ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ أَهْلٌ وَ لَا وَلَدٌ وَ لَا مَالٌ يَا عِيسَى اكْحُلْ عَيْنَكَ بِمِيلِ الْحُزْنِ إِذَا ضَحِكَ الْبَطَّالُونَ يَا عِيسَى كُنْ خَاشِعاً صَابِراً فَطُوبَى لَكَ إِنْ نَالَكَ مَا وُعِدَ الصَّابِرُونَ يَا عِيسَى رُحْ مِنَ الدُّنْيَا يَوْماً فَيَوْماً وَ ذُقْ لِمَا قَدْ ذَهَبَ طَعْمُهُ فَحَقّاً أَقُولُ مَا أَنْتَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 142 / حديث إبليس ..... ص : 141

106- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مَا يَكْرَهُ فِي مَنَامِهِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ شِقِّهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ نَائِماً وَ لْيَقُلْ‏ إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ‏ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‏ ثُمَّ لْيَقُلْ عُذْتُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِيَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ وَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 175 / خطبة لأمير المؤمنين ع ..... ص : 173

ثُمَّ إِنَّ أَحْسَنَ الْقَصَصِ وَ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ وَ أَنْفَعَ التَّذَكُّرِ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‏ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِ‏ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْمَنْزِلَةَ الْكَرِيمَةَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ أَعْظَمَ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ شَرَفاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَقْرَبَهُمْ مِنْكَ مَقْعَداً وَ أَوْجَهَهُمْ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَاهاً وَ أَفْضَلَهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَ نَصِيباً اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً أَشْرَفَ الْمَقَامِ وَ حِبَاءَ السَّلَامِ وَ شَفَاعَةَ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ وَ أَلْحِقْنَا بِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَا نَاكِبِينَ وَ لَا نَادِمِينَ وَ لَا مُبَدِّلِينَ إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ ثُمَّ جَلَسَ قَلِيلًا ثُمَّ قَامَ فَقَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحَقَّ مَنْ خُشِيَ وَ حُمِدَ وَ أَفْضَلَ مَنِ اتُّقِيَ وَ عُبِدَ وَ أَوْلَى مَنْ عُظِّمَ وَ مُجِّدَ نَحْمَدُهُ لِعَظِيمِ غَنَائِهِ وَ جَزِيلِ عَطَائِهِ وَ تَظَاهُرِ نَعْمَائِهِ وَ حُسْنِ بَلَائِهِ وَ نُؤْمِنُ بِهُدَاهُ الَّذِي لَا يَخْبُو ضِيَاؤُهُ وَ لَا يَتَمَهَّدُ سَنَاؤُهُ وَ لَا يُوهَنُ عُرَاهُ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ كُلِّ الرَّيْبِ وَ ظُلَمِ الْفِتَنِ وَ نَسْتَغْفِرُهُ مِنْ مَكَاسِبِ الذُّنُوبِ وَ نَسْتَعْصِمُهُ مِنْ مَسَاوِي الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِهِ الْآمَالِ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 206 / حديث قوم صالح ع ..... ص : 185

250- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَطَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ قَضَيْنا إِلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ‏ فِي الْكِتابِ‏ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ‏ مَرَّتَيْنِ‏ قَالَ قَتْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ طَعْنُ الْحَسَنِ ع- وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً قَالَ قَتْلُ الْحُسَيْنِ ع- فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ دَمِ الْحُسَيْنِ ع‏ بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ قَوْمٌ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ ع فَلَا يَدَعُونَ وَتْراً لآِلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا قَتَلُوهُ‏ وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا خُرُوجُ الْقَائِمِ ع- ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ‏ خُرُوجُ الْحُسَيْنِ ع فِي سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِمُ الْبَيْضُ الْمُذَهَّبُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ وَجْهَانِ الْمُؤَدُّونَ إِلَى النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْحُسَيْنَ قَدْ خَرَجَ حَتَّى لَا يَشُكَّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ بِدَجَّالٍ وَ لَا شَيْطَانٍ‏ وَ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ- فَإِذَا اسْتَقَرَّتِ الْمَعْرِفَةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ الْحُسَيْنُ ع جَاءَ الْحُجَّةَ الْمَوْتُ فَيَكُونُ الَّذِي يُغَسِّلُهُ وَ يُكَفِّنُهُ وَ يُحَنِّطُهُ وَ يَلْحَدُهُ فِي حُفْرَتِهِ- الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع- وَ لَا يَلِي الْوَصِيَّ إِلَّا الْوَصِيُّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 254 / حديث القباب ..... ص : 231

362- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ هَذَا الْأَمْرَ لَيَكْذِبُ حَتَّى إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَيَحْتَاجُ إِلَى كَذِبِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 257 / حديث القباب ..... ص : 231

تَابُوا وَ فَزِعُوا إِلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَ إِقْرَارٍ مِنْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ إِسَاءَتِهِمْ لَصَفَحَ لَهُمْ عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ إِذاً لَأَقَالَهُمْ كُلَّ عَثْرَةٍ وَ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ كَرَامَةِ نِعْمَةٍ ثُمَّ أَعَادَ لَهُمْ مِنْ صَلَاحِ أَمْرِهِمْ وَ مِمَّا كَانَ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ كُلَّ مَا زَالَ عَنْهُمْ وَ أُفْسِدَ عَلَيْهِمْ فَ اتَّقُوا اللَّهَ‏ أَيُّهَا النَّاسُ‏ حَقَّ تُقاتِهِ‏ وَ اسْتَشْعِرُوا خَوْفَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ أَخْلِصُوا الْيَقِينَ وَ تُوبُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبِيحِ مَا اسْتَفَزَّكُمُ الشَّيْطَانُ‏ مِنْ قِتَالِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَ أَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا تَعَاوَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَفْرِيقِ الْجَمَاعَةِ وَ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَ فَسَادِ صَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‏ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ... وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ‏ وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 259 / حديث القباب ..... ص : 231

أَعْرِفَهُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ فَلَمَّا رَآهُ الْمَلِكُ ضَحِكَ فَقَالَ مَا يُضْحِكُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَالَ مَا أَظُنُّ هَذَا الرَّجُلَ وَلَدَتْهُ عَرَبِيَّةٌ لَمَّا رَآكَ قَدْ دَخَلْتَ لَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ أَنْ جَعَلَ يَضْرِطُ فَقَالَ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِذَا صِرْتُ إِلَى مَكَّةَ قَضَيْتُ حَاجَتَكَ فَلَمَّا قَدِمَ الزُّبَيْرُ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ بِبُطُونِ قُرَيْشٍ كُلِّهَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ ابْنَهُ فَأَبَى ثُمَّ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ بِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ عَمَلٌ أَ مَا عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَ فِي ابْنِي فُلَانٍ وَ لَكِنِ امْضُوا أَنْتُمْ إِلَيْهِ فَقَصَدُوهُ وَ كَلَّمُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الزُّبَيْرُ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَهُ دَوْلَةٌ وَ إِنَّ ابْنَ هَذَا ابْنُ الشَّيْطَانِ‏ وَ لَسْتُ آمَنُ أَنْ يَتَرَأَّسَ عَلَيْنَا وَ لَكِنْ أَدْخِلُوهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَيَّ عَلَى أَنْ أُحْمِيَ لَهُ حَدِيدَةً وَ أَخُطَّ فِي وَجْهِهِ خُطُوطاً وَ أَكْتُبَ عَلَيْهِ وَ عَلَى ابْنِهِ أَلَّا يَتَصَدَّرَ فِي مَجْلِسٍ وَ لَا يَتَأَمَّرَ عَلَى أَوْلَادِنَا وَ لَا يَضْرِبَ مَعَنَا بِسَهْمٍ قَالَ فَفَعَلُوا وَ خَطَّ وَجْهَهُ بِالْحَدِيدَةِ وَ كَتَبَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَ ذَلِكَ الْكِتَابُ عِنْدَنَا فَقُلْتُ لَهُمْ إِنْ أَمْسَكْتُمْ وَ إِلَّا أَخْرَجْتُ الْكِتَابَ فَفِيهِ فَضِيحَتُكُمْ فَأَمْسَكُوا وَ تُوُفِّيَ مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثاً فَخَاصَمَ فِيهِ وُلْدُ الْعَبَّاسِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَدْ حَجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَجَلَسَ لَهُمْ فَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَلَاءُ لَنَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلِ الْوَلَاءُ لِي فَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ إِنَّ أَبَاكَ قَاتَلَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبِي قَاتَلَ مُعَاوِيَةَ فَقَدْ كَانَ حَظُّ أَبِيكَ فِيهِ الْأَوْفَرَ ثُمَّ فَرَّ بِخِيَانَتِهِ وَ قَالَ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 288 / حديث نوح ع يوم القيامة ..... ص : 267

433- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ‏ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ‏ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ‏ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يُسَلَّطُ وَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ عَلَى بَدَنِهِ وَ لَا يُسَلَّطُ عَلَى دِينِهِ قَدْ سُلِّطَ عَلَى أَيُّوبَ ع فَشَوَّهَ خَلْقَهُ وَ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَى دِينِهِ وَ قَدْ يُسَلَّطُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَبْدَانِهِمْ وَ لَا يُسَلَّطُ عَلَى دِينِهِمْ قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى- إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ‏ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ‏ قَالَ الَّذِينَ هُمْ بِاللَّهِ مُشْرِكُونَ يُسَلَّطُ عَلَى أَبْدَانِهِمْ وَ عَلَى أَدْيَانِهِمْ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 302 / حديث أبي ذر رضي الله عنه ..... ص : 297

463- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ مَنْ صَحِبْتَ قَالَ مَا صَحِبْتُ أَحَداً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَأَحْسَنْتُ أَدَبَكَ ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ شَيْطَانٌ‏ وَ اثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَ ثَلَاثٌ صَحْبٌ وَ أَرْبَعَةٌ رُفَقَاءُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 303 / حديث أبي ذر رضي الله عنه ..... ص : 297

465- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع‏ لَا تَخْرُجْ فِي سَفَرٍ وَحْدَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ يَا عَلِيُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَافَرَ وَحْدَهُ فَهُوَ غَاوٍ وَ الِاثْنَانِ غَاوِيَانِ وَ الثَّلَاثَةُ نَفَرٌ قَالَ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ سَفْرٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 348 / حديث إسلام علي ع ..... ص : 338

547- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَكْثِرِ اسْتِشَارَتَكَ إِيَّاهُمْ فِي أَمْرِكَ وَ أُمُورِهِمْ وَ أَكْثِرِ التَّبَسُّمَ فِي وُجُوهِهِمْ وَ كُنْ كَرِيماً عَلَى زَادِكَ وَ إِذَا دَعَوْكَ فَأَجِبْهُمْ وَ إِذَا اسْتَعَانُوا بِكَ فَأَعِنْهُمْ وَ اغْلِبْهُمْ بِثَلَاثٍ بِطُولِ الصَّمْتِ وَ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ سَخَاءِ النَّفْسِ بِمَا مَعَكَ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ مَالٍ أَوْ زَادٍ وَ إِذَا اسْتَشْهَدُوكَ عَلَى الْحَقِّ فَاشْهَدْ لَهُمْ وَ اجْهَدْ رَأْيَكَ لَهُمْ إِذَا اسْتَشَارُوكَ ثُمَّ لَا تَعْزِمْ حَتَّى تَثَبَّتَ وَ تَنْظُرَ وَ لَا تُجِبْ فِي مَشُورَةٍ حَتَّى تَقُومَ فِيهَا وَ تَقْعُدَ وَ تَنَامَ وَ تَأْكُلَ وَ تُصَلِّيَ وَ أَنْتَ مُسْتَعْمِلٌ فِكْرَكَ وَ حِكْمَتَكَ فِي مَشُورَتِهِ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُمْحِضِ النَّصِيحَةَ لِمَنِ اسْتَشَارَهُ سَلَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَأْيَهُ وَ نَزَعَ عَنْهُ الْأَمَانَةَ وَ إِذَا رَأَيْتَ أَصْحَابَكَ يَمْشُونَ فَامْشِ مَعَهُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ يَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا تَصَدَّقُوا وَ أَعْطَوْا قَرْضاً فَأَعْطِ مَعَهُمْ وَ اسْمَعْ لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنّاً وَ إِذَا أَمَرُوكَ بِأَمْرٍ وَ سَأَلُوكَ فَقُلْ نَعَمْ وَ لَا تَقُلْ لَا فَإِنَّ لَا عِيٌّ وَ لُؤْمٌ وَ إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي طَرِيقِكُمْ فَانْزِلُوا وَ إِذَا شَكَكْتُمْ فِي الْقَصْدِ فَقِفُوا وَ تَآمَرُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَخْصاً وَاحِداً فَلَا تَسْأَلُوهُ عَنْ طَرِيقِكُمْ وَ لَا تَسْتَرْشِدُوهُ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فِي الْفَلَاةِ مُرِيبٌ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَيْناً لِلُّصُوصِ أَوْ يَكُونَ هُوَ الشَّيْطَانَ‏ الَّذِي حَيَّرَكُمْ وَ احْذَرُوا الشَّخْصَيْنِ أَيْضاً إِلَّا أَنْ تَرَوْا مَا لَا أَرَى فَإِنَّ الْعَاقِلَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 379 / خطبة لأمير المؤمنين ع ..... ص : 360

574- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَقْتَرِفْ‏ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً قَالَ مَنْ تَوَلَّى الْأَوْصِيَاءَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اتَّبَعَ آثَارَهُمْ فَذَاكَ يَزِيدُهُ وَلَايَةَ مَنْ مَضَى مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَوَّلِينَ حَتَّى تَصِلَ وَلَايَتُهُمْ إِلَى آدَمَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ‏ يَقُولُ أَجْرُ الْمَوَدَّةِ الَّذِي لَمْ أَسْأَلْكُمْ غَيْرَهُ فَهُوَ لَكُمْ تَهْتَدُونَ بِهِ وَ تَنْجُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ قَالَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ‏ أَهْلِ التَّكْذِيبِ وَ الْإِنْكَارِ قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ‏ يَقُولُ مُتَكَلِّفاً أَنْ أَسْأَلَكُمْ مَا لَسْتُمْ بِأَهْلِهِ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ عِنْدَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَ مَا يَكْفِي مُحَمَّداً أَنْ يَكُونَ قَهَرَنَا عِشْرِينَ سَنَةً حَتَّى يُرِيدُ أَنْ يُحَمِّلَ أَهْلَ بَيْتِهِ عَلَى رِقَابِنَا فَقَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا وَ مَا هُوَ إِلَّا شَيْ‏ءٌ يَتَقَوَّلُهُ يُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ عَلَى رِقَابِنَا وَ لَئِنْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ أَوْ مَاتَ لَنَنْزِعَنَّهَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ لَا نُعِيدُهَا فِيهِمْ أَبَداً وَ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعْلِمَ نَبِيَّهُ ص الَّذِي أَخْفَوْا فِي صُدُورِهِمْ وَ أَسَرُّوا بِهِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى‏ قَلْبِكَ‏ يَقُولُ لَوْ شِئْتُ حَبَسْتُ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 384 / حديث العابد ..... ص : 384

584- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَابِدٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُقَارِفْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا شَيْئاً فَنَخَرَ إِبْلِيسُ نَخْرَةً فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جُنُودُهُ فَقَالَ مَنْ لِي بِفُلَانٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا لَهُ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ فَقَالَ مِنْ نَاحِيَةِ النِّسَاءِ قَالَ لَسْتَ لَهُ لَمْ يُجَرِّبِ النِّسَاءَ فَقَالَ لَهُ آخَرُ فَأَنَا لَهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ قَالَ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّرَابِ وَ اللَّذَّاتِ قَالَ لَسْتَ لَهُ لَيْسَ هَذَا بِهَذَا قَالَ آخَرُ فَأَنَا لَهُ قَالَ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ قَالَ مِنْ نَاحِيَةِ الْبِرِّ قَالَ انْطَلِقْ فَأَنْتَ صَاحِبُهُ فَانْطَلَقَ إِلَى مَوْضِعِ الرَّجُلِ فَأَقَامَ حِذَاهُ يُصَلِّي قَالَ وَ كَانَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ الشَّيْطَانُ‏ لَا يَنَامُ وَ يَسْتَرِيحُ وَ الشَّيْطَانُ‏ لَا يَسْتَرِيحُ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ وَ قَدْ تَقَاصَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ وَ اسْتَصْغَرَ عَمَلَهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ قَوِيتَ عَلَى‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 385 / حديث العابد ..... ص : 384

هَذِهِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْباً وَ أَنَا تَائِبٌ مِنْهُ فَإِذَا ذَكَرْتُ الذَّنْبَ قَوِيتُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي بِذَنْبِكَ حَتَّى أَعْمَلَهُ وَ أَتُوبَ فَإِذَا فَعَلْتُهُ قَوِيتُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ ادْخُلِ الْمَدِينَةَ فَسَلْ عَنْ فُلَانَةَ الْبَغِيَّةِ فَأَعْطِهَا دِرْهَمَيْنِ وَ نَلْ مِنْهَا قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ لِي دِرْهَمَيْنِ مَا أَدْرِي مَا الدِّرْهَمَيْنِ فَتَنَاوَلَ الشَّيْطَانُ‏ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ دِرْهَمَيْنِ فَنَاوَلَهُ إِيَّاهُمَا فَقَامَ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ بِجَلَابِيبِهِ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ فُلَانَةَ الْبَغِيَّةِ فَأَرْشَدَهُ النَّاسُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ جَاءَ يَعِظُهَا فَأَرْشَدُوهُ فَجَاءَ إِلَيْهَا فَرَمَى إِلَيْهَا بِالدِّرْهَمَيْنِ وَ قَالَ قُومِي فَقَامَتْ فَدَخَلَتْ مَنْزِلَهَا وَ قَالَتِ ادْخُلْ وَ قَالَتْ إِنَّكَ جِئْتَنِي فِي هَيْئَةٍ لَيْسَ يُؤْتَى مِثْلِي فِي مِثْلِهَا فَأَخْبِرْنِي بِخَبَرِكَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ تَرْكَ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَلَبَ التَّوْبَةَ وَجَدَهَا وَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا شَيْطَاناً مُثِّلَ لَكَ فَانْصَرِفْ فَإِنَّكَ لَا تَرَى شَيْئاً فَانْصَرَفَ وَ مَاتَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا فَأَصْبَحَتْ فَإِذَا عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبٌ احْضُرُوا فُلَانَةَ فَإِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَارْتَابَ النَّاسُ فَمَكَثُوا ثَلَاثاً لَمْ يَدْفِنُوهَا ارْتِيَاباً فِي أَمْرِهَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع أَنِ ائْتِ فُلَانَةَ فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ مُرِ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا وَ أَوْجَبْتُ لَهَا الْجَنَّةَ بِتَثْبِيطِهَا عَبْدِي فُلَاناً عَنْ مَعْصِيَتِي.

الجعفريات (الأشعثيات) / 13 / باب صفة فعل رسول الله ص إذا أراد أن يتنخع أو يبزق و عند دخوله الخلاء ..... ص : 13

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلْتُ الْكَنِيفَ أَنْ أَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ النِّجْسِ الرِّجْسِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 16 / باب المضمضة و الاستنشاق ..... ص : 16

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لِيُبَالِغْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لِمَا تَكَلَّمَ بِهِ الْعَبْدُ وَ مَنْفَرَةُ الشَّيْطَانِ‏.

الجعفريات (الأشعثيات) / 29 / باب قص الشارب ..... ص : 29

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ جَنَاحِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَتَّخِذُهَا مَخَابِيَ يَسَّتَّرُ بِهَا [يَتَسَتَّرُ بِهَا].

الجعفريات (الأشعثيات) / 30 / باب في آداب البول و النخاع ..... ص : 30

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِيُبَالِغْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لِمَا تَكَلَّمَ بِهِ الْعَبْدُ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏.

الجعفريات (الأشعثيات) / 32 / كتاب الصلاة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ الْإِفْزَاعِ لَهُ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 33 / كتاب الصلاة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ‏ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مُرَائِي فَلْيُطِلِ أَحَدُكُمْ وَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ فَلْيَمْكُثْ وَ إِذَا كَانَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَلْيَرْجُ وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْعُرُسَاتِ فَأَبْطِئُوا فَإِنَّهُ يُذَكِّرُ الدُّنْيَا وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تَذْكِرَةُ الْآخِرَةِ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 34 / كتاب الصلاة

أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِيَّاكُمْ وَ شِدَّةَ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ غُرْفَةُ الشَّيْطَانِ‏.

الجعفريات (الأشعثيات) / 37 / كتاب الصلاة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص‏ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِلَيْكَ أَشْكُو مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتَّى لَا أَعْقِلَ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلَاتِكَ فَخُذْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى فَاطْعَنْ بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ تُنْحِيهِ وَ تَطْرُدُهُ عَنْكَ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 39 / كتاب الصلاة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ هَائِباً ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجْرِي عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْعَظَائِمِ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 41 / كتاب الصلاة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ الْمُسَبِّحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِي الدُّعَاءِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَقْمَعَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏ وَ هُوَ الْإِخْلَاصُ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 41 / كتاب الصلاة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَتَبَاعَدْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْقِبْلَةِ فَيَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فُرْجَةٌ فَيَتَّخِذَهُ الشَّيْطَانُ‏ طَرِيقاً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِّئْنَا [فَنَبِّئْنَا] عَنْ ذَلِكَ قَالَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 52 / باب الرياء ..... ص : 51

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الرَّجُلُ مِنَّا يَصُومُ أَوْ يُصَلِّي فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ‏ فَيَقُولُ إِنَّكَ مُرَائِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيَقُلْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 58 / باب فضل الصيام ..... ص : 58

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص‏ مَا الَّذِي تُبَاعِدُ الشَّيْطَانَ‏ مِنَّا قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ‏

الجعفريات (الأشعثيات) / 73 / باب السنة في البدنة ..... ص : 72

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبُدْنِ تُشْعَرُ وَ مَا بَالُهَا تُقَلَّدُ النِّعَالَ قَالَ إِذَا ضَلَّتْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَاءَ لَمْ تُمْنَعْ مِنَ الشُّرْبِ وَ أَمَّا مَا يُشْعَرُ فَلَا يَتَسَنَّمُهَا شَيْطَانٌ‏ إِذَا ضُرِبَ جَانِبُهَا الْأَيْمَنُ مِنَ السَّنَامِ وَ إِنْ ضُرِبَ الْأَيْسَرُ أَجْزَأَ تَقُولُ أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ ثُمَّ تَضْرِبُ بِالشَّفْرَةِ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 74 / باب السنة في البدنة ..... ص : 72

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَيْسَ مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا وَ عَلَى ذِرْوَةِ سَنَامِهِ شَيْطَانٌ‏ فَإِذَا رَكِبَ أَحَدُكُمُ الْبَعِيرَ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى يُنْخَسَ عَنْهُ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 74 / باب السنة في البدنة ..... ص : 72

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَتَخَطَّى الْقِطَارَ وَ قَالَ ص لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ‏.

الجعفريات (الأشعثيات) / 89 / باب الترغيب في النكاح ..... ص : 89

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا مِنْ شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ إِلَّا عَجَّ شَيْطَانُهُ‏ يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي ثُلُثَيْ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثِ الْآخِرِ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 96 / باب النهي عن الخلوة بالنساء ..... ص : 96

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ كَانَ مَعْصُوماً مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ مَنْ لَمْ يَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَمْ يَدْخُلْ‏

الجعفريات (الأشعثيات) / 112 / باب طلاق النائم و المعتوه و المبرسم ..... ص : 112

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ‏ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فَقَالَ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لَنْ تَحْرُمَ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ فِي الْيَقَظَةِ وَ لَيْسَ الطَّلَاقُ فِي الْمَنَامِ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 127 / باب المرتد عن الإسلام و النهي عن بيع جيفته ..... ص : 127

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ‏ أَنَّ عَلِيّاً رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع اعْرِضُوا عَلَيْهِ الْهَوَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ كُلَّ ذَلِكَ يُطْعِمُهُ مِنْ طَعَامٍ وَ يَسْقِيهِ مِنْ شَرَابِهِ فَأَخْرَجَهُ يَوْمَ الرَّابِعِ فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَأَخْرَجَهُ إِلَى رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ فَقَتَلَهُ وَ طَلَبَ النَّصَارَى جِيفَتَهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ فِيهِ فَأَبَى ع فَأَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ وَ قَالَ لَا أَكُونُ عَوْناً لِلشَّيْطَانِ‏ عَلَيْهِمْ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 160 / باب ما فيه البركة ..... ص : 159

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يُمْكِنَ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ جِدّاً مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكٌ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 170 / باب الحمام الطيارات ..... ص : 170

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى رَجُلًا يُرْسِلُ طَيْراً فَقَالَ ص شَيْطَانٌ‏ يَتْبَعُ شَيْطَاناً.

الجعفريات (الأشعثيات) / 170 / باب الحمام الطيارات ..... ص : 170

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنِي خَسْتُ بْنُ أَحْرَمَ الشُّشْتَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يَطْلُبُ حَمَاماً فَقَالَ ص شَيْطَانٌ‏ يَطْلُبُ شَيْطَاناً.

الجعفريات (الأشعثيات) / 176 / حديث قس بن ساعدة ..... ص : 174

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَائِشَةَ يَا عَائِشَةُ أَخْزَى اللَّهُ شَيْطَانَكِ‏ فَقَالَتْ وَ أَنْتَ أَخْزَى اللَّهُ شَيْطَانَكَ‏ فَقَالَ ص يَا عَائِشَةُ لَا تَقُولِي هَكَذَا فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُعِينَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ وَ اسْمُهُ أُبَيْصِرُ وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ هَامَةُ بْنُ الْهِيمِ بْنِ لَاقِيسَ بْنِ إِبْلِيسَ فِي الْجَنَّةِ.

الجعفريات (الأشعثيات) / 247 / كتاب الرؤيا

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَغْتَرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالرُّؤْيَا يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ وَ لَكِنْ فَيَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا كَانَ عَامِلًا بِهِ فَلْيَفْرَحْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

الجعفريات (الأشعثيات) / 248 / كتاب الرؤيا

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ وَ بِأَسْمَائِهِ كُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

تحف العقول / النص / 12 / وصية أخرى إلى أمير المؤمنين ع مختصرة ..... ص : 10

يَا عَلِيُّ إِذَا رَأَيْتَ حَيَّةً فِي رَحْلِكَ فَلَا تَقْتُلْهَا حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهَا ثَلَاثاً فَإِنْ رَأَيْتَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلْهَا فَإِنَّهَا كَافِرَةٌ يَا عَلِيُّ إِذَا رَأَيْتَ حَيَّةً فِي طَرِيقٍ فَاقْتُلْهَا فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَطْتُ عَلَى الْجِنِّ أَلَّا يَظْهَرُوا فِي صُورَةِ الْحَيَّاتِ يَا عَلِيُّ أَرْبَعُ خِصَالٍ مِنَ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَيْنِ وَ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ وَ بُعْدُ الْأَمَلِ وَ حُبُّ الدُّنْيَا مِنَ الشَّقَاءِ يَا عَلِيُّ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْكَ فِي وَجْهِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ يَا عَلِيُّ إِذَا جَامَعْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ‏ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ‏ مَا رَزَقْتَنِي فَإِنْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ‏ أَبَداً يَا عَلِيُّ ابْدَأْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنَّ الْمِلْحَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَذَلُّهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ يَا عَلِيُّ ادَّهِنْ بِالزَّيْتِ فَإِنَّ مَنِ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ‏ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ لَيْلَةَ النِّصْفِ وَ لَا لَيْلَةَ الْهِلَالِ أَ مَا رَأَيْتَ الْمَجْنُونَ يُصْرَعُ فِي لَيْلَةِ الْهِلَالِ وَ لَيْلَةِ النِّصْفِ كَثِيراً-

تحف العقول / النص / 13 / وصية أخرى إلى أمير المؤمنين ع مختصرة ..... ص : 10

يَا عَلِيُّ إِذَا وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَأَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ‏ أَبَداً يَا عَلِيُّ أَ لَا أُنَبِّئُكَ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ لَا يُقِيلُ الْعَثْرَةَ أَ لَا أُنَبِّئُكَ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ.

تحف العقول / النص / 17 / و من حكمه ص و كلامه ..... ص : 15

الْقَصْدُ وَ الِاقْتِصَادُ وَ الصَّوَابُ وَ الْكَرَمُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِدِينِ اللَّهِ فَهَذَا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِالرُّشْدِ فَطُوبَى لِمَنْ أَقَامَ بِهِ عَلَى مِنْهَاجِ الطَّرِيقِ وَ أَمَّا الْعَفَافُ فَيَتَشَعَّبُ مِنْهُ الرِّضَا وَ الِاسْتِكَانَةُ وَ الْحَظُّ وَ الرَّاحَةُ وَ التَّفَقُّدُ وَ الْخُشُوعُ وَ التَّذَكُّرُ وَ التَّفَكُّرُ وَ الْجُودُ وَ السَّخَاءُ فَهَذَا مَا يَتَشَعَّبُ لِلْعَاقِلِ بِعَفَافِهِ رِضىً بِاللَّهِ وَ بِقَسْمِهِ وَ أَمَّا الصِّيَانَةُ فَيَتَشَعَّبُ مِنْهَا الصَّلَاحُ وَ التَّوَاضُعُ وَ الْوَرَعُ وَ الْإِنَابَةُ وَ الْفَهْمُ وَ الْأَدَبُ وَ الْإِحْسَانُ وَ التَّحَبُّبُ وَ الْخَيْرُ وَ اجْتِنَاءُ الْبِشْرِ فَهَذَا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِالصِّيَانَةِ فَطُوبَى لِمَنْ أَكْرَمَهُ مَوْلَاهُ بِالصِّيَانَةِ- وَ أَمَّا الْحَيَاءُ فَيَتَشَعَّبُ مِنْهُ اللِّينُ وَ الرَّأْفَةُ وَ الْمُرَاقَبَةُ لِلَّهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ السَّلَامَةُ وَ اجْتِنَابُ الشَّرِّ وَ الْبَشَاشَةُ وَ السَّمَاحَةُ وَ الظَّفَرُ وَ حُسْنُ الثَّنَاءِ عَلَى الْمَرْءِ فِي النَّاسِ فَهَذَا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِالْحَيَاءِ فَطُوبَى لِمَنْ قَبِلَ نَصِيحَةَ اللَّهِ وَ خَافَ فَضِيحَتَهُ وَ أَمَّا الرَّزَانَةُ فَيَتَشَعَّبُ مِنْهَا اللُّطْفُ وَ الْحَزْمُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ تَرْكُ الْخِيَانَةِ وَ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ تَحْصِينُ الْفَرْجِ وَ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ وَ الِاسْتِعْدَادُ لِلْعَدُوِّ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَرْكُ السَّفَهِ فَهَذَا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِالرَّزَانَةِ فَطُوبَى لِمَنْ تَوَقَّرَ وَ لِمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خِفَّةٌ وَ لَا جَاهِلِيَّةٌ وَ عَفَا وَ صَفَحَ وَ أَمَّا الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْخَيْرِ فَيَتَشَعَّبُ مِنْهُ تَرْكُ الْفَوَاحِشِ وَ الْبُعْدُ مِنَ الطَّيْشِ وَ التَّحَرُّجُ وَ الْيَقِينُ وَ حُبُّ النَّجَاةِ وَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ وَ تَعْظِيمُ الْبُرْهَانِ وَ اجْتِنَابُ الشَّيْطَانِ‏-

تحف العقول / النص / 32 / خطبته ص في حجة الوداع ..... ص : 30

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِأَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ‏ إِنَّمَا النَّسِي‏ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ‏ وَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ‏ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَةٌ وَ وَاحِدٌ فَرْدٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ وَ رَجَبٌ بَيْنَ جُمَادَى وَ شَعْبَانَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ-

تحف العقول / النص / 43 / و روي عنه ص في قصار هذه المعاني ..... ص : 35

وَ قَالَ ص‏ الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

تحف العقول / النص / 44 / و روي عنه ص في قصار هذه المعاني ..... ص : 35

وَ قَالَ ص‏ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ لَا يُبَالِي مَا قَالَ أَوْ مَا قِيلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لِبَغِيٍّ أَوْ شَيْطَانٍ‏.

تحف العقول / النص / 44 / و روي عنه ص في قصار هذه المعاني ..... ص : 35

وَ قَالَ ص‏ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ بَذِي‏ءٍ قَلِيلِ الْحَيَاءِ لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ مَا قِيلَ فِيهِ أَمَا إِنَّهُ إِنْ تَنْسُبْهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِبَغِيٍّ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي النَّاسِ شَيَاطِينُ قَالَ نَعَمْ أَ وَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ- وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ.

تحف العقول / النص / 47 / و روي عنه ص في قصار هذه المعاني ..... ص : 35

مَالِهِ شَيْئاً يَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ ص مَا الصُّرَعَةُ فِيكُمْ قَالُوا الشَّدِيدُ الْقَوِيُّ الَّذِي لَا يُوضَعُ جَنْبُهُ فَقَالَ بَلِ الصُّرَعَةُ حَقُّ الصُّرَعَةِ رَجُلٌ وَكَزَ الشَّيْطَانُ‏ فِي قَلْبِهِ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَ ظَهَرَ دَمُهُ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ فَصَرَعَ بِحِلْمِهِ غَضَبَهُ.

تحف العقول / النص / 78 / كتابه إلى ابنه الحسن ع ..... ص : 68

وَ يُسْرٍ لَا يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قِسْمَكَ وَ آخِذٌ سَهْمَكَ وَ إِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَكْثَرُ وَ أَعْظَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُ وَ لَوْ نَظَرْتَ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِيمَا تَطْلُبُ مِنَ الْمُلُوكِ وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنَ السَّفِلَةِ لَعَرَفْتَ أَنَّ لَكَ فِي يَسِيرِ مَا تُصِيبُ مِنَ الْمُلُوكِ افْتِخَاراً وَ أَنَّ عَلَيْكَ فِي كَثِيرِ مَا تُصِيبُ مِنَ الدُّنَاةِ عَاراً فَاقْتَصِدْ فِي أَمْرِكَ تُحْمَدْ مَغَبَّةُ عَمَلِكَ إِنَّكَ لَسْتَ بَائِعاً شَيْئاً مِنْ دِينِكَ وَ عِرْضِكَ بِثَمَنٍ وَ الْمَغْبُونُ مَنْ غُبِنَ نَصِيبَهُ مِنَ اللَّهِ فَخُذْ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَتَاكَ وَ اتْرُكْ مَا تَوَلَّى فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ وَ إِيَّاكَ وَ مُقَارَبَةَ مَنْ رَهِبْتَهُ عَلَى دِينِكَ وَ بَاعِدِ السُّلْطَانَ وَ لَا تَأْمَنْ خُدَعَ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَقُولُ مَتَى أَرَى مَا أُنْكِرُ نَزَعْتُ فَإِنَّهُ كَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ قَدْ أَيْقَنُوا بِالْمَعَادِ فَلَوْ سُمْتَ بَعْضَهُمْ بَيْعَ آخِرَتِهِ بِالدُّنْيَا لَمْ يَطِبْ بِذَلِكَ نَفْساً ثُمَّ قَدْ يَتَخَبَّلُهُ الشَّيْطَانُ‏ بِخَدْعِهِ وَ مَكْرِهِ حَتَّى يُوَرِّطَهُ فِي هَلَكَتِهِ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا حَقِيرٍ-

تحف العقول / النص / 117 / آدابه ع لأصحابه و هي أربعمائة باب للدين و الدنيا ..... ص : 100

وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الدِّرْهَمُ فِي هِمْيَانٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ إِنْ كَانَ ظَاهِراً- لَا يَسْجُدِ الرَّجُلُ عَلَى كُدْسِ حِنْطَةٍ وَ لَا عَلَى شَعِيرٍ وَ لَا عَلَى شَيْ‏ءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ لَا عَلَى الْخُبْزِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَمِطْ عَنِّي الْأَذَى وَ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ لْيَقُلْ إِذَا جَلَسَ اللَّهُمَّ كَمَا أَطْعَمْتَنِيهِ طَيِّباً وَ سَوَّغْتَنِيهِ فَاكْفِنِيهِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى حَدَثِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَلَالَ وَ جَنِّبْنِي الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً يَلْوِي عُنُقَهُ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْحَلَالَ فَإِنَّ الْمَلَكَ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ هَذَا مَا حَرَصْتَ عَلَيْهِ انْظُرْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهُ وَ إِلَى مَا ذَا صَارَ لَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ حَتَّى يُسَمِّيَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَهُورِهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص فَعِنْدَهَا يَسْتَحِقُّ الْمَغْفِرَةَ مَنْ أَتَى الصَّلَاةَ عَارِفاً بِحَقِّهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَا يُصَلِّ الرَّجُلُ نَافِلَةً فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ وَ لَا يَتْرُكْهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ لْيَقْضِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- الَّذِينَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ‏ هُمُ الَّذِينَ يَقْضُونَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ مِنَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ لَا تَقْضُوا النَّافِلَةَ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ لَكِنِ ابْدَءُوا بِالْفَرِيضَةِ ثُمَّ صَلُّوا مَا بَدَا لَكُمُ الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمَيْنِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ دِرْهَمٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَجِّ يَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِيَخْشَعِ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَشَعَ لِلَّهِ فِي الرَّكْعَةِ فَلَا يَعْبَثْ بِشَيْ‏ءٍ فِي صَلَاةٍ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ثُنَائِيَّةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَإِنَّ فِيهَا قُنُوتَيْنِ‏

تحف العقول / النص / 119 / آدابه ع لأصحابه و هي أربعمائة باب للدين و الدنيا ..... ص : 100

بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَنَا بِلِسَانِهِ وَ قَاتَلَ مَعَنَا بِيَدِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِي الْجَنَّةِ فِي دَرَجَتِنَا وَ مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ لَمْ يُعِنَّا بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يُقَاتِلْ مَعَنَا فَهُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ بِدَرَجَةٍ وَ مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ لَمْ يُعِنَّا بِلِسَانِهِ وَ لَا بِيَدِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَ يَدِهِ فَهُوَ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يُعِنْ عَلَيْنَا بِيَدِهِ فَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ بِدَرَجَةٍ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَ لَمْ يُعِنْ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَ لَا يَدِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَنْظُرُونَ إِلَى مَنَازِلِ شِيعَتِنَا كَمَا يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى الْكَوَاكِبِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ إِذَا قَرَأْتُمْ مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ شَيْئاً فَقُولُوا سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ إِذَا قَرَأْتُمْ‏ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‏ فَصَلُّوا عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كَثِيراً وَ فِي غَيْرِهَا لَيْسَ فِي الْبَدَنِ أَقَلُّ شُكْراً مِنَ الْعَيْنِ فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا فَتَشْغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ إِذَا قَرَأْتُمْ وَ التِّينِ فَقُولُوا فِي آخِرِهَا وَ نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ إِذَا قَرَأْتُمْ‏ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ‏ فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ حَتَّى تَبْلُغُوا إِلَى قَوْلِهِ- وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ مَا عُبِدَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِشَيْ‏ءٍ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ اطْلُبُوا الْخَيْرَ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ وَ أَخْفَافِهَا صَادِرَةً وَ وَارِدَةً إِنَّمَا سُمِّيَ نَبِيذُ السِّقَايَةِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِزَبِيبٍ مِنَ الطَّائِفِ فَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ وَ يُطْرَحَ فِي مَاءِ زَمْزَمَ لِأَنَّهُ مُرٌّ فَأَرَادَ أَنْ تَسْكُنَ مَرَارَتُهُ فَلَا تَشْرَبُوا إِذَا أُعْتِقَ إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا- لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذِهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْ قَوْمٍ مَنْ أَكَلَ شَيْئاً مِنَ الْمُؤْذِيَاتِ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ-

تحف العقول / النص / 121 / آدابه ع لأصحابه و هي أربعمائة باب للدين و الدنيا ..... ص : 100

مِنْها وَ مِنْ شَرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ‏ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏- وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ بِهَا وَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ نَحْنُ الْخُزَّانُ لِدِينِ اللَّهِ وَ نَحْنُ مَصَابِيحُ الْعِلْمِ إِذَا مَضَى مِنَّا عَلَمٌ بَدَا عَلَمٌ لَا يَضِلُّ مَنِ اتَّبَعَنَا وَ لَا يَهْتَدِي مَنْ أَنْكَرَنَا وَ لَا يَنْجُو مَنْ أَعَانَ عَلَيْنَا عَدُوَّنَا وَ لَا يُعَانُ مَنْ أَسْلَمَنَا وَ لَا يَخْلُو عَنَّا بِطَمَعٍ فِي حُطَامِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا عَلَيْنَا عَظُمَتْ حَسْرَتُهُ غَداً وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ‏ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى‏ عَلى‏ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ‏ اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَشَمُّ الْغَمَرَ فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ أَوَّلُ نَظْرَةٍ فَلَا تُتْبِعُوهَا وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ فَقَالَ لَهُ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمُدْمِنُ لِلْخَمْرِ-

تحف العقول / النص / 124 / آدابه ع لأصحابه و هي أربعمائة باب للدين و الدنيا ..... ص : 100

حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ مُحِبُّنَا وَ مَا لَهُ ذَنْبٌ وَ إِنَّهُ لَيَبْقَى عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذُنُوبِهِ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُمَحِّصُ ذُنُوبَهُ الْمَيِّتُ مِنْ شِيعَتِنَا صِدِّيقٌ شَهِيدٌ صَدَّقَ بِأَمْرِنَا وَ أَحَبَّ فِينَا وَ أَبْغَضَ فِينَا يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ مُؤْمِناً بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَنْ أَذَاعَ سِرَّنَا أَذَاقَهُ اللَّهُ بَأْسَ الْحَدِيدِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ وَ لَا يَمْنَعْكُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فَإِنَّهُ طُهْرٌ لِلْجَسَدِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَقْلَفِ أَصْنَافُ السُّكْرِ أَرْبَعَةُ سُكْرُ الشَّبَابِ وَ سُكْرُ الْمَالِ وَ سُكْرُ النَّوْمِ وَ سُكْرُ الْمُلْكِ أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً مَرَّةً بِالنُّورَةِ أَقِلُّوا أَكْلَ الْحِيتَانِ فَإِنَّهَا تُذِيبُ الْبَدَنَ وَ تُكْثِرُ الْبَلْغَمَ وَ تُغَلِّظُ النَّفَسَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا الْمَوْتَ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ وَ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ وَ يَذْهَبُ بِوَسْوَاسِ الشَّيْطَانِ‏ كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطْرِ الْجَنَّةِ اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْبَدَنِ وَ يَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَ فِيهَا مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامَ لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا شِفَاءٌ وَ كَذَلِكَ أَسْمَانُهَا مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ شَيْئاً وَ لَا تَبْدَأُ بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَالَ اللَّهُ‏ وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ فَهَكَذَا فَعَلَ‏

تحف العقول / النص / 125 / آدابه ع لأصحابه و هي أربعمائة باب للدين و الدنيا ..... ص : 100

رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَلَا يُعَاجِلَنَّهَا وَ لْيَمْكُثْ يَكُنْ مِنْهَا مِثْلُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَلْقَ أَهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَ لَا يَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ عَلَى قَلْبِهِ سَبِيلًا وَ لْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدِ اللَّهَ كَثِيراً إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ غِشْيَانَ زَوْجَتِهِ فَلْيُقِلَّ الْكَلَامَ فَإِنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ ذَلِكَ يُورِثُ الْخَرَسَ لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى بَاطِنِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا بِأَمْرِكَ وَ قَبِلْتُهَا بِأَمَانِكَ فَإِنْ قَضَيْتَ مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ ذَكَراً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكاً وَ نَصِيباً الْحُقْنَةُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيهَا مَا قَالَ وَ أَفْضَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحُقْنَةُ وَ هِيَ تُعْظِمُ الْبَطْنَ وَ تُنَقِّي دَاءَ الْجَوْفِ وَ تُقَوِّي الْجَسَدَ اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ إِتْيَانَ أَهْلِهِ فَلْيَتَوَقَّ الْأَهِلَّةَ وَ أَنْصَافَ الشُّهُورِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَطْلُبُ الْوَلَدَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْأَرْبِعَاءَ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ وَ فِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ.

تحف العقول / النص / 134 / عهده ع إلى الأشتر حين ولاه مصر و أعمالها ..... ص : 126

عَلَيْهِمْ عُيُونٌ مِنْ أَهْلِ الْأَمَانَةِ وَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ عِنْدَ النَّاسِ فَيُثْبِتُونَ بَلَاءَ كُلِّ ذِي بَلَاءٍ مِنْهُمْ لِيَثِقَ أُولَئِكَ بِعِلْمِكَ بِبَلَائِهِمْ ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى وَ لَا تَضُمَّنَّ بَلَاءَ امْرِئٍ إِلَى غَيْرِهِ وَ لَا تُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَايَةِ بَلَائِهِ وَ كَافِ كُلًّا مِنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْهُ وَ اخْصُصْهُ مِنْكَ بِهَزِّهِ وَ لَا يَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً- وَ لَا ضَعَةُ امْرِئٍ عَلَى أَنْ تُصَغِّرَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ عَظِيماً وَ لَا يُفْسِدَنَّ امْرَأً عِنْدَكَ عِلَّةٌ إِنْ عُرِضَتْ لَهُ وَ لَا نَبْوَةُ حَدِيثٍ لَهُ قَدْ كَانَ لَهُ فِيهَا حُسْنُ بَلَاءٍ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‏ وَ إِنِ اسْتُشْهِدَ أَحَدٌ مِنْ جُنُودِكَ وَ أَهْلِ النِّكَايَةِ فِي عَدُوِّكَ فَاخْلُفْهُ فِي عِيَالِهِ بِمَا يَخْلُفُ بِهِ الْوَصِيُّ الشَّفِيقُ الْمُوَثَّقُ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى عَلَيْهِمْ أَثَرُ فَقْدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَعْطِفُ عَلَيْكَ قُلُوبَ شِيعَتِكَ وَ يَسْتَشْعِرُونَ بِهِ طَاعَتَكَ وَ يَسْلَسُونَ لِرُكُوبِ مَعَارِيضِ التَّلَفِ الشَّدِيدِ فِي وَلَايَتِكَ وَ قَدْ كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص سُنَنٌ فِي الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَّا بَعْدَهُ سُنَنٌ قَدْ جَرَتْ بِهَا سُنَنٌ وَ أَمْثَالٌ فِي الظَّالِمِينَ وَ مَنْ تَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَ تُسَمَّى بِدِينِنَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَ قَالَ‏ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ‏ إِلَّا قَلِيلًا-

تحف العقول / النص / 147 / عهده ع إلى الأشتر حين ولاه مصر و أعمالها ..... ص : 126

وَ لَا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبَدَنِ- فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَإٍ وَ أَفْرَطَ عَلَيْهِ سَوْطُكَ أَوْ يَدُكَ لِعُقُوبَةٍ فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ دِيَةً مُسَلَّمَةً يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِيَّاكَ وَ الْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَ الثِّقَةَ بِمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا وَ حُبَّ الْإِطْرَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّيْطَانِ‏ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِ إِيَّاكَ وَ الْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانٍ أَوِ التَّزَيُّدَ فِيمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ أَوْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ أَوِ التَّسَرُّعَ إِلَى الرَّعِيَّةِ بِلِسَانِكَ فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الْإِحْسَانَ وَ الْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‏- إِيَّاكَ وَ الْعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا وَ التَّسَاقُطَ فِيهَا عِنْدَ زَمَانِهَا وَ اللَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ وَ الْوَهْنَ فِيهَا إِذَا أَوْضَحَتْ فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ كُلَّ عَمَلٍ مَوقِعَهُ وَ إِيَّاكَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا لِلنَّاسِ فِيهِ الْأُسْوَةُ وَ الِاعْتِرَاضَ فِيمَا يَعْنِيكَ وَ التَّغَابِيَ‏

تحف العقول / النص / 151 / خطبته ع المعروفة بالديباج ..... ص : 149

وَثِيقٌ وَ اعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ مَا لَزِمَ الْقَلْبَ الْيَقِينُ وَ أَحْسَنَ الْيَقِينِ التُّقَى وَ أَفْضَلَ أُمُورِ الْحَقِّ عَزَائِمُهَا وَ شَرَّهَا مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ بِالْبِدَعِ هَدْمُ السُّنَنِ الْمَغْبُونُ مَنْ غُبِنَ دِينَهُ وَ الْمَغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَهُ دِينُهُ وَ حَسُنَ يَقِينُهُ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ الشَّقِيُّ مَنِ انْخَدَعَ لِهَوَاهُ عِبَادَ اللَّهِ اعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَ أَنَّ إِخْلَاصَ الْعَمَلِ الْيَقِينُ وَ الْهَوَى يَقُودُ إِلَى النَّارِ وَ مُجَالَسَةَ أَهْلِ اللَّهْوِ يُنْسِي الْقُرْآنَ وَ يُحْضِرُ الشَّيْطَانَ‏ وَ النَّسِي‏ءَ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ وَ أَعْمَالَ الْعُصَاةِ تَدْعُو إِلَى سَخَطِ الرَّحْمَنِ وَ سَخَطَ الرَّحْمَنِ يَدْعُو إِلَى النَّارِ وَ مُحَادَثَةَ النِّسَاءِ تَدْعُو إِلَى الْبَلَاءِ وَ تُزِيغُ الْقُلُوبَ وَ الرَّمْقَ لَهُنَّ يَخْطَفُ نُورَ أَبْصَارِ الْقُلُوبِ وَ لَمْحَ الْعُيُونِ مَصَائِدُ الشَّيْطَانِ‏ وَ مُجَالَسَةَ السُّلْطَانِ يُهَيِّجُ النِّيرَانَ عِبَادَ اللَّهِ اصْدُقُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ وَ جَانِبُوا الْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ وَ إِنَّ الصَّادِقَ عَلَى شَرَفِ مَنْجَاةٍ وَ كَرَامَةٍ وَ الْكَاذِبَ عَلَى شَفَا مَهْوَاةٍ وَ هَلَكَةٍ وَ قُولُوا الْحَقَّ تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَيْهَا وَ صِلُوا أَرْحَامَ مَنْ قَطَعَكُمْ وَ عُودُوا بِالْفَضْلِ عَلَى مَنْ حَرَمَكُمْ وَ إِذَا عَاقَدْتُمْ فَأَوْفُوا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ إِذَا ظُلِمْتُمْ فَاصْبِرُوا وَ إِذَا أُسِي‏ءَ إِلَيْكُمْ‏ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يُعْفَى عَنْكُمْ وَ لَا تَفَاخَرُوا بِالْآبَاءِ- وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ‏ وَ لَا تَمَازَحُوا وَ لَا تَغَاضَبُوا وَ لَا تَبَاذَخُوا- وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً وَ لَا تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ-

تحف العقول / النص / 166 / خطبته ع التي يذكر فيها الإيمان و دعائمه و شعبه و الكفر و دعائمه و شعبه ..... ص : 162

وَ مَنْ غَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ فَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُهُ وَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الْفِسْقِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبْهَةِ. فَالْفِسْقُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ الْجَفَاءِ وَ الْعَمَى وَ الْغَفْلَةِ وَ الْعُتُوِّ فَمَنْ جَفَا حَقَّرَ الْمُؤْمِنَ وَ مَقَتَ الْفُقَهَاءَ وَ أَصَرَّ عَلَى الْحِنْثِ وَ مَنْ عَمِيَ نَسِيَ الذِّكْرَ فَبَذَا خُلُقُهُ وَ بَارَزَ خَالِقَهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ وَ مَنْ غَفَلَ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ وَ انْقَلَبَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ حَسِبَ غَيَّهُ رُشْداً وَ غَرَّتْهُ الْأَمَانِيُّ وَ أَخَذَتْهُ الْحَسْرَةُ إِذَا انْقَضَى الْأَمْرُ وَ انْكَشَفَ عَنْهُ الْغِطَاءُ وَ بَدَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ وَ مَنْ عَتَا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ شَكَّ وَ مَنْ شَكَّ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَذَلَّهُ بِسُلْطَانِهِ وَ صَغَّرَهُ بِجَلَالِهِ كَمَا فَرَّطَ فِي حَيَاتِهِ وَ اغْتَرَّ بِرَبِّهِ الْكَرِيمِ وَ الْغُلُوُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى التَّعَمُّقِ وَ التَّنَازُعِ وَ الزَّيْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْحَقِّ وَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا غَرَقاً فِي الْغَمَرَاتِ لَا تَنْحَسِرُ عَنْهُ فِتْنَةٌ إِلَّا غَشِيَتْهُ أُخْرَى فَهُوَ يَهْوِي فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ وَ مَنْ نَازَعَ وَ خَاصَمَ وَقَعَ بَيْنَهُمُ الْفَشَلُ وَ بَلِيَ أَمْرُهُمْ مِنْ طُولِ‏

تحف العقول / النص / 174 / وصيته ع لكميل بن زياد مختصرة ..... ص : 171

أَنْ تُبْدِيَهُ وَ لَيْسَ لَكَ مِنْ إِبْدَائِهِ تَوْبَةٌ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَوْبَةٌ فَالْمَصِيرُ إِلَى لَظَى يَا كُمَيْلُ إِذَاعَةُ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ص لَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَ لَا يُحْتَمَلُ أَحَدٌ عَلَيْهَا وَ مَا قَالُوهُ فَلَا تُعْلِمْ إِلَّا مُؤْمِناً مُوقِناً يَا كُمَيْلُ قُلْ عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تُكْفَهَا وَ قُلْ عِنْدَ كُلِّ نِعْمَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَزْدَدْ مِنْهَا وَ إِذَا أَبْطَأَتِ الْأَرْزَاقُ عَلَيْكَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ يُوَسِّعْ عَلَيْكَ فِيهَا يَا كُمَيْلُ انْجُ بِوَلَايَتِنَا مِنْ أَنْ يَشْرَكَكَ الشَّيْطَانُ‏ فِي مَالِكَ وَ وُلْدِكَ يَا كُمَيْلُ إِنَّهُ مُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ‏ فَاحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُسْتَوْدَعِينَ وَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقَرّاً إِذَا لَزِمْتَ الْجَادَّةَ الْوَاضِحَةَ الَّتِي لَا تُخْرِجُكَ إِلَى عِوَجٍ وَ لَا تُزِيلُكَ عَنْ مَنْهَجٍ يَا كُمَيْلُ لَا رُخْصَةَ فِي فَرْضٍ وَ لَا شِدَّةَ فِي نَافِلَةٍ يَا كُمَيْلُ إِنَّ ذُنُوبَكَ أَكْثَرُ مِنْ حَسَنَاتِكَ وَ غَفْلَتَكَ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِكَ وَ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ عَمَلِكَ يَا كُمَيْلُ إِنَّكَ لَا تَخْلُو مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ وَ عَافِيَتِهِ إِيَّاكَ فَلَا تَخْلُ مِنْ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَقْدِيسِهِ وَ شُكْرِهِ وَ ذِكْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَا كُمَيْلُ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ- نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ‏ وَ نَسَبَهُمْ إِلَى الْفِسْقِ فَهُمْ فَاسِقُونَ يَا كُمَيْلُ لَيْسَ الشَّأْنَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ تَصُومَ وَ تَتَصَدَّقَ الشَّأْنُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ بِقَلْبٍ نَقِيٍّ وَ عَمَلٍ عِنْدَ اللَّهِ مَرْضِيٍّ وَ خُشُوعٍ سَوِيٍّ وَ انْظُرْ فِيمَا تُصَلِّي وَ عَلَى مَا تُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ-

تحف العقول / النص / 203 / و روي عنه ع في قصار هذه المعاني ..... ص : 200

وَ قَالَ ع‏ إِنَّ الْخُيَلَاءَ مِنَ التَّجَبُّرِ وَ التَّجَبُّرَ مِنَ النَّخْوَةِ وَ النَّخْوَةَ مِنَ التَّكَبُّرِ وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ عَدُوٌّ حَاضِرٌ يَعِدُكُمُ الْبَاطِلَ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُ الْمُسْلِمِ فَلَا تَخَاذَلُوا وَ لا تَنابَزُوا فَإِنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَ مَنْ فَارَقَهَا مَحَقَ وَ مَنْ تَرَكَهَا مَرَقَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ بِالْكَذُوبِ إِذَا نَطَقَ وَ لَا بِالْمُخْلِفِ إِذَا وَعَدَ وَ لَا بِالْخَائِنِ إِذَا اؤْتُمِنَ.

تحف العقول / النص / 229 / جوابه ع عن مسائل سئل عنها في خبر طويل كتبنا منه موضع الحاجة ..... ص : 228

كَمْ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ كَمْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ عَنْ هَذَا الْمَحْوِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ وَ عَنْ قَوْسِ قُزَحَ وَ عَنْ هَذِهِ الْمَجَرَّةِ وَ عَنْ أَوَّلِ شَيْ‏ءٍ انْتَضَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ عَنْ أَوَّلِ شَيْ‏ءٍ اهْتَزَّ عَلَيْهَا وَ عَنِ الْعَيْنِ الَّتِي تَأْوِي إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ عَنِ الْمُؤَنَّثِ وَ عَنْ عَشَرَةِ أَشْيَاءَ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ الْحَسَنُ ع يَا أَخَا أَهْلِ الشَّامِ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ مَا رَأَيْتَ بِعَيْنَيْكَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَيْكَ بَاطِلًا كَثِيراً وَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَ مَدُّ الْبَصَرِ فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَكَذِّبْهُ وَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ يَوْمٌ مُطَّرِدٌ لِلشَّمْسِ تَنْظُرُ إِلَى الشَّمْسِ حِينَ تَطْلُعُ وَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا حِينَ تَغْرُبُ مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَكَذِّبْهُ وَ أَمَّا هَذِهِ الْمَجَرَّةُ فَهِيَ أَشْرَاجُ السَّمَاءِ مَهْبِطُ الْمَاءِ الْمُنْهَمِرِ عَلَى نُوحٍ ع وَ أَمَّا قَوْسُ قُزَحَ فَلَا تَقُلْ قُزَحَ فَإِنَّ قُزَحَ شَيْطَانٌ‏ وَ لَكِنَّهَا قَوْسُ اللَّهِ وَ أَمَانٌ مِنَ الْغَرَقِ وَ أَمَّا الْمَحْوُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ فَإِنَّ ضَوْءَ الْقَمَرِ كَانَ مِثْلَ ضَوْءِ الشَّمْسِ فَمَحَاهُ اللَّهُ وَ قَالَ فِي كِتَابِهِ‏ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً وَ أَمَّا أَوَّلُ شَيْ‏ءٍ انْتَضَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَهُوَ وَادِي دَلَسٍ وَ أَمَّا أَوَّلُ شَيْ‏ءٍ اهْتَزَّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَهِيَ النَّخْلَةُ وَ أَمَّا الْعَيْنُ الَّتِي تَأْوِي إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ عَيْنٌ يُقَالُ‏

تحف العقول / النص / 241 / كتابه ع إلى أهل الكوفة لما سار و رأى خذلانهم إياه ..... ص : 240

وَ لَا لِأَمَلٍ أَصْبَحَ لَكُمْ فِيهِمْ وَ عَنْ غَيْرِ حَدَثٍ كَانَ مِنَّا وَ لَا رَأْيٍ تَفَيَّلَ عَنَّا فَهَلَّا لَكُمُ الْوَيْلَاتُ تَرَكْتُمُونَا وَ السَّيْفُ مَشِيمٌ وَ الْجَأْشُ طَامِنٌ وَ الرَّأْيُ لَمْ يُسْتَحْصَفْ وَ لَكِنِ اسْتَسْرَعْتُمْ إِلَيْهَا كَتَطَايُرِ الدَّبَى وَ تَدَاعَيْتُمْ عَنْهَا كَتَدَاعِي الْفَرَاشِ فَسُحْقاً وَ بُعْداً لِطَوَاغِيتِ الْأُمَّةِ وَ شُذَّاذِ الْأَحْزَابِ وَ نَبَذَةِ الْكِتَابِ وَ نَفَثَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ مُحَرِّفِي الْكَلَامِ وَ مُطْفِئِي السُّنَنِ وَ مُلْحِقِي الْعَهْرَةِ بِالنَّسَبِ الْمُسْتَهْزِءِينَ‏ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ‏ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَخَذْلٌ فِيكُمْ مَعْرُوفٌ قَدْ وَشَجَتْ عَلَيْهِ عُرُوقُكُمْ وَ تَوَارَتْ عَلَيْهِ أُصُولُكُمْ فَكُنْتُمْ أَخْبَثَ ثَمَرَةٍ شَجَا لِلنَّاطِرِ وَ أُكْلَةً لِلْغَاصِبِ أَلَا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى النَّاكِثِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ‏ الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ كَفِيلًا أَلَا وَ إِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيِّ قَدْ رَكَزَ مِنَّا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ الْمِلَّةِ [السَّلَّةِ] وَ الذِّلَّةِ وَ هَيْهَاتَ مِنَّا الدَّنِيئَةُ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ حُجُورٌ طَابَتْ وَ أُنُوفٌ حَمِيَّةٌ وَ نُفُوسٌ أَبِيَّةٌ وَ أَنْ نُؤْثِرَ طَاعَةَ اللِّئَامِ عَلَى مَصَارِعِ الْكِرَامِ-

تحف العقول / النص / 250 / موعظته ع لسائر أصحابه و شيعته و تذكيره إياهم كل يوم جمعة ..... ص : 249

لِسَانُكَ وَ دَحَضَتْ حُجَّتُكَ وَ عَيِيتَ عَنِ الْجَوَابِ وَ بُشِّرْتَ بِالنَّارِ وَ اسْتَقْبَلَتْكَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِنُزُلٍ مِنْ حَمِيمٍ وَ تَصْلِيَةِ جَحِيمٍ وَ اعْلَمْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَّ مَا وَرَاءَ هَذَا أَعْظَمُ وَ أَفْظَعُ وَ أَوْجَعُ لِلْقُلُوبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ‏ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ‏- يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ يُبَعْثَرُ فِيهِ الْقُبُورُ ذَلِكَ يَوْمُ‏ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ‏ ذَلِكَ يَوْمٌ لَا تُقَالُ فِيهِ عَثْرَةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْ أَحَدٍ فِدْيَةٌ وَ لَا تُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ مَعْذِرَةٌ وَ لَا لِأَحَدٍ فِيهِ مُسْتَقْبَلُ تَوْبَةٍ لَيْسَ إِلَّا الْجَزَاءَ بِالْحَسَنَاتِ وَ الْجَزَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَمِلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَجَدَهُ وَ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَمِلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ وَجَدَهُ فَاحْذَرُوا أَيُّهَا النَّاسُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعَاصِي مَا قَدْ نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهَا وَ حَذَّرَكُمُوهَا فِي الْكِتَابِ الصَّادِقِ وَ الْبَيَانِ النَّاطِقِ وَ لَا تَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ وَ تَدْمِيرَهُ عِنْدَ مَا يَدْعُوكُمُ الشَّيْطَانُ‏ اللَّعِينُ إِلَيْهِ مِنْ عَاجِلِ الشَّهَوَاتِ وَ اللَّذَّاتِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ وَ أَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ خَوْفَ اللَّهِ وَ تَذَكَّرُوا مَا قَدْ وَعَدَكُمْ فِي مَرْجِعِكُمْ إِلَيْهِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِهِ كَمَا قَدْ خَوَّفَكُمْ مِنْ شَدِيدِ عِقَابِهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَافَ شَيْئاً حَذِرَهُ وَ مَنْ حَذِرَ شَيْئاً تَرَكَهُ-

تحف العقول / النص / 253 / موعظة و زهد و حكمة ..... ص : 252

اللَّهُ مِنْهَا وَ ازْهَدُوا فِيمَا زَهَّدَكُمُ اللَّهُ فِيهِ مِنْهَا وَ لَا تَرْكَنُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا رُكُونَ مَنْ أَعَدَّهَا دَاراً وَ قَرَاراً وَ بِاللَّهِ إِنَّ لَكُمْ مِمَّا فِيهَا عَلَيْهَا دَلِيلًا مِنْ زِينَتِهَا وَ تَصْرِيفِ أَيَّامِهَا وَ تَغْيِيرِ انْقِلَابِهَا وَ مَثُلَاتِهَا وَ تَلَاعُبِهَا بِأَهْلِهَا إِنَّهَا لَتَرْفَعُ الْخَمِيلَ وَ تَضَعُ الشَّرِيفَ وَ تُورِدُ النَّارَ أَقْوَاماً غَداً فَفِي هَذَا مُعْتَبَرٌ وَ مُخْتَبَرٌ وَ زَاجِرٌ لِمُنْتَبِهٍ وَ إِنَّ الْأُمُورَ الْوَارِدَةَ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِنْ مُظْلِمَاتِ الْفِتَنِ وَ حَوَادِثِ الْبِدَعِ وَ سُنَنِ الْجَوْرِ وَ بَوَائِقِ الزَّمَانِ وَ هَيْبَةِ السُّلْطَانِ وَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ‏ لَتُثَبِّطُ الْقُلُوبَ عَنْ نِيَّتِهَا وَ تُذْهِلُهَا عَنْ مَوْجُودِ الْهُدَى وَ مَعْرِفَةِ أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ عَصَمَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ فَلَيْسَ يَعْرِفُ تَصَرُّفَ أَيَّامِهَا وَ تَقَلُّبَ حَالاتِهَا وَ عَاقِبَةَ ضَرَرِ فِتْنَتِهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ وَ نَهَجَ سَبِيلَ الرُّشْدِ وَ سَلَكَ طَرِيقَ الْقَصْدِ ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلَى ذَلِكَ بِالزُّهْدِ فَكَرَّرَ الْفِكْرَ وَ اتَّعَظَ بِالْعِبَرِ وَ ازْدَجَرَ فَزَهِدَ فِي عَاجِلِ بَهْجَةِ الدُّنْيَا وَ تَجَافَى عَنْ لَذَّاتِهَا وَ رَغِبَ فِي دَائِمِ نَعِيمِ الْآخِرَةِ- وَ سَعى‏ لَها سَعْيَها وَ رَاقَبَ الْمَوْتَ وَ شَنَأَ الْحَيَاةَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَظَرَ إِلَى مَا فِي الدُّنْيَا بِعَيْنٍ نَيِّرَةٍ حَدِيدَةِ النَّظَرِ وَ أَبْصَرَ حَوَادِثَ الْفِتَنِ وَ ضَلَالَ الْبِدَعِ وَ جَوْرَ الْمُلُوكِ الظَّلَمَةِ فَقَدْ لَعَمْرِي اسْتَدْبَرْتُمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُتَرَاكِمَةِ وَ الِانْهِمَاكِ فِيهَا مَا تَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَى تَجَنُّبِ الْغُوَاةِ وَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَ الْبَغْيِ وَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ ارْجِعُوا إِلَى طَاعَتِهِ وَ طَاعَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِنْ طَاعَةِ مَنِ اتُّبِعَ وَ أُطِيعَ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ قَبْلِ النَّدَامَةِ وَ الْحَسْرَةِ وَ الْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ وَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَاللَّهِ مَا صَدَرَ قَوْمٌ قَطُّ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا إِلَى عَذَابِهِ وَ مَا آثَرَ قَوْمٌ قَطُّ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ إِلَّا سَاءَ

تحف العقول / النص / 270 / و أما حق الرحم ..... ص : 263

فَلَا تَعْبَأْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ وَ أَمَّا حَقُّ الْكَبِيرِ فَإِنَّ حَقَّهُ تَوْقِيرُ سِنِّهِ وَ إِجْلَالُ إِسْلَامِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ فِي الْإِسْلَامِ بِتَقْدِيمِهِ فِيهِ وَ تَرْكُ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْخِصَامِ وَ لَا تَسْبِقْهُ إِلَى طَرِيقٍ وَ لَا تَؤُمَّهُ فِي طَرِيقٍ وَ لَا تَسْتَجْهِلْهُ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَيْكَ تَحَمَّلْتَ وَ أَكْرَمْتَهُ بِحَقِّ إِسْلَامِهِ مَعَ سِنِّهِ فَإِنَّمَا حَقُّ السِّنِّ بِقَدْرِ الْإِسْلَامِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ وَ أَمَّا حَقُّ الصَّغِيرِ فَرَحْمَتُهُ وَ تَثْقِيفُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السَّتْرُ عَلَيْهِ وَ الرِّفْقُ بِهِ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ وَ السَّتْرُ عَلَى جَرَائِرِ حَدَاثَتِهِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّوْبَةِ وَ الْمُدَارَاةُ لَهُ وَ تَرْكُ مُمَاحَكَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى لِرُشْدِهِ وَ أَمَّا حَقُّ السَّائِلِ فَإِعْطَاؤُهُ إِذَا تَيَقَّنْتَ صِدْقَهُ وَ قَدَرْتَ عَلَى سَدِّ حَاجَتِهِ وَ الدُّعَاءُ لَهُ فِيمَا نَزَلَ بِهِ وَ الْمُعَاوَنَةُ لَهُ عَلَى طَلِبَتِهِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي صِدْقِهِ وَ سَبَقَتْ إِلَيْهِ التُّهَمَةُ لَهُ وَ لَمْ تَعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ‏ أَرَادَ أَنْ يَصُدَّكَ عَنْ حَظِّكَ وَ يَحُولَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ التَّقَرُّبِ إِلَى رَبِّكَ فَتَرَكْتَهُ بِسَتْرِهِ وَ رَدَدْتَهُ رَدّاً جَمِيلًا وَ إِنْ غَلَبْتَ نَفْسَكَ فِي أَمْرِهِ وَ أَعْطَيْتَهُ عَلَى مَا عَرَضَ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ- فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَ أَمَّا حَقُّ الْمَسْئُولِ فَحَقُّهُ إِنْ أَعْطَى قُبِلَ مِنْهُ مَا أَعْطَى بِالشُّكْرِ لَهُ وَ الْمَعْرِفَةِ لِفَضْلِهِ وَ طَلَبِ وَجْهِ الْعُذْرِ فِي مَنْعِهِ وَ أَحْسِنْ بِهِ الظَّنَّ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ مَنَعَ فَمَالَهُ مَنَعَ وَ أَنْ لَيْسَ التَّثْرِيبُ فِي مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً فَ إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ-

تحف العقول / النص / 285 / وصيته ع لجابر بن يزيد الجعفي ..... ص : 284

فَيَنْتَعِشُ وَ يُقِيلُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ فَيَتَذَكَّرُ وَ يَفْزَعُ إِلَى التَّوْبَةِ وَ الْمَخَافَةِ فَيَزْدَادُ بَصِيرَةً وَ مَعْرِفَةً لِمَا زِيدَ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ- إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ يَا جَابِرُ اسْتَكْثِرْ لِنَفْسِكَ مِنَ اللَّهِ قَلِيلَ الرِّزْقِ تَخَلُّصاً إِلَى الشُّكْرِ وَ اسْتَقْلِلْ مِنْ نَفْسِكَ كَثِيرَ الطَّاعَةِ لِلَّهِ إِزْرَاءً عَلَى النَّفْسِ وَ تَعَرُّضاً لِلْعَفْوِ وَ ادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ حَاضِرَ الشَّرِّ بِحَاضِرِ الْعِلْمِ وَ اسْتَعْمِلْ حَاضِرَ الْعِلْمِ بِخَالِصِ الْعَمَلِ وَ تَحَرَّزْ فِي خَالِصِ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيمِ الْغَفْلَةِ بِشِدَّةِ التَّيَقُّظِ وَ اسْتَجْلِبْ شِدَّةَ التَّيَقُّظِ بِصِدْقِ الْخَوْفِ وَ احْذَرْ خَفِيَّ التَّزَيُّنِ بِحَاضِرِ الْحَيَاةِ وَ تَوَقَّ مُجَازَفَةَ الْهَوَى بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ وَ قِفْ عِنْدَ غَلَبَةِ الْهَوَى بِاسْتِرْشَادِ الْعِلْمِ وَ اسْتَبْقِ خَالِصَ الْأَعْمَالِ لِيَوْمِ الْجَزَاءِ وَ انْزِلْ سَاحَةَ الْقَنَاعَةِ بِاتِّقَاءِ الْحِرْصِ وَ ادْفَعْ عَظِيمَ الْحِرْصِ بِإِيثَارِ الْقَنَاعَةِ وَ اسْتَجْلِبْ حَلَاوَةَ الزَّهَادَةِ بِقَصْرِ الْأَمَلِ وَ اقْطَعْ أَسْبَابَ الطَّمَعِ بِبَرْدِ الْيَأْسِ وَ سُدَّ سَبِيلَ الْعُجْبِ بِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ وَ تَخَلَّصْ إِلَى رَاحَةِ النَّفْسِ بِصِحَّةِ التَّفْوِيضِ وَ اطْلُبْ رَاحَةَ الْبَدَنِ بِإِجْمَامِ الْقَلْبِ وَ تَخَلَّصْ إِلَى إِجْمَامِ الْقَلْبِ بِقِلَّةِ الْخَطَإِ وَ تَعَرَّضْ لِرِقَّةِ الْقَلْبِ بِكَثْرَةِ الذِّكْرِ فِي الْخَلَوَاتِ وَ اسْتَجْلِبْ نُورَ الْقَلْبِ بِدَوَامِ الْحُزْنِ وَ تَحَرَّزْ مِنْ إِبْلِيسَ بِالْخَوْفِ الصَّادِقِ وَ إِيَّاكَ وَ الرَّجَاءَ الْكَاذِبَ فَإِنَّهُ يُوقِعُكَ فِي الْخَوْفِ الصَّادِقِ وَ تَزَيَّنْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالصِّدْقِ فِي الْأَعْمَالِ وَ تَحَبَّبْ إِلَيْهِ بِتَعْجِيلِ الِانْتِقَالِ وَ إِيَّاكَ وَ التَّسْوِيفَ فَإِنَّهُ بَحْرٌ يَغْرَقُ فِيهِ الْهَلْكَى وَ إِيَّاكَ وَ الْغَفْلَةَ فَفِيهَا تَكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ وَ إِيَّاكَ وَ التَّوَانِيَ فِيمَا لَا عُذْرَ لَكَ فِيهِ فَإِلَيْهِ يَلْجَأُ النَّادِمُونَ وَ اسْتَرْجِعْ سَالِفَ الذُّنُوبِ بِشِدَّةِ النَّدَمِ وَ كَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ تَعَرَّضْ‏

تحف العقول / النص / 298 / و روي عنه ع في قصار هذه المعاني ..... ص : 292

وَ قَالَ ع‏ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ يَبْعُدُ السُّلْطَانُ وَ الشَّيْطَانُ‏ مِنْكُمْ فَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ بَلَى أَخْبِرْنَا بِهِ حَتَّى نَفْعَلَهُ فَقَالَ ع عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَبَكِّرُوا بِهَا فَإِنَّهَا تُسَوِّدُ وَجْهَ إِبْلِيسَ وَ تَكْسِرُ شِرَّةَ السُّلْطَانِ الظَّالِمِ عَنْكُمْ فِي يَوْمِكُمْ ذَلِكَ وَ عَلَيْكُمْ بِالْحُبِّ فِي اللَّهِ وَ التَّوَدُّدِ وَ الْمُوَازَرَةِ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ دَابِرَهُمَا يَعْنِي السُّلْطَانَ وَ الشَّيْطَانَ‏ وَ أَلِحُّوا فِي الِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّهُ مَمْحَاةٌ لِلذُّنُوبِ.

تحف العقول / النص / 302 / وصيته ع لعبد الله بن جندب ..... ص : 301

لَقَدْ كَانَ الْمُتَقَرِّبُ مِنْهُمْ إِلَى اللَّهِ بِعِلْمِهِ يُرِيدُ سِوَاهُ‏ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ لَوْ أَنَّ شِيعَتَنَا اسْتَقَامُوا لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ لَأَظَلَّهُمُ الْغَمَامُ وَ لَأَشْرَقُوا نَهَاراً وَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ‏ وَ لَمَا سَأَلُوا اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُمْ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ لَا تَقُلْ فِي الْمُذْنِبِينَ مِنْ أَهْلِ دَعْوَتِكُمْ إِلَّا خَيْراً وَ اسْتَكِينُوا إِلَى اللَّهِ فِي تَوْفِيقِهِمْ وَ سَلُوا التَّوْبَةَ لَهُمْ فَكُلُّ مَنْ قَصَدَنَا وَ وَالانَا وَ لَمْ يُوَالِ عَدُوَّنَا وَ قَالَ مَا يَعْلَمُ وَ سَكَتَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ يَهْلِكُ الْمُتَّكِلُ عَلَى عَمَلِهِ وَ لَا يَنْجُو الْمُجْتَرِئُ عَلَى الذُّنُوبِ الْوَاثِقُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ قُلْتُ فَمَنْ يَنْجُو قَالَ الَّذِينَ هُمْ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَ الْخَوْفِ كَأَنَّ قُلُوبَهُمْ فِي مِخْلَبِ طَائِرٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعَذَابِ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ اللَّهُ الْحُورَ الْعِينَ وَ يُتَوِّجَهُ بِالنُّورِ فَلْيُدْخِلْ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ السُّرُورَ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ أَقِلَّ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ وَ الْكَلَامَ بِالنَّهَارِ فَمَا فِي الْجَسَدِ شَيْ‏ءٌ أَقَلَّ شُكْراً مِنَ الْعَيْنِ وَ اللِّسَانِ فَإِنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ قَالَتْ لِسُلَيْمَانَ ع يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ النَّوْمَ فَإِنَّهُ يُفْقِرُكَ يَوْمَ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ‏ مَصَائِدَ يَصْطَادُ بِهَا فَتَحَامَوْا شِبَاكَهُ وَ مَصَائِدَهُ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا هِيَ قَالَ أَمَّا مَصَائِدُهُ فَصَدٌّ عَنْ بِرِّ الْإِخْوَانِ وَ أَمَّا شِبَاكُهُ فَنَوْمٌ عَنْ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ أَمَا إِنَّهُ مَا يُعْبَدُ اللَّهُ بِمِثْلِ نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى بِرِّ الْإِخْوَانِ وَ زِيَارَتِهِمْ وَيْلٌ لِلسَّاهِينَ عَنِ الصَّلَوَاتِ النَّائِمِينَ فِي الْخَلَوَاتِ الْمُسْتَهْزِءِينَ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ فِي الْفَتَرَاتِ أُولَئِكَ الَّذِينَ‏ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ‏ ... يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ مَنْ أَصْبَحَ مَهْمُوماً لِسِوَى فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَقَدْ هَوَّنَ عَلَيْهِ الْجَلِيلَ وَ رَغِبَ‏

تحف العقول / النص / 309 / وصيته ع لأبي جعفر محمد بن النعمان الأحول ..... ص : 307

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً يَا ابْنَ النُّعْمَانِ إِيَّاكَ وَ الْمِرَاءَ فَإِنَّهُ يُحْبِطُ عَمَلَكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْجِدَالَ فَإِنَّهُ يُوبِقُكَ وَ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الْخُصُومَاتِ فَإِنَّهَا تُبْعِدُكَ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الصَّمْتَ وَ أَنْتُمْ تَتَعَلَّمُونَ الْكَلَامَ كَانَ أَحَدُهُمَا إِذَا أَرَادَ التَّعَبُّدَ يَتَعَلَّمُ الصَّمْتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَشْرِ سِنِينَ فَإِنْ كَانَ يُحْسِنُهُ وَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ تَعَبَّدَ وَ إِلَّا قَالَ مَا أَنَا لِمَا أَرُومُ بِأَهْلٍ إِنَّمَا يَنْجُو مَنْ أَطَالَ الصَّمْتَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ صَبَرَ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ عَلَى الْأَذَى أُولَئِكَ النُّجَبَاءُ الْأَصْفِيَاءُ الْأَوْلِيَاءُ حَقّاً وَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمُتَرَاسُّونَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمَائِمِ الْحَسَدَةُ لِإِخْوَانِهِمْ لَيْسُوا مِنِّي وَ لَا أَنَا مِنْهُمْ إِنَّمَا أَوْلِيَائِيَ الَّذِينَ سَلَّمُوا لِأَمْرِنَا وَ اتَّبَعُوا آثَارَنَا وَ اقْتَدَوْا بِنَا فِي كُلِّ أُمُورِنَا ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ أَحَدُكُمْ مِلْ‏ءَ الْأَرْضِ ذَهَباً عَلَى اللَّهِ ثُمَّ حَسَدَ مُؤْمِناً لَكَانَ ذَلِكَ الذَّهَبُ مِمَّا يُكْوَى بِهِ فِي النَّارِ يَا ابْنَ النُّعْمَانِ إِنَّ الْمُذِيعَ لَيْسَ كَقَاتِلِنَا بِسَيْفِهِ بَلْ هُوَ أَعْظَمُ وِزْراً بَلْ هُوَ أَعْظَمُ وِزْراً بَلْ هُوَ أَعْظَمُ وِزْراً يَا ابْنَ النُّعْمَانِ إِنَّهُ مَنْ رَوَى عَلَيْنَا حَدِيثاً فَهُوَ مِمَّنْ قَتَلَنَا عَمْداً وَ لَمْ يَقْتُلْنَا خَطَأً يَا ابْنَ النُّعْمَانِ إِذَا كَانَتْ دَوْلَةُ الظُّلْمِ فَامْشِ وَ اسْتَقْبِلْ مَنْ تَتَّقِيهِ بِالتَّحِيَّةِ فَإِنَّ الْمُتَعَرِّضَ لِلدَّوْلَةِ قَاتِلُ نَفْسِهِ وَ مُوبِقُهَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ يَا ابْنَ النُّعْمَانِ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ يُدْخِلُ فِينَا مَنْ لَيْسَ مِنَّا وَ لَا مِنْ‏

تحف العقول / النص / 310 / وصيته ع لأبي جعفر محمد بن النعمان الأحول ..... ص : 307

أَهْلِ دِينِنَا فَإِذَا رَفَعَهُ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَمَرَهُ الشَّيْطَانُ‏ فَيَكْذِبُ عَلَيْنَا وَ كُلَّمَا ذَهَبَ وَاحِدٌ جَاءَ آخَرُ يَا ابْنَ النُّعْمَانِ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقَدْ نَاصَفَ الْعِلْمَ وَ الْمُؤْمِنُ يَحْقِدُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ فَإِذَا قَامَ ذَهَبَ عَنْهُ الْحِقْدُ يَا ابْنَ النُّعْمَانِ إِنَّ الْعَالِمَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُخْبِرَكَ بِكُلِّ مَا يَعْلَمُ لِأَنَّهُ سِرُّ اللَّهِ الَّذِي أَسَرَّهُ إِلَى جَبْرَئِيلَ ع وَ أَسَرَّهُ جَبْرَئِيلُ ع إِلَى مُحَمَّدٍ ص وَ أَسَرَّهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَى عَلِيٍّ ع وَ أَسَرَّهُ عَلِيٌّ ع إِلَى الْحَسَنِ ع وَ أَسَرَّهُ الْحَسَنُ ع إِلَى الْحُسَيْنِ ع وَ أَسَرَّهُ الْحُسَيْنُ ع إِلَى عَلِيٍّ ع وَ أَسَرَّهُ عَلِيٌّ ع إِلَى مُحَمَّدٍ ع وَ أَسَرَّهُ مُحَمَّدٌ ع إِلَى مَنْ أَسَرَّهُ فَلَا تَعْجَلُوا فَوَ اللَّهِ لَقَدْ قَرُبَ هَذَا الْأَمْرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَذَعْتُمُوهُ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ مَا لَكُمْ سِرٌّ إِلَّا وَ عَدُوُّكُمْ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكُمْ يَا ابْنَ النُّعْمَانِ ابْقَ عَلَى نَفْسِكَ فَقَدْ عَصَيْتَنِي لَا تُذِعْ سِرِّي فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ كَذَبَ عَلَى أَبِي وَ أَذَاعَ سِرَّهُ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِيدِ وَ إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ كَذَبَ‏

تحف العقول / النص / 421 / جوابه ع للمأمون في جوامع الشريعة لما سأله جمع ذلك ..... ص : 415

وَ الْمَرْأَةُ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ الْعَقِيقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُسَمَّى يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً يَوْمَ السَّابِعِ وَ إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ خَلْقَ تَقْدِيرٍ لَا خَلْقَ تَكْوِينٍ وَ لَا تَقُلْ بِالْجَبْرِ وَ لَا بِالتَّفْوِيضِ وَ لَا يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَرِي‏ءَ بِجُرْمِ السَّقِيمِ وَ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ الْأَبْنَاءَ وَ الْأَطْفَالَ بِذُنُوبِ الْآبَاءِ وَ إِنَّهُ قَالَ‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏ وَ اللَّهُ يَغْفِرُ وَ لَا يَظْلِمُ وَ لَا يَفْرِضُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُهُمْ وَ يُغْوِيهِمْ وَ لَا يَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ وَ يَصْطَفِي مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْفُرُ وَ يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ‏ مِنْ دُونِهِ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ غَيْرُ الْإِيمَانِ وَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِناً لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَقْتُلُ‏ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ\* بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ أَصْحَابُ الْحُدُودِ لَا بِمُؤْمِنِينَ وَ لَا بِكَافِرِينَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُدْخِلُ النَّارَ مُؤْمِناً وَ قَدْ وَعَدَهُ الْجَنَّةَ وَ الْخُلُودَ فِيهَا وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ بِنِفَاقٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَبَائِرِ لَمْ يُبْعَثْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا مِنْهُمْ وَ لَا تُحِيطُ جَهَنَّمُ إِلَّا بِالْكَافِرِينَ وَ كُلُّ إِثْمٍ دَخَلَ صَاحِبُهُ بِلُزُومِهِ النَّارَ فَهُوَ فَاسِقٌ وَ مَنْ أَشْرَكَ أَوْ كَفَرَ أَوْ نَافَقَ أَوْ أَتَى كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الشَّفَاعَةُ جَائِزَةٌ لِلْمُسْتَشْفِعِينَ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِاللِّسَانِ وَاجِبٌ-

تحف العقول / النص / 468 / رسالته ع في الرد على أهل الجبر و التفويض و إثبات العدل و المنزلة بين المنزلتين ..... ص : 458

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سَأَلْتَ عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ تَمْلِكُهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ مَعَ اللَّهِ فَسَكَتَ عَبَايَةُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْ يَا عَبَايَةُ قَالَ وَ مَا أَقُولُ قَالَ ع إِنْ قُلْتَ إِنَّكَ تَمْلِكُهَا مَعَ اللَّهِ قَتَلْتُكَ وَ إِنْ قُلْتَ تَمْلِكُهَا دُونَ اللَّهِ قَتَلْتُكَ قَالَ عَبَايَةُ فَمَا أَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ع تَقُولُ إِنَّكَ تَمْلِكُهَا بِاللَّهِ الَّذِي يَمْلِكُهَا مِنْ دُونِكَ فَإِنْ يُمَلِّكْهَا إِيَّاكَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَطَائِهِ وَ إِنْ يَسْلُبْكَهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَلَائِهِ هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَكَ وَ الْقَادِرُ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَقْدَرَكَ أَ مَا سَمِعْتَ النَّاسَ يَسْأَلُونَ الْحَوْلَ وَ الْقُوَّةَ حِينَ يَقُولُونَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ عَبَايَةُ وَ مَا تَأْوِيلُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ع لَا حَوْلَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ إِلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ وَ لَا قُوَّةَ لَنَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ قَالَ فَوَثَبَ عَبَايَةُ فَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع حِينَ أَتَاهُ نَجْدَةُ يَسْأَلُهُ عَنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا ذَا عَرَفْتَ رَبَّكَ قَالَ ع بِالتَّمْيِيزِ الَّذِي خَوَّلَنِي وَ الْعَقْلِ الَّذِي دَلَّنِي قَالَ أَ فَمَجْبُولٌ أَنْتَ عَلَيْهِ قَالَ لَوْ كُنْتُ مَجْبُولًا مَا كُنْتُ مَحْمُوداً عَلَى إِحْسَانٍ وَ لَا مَذْمُوماً عَلَى إِسَاءَةٍ وَ كَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِاللَّائِمَةِ مِنَ الْمُسِي‏ءِ فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَائِمٌ بَاقٍ وَ مَا دُونَهُ حَدَثٌ حَائِلٌ زَائِلٌ وَ لَيْسَ الْقَدِيمُ الْبَاقِي كَالْحَدَثِ الزَّائِلِ قَالَ نَجْدَةُ أَجِدُكَ أَصْبَحْتَ حَكِيماً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَصْبَحْتُ مُخَيَّراً فَإِنْ أَتَيْتُ السَّيِّئَةَ بِمَكَانِ الْحَسَنَةِ فَأَنَا الْمُعَاقَبُ عَلَيْهَا وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عَنْ خُرُوجِنَا إِلَى الشَّامِ بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ قَالَ ع نَعَمْ يَا شَيْخُ مَا عَلَوْتُمْ تَلْعَةً وَ لَا هَبَطْتُمْ وَادِياً إِلَّا بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ الشَّيْخُ عِنْدَ اللَّهِ أَحْتَسِبُ عَنَائِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ع مَهْ يَا شَيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَظَّمَ أَجْرَكُمْ فِي مَسِيرِكُمْ وَ أَنْتُمْ سَائِرُونَ وَ فِي مَقَامِكُمْ وَ أَنْتُمْ مُقِيمُونَ وَ فِي انْصِرَافِكُمْ وَ أَنْتُمْ مُنْصَرِفُونَ وَ لَمْ تَكُونُوا فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ أُمُورِكُمْ مُكْرَهِينَ وَ لَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ أَنَّهُ قَضَاءٌ حَتْمٌ وَ قَدَرٌ لَازِمٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ لَسَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِيدُ وَ لَمَا أُلْزِمَتِ الْأَشْيَاءُ أَهْلَهَا عَلَى الْحَقَائِقِ ذَلِكَ مَقَالَةُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ‏ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ أَمَرَ تَخْيِيراً وَ نَهَى تَحْذِيراً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرَهاً وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ يَخْلُقِ‏

تحف العقول / النص / 486 / و روي عنه ع في قصار هذه المعاني ..... ص : 486

وَ كَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ شِيعَتِهِ يُعَرِّفُهُ اخْتِلَافَ الشِّيعَةِ فَكَتَبَ ع إِنَّمَا خَاطَبَ اللَّهُ الْعَاقِلَ وَ النَّاسُ فِيَّ عَلَى طَبَقَاتٍ الْمُسْتَبْصِرُ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ مُتَمَسِّكٌ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِفَرْعِ الْأَصْلِ غَيْرُ شَاكٍّ وَ لَا مُرْتَابٍ لَا يَجِدُ عَنِّي مَلْجَأً وَ طَبَقَةٌ لَمْ تَأْخُذِ الْحَقَّ مِنْ أَهْلِهِ فَهُمْ كَرَاكِبِ الْبَحْرِ يَمُوجُ عِنْدَ مَوْجِهِ وَ يَسْكُنُ عِنْدَ سُكُونِهِ وَ طَبَقَةٌ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ‏ شَأْنُهُمُ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَ دَفْعُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ‏ حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ‏ فَدَعْ مَنْ ذَهَبَ‏

الغيبة للنعماني / النص / 20 / مقدمة المؤلف

معادن الرحمة و محل النعمة و بدور الظلام و نور الأنام و بحور العلم و باب السلام الذي ندب الله عز و جل خلقه إلى دخوله و حذرهم النكوب عن سبيله حيث قال- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ أفضل صلواته و أشرفها و أذكاها و أنماها و أتمها و أعلاها و أسناها و سلم تسليما كثيرا كما هو أهله و كما محمد و آله ع أهله منه.

الغيبة للنعماني / النص / 46 / باب 2 فيما جاء في تفسير قوله تعالى و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

و التظافر على الظلم بهم و النبذ لهما فقد سمى الله تعالى رسوله ذكرا فقال- قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا و قال- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ فمن الذكر هاهنا إلا الرسول و من أهل الذكر إلا أهل بيته الذين هم محل العلم ثم قال عز و جل- وَ كانَ الشَّيْطانُ‏ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا فجعل مصاحبة خليله الذي أضله عن الذكر في دار الدنيا و خذله في الآخرة و لم تنفعه خلته و مصاحبته إياه حين تبرأ كل واحد من صاحبه مصاحبة الشيطان‏ ثم قال عز و جل من قائل حكاية لما يقوله النبي ص يوم القيامة عند ذلك- وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً أي اتخذوا هذا القرآن الذي أمرتهم بالتمسك به و بأهل بيتي و ألا يتفرقوا عنهما مهجورا.

الغيبة للنعماني / النص / 165 / فصل ..... ص : 161

فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ الناظرة بنور الهدى و القلوب السليمة من العمى المشرقة بالإيمان و الضياء بهذا القول قول الإمامين الباقر و الصادق ع في الغيبة و ما في القائم ع من سنن الأنبياء ع من الاستتار و الخوف و أنه ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة و تأملوه حسنا فإنه يسقط معه الأباطيل و الأضاليل التي ابتدعها المبتدعون الذين لم يذقهم الله حلاوة الإيمان و العلم و جعلهم بنجوة منه و بمعزل عنه و ليحمد هذه الطائفة القليلة النزرة الله حق حمده على ما من به عليها من الثبات على نظام الإمامة و ترك الشذوذ عنها كما شذ الأكثر ممن كان يعتقدها و طار يمينا و شمالا و أمكن الشيطان‏ منه و من قياده و زمامه يدخله في كل لون و يخرجه من آخر حتى يورده كل غي و يصده عن كل رشد و يكره إليه الإيمان و يزين له الضلال و يجلي في صدره قول كل من قال بعقله و عمل على قياسه و يوحش عنده الحق و اعتقاد طاعة من فرض الله طاعته كما قال جل و عز في محكم كتابه حكاية لقول إبليس لعنه الله- فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‏ و قوله أيضا وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ‏ و قوله‏ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ‏ أ ليس‏

الغيبة للنعماني / النص / 221 / باب 13 ما روي في صفته و سيرته و فعله و ما نزل من القرآن فيه ع

الْعُقُولُ عَنْ هَذَا وَ أَيْنَ يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا أَ تَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِكَ يُوجَدُ فِي غَيْرِ آلِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ص كَذَبَتْهُمْ وَ اللَّهِ أَنْفُسُهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الْأَبَاطِيلُ فَارْتَقَوْا مُرْتَقًى صَعْباً دَحْضاً تَزِلُّ عَنْهُ إِلَى الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقُولٍ حَائِرَةٍ بَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ وَ آرَاءٍ مُضِلَّةٍ فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً لَقَدْ رَامُوا صَعْباً وَ قَالُوا إِفْكاً وَ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً وَ وَقَعُوا فِي الْحَيْرَةِ إِذْ تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ- وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ‏ رَغِبُوا عَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ- وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ وَ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏ الْآيَةَ وَ قَالَ‏ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ. أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ. أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ‏ وَ قَالَ‏ أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها أَمْ طَبَعَ اللَّهُ‏ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ‏ أَمْ‏ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ. وَ لَوْ

الغيبة للنعماني / النص / 264 / باب 14 ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم ع و يدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة ع

27- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَاجِيَةَ الْقَطَّانِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِنَّ الْمُنَادِيَ يُنَادِي أَنَّ الْمَهْدِيَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِيهِ فَيُنَادِي الشَّيْطَانُ‏ إِنَّ فُلَاناً وَ شِيعَتَهُ عَلَى الْحَقِّ يَعْنِي رَجُلًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ.

الغيبة للنعماني / النص / 264 / باب 14 ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم ع و يدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة ع

28- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبَاحٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فُلَاناً هُوَ الْأَمِيرُ وَ يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ عَلِيّاً وَ شِيعَتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ قُلْتُ فَمَنْ يُقَاتِلُ الْمَهْدِيَّ بَعْدَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يُنَادِي إِنَّ فُلَاناً وَ شِيعَتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ الصَّادِقَ مِنَ الْكَاذِبِ قَالَ يَعْرِفُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْوُونَ حَدِيثَنَا وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمُحِقُّونَ الصَّادِقُونَ.

الغيبة للنعماني / النص / 265 / باب 14 ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم ع و يدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة ع

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَجِبْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الْقَائِمِ كَيْفَ يُقَاتَلُ مَعَ مَا يَرَوْنَ مِنَ الْعَجَائِبِ مِنْ خَسْفِ الْبَيْدَاءِ بِالْجَيْشِ وَ مِنَ النِّدَاءِ الَّذِي يَكُونُ مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَدَعُهُمْ حَتَّى يُنَادِيَ كَمَا نَادَى بِرَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ الْعَقَبَةِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 22 / باب المياه و طهرها و نجاستها ..... ص : 5

وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ فَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ فِيهِ وَ لَكِنْ يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ يُورِثُ النِّسْيَانَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 23 / باب ارتياد المكان للحدث و السنة في دخوله و الآداب فيه إلى الخروج منه ..... ص : 22

37- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْمُتَوَضَّإِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ أَمِتْ عَنِّي الْأَذَى وَ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ إِذَا اسْتَوَى جَالِساً لِلْوُضُوءِ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْقَذَى وَ الْأَذَى وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ إِذَا تَزَحَّرَ قَالَ- اللَّهُمَّ كَمَا أَطْعَمْتَنِيهِ طَيِّباً فِي عَافِيَةٍ فَأَخْرِجْهُ مِنِّي خَبِيثاً فِي عَافِيَةٍ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 24 / باب ارتياد المكان للحدث و السنة في دخوله و الآداب فيه إلى الخروج منه ..... ص : 22

41- وَ كَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبِّ أَخْرِجْ عَنِّي الْأَذَى سَرْحاً بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ اجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فِيمَا تَصْرِفُهُ عَنِّي مِنَ الْأَذَى وَ الْغَمِّ الَّذِي لَوْ حَبَسْتَهُ عَنِّي هَلَكْتُ لَكَ الْحَمْدُ اعْصِمْنِي مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ الْبُقْعَةِ وَ أَخْرِجْنِي مِنْهَا سَالِماً وَ حُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 24 / باب ارتياد المكان للحدث و السنة في دخوله و الآداب فيه إلى الخروج منه ..... ص : 22

وَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ إِقْرَاراً بِأَنَّهُ غَيْرُ مُبَرِّئٍ نَفْسَهُ مِنَ الْعُيُوبِ وَ يُدْخِلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى فَرْقاً بَيْنَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ‏ أَكْثَرَ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 25 / باب ارتياد المكان للحدث و السنة في دخوله و الآداب فيه إلى الخروج منه ..... ص : 22

42- وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثاً أَسْنَدَهُ إِلَى الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 25 / باب ارتياد المكان للحدث و السنة في دخوله و الآداب فيه إلى الخروج منه ..... ص : 22

43- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‏- إِذَا انْكَشَفَ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 47 / باب حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه ..... ص : 44

وَ مَنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ النَّوْمِ وَ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فَإِنْ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا نَاسِياً فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ قَذَرٌ يُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ الْوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً وَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً فَقَدْ أَبْدَعَ وَ مَنْ مَسَحَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ فَقَدْ تَبِعَ وَسْوَاسَ الشَّيْطَانِ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 55 / باب علة الوضوء ..... ص : 55

127- جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلُوهُ أَخْبِرْنَا يَا مُحَمَّدُ لِأَيِّ عِلَّةٍ تُوَضَّأُ هَذِهِ الْجَوَارِحُ الْأَرْبَعُ وَ هِيَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِي الْجَسَدِ قَالَ النَّبِيُّ ص لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ‏ إِلَى آدَمَ ع- دَنَا مِنَ الشَّجَرَةِ

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 91 / باب غسل الحيض و النفاس ..... ص : 88

وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ وَ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَخْتَضِبَ لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 120 / باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة ..... ص : 110

265- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إِبْطَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَتَّخِذُهُ مِجَنّاً يَسْتَتِرُ بِهِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 123 / باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة ..... ص : 110

285- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع‏ يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ فِي الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي غَيْرِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالضَّنَى وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ-

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 125 / باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة ..... ص : 110

296- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- اغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِوَرَقِ السِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ سَبْعِينَ يَوْماً وَ مَنْ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ سَبْعِينَ يَوْماً لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 127 / تقليم الأظفار و أخذ الشارب و المشط ..... ص : 126

307- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَتَّخِذُهُ مِجَنّاً يَسْتَتِرُ بِهِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 128 / تقليم الأظفار و أخذ الشارب و المشط ..... ص : 126

321- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ‏ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 134 / باب غسل الميت ..... ص : 131

360- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَيَأْتِي الرَّجُلَ مِنْ أَوْلِيَائِنَا عِنْدَ مَوْتِهِ-

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 137 / باب غسل الميت ..... ص : 131

وَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَدْفَعُ الشَّيْطَانَ‏ عَنِ الْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَاةِ وَ يُلَقِّنُهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْعَظِيمَةِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 142 / باب غسل الميت ..... ص : 131

396- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ لَا تَدَعَنَّ مَيِّتَكَ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَعْبَثُ بِهِ فِي جَوْفِهِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 213 / باب علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت ..... ص : 211

إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَوْصَانِي أَنْ أَحْفَظَهَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا عَلَى آدَمَ ع وَ كَانَ بَيْنَ مَا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ بَيْنَ مَا تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَ فِي أَيَّامِ الْآخِرَةِ يَوْمٌ‏ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْعِشَاءِ وَ صَلَّى آدَمُ ع ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَةً لِخَطِيئَتِهِ وَ رَكْعَةً لِخَطِيئَةِ حَوَّاءَ وَ رَكْعَةً لِتَوْبَتِهِ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ عَلَى أُمَّتِي وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ فَوَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ لِمَنْ دَعَاهُ فِيهَا وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي أَمَرَنِي رَبِّي بِهَا فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ‏ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ ظُلْمَةً وَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ظُلْمَةً أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُمَّتِي بِهَذِهِ الصَّلَاةِ لِتُنَوِّرَ الْقَبْرَ وَ لِيُعْطِيَنِي وَ أُمَّتِيَ النُّورَ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَا مِنْ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَ تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ لِلْمُرْسَلِينَ قَبْلِي وَ أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَطْلُعُ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ فَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا الْكَافِرُ لِتَسْجُدَ أُمَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُرْعَتُهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 304 / باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ..... ص : 300

أَرَدْتَ النَّفْخَ فَلْيَكُنْ قَبْلَ دُخُولِكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ثَلَاثُ نَفَخَاتٍ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ عَلَى الرُّقَى وَ عَلَى الطَّعَامِ الْحَارِّ وَ لَا تَبْزُقْ وَ لَا تَمْخُطْ فَإِنَّ مَنْ حَبَسَ رِيقَهُ إِجْلَالًا لِلَّهِ تَعَالَى فِي صَلَاتِهِ أَوْرَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِحَّةً إِلَى الْمَمَاتِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ إِلَى نَحْرِكَ وَ لَا تُجَاوِزْ بِكَفَّيْكَ أُذُنَيْكَ حِيَالَ خَدَّيْكَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً وَ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي تَرَسُّلٍ تَرْفَعُ بِهِمَا يَدَيْكَ وَ قُلْ- لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْكَ وَ بِكَ وَ لَكَ وَ إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَى وَ لَا مَفَرَّ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ قُلْ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ‏ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ ص وَ مِنْهَاجِ عَلِيٍ‏ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي‏ وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‏ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ‏ بِسْمِ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ‏ الرَّحِيمِ‏ وَ إِنْ شِئْتَ كَبَّرْتَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وِلَاءً إِلَّا أَنَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 333 / باب سجدة الشكر و القول فيها ..... ص : 329

977- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ فِي سُجُودِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَيْتُكَ فَإِنِّي قَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ الْإِيمَانُ بِكَ مَنّاً مِنْكَ عَلَيَّ لَا مَنّاً مِنِّي عَلَيْكَ وَ تَرَكْتُ مَعْصِيَتَكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ أَنْ أَدْعُوَ لَكَ وَلَداً أَوْ أَدْعُوَ لَكَ شَرِيكاً مَنّاً مِنْكَ عَلَيَّ لَا مَنّاً مِنِّي عَلَيْكَ وَ عَصَيْتُكَ فِي أَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ مُكَابَرَةٍ وَ لَا مُعَانَدَةٍ وَ لَا اسْتِكْبَارٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا جُحُودٍ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَ لَكِنِ اتَّبَعْتُ هَوَايَ وَ اسْتَزَلَّنِي الشَّيْطَانُ‏ بَعْدَ الْحُجَّةِ عَلَيَّ وَ الْبَيَانِ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذُنُوبِي غَيْرَ ظَالِمٍ لِي وَ إِنْ تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي فَبِجُودِكَ وَ بِكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 338 / باب أحكام السهو في الصلاة ..... ص : 338

985- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكَ أَشْكُو مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتَّى لَا أَعْقِلُ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ وَ تَزْجُرُهُ وَ تَطْرُدُهُ عَنْكَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 339 / باب أحكام السهو في الصلاة ..... ص : 338

990- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَدَعْهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 350 / باب أحكام السهو في الصلاة ..... ص : 338

1022- وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فَلَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ كُلُّ ذَا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 360 / باب أحكام السهو في الصلاة ..... ص : 338

نَوْمٌ‏ هُوَ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ لَيْسَ سَهْوُ النَّبِيِّ ص كَسَهْوِنَا لِأَنَّ سَهْوَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّمَا أَسْهَاهُ لِيُعْلِمَ أَنَّهُ بَشَرٌ مَخْلُوقٌ فَلَا يُتَّخَذَ رَبّاً مَعْبُوداً دُونَهُ وَ لِيَعْلَمَ النَّاسُ بِسَهْوِهِ حُكْمَ السَّهْوِ مَتَى سَهَوْا وَ سَهْوُنَا مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ‏ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ‏ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ‏ وَ عَلَى مَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْغَاوِينَ وَ يَقُولُ الدَّافِعُونَ لِسَهْوِ النَّبِيِّ ص إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَ إِنَّهُ لَا أَصْلَ لِلرَّجُلِ وَ لَا لِلْخَبَرِ وَ كَذَبُوا لِأَنَّ الرَّجُلَ مَعْرُوفٌ وَ هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو الْمَعْرُوفُ بِذِي الْيَدَيْنِ- وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ الْمُخَالِفُ وَ الْمُؤَالِفُ وَ قَدْ أَخْرَجْتُ عَنْهُ أَخْبَاراً فِي كِتَابِ وَصْفِ قِتَالِ الْقَاسِطِينَ بِصِفِّينَ- وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَوَّلُ دَرَجَةٍ فِي الْغُلُوِّ نَفْيُ السَّهْوِ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ لَوْ جَازَ أَنْ تُرَدَّ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى لَجَازَ أَنْ تُرَدَّ جَمِيعُ الْأَخْبَارِ وَ فِي رَدِّهَا إِبْطَالُ الدِّينِ وَ الشَّرِيعَةِ وَ أَنَا أَحْتَسِبُ الْأَجْرَ فِي تَصْنِيفِ كِتَابٍ مُنْفَرِدٍ فِي إِثْبَاتِ سَهْوِ النَّبِيِّ ص وَ الرَّدِّ عَلَى مُنْكِرِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 431 / باب وجوب الجمعة و فضلها و من وضعت عنه و الصلاة و الخطبة فيها ..... ص : 409

فِي آثَارِ الْأَوَّلِينَ وَ فِي آبَائِكُمُ الْمَاضِينَ مُعْتَبَرٌ وَ تَبْصِرَةٌ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَ لَمْ تَرَوْا إِلَى الْمَاضِينَ مِنْكُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَ إِلَى الْخَلَفِ الْبَاقِينَ مِنْكُمْ لَا يَقِفُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ حَرامٌ عَلى‏ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ‏ وَ قَالَ‏ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ‏ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ‏ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ‏ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ أَ وَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يُصْبِحُونَ وَ يُمْسُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَّى فَمَيِّتٌ يُبْكَى وَ آخَرُ يُعَزَّى وَ صَرِيعٌ يَتَلَوَّى وَ عَائِدٌ وَ مَعُودٌ وَ آخَرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ وَ طَالِبُ الدُّنْيَا وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُهُ وَ غَافِلٌ وَ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَى أَثَرِ الْمَاضِينَ يَمْضِي الْبَاقُونَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَبْقَى وَ يَفْنَى مَا سِوَاهُ وَ إِلَيْهِ يَئُولُ الْخَلْقُ وَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ أَلَا إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِيداً وَ هُوَ سَيِّدُ أَيَّامِكُمْ وَ أَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ وَ قَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ فِيهِ إِلَى ذِكْرِهِ فَلْتَعْظُمْ رَغْبَتُكُمْ فِيهِ وَ لْتَخْلُصْ نِيَّتُكُمْ فِيهِ وَ أَكْثِرُوا فِيهِ التَّضَرُّعَ وَ الدُّعَاءَ وَ مَسْأَلَةَ الرَّحْمَةِ وَ الْغُفْرَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْتَجِيبُ لِكُلِّ مَنْ دَعَاهُ وَ يُورِدُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ وَ كُلَّ مُسْتَكْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ‏ وَ فِيهِ سَاعَةٌ مُبَارَكَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ سَالِفَ ذُنُوبِنَا فِيمَا خَلَا مِنْ أَعْمَارِنَا وَ عَصَمَنَا وَ إِيَّاكُمْ مِنِ اقْتِرَافِ الْآثَامِ بَقِيَّةَ أَيَّامِ دَهْرِنَا إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ- كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 470 / باب ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه ..... ص : 469

1352- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَدَعِ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ- أُعِيذُ نَفْسِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَالِي بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ فَذَلِكَ الَّذِي عَوَّذَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ع- الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 471 / باب ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه ..... ص : 469

1358- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خِفْتَ الْجَنَابَةَ فَقُلْ فِي فِرَاشِكَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الِاحْتِلَامِ وَ مِنْ سُوءِ الْأَحْلَامِ وَ مِنْ أَنْ يَتَلَاعَبَ بِيَ الشَّيْطَانُ‏ فِي الْيَقَظَةِ وَ الْمَنَامِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 479 / باب وقت صلاة الليل ..... ص : 477

إِلَّا وَ هُوَ يُوقَظُ فِي لَيْلَتِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ وَ إِلَّا جَاءَ الشَّيْطَانُ‏ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ أَ وَ لَا يَرَى أَحَدُكُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ قَامَ وَ هُوَ مُتَخَثِّرٌ ثَقِيلٌ كَسْلَانُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 482 / باب ما يقول الرجل إذا استيقظ من النوم ..... ص : 480

ذَكَرَهُمْ فَقَالَ- تَتَجافى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً أُنْزِلَتْ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَتْبَاعِهِ مِنْ شِيعَتِنَا يَنَامُونَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ طَامِعِينَ فِيمَا عِنْدَهُ فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لِنَبِيِّهِ ع وَ أَخْبَرَهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ وَ أَنَّهُ أَسْكَنَهُمْ فِي جِوَارِهِ وَ أَدْخَلَهُمْ جَنَّتَهُ وَ آمَنَ خَوْفَهُمْ وَ آمَنَ رَوْعَتَهُمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أَنَا قُمْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَيَّ شَيْ‏ءٍ أَقُولُ إِذَا قُمْتُ فَقَالَ قُلِ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ وَ إِلَهِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي‏ يُحْيِ الْمَوْتى‏ وَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَهَا ذَهَبَ عَنْكَ رِجْزُ الشَّيْطَانِ‏ وَ وَسْوَاسُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 497 / باب قضاء صلاة الليل ..... ص : 496

وَ قَدْ رُوِيَ نَهْيٌ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا لِأَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ إِلَّا أَنَّهُ رَوَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 498 / باب قضاء صلاة الليل ..... ص : 496

1427- عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ‏ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ‏ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 503 / باب كراهية النوم بعد الغداة ..... ص : 501

1448- وَ رُوِيَ‏ قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَقِيلُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 517 / باب صلاة العيدين ..... ص : 504

مِنْ خَطِيئَتِهِ قَبْلَ يَوْمِ مَنِيَّتِهِ أَ لَا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ بُؤْسِهِ وَ فَقْرِهِ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَخَافُهُ وَ يَرْجُو ثَوَابَهُ أَلَا وَ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِيداً وَ جَعَلَكُمْ لَهُ أَهْلًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَ ادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَ أَدُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَلْيُؤَدِّهَا كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ عَنْهُ وَ عَنْ عِيَالِهِ كُلِّهِمْ ذَكَرِهِمْ وَ أُنْثَاهُمْ صَغِيرِهِمْ وَ كَبِيرِهِمْ وَ حُرِّهِمْ وَ مَمْلُوكِهِمْ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْإِحْسَانِ إِلَى نِسَائِكُمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَ إِتْيَانِ الْفَاحِشَةِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ بَخْسِ الْمِكْيَالِ وَ نَقْصِ الْمِيزَانِ وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ بِالتَّقْوَى وَ جَعَلَ الْآخِرَةَ خَيْراً لَنَا وَ لَكُمْ مِنَ الْأُولَى إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَ أَبْلَغَ مَوْعِظَةِ الْمُتَّقِينَ- كِتَابُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ثُمَّ يَجْلِسُ جِلْسَةً كَجِلْسَةِ الْعَجْلَانِ ثُمَّ يَقُومُ بِالْخُطْبَةِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 521 / باب صلاة العيدين ..... ص : 504

تَمَّتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ إِنْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ أَوْ تَجُرُّ بِرِجْلَيْهَا إِلَى الْمَنْسِكِ فَلَا تُجْزِي وَ إِذَا ضَحَّيْتُمْ فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ أَهْدُوا وَ احْمَدُوا اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَكُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ‏ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ\* وَ أَحْسِنُوا الْعِبَادَةَ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ وَ ارْغَبُوا فِيمَا كَتَبَ عَلَيْكُمْ وَ فَرَضَ مِنَ الْجِهَادِ وَ الْحَجِّ وَ الصِّيَامِ فَإِنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ عَظِيمٌ لَا يَنْفَدُ وَ تَرْكَهُ وَبَالٌ لَا يَبِيدُ وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَخِيفُوا الظَّالِمَ وَ انْصُرُوا الْمَظْلُومَ وَ خُذُوا عَلَى يَدِ الْمُرِيبِ وَ أَحْسِنُوا إِلَى النِّسَاءِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ اصْدُقُوا الْحَدِيثَ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْحَقِّ وَ لَا تَغُرَّنَّكُمُ‏ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ ذِكْرُ اللَّهِ وَ أَبْلَغَ مَوْعِظَةِ الْمُتَّقِينَ كِتَابُ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 61 / باب فضل السخاء و الجود ..... ص : 61

1707- قَالَ الصَّادِقُ ع‏ خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ الْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةُ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ ثُمَّ قَالَ لِجَمِيلٍ يَا جَمِيلُ أَخْبِرْ بِهَذَا غُرَرَ أَصْحَابِكَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِي قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ ثُمَّ قَالَ يَا جَمِيلُ أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يَهُونُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ قَدْ مَدَحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْقَلِيلِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ‏ وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ‏ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ‏ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 66 / باب فضل الصدقة ..... ص : 66

1730- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تَفُكُّ مِنْ بَيْنِ لَحْيَيْ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ‏ وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ‏ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 75 / باب فضل الصيام ..... ص : 74

1774- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ‏ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ‏ عَنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ وَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 98 / باب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه ..... ص : 94

1837- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ كَفَاكُمُ اللَّهُ عَدُوَّكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ قَالَ‏ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏ وَ وَعَدَكُمُ الْإِجَابَةَ أَلَا وَ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ سَبْعِينَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ فَلَيْسَ بِمَحْلُولٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُكُمْ هَذَا أَلَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ مُفَتَّحَةٌ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَلَا وَ الدُّعَاءُ فِيهِ مَقْبُولٌ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 105 / باب ما يقال في أول يوم من شهر رمضان ..... ص : 102

هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِي وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَافِيَةَ وَ صَحِّحْ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَاسِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ خَتْلِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ خَدْعِهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ خَيْلِهِ وَ رَجْلِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ أَحْزَابِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَخْدَانِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ جَمِيعِ كَيْدِهِمْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ تَمَامَ صِيَامِهِ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِي قِيَامِهِ وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ عَنِّي صَبْراً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً وَ احْتِسَاباً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنِّي بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ الْجِدَّ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الْجَزَعَ وَ الْخُشُوعَ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 196 / باب علل الحج ..... ص : 190

وَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ‏ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ ع فِي الْوَادِي فَسَعَى وَ هُوَ مَنَازِلُ الشَّيَاطِينِ وَ إِنَّمَا صَارَ الْمَسْعَى أَحَبَّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ يَذِلُّ فِيهِ كُلُّ جَبَّارٍ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 200 / باب علل الحج ..... ص : 190

وَ إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الشَّجَرَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَكَانَ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَّيْكَ قَالَ أَ لَمْ أَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَيْتُ وَ وَجَدْتُكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص الْحَمْدُ وَ النِّعْمَةُ وَ الْمُلْكُ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلِذَلِكَ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ دُونَ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا وَ أَمَّا تَقْلِيدُ الْبُدْنِ فَلِيُعْرَفَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ الَّذِي يُقَلِّدُهَا بِهِ وَ الْإِشْعَارُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِيَحْرُمَ ظَهْرُهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا وَ لَا يَسْتَطِيعَ الشَّيْطَانُ‏ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 214 / باب فضائل الحج ..... ص : 201

2197- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ رَمَى الْجِمَارَ يُحَطُّ عَنْهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ إِذَا رَمَاهَا الْمُؤْمِنُ الْتَقَفَهَا الْمَلَكُ وَ إِذَا رَمَاهَا الْكَافِرُ قَالَ الشَّيْطَانُ‏ بِاسْتِكَ مَا رَمَيْتَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 250 / من أراد الكعبة بسوء ..... ص : 248

بِالطُّوبِ وَ الْمَدَرِ وَ تُهَرْوِلُونَ حَوْلَهُ هَرْوَلَةَ الْبَعِيرِ إِذَا نَفَرَ مَنْ فَكَّرَ فِي هَذَا أَوْ قَدَّرَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فِعْلٌ أَسَّسَهُ غَيْرُ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ وَ نِظَامُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَّ فَلَمْ يَسْتَعْذِبْهُ وَ صَارَ الشَّيْطَانُ‏ وَلِيَّهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ ثُمَّ لَا يُصْدِرُهُ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِيَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ لَهُ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مُجْتَمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ أَحَقُّ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ وَ انْتُهِيَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ بِالصُّوَرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ ذَكَرْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَأَحَلْتَ عَلَى غَائِبٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَيْلَكَ وَ كَيْفَ يَكُونُ غَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ وَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ‏ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَ يَرَى أَشْخَاصَهُمْ وَ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ وَ إِنَّمَا الْمَخْلُوقُ الَّذِي إِذَا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ اشْتَغَلَ بِهِ مَكَانٌ وَ خَلَا مِنْهُ مَكَانٌ فَلَا يَدْرِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مَا حَدَثَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ فَأَمَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الشَّأْنِ الْمَلِكُ الدَّيَّانُ- فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ وَ لَا يَشْتَغِلُ بِهِ مَكَانٌ وَ لَا يَكُونُ إِلَى مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى مَكَانٍ وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْآيَاتِ الْمُحْكَمَةِ وَ الْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ وَ أَيَّدَهُ بِنَصْرِهِ وَ اخْتَارَهُ لِتَبْلِيغِ رِسَالاتِهِ صَدَّقْنَا قَوْلَهُ بِأَنَّ رَبَّهُ بَعَثَهُ وَ كَلَّمَهُ فَقَامَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَنْ أَلْقَانِي فِي بَحْرِ هَذَا سَأَلْتُكُمْ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 270 / باب حمل العصا في السفر ..... ص : 270

2410- وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ حَمْلُ الْعَصَا يَنْفِي الْفَقْرَ وَ لَا يُجَاوِرُهُ الشَّيْطَانُ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 277 / باب كراهة الوحدة في السفر ..... ص : 276

2433- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‏ فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع لَا تَخْرُجْ فِي سَفَرٍ وَحْدَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ يَا عَلِيُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَافَرَ وَحْدَهُ فَهُوَ غَاوٍ وَ الِاثْنَانِ غَاوِيَانِ وَ الثَّلَاثَةُ نَفَرٌ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ سَفْرٌ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 277 / باب كراهة الوحدة في السفر ..... ص : 276

2435- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ‏ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ مَنْ صَحِبَكَ فَقَالَ مَا صَحِبْتُ أَحَداً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَأَحْسَنْتُ أَدَبَكَ ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ شَيْطَانٌ‏ وَ اثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَ ثَلَاثَةٌ صَحْبٌ وَ أَرْبَعَةٌ رُفَقَاءُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 279 / باب الرفقاء في السفر و وجوب حق بعضهم على بعض ..... ص : 278

2443- وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ الْبَائِتُ فِي الْبَيْتِ وَحْدَهُ شَيْطَانٌ‏ وَ الِاثْنَانِ لُمَةٌ وَ الثَّلَاثَةُ أُنْسٌ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 284 / باب الخيل و ارتباطها و أول من ركبها ..... ص : 283

2460- وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ الْخَيْلُ عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ‏ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 291 / باب ما جاء في الإبل ..... ص : 290

2487- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 297 / باب آداب المسافر ..... ص : 296

مِنْ دَابَّةٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ زَادٍ وَ إِذَا اسْتَشْهَدُوكَ عَلَى الْحَقِّ فَاشْهَدْ لَهُمْ وَ اجْهَدْ رَأْيَكَ لَهُمْ إِذَا اسْتَشَارُوكَ ثُمَّ لَا تَعْزِمْ حَتَّى تَثَبَّتَ وَ تَنْظُرَ وَ لَا تُجِبْ فِي مَشُورَةٍ حَتَّى تَقُومَ فِيهَا وَ تَقْعُدَ وَ تَنَامَ وَ تَأْكُلَ وَ تُصَلِّيَ وَ أَنْتَ مُسْتَعْمِلٌ فِكْرَتَكَ وَ حِكْمَتَكَ فِي مَشُورَتِكَ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُمْحِضِ النَّصِيحَةَ لِمَنِ اسْتَشَارَهُ سَلَبَهُ اللَّهُ رَأْيَهُ وَ نَزَعَ عَنْهُ الْأَمَانَةَ وَ إِذَا رَأَيْتَ أَصْحَابَكَ يَمْشُونَ فَامْشِ مَعَهُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ يَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا تَصَدَّقُوا وَ أَعْطَوْا قَرْضاً فَأَعْطِ مَعَهُمْ وَ اسْمَعْ لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنّاً وَ إِذَا أَمَرُوكَ بِأَمْرٍ وَ سَأَلُوكَ شَيْئاً فَقُلْ نَعَمْ وَ لَا تَقُلْ لَا فَإِنَّ لَا عِيٌّ وَ لُؤْمٌ وَ إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَانْزِلُوا وَ إِذَا شَكَكْتُمْ فِي الْقَصْدِ فَقِفُوا وَ تَآمَرُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَخْصاً وَاحِداً فَلَا تَسْأَلُوهُ عَنْ طَرِيقِكُمْ وَ لَا تَسْتَرْشِدُوهُ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فِي الْفَلَاةِ مُرِيبٌ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَيْنَ اللُّصُوصِ أَوْ يَكُونَ هُوَ الشَّيْطَانُ‏ الَّذِي حَيَّرَكُمْ وَ احْذَرُوا الشَّخْصَيْنِ أَيْضاً إِلَّا أَنْ تَرَوْا مَا لَا أَرَى فَإِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَبْصَرَ بِعَيْنِهِ شَيْئاً عَرَفَ الْحَقَّ مِنْهُ وَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ يَا بُنَيَّ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْ‏ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ وَ صَلِّ فِي جَمَاعَةٍ وَ لَوْ عَلَى رَأْسِ زُجٍّ وَ لَا تَنَامَنَّ عَلَى دَابَّتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ سَرِيعٌ فِي دَبَرِهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحُكَمَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَحْمِلٍ يُمْكِنُكَ التَّمَدُّدُ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ وَ إِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْمَنْزِلِ فَانْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ وَ ابْدَأْ بِعَلْفِهَا قَبْلَ نَفْسِكَ فَإِنَّهَا نَفْسُكَ وَ إِذَا أَرَدْتُمُ النُّزُولَ فَعَلَيْكُمْ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ بِأَحْسَنِهَا لَوْناً وَ أَلْيَنِهَا تُرْبَةً وَ أَكْثَرِهَا عُشْباً فَإِذَا نَزَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِكَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِي الْأَرْضِ وَ إِذَا ارْتَحَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَدِّعِ الْأَرْضَ الَّتِي حَلَلْتَ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لِكُلِّ بُقْعَةٍ أَهْلًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَأْكُلَ طَعَاماً حَتَّى تَبْدَأَ فَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَافْعَلْ-

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 531 / استلام الحجر الأسود ..... ص : 531

ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قَبِّلْهُ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ فَافْتَحْ بِهِ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ فَامْسَحْهُ بِيَدِكَ الْيُمْنَى وَ قَبِّلْهَا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ فَأَشِرْ إِلَيْهِ بِيَدِكَ وَ قَبِّلْهَا وَ قُلْ- أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ اللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 548 / الرجوع إلى منى و رمي الجمار ..... ص : 547

وَ أَخْرِجْ مِمَّا مَعَكَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ وَ تَقِفُ فِي وَسَطِ الْوَادِي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ عَشْرُ خُطُوَاتٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَ تَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ الْحَصَى فِي كَفِّكَ الْيُسْرَى- اللَّهُمَّ هَذِهِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَتَنَاوَلُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ تَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ إِذَا رَمَيْتَهَا- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ‏ وَ جُنُودَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ص حَتَّى تَرْمِيَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ يَجُوزُ أَنْ تُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَرْمِيهَا تَكْبِيرَةً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْكَ حَصَاةٌ فِي الْجَمْرَةِ أَوْ فِي طَرِيقِكَ فَخُذْ مَكَانَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ وَ لَا تَأْخُذُ مِنْ حَصَى‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 585 / باب ثواب زيارة النبي و الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ..... ص : 577

أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حَقِّي وَ طَاعَتِي فَأَنَا وَ آبَائِي شُفَعَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ كُنَّا شُفَعَاءَهُ نَجَا وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ رَآنِي فِي مَنَامِهِ فَقَدْ رَآنِي لِأَنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَ لَا فِي صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَائِي وَ لَا فِي صُورَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ شِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 591 / زيارة قبر أمير المؤمنين ص ..... ص : 586

3198- وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ وَ دَلَّتْ عَلَيْهِ‏ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ‏ أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ قَتَلَكُمْ وَ حَارَبَكُمْ مُشْرِكُونَ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنَ الْجَحِيمِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ حَارَبَكُمْ لَنَا أَعْدَاءُ وَ نَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وَ أَنَّهُمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَمِّيهِمْ ع وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِي مَعَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ المُسَمَّيْنَ اللَّهُمَّ وَ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا بِالطَّاعَةِ وَ الْمُنَاصَحَةِ وَ الْمَحَبَّةِ وَ حُسْنِ الْمُؤَازَرَةِ وَ التَّسْلِيمِ وَ سَبِّحْ تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ ع وَ هُوَ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ الْبَاذِخِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِيفِ- سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ سُبْحَانَ ذِي الْبَهْجَةِ وَ الْجَمَالِ سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى بِالنُّورِ وَ الْوَقَارِ سُبْحَانَ مَنْ يَرَى أَثَرَ النَّمْلِ فِي الصَّفَا وَ وَقْعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 613 / زيارة جامعة لجميع الأئمة ع ..... ص : 609

وَ أَمْرُهُ إِلَيْكُمْ مَنْ وَالاكُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ وَ شُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ وَ الرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ وَ الْآيَةُ الْمَخْزُونَةُ وَ الْأَمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَ مَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ سَعِدَ مَنْ وَالاكُمْ وَ هَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ وَ خَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَ هُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنَ الْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ‏ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ‏ خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ‏ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ‏ وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَايَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَ تَزْكِيَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَ أَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَ لَا يَفُوقُهُ فَائِقٌ وَ لَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَ لَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ حَتَّى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا صِدِّيقٌ وَ لَا شَهِيدٌ وَ لَا عَالِمٌ وَ لَا جَاهِلٌ وَ لَا دَنِيٌّ وَ لَا فَاضِلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لَا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَ لَا جَبَّارٌ عَنِيدٌ وَ لَا شَيْطَانٌ‏ مَرِيدٌ وَ لَا خَلْقٌ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلَّا عَرَّفَهُمْ جَلَالَةَ أَمْرِكُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِكُمْ-

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 626 / باب الفروض على الجوارح ..... ص : 626

3215- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا بُنَيَّ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَسْأَلُكَ عَنْهَا وَ ذَكَّرَهَا وَ وَعَظَهَا وَ حَذَّرَهَا وَ أَدَّبَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْهَا سُدًى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَقْفُ‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ‏ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ‏ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ‏ ثُمَّ اسْتَعْبَدَهَا بِطَاعَتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ فَهَذِهِ فَرِيضَةٌ جَامِعَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الْجَوَارِحِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ‏ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً يَعْنِي بِالْمَسَاجِدِ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أَبْصارُكُمْ وَ لا جُلُودُكُمْ‏ يَعْنِي بِالْجُلُودِ الْفُرُوجَ ثُمَّ خَصَّ كُلَّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِكَ بِفَرْضٍ وَ نَصَّ عَلَيْهَا فَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ لَا تُصْغِيَ بِهِ إِلَى الْمَعَاصِي فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ‏ أَنْ‏ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ‏ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ‏ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ‏ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَزَّ وَ جَلَّ مَوْضِعَ النِّسْيَانِ فَقَالَ‏ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَبَشِّرْ

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 49 / باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته ..... ص : 40

قَالَ عُمَرُ هُوَ شَيْطَانٌ‏ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ فَإِنَّهَا تَحْضُرُهَا الْمَلَائِكَةُ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْلَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 160 / باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات ..... ص : 156

3587 وَ- رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‏ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ فَاجْتَنِبُوهُ‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ قَالَ كُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّى الْكِعَابُ وَ الْجَوْزُ-

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 252 / باب المزارعة و الإجارة ..... ص : 244

3913 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ قَالَ‏ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ طَلَبْتُ بَيْتاً أَتَكَارَاهُ فَدَخَلْتُ دَاراً فِيهَا بَيْتَانِ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ فِيهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُكَارِي هَذَا الْبَيْتَ قُلْتُ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ أَنَا شَابٌّ قَالَتْ أَنَا أُغْلِقُ الْبَابَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَحَوَّلْتُ مَتَاعِي فِيهِ وَ قُلْتُ لَهَا أَغْلِقِي الْبَابَ فَقَالَتْ تَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دَعْهُ فَقُلْتُ لَا أَنَا شَابٌّ وَ أَنْتِ شَابَّةٌ أَغْلِقِيهِ قَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِي بَيْتِكَ فَلَسْتُ آتِيكَ وَ لَا أَقْرَبُكَ وَ أَبَتْ أَنْ تُغْلِقَهُ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّيَا فِي بَيْتٍ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 339 / باب الصيد و الذبائح ..... ص : 314

4203 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ الْكَبْشَ أَتَاهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ هَذَا لِي فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا قَالَ لِي مِنْهُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا فَلَمْ يَزَلْ يُسَمِّي عُضْواً عُضْواً مِنَ الشَّاةِ وَ يَأْبَى عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ ع حَتَّى انْتَهَى إِلَى الطِّحَالِ فَسَمَّاهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَهُوَ لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 355 / باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و غير ذلك من آداب الطعام ..... ص : 352

4250 وَ- فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ‏ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ‏ اخْزَ يَا فَاسِقُ فَلَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ هُمْ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ فَإِذَا لَمْ يَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ‏ ادْنُ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتْ فَلَمْ يَحْمَدُوا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ هُمْ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 356 / باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و غير ذلك من آداب الطعام ..... ص : 352

4256 وَ- رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ قَالَ‏ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- بِالْمَدِينَةِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِوَانٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ هَذَا الْخِوَانِ فَقَالَ إِذَا وَضَعْتَهُ فَسَمِّ اللَّهَ وَ إِذَا رَفَعْتَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ قُمَّ مَا حَوْلَ الْخِوَانِ فَإِنَّ هَذَا حَدُّهُ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا كُوزٌ مَوْضُوعٌ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ الْكُوزِ فَقَالَ اشْرَبْ مِمَّا يَلِي شَفَتَيْهِ وَ سَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا رَفَعْتَهُ عَنْ فِيكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِيَّاكَ وَ مَوْضِعَ الْعُرْوَةِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ‏ فَهَذَا حَدُّهُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 360 / باب الأيمان و النذور و الكفارات ..... ص : 359

4274 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‏ءٍ إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ‏ خُطُواتِ‏ الشَّيْطانِ‏\*.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 366 / باب الأيمان و النذور و الكفارات ..... ص : 359

4295- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ‏ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 402 / باب ما يصنع الرجل إذا أدخلت أهله إليه ..... ص : 402

4405- قَالَ الصَّادِقُ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ‏ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ قُلْ- اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 405 / باب التسمية عند الجماع ..... ص : 404

يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ كَانَ ذَلِكَ شِرْكَ شَيْطَانٍ‏ وَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 474 / باب الدعاء في طلب الولد ..... ص : 474

4660- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ‏ قُلْ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‏ وَ اجْعَلْ‏ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي‏ فِي حَيَاتِي وَ يَسْتَغْفِرُ لِي بَعْدَ مَوْتِي وَ اجْعَلْهُ لِي خَلْقاً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ نَصِيباً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا تَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ‏ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 487 / باب العقيقة و التحنيك و التسمية و الكنى و حلق رأس المولود و ثقب أذنيه و الختان ..... ص : 484

4723 وَ- فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقَالُ عِنْدَ الْعَقِيقَةِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَيْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ تُسَمِّي وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَكَ سَفَكْتُ الدِّمَاءَ لَا شَرِيكَ لَكَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* اللَّهُمَّ اخْسَأْ عَنَّا الشَّيْطَانَ‏ الرَّجِيمَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 552 / باب النوادر ..... ص : 551

كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِكَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ أَنْ يُصِيبَهَا مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِي أُسْبُوعِهَا مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ أَمْنَعُهَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْأَرْبَعَةَ قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعْقَمُ وَ تَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْوَلَدِ وَ لَحَصِيرٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ مِنْهُ قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَى الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً بِتَمَامٍ وَ الْكُزْبُرَةُ تُثِيرُ الْحَيْضَ فِي بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَيْهَا الْوِلَادَةَ وَ التُّفَّاحُ الْحَامِضُ يَقْطَعُ حَيْضَهَا فَيَصِيرُ دَاءً عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ لَيُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ أَحْوَلَ وَ الشَّيْطَانُ‏ يَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِي الْإِنْسَانِ يَا عَلِيُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ وَ لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْيَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُخَنَّثاً أَوْ مُؤَنَّثاً مُخَبَّلًا يَا عَلِيُّ مَنْ كَانَ جُنُباً فِي الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِهِ قِرَاءَةَ الْعَزَائِمِ دُونَ غَيْرِهَا يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُؤَدِّيكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ فَإِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ كَانَ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 554 / باب النوادر ..... ص : 551

السَّمَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ قَيِّماً وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي هَذِهِ كَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِيلَ ع.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 554 / باب النوادر ..... ص : 551

4900- وَ شَكَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع نِسَاءَهُ فَقَامَ ع خَطِيباً فَقَالَ يَا مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ يُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِيَالِ فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِكْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالِكَ وَ عَدَوْنَ أَمْرَ الْمَالِكِ فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ الْبَذَخُ لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ كَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ لَهُنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ لَا يَشْكُرْنَ الْكَثِيرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِيلَ يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ وَ يَحْفَظْنَ الشَّرَّ يَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ وَ يَتَمَادَيْنَ فِي الطُّغْيَانِ وَ يَتَصَدَّيْنَ لِلشَّيْطَانِ‏ فَدَارُوهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفِعَالَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 564 / باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عز و جل عليها النار ..... ص : 561

وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَ أَكْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏ وَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ‏ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‏ وَ السِّحْرُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ‏ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ‏ وَ الزِّنَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ‏ يَلْقَ أَثاماً. يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً. إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ‏ الْآيَةَ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْآيَةَ وَ الْغُلُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ‏ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ‏ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‏ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَلَ بِهَا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَيْئاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ ص وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ قَالَ فَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ لَهُ صُرَاخٌ مِنْ بُكَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ هَلَكَ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَ نَازَعَكُمْ فِي الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 572 / باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عز و جل عليها النار ..... ص : 561

4958 وَ- رَوَى هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ طَلَبَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا وَ طَلَبَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ‏ فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا إِنَّكَ قَدْ طَلَبْتَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا فَطَلَبْتَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا أَ فَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ‏ءٍ تُكْثِرُ بِهِ دُنْيَاكَ وَ تُكْثِرُ بِهِ تَبَعَكَ فَقَالَ بَلَى قَالَ تَبْتَدِعُ دِيناً وَ تَدْعُو إِلَيْهِ النَّاسَ فَفَعَلَ فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ فَأَطَاعُوهُ فَأَصَابَ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِنَّهُ فَكَّرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُ ابْتَدَعْتُ دِيناً وَ دَعَوْتُ النَّاسَ إِلَيْهِ وَ مَا أَرَى لِي تَوْبَةً إِلَّا أَنْ آتِيَ مَنْ دَعَوْتُهُ فَأَرُدَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَيَقُولُ إِنَّ الَّذِي دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا ابْتَدَعْتُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 5 / باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ..... ص : 3

وَ نَهَى عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَ نَهَى عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ وَ نَهَى أَنْ يُمْحَى شَيْ‏ءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبُزَاقِ أَوْ يُكْتَبَ بِهِ وَ نَهَى أَنْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ فِي رُؤْيَاهُ مُتَعَمِّداً وَ قَالَ يُكَلِّفُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً وَ مَا هُوَ بِعَاقِدِهَا وَ نَهَى عَنِ التَّصَاوِيرِ وَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كَلَّفَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَ نَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ وَ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ نَهَى أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ وَ قَالَ يَكُونُ مِنْهُ خَرَسُ الْوَلَدِ وَ قَالَ لَا تُبَيِّتُوا الْقُمَامَةَ فِي بُيُوتِكُمْ وَ أَخْرِجُوهَا نَهَاراً فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ‏-

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 6 / باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ..... ص : 3

وَ قَالَ لَا يَبِيتَنَّ أَحَدُكُمْ وَ يَدُهُ غَمِرَةٌ فَإِنْ فَعَلَ فَأَصَابَهُ لَمَمُ الشَّيْطَانِ‏ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ وَ نَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا وَ نَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ وَ نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَ نَهَى أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ نَهَى أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا وَ نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ عَامِرٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ‏ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ\* وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي وَ نَهَى عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ نَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْكُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ وَ هِيَ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ-

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 14 / باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ..... ص : 3

وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ قَالَ ع مَنْ عَرَضَتْ لَهُ فَاحِشَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ فَاجْتَنَبَهَا مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَ أَنْجَزَ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ‏ أَلَا وَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ دُنْيَا وَ آخِرَةٌ فَاخْتَارَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَيْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ وَ مَنِ اخْتَارَ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَ تَرَكَ الدُّنْيَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ غَفَرَ لَهُ مَسَاوِيَ عَمَلِهِ وَ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ وَ قَالَ ع مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ‏ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَيْطَانٍ‏ فَيُقْذَفَانِ فِي النَّارِ وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ لِلْمُسْلِمِينَ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَمْنَعَ أَحَدٌ الْمَاعُونَ جَارَهُ وَ قَالَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ جَارَهُ مَنَعَهُ اللَّهُ خَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ وَ قَالَ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا صَرْفاً

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 19 / باب ما جاء في النظر إلى النساء ..... ص : 18

4975- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظْرَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 59 / باب حد شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي ..... ص : 55

شِرْكٌ وَ تَعْلِيمَهَا كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ السَّلَامَ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ مُقَلِّبَهَا كَمُقَلِّبِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ النَّاظِرَ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ إِلَى فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاعِبَ بِالنَّرْدِ قِمَاراً مَثَلُهُ مَثَلُ مَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَثَلَ الَّذِي يَلْعَبُ بِهَا مِنْ غَيْرِ قِمَارٍ مَثَلُ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ فِي دَمِهِ وَ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالْخَوَاتِيمِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ كُلُّ ذَلِكَ وَ أَشْبَاهُهُ قِمَارٌ حَتَّى لَعِبُ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ هُوَ الْقِمَارُ وَ إِيَّاكَ وَ الضَّرْبَ بِالصَّوَانِيجِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَرْكُضُ مَعَكَ وَ الْمَلَائِكَةَ تَنْفِرُ عَنْكَ وَ مَنْ بَقِيَ فِي بَيْتِهِ طُنْبُورٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ‏ عَزَّ وَ جَلَّ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 119 / باب الجراحات و القتل بين النساء و الرجال ..... ص : 118

قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ فَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي قَالَهُ شَيْطَانٌ‏ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 369 / باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب ..... ص : 352

يَا عَلِيُّ أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ يَا عَلِيُّ الْعَقْلُ مَا اكْتُسِبَتْ بِهِ الْجَنَّةُ وَ طُلِبَ بِهِ رِضَا الرَّحْمَنِ يَا عَلِيُّ إِنَّ أَوَّلَ خَلْقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَقْلُ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ بِكَ آخُذُ وَ بِكَ أُعْطِي وَ بِكَ أُثِيبُ وَ بِكَ أُعَاقِبُ يَا عَلِيُّ لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ فِي الْخِضَابِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالضَّنَى وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ طِيبٌ وَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ وَ هُوَ بَرَاءَةٌ لَهُ فِي قَبْرِهِ- يَا عَلِيُّ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ وَ لَا فِي الْمَنْظَرِ إِلَّا مَعَ الْمَخْبَرِ وَ لَا

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 376 / و من ألفاظ رسول الله ص الموجزة التي لم يسبق إليها ..... ص : 376

5773- النِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ‏.

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 393 / و من ألفاظ رسول الله ص الموجزة التي لم يسبق إليها ..... ص : 376

5836- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِّمْنِي مَوْعِظَةً فَقَالَ لَهُ ع إِنْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ بِالرِّزْقِ فَاهْتِمَامُكَ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْبُخْلُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّارَ فَالْمَعْصِيَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْمَوْتُ حَقّاً فَالْفَرَحُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْعَرْضُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْمَكْرُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ‏ عَدُوّاً فَالْغَفْلَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرِهِ فَالْحُزْنُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا فَانِيَةً فَالطُّمَأْنِينَةُ إِلَيْهَا

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 403 / و من ألفاظ رسول الله ص الموجزة التي لم يسبق إليها ..... ص : 376

الْكَذِبِ وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ شَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ وَ شَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَعْظَمَ الْمُخْطِئِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِسَانُ الْكَذَّابِ وَ شَرَّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا وَ شَرَّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَحْسَنَ زِينَةِ الرَّجُلِ السَّكِينَةُ مَعَ الْإِيمَانِ وَ مَنْ تَتَبَّعَ الْمَشْمَعَةَ يُشَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَ مَنْ يَعْرِفِ الْبَلَاءَ يَصْبِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا يَعْرِفْهُ يُنْكِرْهُ وَ الرَّيْبُ كُفْرٌ وَ مَنْ يَسْتَكْبِرْ يَضَعْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يُطِعِ الشَّيْطَانَ‏ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَشْكُرْهُ يَزِدْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُغِثْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يُؤْجِرْهُ اللَّهُ لَا تُسْخِطُوا اللَّهَ بِرِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا تَتَقَرَّبُوا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ بِتَبَاعُدٍ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ شَيْ‏ءٌ فَيُعْطِيَهُ بِهِ خَيْراً أَوْ يَصْرِفَ بِهِ عَنْهُ سُوءاً إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَجَاحُ كُلِّ خَيْرٍ يُبْتَغَى وَ نَجَاةٌ مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُتَّقَى وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْصِمُ مَنْ أَطَاعَهُ وَ لَا يَعْتَصِمُ مِنْهُ مَنْ عَصَاهُ وَ لَا يَجِدُ الْهَارِبُ مِنَ اللَّهِ مَهْرَباً فَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَازِلٌ بِإِذْلَالِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْخَلَائِقُ وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ‏ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‏ فَقَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص.

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 417 / و من ألفاظ رسول الله ص الموجزة التي لم يسبق إليها ..... ص : 376

5909- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ لَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَ مَا قِيلَ فِيهِ فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنْ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ مُسِيئاً فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ غَيْرِ تِرَةٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنْ شُغِفَ بِمَحَبَّةِ الْحَرَامِ وَ شَهْوَةِ الزِّنَا فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ ثُمَّ قَالَ ع لِوَلَدِ الزِّنَا عَلَامَاتٌ أَحَدُهَا بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ ثَانِيهَا أَنَّهُ يَحِنُّ إِلَى الْحَرَامِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ وَ ثَالِثُهَا الِاسْتِخْفَافُ بِالدِّينِ وَ رَابِعُهَا سُوءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّاسِ وَ لَا يُسِي‏ءُ مَحْضَرَ إِخْوَانِهِ إِلَّا مَنْ وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشِ أَبِيهِ أَوْ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 544 / الجارودية: ..... ص : 543

كالبقرية، و نسبوا الى رئيس لهم يقال له أبو الجارود زياد بن منذر الهمدانيّ الكوفي مولاهم، و أصله من خراسان، تغيّر بعد خروج زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السّلام، و سمّي سرحوبا سمّاه بذلك أبو جعفر الباقر عليه السّلام و كان سرحوب اسم شيطان‏ أعمى يسكن البحر و كان أبو الجارود مكفوفا أعمى أعمى القلب كما في رجال الكشيّ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 7 / المجلس الثاني

5- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَحْمَرُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِّمْنِي مَوْعِظَةً فَقَالَ ع إِنْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ بِالرِّزْقِ فَاهْتِمَامُكَ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الثَّوَابُ مِنَ اللَّهِ فَالْكَسَلُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْبُخْلُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّارَ فَالْمَعْصِيَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْمَوْتُ حَقّاً فَالْفَرَحُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْعَرْضُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْمَكْرُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ‏ عَدُوّاً فَالْغَفْلَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ فَالْحُزْنُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا فَانِيَةً فَالطُّمَأْنِينَةُ إِلَيْهَا لِمَا ذَا.

الأمالي( للصدوق) / النص / 19 / المجلس الخامس

أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْكَبَ سَفِينَةَ النَّجَاةِ وَ يَسْتَمْسِكَ‏ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ وَ يَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ فَلْيُوَالِ عَلِيّاً بَعْدِي وَ لْيُعَادِ عَدُوَّهُ وَ لْيَأْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَ أَوْصِيَائِي وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي وَ سَادَةُ أُمَّتِي وَ قَادَةُ الْأَتْقِيَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ حِزْبُهُمْ حِزْبِي وَ حِزْبِي حِزْبُ اللَّهِ وَ حِزْبُ أَعْدَائِهِمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏.

الأمالي( للصدوق) / النص / 44 / المجلس الحادي عشر

أَتَيْتُ قَبْرَهَا فَنَبَشْتُهَا ثُمَّ اسْتَخْرَجْتُهَا وَ نَزَعْتُ مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنْ أَكْفَانِهَا وَ تَرَكْتُهَا مُتَجَرِّدَةً عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهَا وَ مَضَيْتُ مُنْصَرِفاً فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ‏ فَأَقْبَلَ يُزَيِّنُهَا لِي وَ يَقُولُ أَ مَا تَرَى بَطْنَهَا وَ بَيَاضَهَا أَ مَا تَرَى وَرِكَيْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِي هَذَا حَتَّى رَجَعْتُ عَلَيْهَا وَ لَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي حَتَّى جَامَعْتُهَا وَ تَرَكْتُهَا مَكَانَهَا فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ مِنْ وَرَائِي يَقُولُ يَا شَابُّ وَيْلٌ لَكَ مِنْ دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ يَوْمَ يَقِفُنِي وَ إِيَّاكَ كَمَا تَرَكْتَنِي عُرْيَانَةً فِي عَسَاكِرِ الْمَوْتَى وَ نَزَعْتَنِي مِنْ حُفْرَتِي وَ سَلَبْتَنِي أَكْفَانِي وَ تَرَكْتَنِي أَقُومُ جُنُبَةً إِلَى حِسَابِي فَوَيْلٌ لِشَبَابِكَ مِنَ النَّارِ فَمَا أَظُنُّ أَنِّي أَشَمُّ رِيحَ الْجَنَّةِ أَبَداً فَمَا تَرَى لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص تَنَحَّ عَنِّي يَا فَاسِقُ إِنِّي أَخَافَ أَنْ أَحْتَرِقَ بِنَارِكَ فَمَا أَقْرَبَكَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ ص يَقُولُ وَ يُشِيرُ إِلَيْهِ حَتَّى أَمْعَنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَذَهَبَ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَتَزَوَّدَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بَعْضَ جِبَالِهَا فَتَعَبَّدَ فِيهَا وَ لَبِسَ مِسْحاً وَ غَلَّ يَدَيْهِ جَمِيعاً إِلَى عُنُقِهِ وَ نَادَى يَا رَبِّ هَذَا عَبْدُكَ بُهْلُولٌ بَيْنَ يَدَيْكَ مَغْلُولٌ يَا رَبِّ أَنْتَ الَّذِي تَعْرِفُنِي وَ زَلَّ مِنِّي مَا تَعْلَمُ سَيِّدِي يَا رَبِّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنَ النَّادِمِينَ وَ أَتَيْتُ بِنَبِيِّكَ تَائِباً فَطَرَدَنِي وَ زَادَنِي خَوْفاً فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَ جَلَالِكَ وَ عَظَمَةِ سُلْطَانِكَ أَنْ لَا تُخَيِّبَ رَجَائِي سَيِّدِي وَ لَا تُبْطِلْ دُعَائِي وَ لَا تُقَنِّطْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً تَبْكِي لَهُ السِّبَاعُ وَ الْوُحُوشُ فَلَمَّا تَمَّتْ لَهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَيْلَةً رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَتِي إِنْ كُنْتَ اسْتَجَبْتَ دُعَائِي وَ غَفَرْتَ خَطِيئَتِي فَأَوْحِ إِلَى نَبِيِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَ لَمْ تَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَ أَرَدْتَ عُقُوبَتِي فَعَجِّلْ بِنَارٍ تُحْرِقُنِي-

الأمالي( للصدوق) / النص / 50 / المجلس الثاني عشر

أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ يَوْمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِثْلَ عِبَادَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ بِكُلِّ حَجَرٍ وَ مَدَرٍ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ شَفَاعَةً وَ يَوْمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَكَأَنَّمَا لَقِيتُمْ آدَمَ وَ نُوحاً وَ بَعْدَهُمَا إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ بَعْدَهُمَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ كَأَنَّمَا عَبَدْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ مِائَتَيْ سَنَةٍ وَ قَضَى لَكُمْ يَوْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ حَوَائِجَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ مَا يُعْطِي أَيُّوبَ وَ اسْتَغْفَرَ لَكُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعِينَ نُوراً عَشَرَةً عَنْ يَمِينِكُمْ وَ عَشَرَةً عَنْ يَسَارِكُمْ وَ عَشَرَةً أَمَامَكُمْ وَ عَشَرَةً خَلْفَكُمْ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ سِتَّةَ عَشَرَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنَ الْقَبْرِ سِتِّينَ حُلَّةً تَلْبَسُونَهَا وَ نَاقَةً تَرْكَبُونَهَا وَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ غَمَامَةً تُظِلُّكُمْ مِنْ حَرِّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَوْمَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَ لِآبَائِهِمْ وَ رَفَعْتُ عَنْهُمْ شَدَائِدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ الْكَرُوبِيِّينَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ الْبَدْرِيِّينَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعَ عَشَرَ لَمْ يَبْقَ مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا اسْتَأْذَنُوا رَبَّهُمْ فِي زِيَارَةِ قُبُورِكُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ هَدِيَّةٌ وَ شَرَابٌ فَإِذَا تَمَّ لَكُمْ عِشْرُونَ يَوْماً بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْكُمْ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْفَظُونَكُمْ‏ مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ‏ رَجِيمٍ‏ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ بِكُلِّ يَوْمٍ صُمْتُمْ صَوْمَ مِائَةِ سَنَةٍ وَ

الأمالي( للصدوق) / النص / 61 / المجلس الخامس عشر

1- حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ‏ مِنْكُمْ تَبَاعُدَ الْمَشْرِقِ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْمُوَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعَانِ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ وَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 64 / المجلس الخامس عشر

10- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع‏ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لِي كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا دُفِنَ فِي أَرْضِكُمْ بَضْعَتِي وَ اسْتُحْفِظْتُمْ وَدِيعَتِي وَ غُيِّبَ فِي ثَرَاكُمْ نَجْمِي فَقَالَ الرِّضَا ع أَنَا الْمَدْفُونُ فِي أَرْضِكُمْ وَ أَنَا بَضْعَةٌ مِنْ نَبِيِّكُمْ وَ أَنَا الْوَدِيعَةُ وَ النَّجْمُ أَلَا فَمَنْ زَارَنِي وَ هُوَ يَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ حَقِّي وَ طَاعَتِي فَأَنَا وَ آبَائِي شُفَعَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ كُنَّا شُفَعَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَجَا وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ رَآنِي فِي مَنَامِهِ فَقَدْ رَآنِي لِأَنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَ لَا فِي صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَائِي وَ لَا فِي صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ شِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 89 / المجلس العشرون

1- حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ إِنَّ فِي عَلِيٍّ خِصَالًا لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ لَاكْتَفَوْا بِهَا فَضْلًا قَوْلُهُ ص مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ مِنِّي كَهَارُونَ مِنْ مُوسَى وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ مِنِّي كَنَفْسِي طَاعَتُهُ طَاعَتِي وَ مَعْصِيَتُهُ مَعْصِيَتِي وَ قَوْلُهُ ص حَرْبُ عَلِيٍّ حَرْبُ اللَّهِ وَ سِلْمُ عَلِيٍّ سِلْمُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ ص وَلِيُّ عَلِيٍّ وَلِيُّ اللَّهِ وَ عَدُوُّ عَلِيٍّ عَدُوُّ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ حُجَّةُ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ قَوْلُهُ ص حُبُّ عَلِيٍّ إِيمَانٌ وَ بُغْضُهُ كُفْرٌ وَ قَوْلُهُ ص حِزْبُ عَلِيٍّ حِزْبُ اللَّهِ وَ حِزْبُ أَعْدَائِهِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَهُ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ قَوْلُهُ ص مَنْ فَارَقَ عَلِيّاً فَقَدْ فَارَقَنِي وَ مَنْ فَارَقَنِي فَقَدْ فَارَقَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَوْلُهُ ص شِيعَةُ عَلِيٍّ هُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 103 / المجلس الثاني و العشرون

وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِيهِ لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَيْسَ فِيهِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا وَ كَانَ الْمُغْتَابُ فِي النَّارِ خالِداً فِيها وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ قَالَ عَلْقَمَةُ فَقُلْتُ لِلصَّادِقِ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَنْسُبُونَنَا إِلَى عَظَائِمِ الْأُمُورِ وَ قَدْ ضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا فَقَالَ ع يَا عَلْقَمَةُ إِنَّ رِضَا النَّاسِ لَا يُمْلَكُ وَ أَلْسِنَتَهُمْ لَا تُضْبَطُ وَ كَيْفَ تَسْلَمُونَ مِمَّا لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ وَ رُسُلُهُ وَ حُجَجُ اللَّهِ ع أَ لَمْ يَنْسُبُوا يُوسُفَ ع إِلَى أَنَّهُ هَمَّ بِالزِّنَا أَ لَمْ يَنْسُبُوا أَيُّوبَ ع إِلَى أَنَّهُ ابْتُلِيَ بِذُنُوبِهِ أَ لَمْ يَنْسُبُوا دَاوُدَ إِلَى أَنَّهُ تَبِعَ الطَّيْرَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى امْرَأَةِ أُورِيَاءَ فَهَوِيَهَا وَ أَنَّهُ قَدَّمَ زَوْجَهَا أَمَامَ التَّابُوتِ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهَا أَ لَمْ يَنْسُبُوا مُوسَى إِلَى أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ آذَوْهُ حَتَّى بَرَّأَهُ‏ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً أَ لَمْ يَنْسُبُوا جَمِيعَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ إِلَى أَنَّهُمْ سَحَرَةٌ طَلَبَةُ الدُّنْيَا أَ لَمْ يَنْسُبُوا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ع إِلَى أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعِيسَى مِنْ رَجُلٍ نَجَّارٍ اسْمُهُ يُوسُفُ أَ لَمْ يَنْسُبُوا نَبِيَّنَا محمد [مُحَمَّداً] ص إِلَى أَنَّهُ شَاعِرٌ مَجْنُونٌ أَ لَمْ يَنْسُبُوهُ إِلَى أَنَّهُ هَوِيَ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى اسْتَخْلَصَهَا لِنَفْسِهِ أَ لَمْ يَنْسُبُوهُ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنَّهُ أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ قَطِيفَةً حَمْرَاءَ حَتَّى أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْقَطِيفَةِ وَ بَرَّأَ نَبِيَّهُ ص مِنَ الْخِيَانَةِ وَ أَنْزَلَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ- وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 134 / المجلس الثامن و العشرون

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخْبِرْنِي كَمْ فِي رَأْسِي وَ لِحْيَتِي مِنْ شَعْرَةٍ فَقَالَ لَهُ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ حَدَّثَنِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّكَ سَتَسْأَلُنِي عَنْهَا وَ مَا فِي رَأْسِكَ وَ لِحْيَتِكَ مِنْ شَعْرَةٍ إِلَّا وَ فِي أَصْلِهَا شَيْطَانٌ‏ جَالِسٌ وَ إِنَّ فِي بَيْتِكَ لَسَخْلًا يَقْتُلُ الْحُسَيْنَ ابْنِي وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ يَوْمَئِذٍ يَدْرُجُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 161 / المجلس الثلاثون

وَ كَانَ أَقْرَأَ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ هُوَ يَقُولُ-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أَنَا بُرَيْرٌ وَ أَبِي خُضَيْرٌ |  | لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ |
|  |  |  |

فَقَتَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا ثُمَّ قُتِلَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَرَزَ مِنْ بَعْدِهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْكَاهِلِيُّ وَ هُوَ يَقُولُ-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| قَدْ عَلِمَتْ كَاهِلُهَا وَ دُودَانُ‏ |  | وَ الْخِنْدِفِيُّونَ وَ قَيْسُ عَيْلَانَ‏ |
| بِأَنَّ قَوْمِي قُصَمُ الْأَقْرَانِ‏ |  | يَا قَوْمِ كُونُوا كَأُسُودِ الْجَانِ‏ |
| آلُ عَلِيٍّ شِيعَةُ الرَّحْمَنِ‏ |  | وَ آلُ حَرْبٍ شِيعَةُ الشَّيْطَانِ‏ |
|  |  |  |

فَقَتَلَ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ قُتِلَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ بَرَزَ مِنْ بَعْدِهِ زِيَادُ بْنُ مُهَاصِرٍ [مُهَاجِرٍ] الْكِنْدِيُّ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْشَأَ يَقُولُ-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أَشْجَعُ مِنْ لَيْثِ الْعَرِينِ [الْعَزِيزِ] الْخَادِرِ |  | يَا رَبِّ إِنِّي لِلْحُسَيْنِ نَاصِرٌ |
| وَ لِابْنِ سَعْدٍ تَارِكٌ مُهَاجِرٌ |  |  |

فَقَتَلَ مِنْهُمْ تِسْعَةً ثُمَّ قُتِلَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ بَرَزَ مِنْ بَعْدِهِ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَ كَانَ نَصْرَانِيّاً أَسْلَمَ عَلَى يَدِ الْحُسَيْنِ ع هُوَ وَ أُمُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَى كَرْبَلَاءَ فَرَكِبَ فَرَساً وَ تَنَاوَلَ بِيَدِهِ عُودَ الْفُسْطَاطِ [عَمُودَ الْفُسْطَاطِ] فَقَاتَلَ وَ قَتَلَ مِنَ الْقَوْمِ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً ثُمَّ اسْتُؤْسِرَ فَأُتِيَ بِهِ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ فَأَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ وَ رُمِيَ بِهِ إِلَى عَسْكَرِ الْحُسَيْنِ ع وَ أَخَذَتْ أُمُّهُ سَيْفَهُ وَ بَرَزَتْ فَقَالَ لَهَا الْحُسَيْنُ ع يَا أُمَّ وَهْبٍ اجْلِسِي-

الأمالي( للصدوق) / النص / 190 / المجلس الخامس و الثلاثون

أَيَّامِ الدُّنْيَا وَ فِي أَيَّامِ الْآخِرَةِ يَوْمٌ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى الْعِشَاءِ فَصَلَّى آدَمُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَةً لِخَطِيئَتِهِ وَ رَكْعَةً لِخَطِيئَةِ حَوَّاءَ وَ رَكْعَةً لِتَوْبَتِهِ فَافْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ الرَّكَعَاتِ عَلَى أُمَّتِي وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ فَوَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يَسْتَجِيبَ لِمَنْ دَعَا فِيهَا وَ هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ‏ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ‏ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ ظُلْمَةً أَمَرَنِيَ اللَّهُ وَ أُمَّتِي بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِتُنَوِّرَ لَهُمُ الْقُبُورَ وَ لِيُعْطَوُا النُّورَ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَا مِنْ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ لِلْمُرْسَلِينَ قَبْلِي وَ أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَطْلُعُ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ فَأَمَرَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا الْكَافِرُ فَتَسْجُدُ أُمَّتِي لِلَّهِ وَ سُرْعَتُهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُتَوَضَّأُ هَذِهِ الْجَوَارِحُ الْأَرْبَعُ وَ هِيَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِي الْجَسَدِ قَالَ النَّبِيُّ ص لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ‏ إِلَى آدَمَ وَ دَنَا آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ نَظَرَ إِلَيْهَا ذَهَبَ مَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ أَوَّلُ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى الْخَطِيئَةِ ثُمَّ تَنَاوَلَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَّهَا فَأَكَلَ مِنْهَا فَطَارَ الْحُلِيُّ وَ الْحُلَلُ عَنْ جَسَدِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ بَكَى فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الْوُضُوءَ عَلَى هَذِهِ الْجَوَارِحِ الْأَرْبَعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الْوَجْهَ لِمَا نَظَرَ إِلَى الشَّجَرَةِ-

الأمالي( للصدوق) / النص / 191 / المجلس الخامس و الثلاثون

وَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ السَّاعِدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِمَا تَنَاوَلَ مِنْهَا وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ لِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ لِمَا مَشَى إِلَى الْخَطِيئَةِ ثُمَّ سَنَّ عَلَى أُمَّتِيَ الْمَضْمَضَةَ لِتُنَقِّيَ الْقَلْبَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِنْشَاقَ لِتَحْرُمَ عَلَيْهِمْ رَائِحَةُ النَّارِ وَ نَتْنُهَا قَالَ الْيَهُودِيُّ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَمَا جَزَاءُ عَامِلِهَا قَالَ النَّبِيُّ ص أَوَّلُ مَا يَمَسُّ الْمَاءَ يَتَبَاعَدُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ‏ وَ إِذَا تَمَضْمَضَ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ لِسَانَهُ بِالْحِكْمَةِ فَإِذَا اسْتَنْشَقَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ رَزَقَهُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ بَيَّضَ اللَّهُ وَجْهَهُ‏ يَوْمَ تَبْيَضُ‏ فِيهِ‏ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ فِيهِ‏ وُجُوهٌ‏ وَ إِذَا غَسَلَ سَاعِدَيْهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَغْلَالَ النَّارِ وَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ إِذَا مَسَحَ قَدَمَيْهِ أَجَازَهُ اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْخَامِسَةِ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ أَمَرَ اللَّهُ بِالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ يَأْمُرْ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ دَبَّ ذَلِكَ فِي عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرٍ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِي يَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُهُ فَعَلَيْهِمْ مِنْهُمَا الْوُضُوءُ قَالَ الْيَهُودِيُّ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي مَا جَزَاءُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَلَالِ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ بَسَطَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ جَنَاحَهُ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا اغْتَسَلَ بَنَى اللَّهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ هُوَ سِرٌّ فِيمَا بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 206 / المجلس السابع و الثلاثون

6- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: شَكَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ نِسَاءَهُ فَقَامَ ع خَطِيباً فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ يُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِيَالِ فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِكْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالِكَ وَ عَدَوْنَ أَمْرَ الْمَالِكِ فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ الْبَذَخُ لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ كَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ بِهِنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ لَا يَشْكُرْنَ الْكَثِيرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِيلَ يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ وَ يَحْفَظْنَ الشَّرَّ يَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ وَ يَتَمَادَيْنَ بِالطُّغْيَانِ وَ يَتَصَدَّيْنَ لِلشَّيْطَانِ‏ فَدَارُوهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفِعَالَ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 225 / المجلس الأربعون

قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً أَوْ سَاحِراً أَرَحْتُ قَوْمِي مِنْهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ اللَّهُ [السَّلَامُ‏] يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي يُسَمِّيهِ بِهِ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ بِهِ عِزُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ بِنُورِهِ الَّذِي أَضَاءَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ بِقُدْرَتِهِ الَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ انْتَكَسَ كُلُّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ مِنْ شَرِّ السَّمِّ وَ السِّحْرِ وَ اللَّمَمِ بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ [بِسْمِ الْعَلِيِ‏] الْمَلِكِ الْفَرْدِ الَّذِي‏ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ- وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً فَقَالَ النَّبِيُّ ص ذَلِكَ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَتَكَلَّمُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُوا ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَجِمُوا.

الأمالي( للصدوق) / النص / 255 / المجلس الرابع و الأربعون

9- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْماً إِذَا ذُكِّرُوا بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ حُدِّثُوا بِهِ صَعِقَ أَحَدُهُمْ حَتَّى يُرَى أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ذَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ مَا بِهَذَا أُمِرُوا إِنَّمَا هُوَ اللِّينُ وَ الرِّقَّةُ وَ الدَّمْعَةُ وَ الْوَجَلُ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 277 / المجلس السابع و الأربعون

1- حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ [عَاصِمٍ‏] الْكُلَيْنِيُّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِعَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرُّخَّجِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَسْأَلُهُ عَمَّا قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فِي الْجِسْمِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصُّورَةِ فَكَتَبَ ع دَعْ عَنْكَ حَيْرَةَ الْحَيْرَانِ وَ اسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَانِ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 295 / المجلس التاسع و الأربعون

8- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ قَالَ ع مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَإِنَّ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ وَكَّلَ بِهِ إِبْلِيسُ مِائَةَ شَيْطَانٍ‏ مِنْ مَرَدَةِ أَعْوَانِهِ لِيُضِلُّوهُ وَ يُوَسْوِسُوا إِلَيْهِ حَتَّى يُهْلِكُوهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 311 / المجلس الحادي و الخمسون

10- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الوريانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ قَالَ قَالَ لِي شُرَيْحٌ الْقَاضِي‏ اشْتَرَيْتُ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً وَ كَتَبْتُ كِتَاباً وَ أَشْهَدْتُ عُدُولًا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَبَعَثَ إِلَيَّ مَوْلَاهُ قَنْبَراً فَأَتَيْتُهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ يَا شُرَيْحُ اشْتَرَيْتَ دَاراً وَ كَتَبْتَ كِتَاباً وَ أَشْهَدْتَ عُدُولًا وَ وَزَنْتَ مَالًا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ يَا شُرَيْحُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْ بَيِّنَتِكَ حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْ دَارِكَ شَاخِصاً وَ يُسْلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً فَانْظُرْ أَلَّا تَكُونَ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهَا وَ وَزَنْتَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ الدَّارَيْنِ جَمِيعاً الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ ع يَا شُرَيْحُ فَلَوْ كُنْتَ عِنْدَ مَا اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الدَّارَ أَتَيْتَنِي فَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ إِذَا لَمْ تَشْتَرِهَا بِدِرْهَمَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا كُنْتَ تَكْتُبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِنْ مَيِّتٍ أُزْعِجَ بِالرَّحِيلِ اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً فِي دَارِ الْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ الْفَانِينَ إِلَى عَسْكَرِ الْهَالِكِينَ وَ تَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ فَالْحَدُّ الْأَوَّلُ مِنْهَا يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْآفَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّانِي مِنْهَا يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْعَاهَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّالِثُ مِنْهَا يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ وَ الْحَدُّ الرَّابِعُ مِنْهَا يَنْتَهِي إِلَى الْهَوَى الْمُرْدِي وَ الشَّيْطَانِ‏ الْمُغْوِي وَ فِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ اشْتَرَى هَذَا الْمَفْتُونُ بِالْأَمَلِ مِنْ هَذَا الْمُزْعَجِ بِالْأَجَلِ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ-

الأمالي( للصدوق) / النص / 313 / المجلس الحادي و الخمسون

لَكَ وَلَداً وَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ شَرِيكاً مَنّاً مِنْكَ عَلَيَّ لَا مَنّاً مِنِّي عَلَيْكَ وَ عَصَيْتُكَ فِي أَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ مُكَاثَرَةٍ مِنِّي وَ لَا مُكَابَرَةٍ وَ لَا اسْتِكْبَارٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا جُحُودٍ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَ لَكِنِ اتَّبَعْتُ الْهَوَى وَ أَزَلَّنِي الشَّيْطَانُ‏ بَعْدَ الْحُجَّةِ وَ الْبَيَانِ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي [فَبِذُنُوبِي‏] غَيْرَ ظَالِمٍ لِي وَ إِنْ تَرْحَمْنِي فَبِجُودِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ انْفَتَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى أَتَى مُنَاخَ الْكَلْبِيِّينَ فَمَرَّ بِأَسْوَدَ فَأَمَرَهُ بِشَيْ‏ءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا أَقْدَمَكَ هَذَا الْمَوْضِعَ فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 340 / المجلس الرابع و الخمسون

25- حَدَّثَنَا أَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ حَتَّى مَا يَرْضَى أَبَداً وَ يَدْخُلُ بِذَلِكَ النَّارَ فَأَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ عَنْهُ رِجْزُ الشَّيْطَانِ‏ وَ إِنْ كَانَ جَالِساً فَلْيَقُمْ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ وَ لْيَدْنُ مِنْهُ وَ لْيَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مَسَّتِ الرَّحِمَ سَكَنَتْ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 423 / المجلس السادس و الستون

فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ وَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي فَرْدِ نَعْلٍ أَوْ يَتَنَعَّلَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ وَ قَالَ إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ وَ نَهَى عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَ نَهَى عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ وَ نَهَى أَنْ يُمْحَى شَيْ‏ءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبُزَاقِ أَوْ يُكْتَبَ مِنْهُ وَ نَهَى أَنْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ فِي رُؤْيَاهُ مُتَعَمِّداً وَ قَالَ يُكَلِّفُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً وَ مَا هُوَ بِعَاقِدِهَا وَ نَهَى عَنِ التَّصَاوِيرِ وَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَ نَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ وَ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ نَهَى أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ وَ قَالَ مِنْهُ يَكُونُ خَرَسُ الْوَلَدِ وَ قَالَ لَا تُبَيِّتُوا الْقُمَامَةَ فِي بُيُوتِكُمْ وَ أَخْرِجُوهَا نَهَاراً فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ‏ وَ قَالَ لَا يَبِيتَنَّ أَحَدُكُمْ وَ يَدُهُ غَمِرَةٌ فَإِنْ فَعَلَ فَأَصَابَهُ لَمَمُ الشَّيْطَانِ‏ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ نَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا وَ نَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ الْمَرْأَةُ لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ وَ نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَ نَهَى أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ نَهَى أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ مِمَّا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا-

الأمالي( للصدوق) / النص / 429 / المجلس السادس و الستون

ظَنَنْتُ أَنَّ خِيَارَ أُمَّتِي لَنْ يَنَامُوا أَلَا وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِفَقِيرٍ مُسْلِمٍ فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْتَخِفُّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ قَالَ ص مَنْ أَكْرَمَ فَقِيراً مُسْلِماً لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ قَالَ ص مَنْ عَرَضَتْ لَهُ فَاحِشَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ فَاجْتَنَبَهَا مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَ أَنْجَزَ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ- وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ‏ أَلَا وَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ دُنْيَا وَ آخِرَةٌ فَاخْتَارَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَيْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ وَ مَنِ اخْتَارَ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا [وَ تَرَكَ الدُّنْيَا] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ غَفَرَ لَهُ مَسَاوِيَ عَمَلِهِ وَ مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ وَ قَالَ ص مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ‏ وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنَ النَّارِ مَعَ الشَّيْطَانِ‏ فَيُقْذَفَانِ فِي النَّارِ وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ لِلْمُسْلِمِينَ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَمْنَعَ أَحَدٌ الْمَاعُونَ وَ قَالَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ جَارَهُ مَنَعَهُ اللَّهُ خَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ وَ قَالَ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ حَمَلَتْ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ يَرِدُ النَّارَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِماً أَلَا

الأمالي( للصدوق) / النص / 453 / المجلس التاسع و الستون

3- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقُمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَا خَبَرُكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ فَقَالَ الرَّجُلُ خَبَرِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ وَ عَلَيَّ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ دَيْنٌ لَا قَضَاءَ عِنْدِي لَهَا وَ لِي عِيَالٌ ثِقَالٌ لَيْسَ لِي مَا أَعُودُ عَلَيْهِمْ بِهِ قَالَ فَبَكَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع بُكَاءً شَدِيداً فَقُلْتُ لَهُ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ وَ هَلْ يُعَدُّ الْبُكَاءُ إِلَّا لِلْمَصَائِبِ وَ الْمِحَنِ الْكِبَارِ قَالُوا كَذَلِكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَأَيَّةُ مِحْنَةٍ وَ مُصِيبَةٍ أَعْظَمُ عَلَى حُرٍّ مُؤْمِنٍ مِنْ أَنْ يَرَى بِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ خَلَّةً فَلَا يُمْكِنُهُ سَدُّهَا وَ يُشَاهِدُهُ عَلَى فَاقَةٍ فَلَا يُطِيقُ رَفْعَهَا قَالَ فَتَفَرَّقُوا عَنْ مَجْلِسِهِمْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ وَ هُوَ يَطْعَنُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَجَباً لِهَؤُلَاءِ يَدَّعُونَ مَرَّةً أَنَّ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ يُطِيعُهُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَرُدُّهُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْ طَلِبَاتِهِمْ ثُمَّ يَعْتَرِفُونَ أُخْرَى بِالْعَجْزِ عَنْ إِصْلَاحِ خَوَاصِّ إِخْوَانِهِمْ فَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِالرَّجُلِ صَاحِبِ الْقِصَّةِ فَجَاءَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا وَ كَانَ ذَلِكَ أَغْلَظَ عَلَيَّ مِنْ مِحْنَتِي فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ فِي فَرَجِكَ يَا فُلَانَةُ احْمِلِي سَحُورِي وَ فَطُورِي فَحَمَلَتْ قُرْصَتَيْنِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِلرَّجُلِ خُذْهُمَا فَلَيْسَ عِنْدَنَا غَيْرُهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ يَكْشِفُ عَنْكَ بِهِمَا وَ يُنِيلُكَ خَيْراً وَاسِعاً مِنْهُمَا فَأَخَذَهُمَا الرَّجُلُ وَ دَخَلَ السُّوقَ لَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ بِهِمَا يَتَفَكَّرُ فِي ثِقْلِ دَيْنِهِ وَ سُوءِ حَالِ عِيَالِهِ وَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ أَيْنَ مَوَاقِعُ هَاتَيْنِ مِنْ حَاجَتِكَ فَمَرَّ

الأمالي( للصدوق) / النص / 484 / المجلس الثالث و السبعون

9- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ الْقُرَشِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ هَائِباً لِابْنِ آدَمَ ذَعِراً مِنْهُ مَا صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَظَائِمِ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 486 / المجلس الثالث و السبعون

17- حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوَّتِهِ لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ وَلَايَتِهِ إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ‏.

الأمالي( للصدوق) / النص / 488 / المجلس الرابع و السبعون

الْحِكْمَةِ طَاعَتُهُ وَ أَصْدَقَ الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ وَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ كِتَابُ اللَّهِ وَ أَوْثَقَ الْعُرَى الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ خَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ وَ أَحْسَنَ السُّنَنِ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى‏ وَ خَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ وَ خَيْرَ الْهُدَى مَا اتُّبِعَ وَ خَيْرَ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ وَ خَيْرَ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ وَ زِينَةَ الْحَدِيثِ الصِّدْقُ وَ زِينَةَ الْعِلْمِ الْإِحْسَانُ وَ أَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشَّهَادَةِ وَ خَيْرَ الْأُمُورِ خَيْرُهَا عَاقِبَةً وَ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى وَ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التُّقَى وَ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ وَ شَرَّ الرِّوَايَةِ الْكَذِبُ وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ شَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ وَ شَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَعْظَمَ الْمُخْطِئِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِسَانٌ كَذَّابٌ وَ شَرَّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا وَ شَرَّ الْمَأْكَلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَحْسَنَ زِينَةِ الرَّجُلِ السَّكِينَةُ مَعَ الْإِيمَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعِ [يَبْتَغِ‏] السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ [وَ مَنْ يَتَّبِعِ الْمَشْمَعَةَ يُشَمِّعِ اللَّهُ بِهِ‏] وَ مَنْ يَعْرِفِ الْبَلَاءَ يَصْبِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا يَعْرِفْهُ يُنْكِرْهُ وَ الرَّيْبُ كُفْرٌ وَ مَنْ يَسْتَكْبِرْ يَضَعُهُ اللَّهُ وَ مَنْ يُطِعِ الشَّيْطَانَ‏ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَشْكُرِ اللَّهَ يَزِدْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُغِثْهُ اللَّهُ‏ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ‏ فَحَسْبُهُ اللَّهُ لَا تُسْخِطُوا اللَّهَ بِرِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا تَتَقَرَّبُوا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ بِتَبَاعُدٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ شَيْ‏ءٌ يُعْطِيهِ بِهِ خَيْراً أَوْ يَصْرِفُ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 492 / المجلس الرابع و السبعون

9- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِسْمَعِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ يَا سَمَاعَةُ لَا يَنْفَكُّ الْمُؤْمِنُ مِنْ خِصَالٍ أَرْبَعٍ مِنْ جَارٍ يُؤْذِيهِ وَ شَيْطَانٍ‏ يُغْوِيهِ وَ مُنَافِقٍ يَقْفُو أَثَرَهُ وَ مُؤْمِنٍ يَحْسُدُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مُؤْمِنٌ يَحْسُدُهُ قَالَ يَا سَمَاعَةُ أَمَا إِنَّهُ أَشَدُّهُمْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّهُ يَقُولُ فِيهِ الْقَوْلَ فَيُصَدَّقُ عَلَيْهِ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 505 / المجلس السادس و السبعون

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ وَجَدَهُ فَاحْذَرُوا أَيُّهَا النَّاسُ مِنَ الْمَعَاصِي وَ الذُّنُوبِ فَقَدْ نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهَا وَ حَذَّرَكُمُوهَا فِي الْكِتَابِ الصَّادِقِ وَ الْبَيَانِ النَّاطِقِ وَ لَا تَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ وَ شِدَّةَ أَخْذِهِ عِنْدَ مَا يَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ اللَّعِينُ مِنْ عَاجِلِ الشَّهَوَاتِ وَ اللَّذَّاتِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ فَأَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ خَوْفَ اللَّهِ وَ تَذَكَّرُوا مَا قَدْ وَعَدَكُمُ اللَّهُ فِي مَرْجِعِكُمْ إِلَيْهِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِهِ كَمَا قَدْ خَوَّفَكُمْ مِنْ شَدِيدِ الْعِقَابِ فَإِنَّهُ مَنْ خَافَ شَيْئاً حَذِرَهُ وَ مَنْ حَذِرَ شَيْئاً نَكَلَهُ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ الْمَائِلِينَ إِلَى زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَتَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى‏ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ‏ فَاحْذَرُوا مَا قَدْ حَذَّرَكُمُ اللَّهُ وَ اتَّعِظُوا بِمَا فَعَلَ بِالظَّلَمَةِ فِي كِتَابِهِ وَ لَا تَأْمَنُوا أَنْ يُنْزِلَ بِكُمْ بَعْضَ مَا تَوَاعَدَ بِهِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فِي الْكِتَابِ تَاللَّهِ لَقَدْ وُعِظْتُمْ بِغَيْرِكُمْ وَ إِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ لَقَدْ أَسْمَعَكُمُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ مَا فَعَلَ بِالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى قَبْلَكُمْ حَيْثُ قَالَ- وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ‏ يَعْنِي يَهْرُبُونَ- لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى‏ ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ-

الأمالي( للصدوق) / النص / 515 / المجلس الثامن و السبعون

إِلَيَّ رَاجِعُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ الْمَسِيحُ بِأَمْرِي وَ أَنْتَ‏ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي‏ وَ أَنْتَ تُحْيِي الْمَوْتَى بِكَلَامِي فَكُنْ إِلَيَّ رَاغِباً وَ مِنِّي رَاهِباً فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ مِنِّي مَلْجَأً إِلَّا إِلَيَّ يَا عِيسَى أُوصِيكَ وَصِيَّةَ الْمُتَحَنِّنِ عَلَيْكَ بِالرَّحْمَةِ حِينَ حَقَّتْ لَكَ مِنِّي الْوَلَايَةُ بِتَحَرِّيكَ مِنِّي الْمَسَرَّةَ فَبُورِكْتَ كَبِيراً وَ بُورِكْتَ صَغِيراً حَيْثُ مَا كُنْتَ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدِي ابْنُ أَمَتِي يَا عِيسَى أَنْزِلْنِي مِنْ نَفْسِكَ كَهَمِّكَ وَ اجْعَلْ ذِكْرِي لِمَعَادِكَ وَ تَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ وَ تَوَكَّلْ عَلَيَّ أَكْفِكَ وَ لَا تَوَلَّ غَيْرِي فَأَخْذُلَكَ يَا عِيسَى اصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَ ارْضَ بِالْقَضَاءِ وَ كُنْ كَمَسَرَّتِي فِيكَ فَإِنَّ مَسَرَّتِي أَنْ أُطَاعَ فَلَا أُعْصَى يَا عِيسَى أَحْيِ ذِكْرِي بِلِسَانِكَ وَ لْيَكُنْ وُدِّي فِي قَلْبِكَ يَا عِيسَى تَيَقَّظْ فِي سَاعَاتِ الْغَفْلَةِ وَ احْكُمْ لِي بِلَطِيفِ الْحِكْمَةِ يَا عِيسَى كُنْ رَاغِباً رَاهِباً وَ أَمِتْ قَلْبَكَ بِالْخَشْيَةِ يَا عِيسَى رَاعِ اللَّيْلَ لِتَحَرِّي مَسَرَّتِي وَ اظْمَأْ نَهَارَكَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ عِنْدِي يَا عِيسَى نَافِسْ فِي الْخَيْرِ جُهْدَكَ لِتُعْرَفَ بِالْخَيْرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهْتَ يَا عِيسَى احْكُمْ فِي عِبَادِي بِنُصْحِي وَ قُمْ فِيهِمْ بِعَدْلِي فَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ شِفَاءً لِما فِي الصُّدُورِ مِنْ مَرَضِ الشَّيْطَانِ‏ يَا عِيسَى حَقّاً أَقُولُ مَا آمَنَتْ بِي خَلِيقَةٌ إِلَّا خَشَعَتْ لِي وَ مَا خَشَعَتْ لِي إِلَّا رَجَتْ ثَوَابِي فَأُشْهِدُكَ أَنَّهَا آمِنَةٌ مِنْ عِقَابِي مَا لَمْ تُغَيِّرْ أَوْ تُبَدِّلْ سُنَّتِي يَا عِيسَى ابْنَ الْبِكْرِ الْبَتُولِ ابْكِ عَلَى نَفْسِكَ بُكَاءَ مَنْ قَدْ وَدَّعَ الْأَهْلَ وَ قَلَى الدُّنْيَا وَ تَرَكَهَا لِأَهْلِهَا-

الأمالي( للصدوق) / النص / 567 / المجلس الرابع و الثمانون

قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى الْأَصْبَهَانِيُّ أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حُصَيْبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّهَا حِينَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَيْهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِكَ إِلَى أَقْصَى دَارِكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِكَ سَبْعِينَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِيهَا سَبْعِينَ أَلْفَ لَوْنٍ [سَبْعِينَ لَوْناً] مِنَ الْبَرَكَةِ وَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ سَبْعِينَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّى تَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ بَيْتِكَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ أَنْ يُصِيبَهَا مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِي أُسْبُوعِهَا مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ أَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعْقَمُ وَ تَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْوَلَدِ وَ لَحَصِيرٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ مِنْهُ قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَى الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً طُهْراً بِتَمَامٍ وَ الْكُزْبُرَةُ تُثِيرُ الْحَيْضَ فِي بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَيْهَا الْوِلَادَةَ وَ التُّفَّاحُ الْحَامِضُ يَقْطَعُ حَيْضَهَا فَيَصِيرُ دَاءً عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ يُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ أَحْوَلَ الْعَيْنِ وَ الشَّيْطَانُ‏ يَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِي الْإِنْسَانِ يَا عَلِيُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 569 / المجلس الرابع و الثمانون

بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَشَّاراً أَوْ عَوْناً لِلظَّالِمِ وَ يَكُونُ هَلَاكُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى يَدَيْهِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ عَلَى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُنَافِقاً مُرَائِياً مُبْتَدِعاً يَا عَلِيُّ وَ إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ وَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ‏ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ عَلَيْكَ يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالْجِمَاعِ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَافِظاً لِكِتَابِ اللَّهِ رَاضِياً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا عَلِيُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يُرْزَقُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَ يَكُونُ طَيِّبَ النَّكْهَةِ مِنَ الْفَمِ رَحِيمَ الْقَلْبِ سَخِيَّ الْيَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِيبَةِ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ حَاكِماً مِنَ الْحُكَّامِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَهِماً وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا يَا عَلِيُّ فَإِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ لَكُمَا وَلَدٌ مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 574 / المجلس الرابع و الثمانون

سَمْعَهُ قَانِعاً بِالَّذِي قُدِّرَ لَهُ لَا يَجْمَحُ بِهِ الْغَيْظُ وَ لَا يَغْلِبُهُ الْهَوَى وَ لَا يَقْهَرُهُ الشُّحُّ وَ لَا يَطْمَعُ فِيمَا لَيْسَ لَهُ يُخَالِطُ النَّاسَ لِيَعْلَمَ وَ يَصْمُتُ لِيَسْلَمَ وَ يَسْأَلُ لِيَفْهَمَ وَ يَبْحَثُ لِيَعْلَمَ لَا يُنْصِتُ لِلْخَيْرِ لِيَفْخَرَ بِهِ وَ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِ لِيَتَجَبَّرَ عَلَى مَنْ سِوَاهُ إِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أَتْعَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ وَ أَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ بُعْدَ مَنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ بُغْضٌ وَ نَزَاهَةٌ وَ دُنُوَّ مَنْ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَ رَحْمَةٌ فَلَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَ لَا عَظَمَةٍ وَ لَا دُنُوُّهُ لِخَدِيعَةٍ وَ لَا خِلَابَةٍ بَلْ يَقْتَدِي بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ فَهُوَ إِمَامٌ لِمَنْ خَلْفَهُ مِنْ أَهْلِ الْبِرِّ قَالَ فَصَعِقَ هَمَّامٌ صَعْقَةً كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ وَ أَمَرَ بِهِ فَجُهِّزَ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ قَالَ هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا فَقَالَ قَائِلٌ فَمَا بَالُكَ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ وَيْلَكَ إِنَّ لِكُلٍّ أَجَلًا لَنْ يَعْدُوَهُ وَ سَبَباً لَا يُجَاوِزُهُ فَمَهْلًا لَا تَعُدْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَفَثَ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى لِسَانِكَ الشَّيْطَانُ‏.

الأمالي( للصدوق) / النص / 579 / المجلس الخامس و الثمانون

17- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ الْمَلَكَانِ هُدِيتَ فَإِنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالا وُقِيتَ فَإِنْ قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالا كُفِيتَ فَيَقُولُ الشَّيْطَانُ‏ كَيْفَ لِي بِعَبْدٍ هُدِيَ وَ وُقِيَ وَ كُفِيَ.

الأمالي( للصدوق) / النص / 597 / المجلس السابع و الثمانون

5- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُرُوجِهِ [فِي خَرْجَتِهِ‏] إِلَى صِفِّينَ فَلَمَّا نَزَلَ بِنَيْنَوَى وَ هُوَ شَطُّ الْفُرَاتِ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَ تَعْرِفُ هَذَا الْمَوْضِعَ قُلْتُ لَهُ مَا أَعْرِفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ع لَوْ عَرَفْتَهُ كَمَعْرِفَتِي لَمْ تَكُنْ تَجُوزُهُ حَتَّى تَبْكِيَ كَبُكَائِي قَالَ فَبَكَى طَوِيلًا حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ وَ سَالَتِ الدُّمُوعُ عَلَى صَدْرِهِ وَ بَكَيْنَا مَعاً وَ هُوَ يَقُولُ أَوْهِ أَوْهِ مَا لِي وَ لِآلِ أَبِي سُفْيَانَ مَا لِي وَ لِآلِ حَرْبٍ حِزْبِ الشَّيْطَانِ‏ وَ أَوْلِيَاءِ الْكُفْرِ صَبْراً يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ لَقِيَ أَبُوكَ مِثْلَ الَّذِي تَلْقَى مِنْهُمْ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ نَعَسَ عِنْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ وَ كَلَامِهِ سَاعَةً ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ هَا أَنَا ذَا فَقَالَ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِمَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي آنِفاً عِنْدَ رَقْدَتِي فَقُلْتُ نَامَتْ عَيْنَاكَ وَ رَأَيْتَ خَيْراً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي بِرِجَالٍ قَدْ نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ مَعَهُمْ أَعْلَامٌ بِيضٌ قَدْ تَقَلَّدُوا سُيُوفَهُمْ وَ هِيَ بِيضٌ تَلْمَعُ وَ قَدْ خَطُّوا حَوْلَ هَذِهِ الْأَرْضِ خَطَّةً ثُمَّ رَأَيْتُ كَأَنَّ هَذِهِ النَّخِيلَ قَدْ ضَرَبَتْ بِأَغْصَانِهَا الْأَرْضَ تَضْطَرِبُ بِدَمٍ عَبِيطٍ وَ كَأَنِّي بِالْحُسَيْنِ سَخِيلِي وَ فَرْخِي وَ مُضْغَتِي وَ مُخِّي قَدْ غَرِقَ فِيهِ يَسْتَغِيثُ فَلَا يُغَاثُ وَ كَأَنَّ الرِّجَالَ الْبِيضَ قَدْ نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ يُنَادُونَهُ وَ يَقُولُونَ صَبْراً آلَ الرَّسُولِ فَإِنَّكُمْ تُقْتَلُونَ عَلَى أَيْدِي‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 613 / المجلس التاسع و الثمانون

وَ أَهْلِ الرِّعَايَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ قَوْلَ مَنْ‏ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ جَعَلَ مَأْوَاهُ النَّارَ فَإِنَّ النَّمَّامَ شَاهِدُ زُورٍ وَ شَرِيكُ إِبْلِيسَ فِي الْإِغْرَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‏ وَ نَحْنُ لَكَ أَنْصَارٌ وَ أَعْوَانٌ وَ لِمُلْكِكَ دَعَائِمُ وَ أَرْكَانٌ مَا أَمَرْتَ بِالعُرْفِ وَ الْإِحْسَانِ وَ أَمْضَيْتَ فِي الرَّعِيَّةِ أَحْكَامَ الْقُرْآنِ وَ أَرْغَمْتَ بِطَاعَتِكَ لِلَّهِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ‏ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي سَعَةِ فَهْمِكَ وَ كَثْرَةِ عِلْمِكَ وَ مَعْرِفَتِكَ بِآدَابِ اللَّهِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّ الْمُكَافِيَ لَيْسَ بِالْوَاصِلِ إِنَّمَا الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قَطَعَتْهُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا فَصِلْ رَحِمَكَ يَزِدِ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ وَ يُخَفِّفْ عَنْكَ الْحِسَابَ يَوْمَ حَشْرِكَ فَقَالَ الْمَنْصُورُ قَدْ صَفَحْتَ عَنْكَ لِقَدَرِكَ وَ تَجَاوَزْتَ عَنْكَ لِصِدْقِكَ فَحَدِّثْنِي عَنْ نَفْسِكَ بِحَدِيثٍ أَتَّعِظُ بِهِ وَ يَكُونُ لِي زَاجِرُ صِدْقٍ عَنِ الْمُوبِقَاتِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع عَلَيْكَ بِالْحِلْمِ فَإِنَّهُ رُكْنُ الْعِلْمِ وَ امْلِكْ نَفْسَكَ عِنْدَ أَسْبَابِ الْقُدْرَةِ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ كُنْتَ كَمَنْ شَفَى غَيْظاً أَوْ تَدَاوَى حِقْداً أَوْ يُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ بِالصَّوْلَةِ وَ اعْلَمْ بِأَنَّكَ إِنْ عَاقَبْتَ مُسْتَحِقّاً لَمْ تَكُنْ غَايَةُ مَا تُوصَفُ بِهِ إِلَّا الْعَدْلَ وَ لَا أَعْرِفُ حَالًا أَفْضَلَ مِنْ حَالِ الْعَدْلِ وَ الْحَالُ الَّتِي تُوجِبُ الشُّكْرَ أَفْضَلُ مِنَ الْحَالِ الَّتِي تُوجِبُ الصَّبْرَ فَقَالَ الْمَنْصُورُ وَعَظْتَ فَأَحْسَنْتَ وَ قُلْتَ فَأَوْجَزْتَ فَحَدِّثْنِي عَنْ فَضْلِ جَدِّكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَدِيثاً لَمْ تُؤْثِرْهُ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 617 / المجلس التسعون

حَقِيقَةَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِي كَانَ مُخْلِطاً كَانَ يَقُولُ طَوْراً بِالْقَدَرِ وَ طَوْراً بِالْجَبْرِ وَ مَا أَعْلَمُهُ اعْتَقَدَ مَذْهَباً دَامَ عَلَيْهِ قَالَ وَ دَخَلَ مَكَّةَ تَمَرُّداً وَ إِنْكَاراً عَلَى مَنْ يَحُجُّ وَ كَانَ يَكْرَهُ الْعُلَمَاءُ مُسَاءَلَتَهُ إِيَّاهُمْ وَ مُجَالَسَتَهُ لَهُمْ لِخُبْثِ لِسَانِهِ وَ فَسَادِ ضَمِيرِهِ فَأَتَى الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَجَلَسَ إِلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَاتٌ وَ لَا بُدَّ بِكُلِّ مَنْ كَانَ بِهِ سُعَالٌ أَنْ يَسْعُلَ فَتَأْذَنُ لِي فِي الْكَلَامِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع تَكَلَّمْ بِمَا شِئْتَ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ إِلَى كَمْ تَدُوسُونَ هَذَا الْبَيْدَرَ وَ تَلُوذُونَ بِهَذَا الْحَجَرِ وَ تَعْبُدُونَ هَذَا الْبَيْتَ الْمَرْفُوعَ بِالطُّوبِ وَ الْمَدَرِ وَ تُهَرْوِلُونَ حَوْلَهُ هَرْوَلَةَ الْبَعِيرِ إِذَا نَفَرَ مَنْ فَكَّرَ فِي هَذَا أَوْ قَدَّرَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فِعْلٌ أَسَّسَهُ غَيْرُ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ وَ نِظَامُهُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَّ فَلَمْ يعذبه [يَسْتَعْذِبْهُ‏] وَ صَارَ الشَّيْطَانُ‏ وَلِيَّهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ ثُمَّ لَا يُصْدِرُهُ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ قَدْ جَعَلَهُ مَحَلَّ الْأَنْبِيَاءِ وَ قِبْلَةَ الْمُصَلِّينَ لَهُ وَ هُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مُجْتَمَعِ الْعَظَمَةِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ أَحَقُّ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ وَ انْتُهِيَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ ذَكَرْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَأَحَلْتَ عَلَى غَائِبٍ فَقَالَ وَيْلَكَ وَ كَيْفَ يَكُونُ غَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ‏

الأمالي( للصدوق) / النص / 632 / المجلس الثاني و التسعون

إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَ مِنْهَا إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَ مِنَ السِّدْرَةِ إِلَى حُجُبِ النُّورِ نَادَانِي رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ عَبْدِي وَ أَنَا رَبُّكَ فَلِي فَاخْضَعْ وَ إِيَّايَ فَاعْبُدْ وَ عَلَيَّ فَتَوَكَّلْ وَ بِي فَثِقْ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِكَ عَبْداً وَ حَبِيباً وَ رَسُولًا وَ نَبِيّاً وَ بِأَخِيكَ عَلِيٍّ خَلِيفَةً وَ بَاباً فَهُوَ حُجَّتِي عَلَى عِبَادِي وَ إِمَامٌ لِخَلْقِي بِهِ يُعْرَفُ أَوْلِيَائِي مِنْ أَعْدَائِي وَ بِهِ يُمَيَّزُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏ مِنْ حِزْبِي وَ بِهِ يُقَامُ دِينِي وَ تُحْفَظُ حُدُودِي وَ تُنْفَذُ أَحْكَامِي وَ بِكَ وَ بِهِ وَ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَرْحَمُ عِبَادِي وَ إِمَائِي وَ بِالْقَائِمِ مِنْكُمْ أَعْمُرُ أَرْضِي بِتَسْبِيحِي وَ تَهْلِيلِي وَ تَقْدِيسِي وَ تَكْبِيرِي وَ تَمْجِيدِي وَ بِهِ أُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْدَائِي وَ أُورِثُهَا أَوْلِيَائِي وَ بِهِ أَجْعَلُ‏ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِيَ‏ السُّفْلى‏ وَ كَلِمَتِيَ الْعُلْيَا وَ بِهِ أُحْيِي عِبَادِي وَ بِلَادِي بِعِلْمِي وَ لَهُ [بِهِ‏] أُظْهِرُ الْكُنُوزَ وَ الذَّخَائِرَ بِمَشِيَّتِي وَ إِيَّاهُ أُظْهِرُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَ الضَّمَائِرِ بِإِرَادَتِي وَ أَمُدُّهُ بِمَلَائِكَتِي لِتُؤَيِّدَهُ عَلَى إِنْفَاذِ أَمْرِي وَ إِعْلَانِ دِينِي ذَلِكَ وَلِيِّي حَقّاً وَ مَهْدِيُّ عِبَادِي صِدْقاً.

الأمالي( للصدوق) / النص / 678 / المجلس السابع و التسعون

تصويرنسخه‏خطى وَ مَنَّتْهُمُ الْأَبَاطِيلَ وَ ارْتَقَوْا مُرْتَقًى صَعْباً دَحْضاً تَزِلُّ عَنْهُ إِلَى الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقُولٍ حَائِرَةٍ بَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ وَ آرَاءٍ مُضِلَّةٍ فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً- قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ‏ لَقَدْ رَامُوا صَعْباً وَ قَالُوا إِفْكاً وَ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً وَ وَقَعُوا فِي الْحَيْرَةِ إِذْ تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ- وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ‏ رَغِبُوا عَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِهِ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ- وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ. أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ. أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها أَمْ‏ طَبَعَ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ‏ ... فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ‏ أَمْ‏ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ. وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ‏ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا بَلْ هُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ‏ فَكَيْفَ لَهُمْ بِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ-

التوحيد (للصدوق) / 55 / 2 باب التوحيد و نفي التشبيه

الدُّهُورِ وَ لَا شَرِيكٍ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ الَّذِي لَمَّا شَبَّهَهُ الْعَادِلُونَ بِالْخَلْقِ الْمُبَعَّضِ الْمَحْدُودِ فِي صِفَاتِهِ ذِي الْأَقْطَارِ وَ النَّوَاحِي الْمُخْتَلِفَةِ فِي طَبَقَاتِهِ وَ كَانَ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَوْجُودَ بِنَفْسِهِ لَا بِأَدَاتِهِ انْتَفَى أَنْ يَكُونَ قَدَرُوهُ حَقَّ قَدْرِهِ فَقَالَ تَنْزِيهاً لِنَفْسِهِ عَنْ مُشَارَكَةِ الْأَنْدَادِ وَ ارْتِفَاعاً عَنْ قِيَاسِ الْمُقَدِّرِينَ لَهُ بِالْحُدُودِ مِنْ كَفَرَةِ الْعِبَادِ- وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ مَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَاتَّبِعْهُ لِيُوصِلَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَعْرِفَتِهِ وَ أَتَتْ بِهِ وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ وَ حِكْمَةٌ أُوتِيتَهُمَا فَخُذْ مَا أُوتِيتَ‏ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ‏ وَ مَا دَلَّكَ الشَّيْطَانُ‏ عَلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ وَ لَا فِي سُنَّةِ الرَّسُولِ وَ أَئِمَّةِ الْهُدَى أَثَرُهُ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الِاقْتِحَامِ فِي السُّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ فَلَزِمُوا الْإِقْرَارَ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ-

التوحيد (للصدوق) / 97 / 6 باب أنه عز و جل ليس بجسم و لا صورة

2- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرُّخَّجِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَمَّا قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فِي الْجِسْمِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصُّورَةِ فَكَتَبَ ع دَعْ عَنْكَ حَيْرَةَ الْحَيْرَانِ وَ اسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَانِ.

التوحيد (للصدوق) / 129 / 9 باب القدرة

قال مصنف هذا الكتاب معنى قوله هو نور أي هو منير و هاد و معنى قوله كونا ظلين الروح المقدس و الملك المقرب و المراد به أن الله كان و لا شي‏ء معه فأراد أن يخلق أنبياءه و حججه و شهداءه فخلق قبلهم الروح المقدس و هو الذي يؤيد الله عز و جل به أنبياءه و حججه و شهداءه ص و هو الذي يحرسهم به من كيد الشيطان‏ و وسواسه و يسددهم و يوفقهم و يمدهم بالخواطر الصادقة ثم خلق الروح الأمين الذي نزل على أنبيائه بالوحي منه عز و جل و قال لهما كونا ظلين ظليلين لأنبيائي و رسلي و حججي و شهدائي فكانا كما قال الله عز و جل ظلين ظليلين لأنبيائه و رسله و حججه و شهدائه يعينهم بهما و ينصرهم على أيديهما و يحرسهم بهما و على هذا المعنى قيل للسلطان العادل إنه ظل الله في أرضه لعباده يأوي إليه المظلوم و يأمن به الخائف الوجل و يأمن به السبل و ينتصف به الضعيف من القوي و هذا هو سلطان الله و حجته التي لا تخلو الأرض منه إلى أن تقوم الساعة

التوحيد (للصدوق) / 253 / 36 باب الرد على الثنوية و الزنادقة

4- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ مِنْ تَلَامِذَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَانْحَرَفَ عَنِ التَّوْحِيدِ فَقِيلَ لَهُ تَرَكْتَ مَذْهَبَ صَاحِبِكَ وَ دَخَلْتَ فِيمَا لَا أَصْلَ لَهُ وَ لَا حَقِيقَةَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِي كَانَ مُخَلِّطاً كَانَ يَقُولُ طَوْراً بِالْقَدَرِ وَ طَوْراً بِالْجَبْرِ وَ مَا أَعْلَمُهُ اعْتَقَدَ مَذْهَباً دَامَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ مَكَّةَ تَمَرُّداً وَ إِنْكَاراً عَلَى مَنْ يَحُجُّ وَ كَانَ يَكْرَهُ الْعُلَمَاءُ مُسَاءَلَتَهُ إِيَّاهُمْ وَ مُجَالَسَتَهُ لَهُمْ لِخُبْثِ لِسَانِهِ وَ فَسَادِ ضَمِيرِهِ فَأَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِيَسْأَلَهُ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْمَجَالِسَ بِالْأَمَانَاتِ وَ لَا بُدَّ لِمَنْ كَانَ بِهِ سُعَالٌ أَنْ يَسْعُلَ أَ فَتَأْذَنُ لِي فِي الْكَلَامِ فَقَالَ ع تَكَلَّمْ بِمَا شِئْتَ فَقَالَ إِلَى كَمْ تَدُوسُونَ هَذَا الْبَيْدَرَ وَ تَلُوذُونَ بِهَذَا الْحَجَرِ وَ تَعْبُدُونَ هَذَا الْبَيْتَ الْمَرْفُوعَ بِالطُّوبِ وَ الْمَدَرِ وَ تُهَرْوِلُونَ حَوْلَهُ هَرْوَلَةَ الْبَعِيرِ إِذَا نَفَرَ إِنَّ مَنْ فَكَّرَ فِي هَذَا وَ قَدَّرَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فِعْلٌ أَسَّسَهُ غَيْرُ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ وَ نِظَامُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَّ فَلَمْ يَسْتَعْذِبْهُ وَ صَارَ الشَّيْطَانُ‏ وَلِيَّهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ ثُمَّ لَا يُصْدِرُهُ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِيَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ لَهُ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مُجْتَمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ أَحَقُّ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ

التوحيد (للصدوق) / 260 / 36 باب الرد على الثنوية و الزنادقة

آمَنُوا بِهِ وَ بِرُسُلِهِ وَ خَافُوهُ بِالْغَيْبِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا فَإِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عُلُوّاً كَبِيراً لَيْسَ بِالَّذِي يَنْسَى وَ لَا يَغْفُلُ بَلْ هُوَ الْحَفِيظُ الْعَلِيمُ وَ قَدْ يَقُولُ الْعَرَبُ فِي بَابِ النِّسْيَانِ قَدْ نَسِيَنَا فُلَانٌ فَلَا يَذْكُرُنَا أَيْ إِنَّهُ لَا يَأْمُرُ لَنَا بِخَيْرٍ وَ لَا يَذْكُرُنَا بِهِ فَهَلْ فَهِمْتَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ نَعَمْ فَرَّجْتَ عَنِّي فَرَّجَ اللَّهُ عَنْكَ وَ حَلَلْتَ عَنِّي عُقْدَةً فَعَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ فَقَالَ ع وَ أَمَّا قَوْلُهُ- يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً وَ قَوْلُهُ‏ وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ‏ وَ قَوْلُهُ- يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ قَوْلُهُ‏ إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ وَ قَوْلُهُ‏ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَ قَوْلُهُ- الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى‏ أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ‏ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي مَوَاطِنَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ مَوَاطِنِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي‏ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَلَائِقَ يَوْمَئِذٍ فِي مَوَاطِنَ يَتَفَرَّقُونَ وَ يُكَلِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ يَسْتَغْفِرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانَ مِنْهُمُ الطَّاعَةُ فِي دَارِ الدُّنْيَا لِلرُّؤَسَاءِ وَ الْأَتْبَاعِ وَ يَلْعَنُ أَهْلُ الْمَعَاصِي الَّذِينَ بَدَتْ مِنْهُمُ الْبَغْضَاءُ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ فِي دَارِ الدُّنْيَا الْمُسْتَكْبِرِينَ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ يَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ الْكُفْرُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْبَرَاءَةُ يَقُولُ يَبْرَأُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ نَظِيرُهَا فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ قَوْلُ الشَّيْطَانِ‏- إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ‏ وَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ‏ كَفَرْنا بِكُمْ‏ يَعْنِي تَبَرَّأْنَا مِنْكُمْ ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فِي مَوْطِنٍ آخَرَ يَبْكُونَ فِيهِ فَلَوْ أَنَّ تِلْكَ‏

التوحيد (للصدوق) / 372 / 60 باب القضاء و القدر و الفتنة و الأرزاق و الأسعار و الآجال

- 14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمُوسَى ع‏ يَا مُوسَى احْفَظْ وَصِيَّتِي لَكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ أَوَّلُهُنَّ مَا دُمْتَ لَا تَرَى ذُنُوبَكَ تُغْفَرُ فَلَا تَشْغَلْ بِعُيُوبِ غَيْرِكَ وَ الثَّانِيَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَى كُنُوزِي قَدْ نَفِدَتْ فَلَا تَغْتَمَّ بِسَبَبِ رِزْقِكَ وَ الثَّالِثَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَى زَوَالَ مُلْكِي فَلَا تَرْجُ أَحَداً غَيْرِي وَ الرَّابِعَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَى الشَّيْطَانَ‏ مَيِّتاً فَلَا تَأْمَنْ مَكْرَهُ.

التوحيد (للصدوق) / 376 / 60 باب القضاء و القدر و الفتنة و الأرزاق و الأسعار و الآجال

21- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَحْمَرُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي عِظْنِي مَوْعِظَةً فَقَالَ ع إِنْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ بِالرِّزْقِ فَاهْتِمَامُكَ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْبُخْلُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّارَ فَالْمَعْصِيَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْمَوْتُ حَقّاً فَالْفَرَحُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْعَرْضُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْمَكْرُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ‏ عَدُوّاً فَالْغَفْلَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ فَالْحُزْنُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا فَانِيَةً فَالطُّمَأْنِينَةُ إِلَيْهَا لِمَا ذَا.

التوحيد (للصدوق) / 407 / 63 باب الأمر و النهي و الوعد و الوعيد

بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: فِيمَا وَصَفَ لَهُ مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ‏ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لَا يُكَلِّفُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ خَلْقَ تَقْدِيرٍ لَا خَلْقَ تَكْوِينٍ وَ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لَا نَقُولُ بِالْجَبْرِ وَ لَا بِالتَّفْوِيضِ وَ لَا يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَرِي‏ءَ بِالسَّقِيمِ وَ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَطْفَالَ بِذُنُوبِ الْآبَاءِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ- وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏ وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَعْفُوَ وَ يَتَفَضَّلَ وَ لَيْسَ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَظْلِمَ وَ لَا يَفْرِضُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عِبَادِهِ طَاعَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُغْوِيهِمْ وَ يُضِلُّهُمْ وَ لَا يَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ وَ لَا يَصْطَفِي مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِهِ وَ يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ‏ دُونَهُ وَ لَا يَتَّخِذُ عَلَى خَلْقِهِ حُجَّةً إِلَّا مَعْصُوماً.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 15 / ثواب من قال بسم الله عند دخول الخلاء ..... ص : 15

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِذَا تَكَشَّفَ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَغُضُّ بَصَرَهُ حَتَّى يَفْرُغَ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 19 / ثواب المبالغة في المضمضة و الاستنشاق ..... ص : 19

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لِيُبَالِغْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لَكُمْ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 20 / ثواب غسل الرأس بورق السدر ..... ص : 20

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ الْبُرْسِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ يَقُولُ اغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِوَرَقِ السِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ سَبْعِينَ يَوْماً وَ مَنْ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ سَبْعِينَ يَوْماً لَمْ يَعْصِ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 21 / ثواب المختضب ..... ص : 20

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ دِرْهَمٌ فِي الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو الْغِشَاوَةَ مِنَ الْبَصَرِ وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يُذْهِبُ الصُّنَانَ وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ وَ هِيَ زِينَةٌ وَ طِيبٌ وَ بَرَاءَةٌ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 22 / ثواب من سرح لحيته سبعين مرة ..... ص : 22

حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ‏ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 30 / ثواب الصلاة في مسجد الكوفة ..... ص : 30

فَقُلْتُ لِأَبِي مَا الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ قَالَ يَعْنِي مَنَازِلَ الشَّيْطَانِ‏

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 34 / ثواب من أطال السجود ..... ص : 34

أَبِي ره عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَقُولُ‏ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَطَالَ السُّجُودَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ الشَّيْطَانُ‏ وَا وَيْلَاهْ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 45 / ثواب من صلى الفجر ثم قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ..... ص : 45

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ يَتْبَعْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ‏.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 65 / باب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه ..... ص : 63

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ كَفَاكُمُ اللَّهُ عَدُوَّكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ قَالَ‏ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏ وَ وَعَدَكُمُ الْإِجَابَةَ أَلَا وَ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ سَبْعَةً مِنْ مَلَائِكَتِهِ فَلَيْسَ بمخلوق [بِمَحْلُولٍ‏] حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُكُمْ هَذَا أَلَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ مُفَتَّحَةٌ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَلَا وَ الدُّعَاءُ فِيهِ مَقْبُولٌ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 70 / باب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه ..... ص : 63

وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ ثَامِنَ عَشَرَ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِيِّ وَ الكروبين [الْكَرُوبِيِّينَ‏] أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ الْبَدْرِيِّينَ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعَ عَشَرَ لَمْ يَبْقَ مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا اسْتَأْذَنُوا رَبَّهُمْ فِي زِيَارَةِ قُبُورِكُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ هَدِيَّةٌ وَ شَرَابٌ فَإِذَا تَمَّ لَكُمْ عِشْرُونَ يَوْماً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْفَظُونَكُمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ رَجِيمٍ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ بِكُلِّ يَوْمٍ صُمْتُمْ صَوْمَ مِائَةِ سَنَةٍ وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً وَ أَعْطَاكُمْ ثَوَابَ مَنْ قَرَأَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ بِكُلِّ رِيشَةٍ عَلَى جَبْرَئِيلَ ع عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ أَعْطَاكُمْ ثَوَابَ تَسْبِيحِ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِيِّ وَ زَوَّجَكُمْ بِكُلِّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَلْفَ حَوْرَاءَ وَ يَوْمَ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ يُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْقَبْرَ أَلْفَ فَرْسَخٍ وَ يَرْفَعُ عَنْكُمُ الظُّلْمَةَ وَ الْوَحْشَةَ وَ يَجْعَلُ قُبُورَكُمْ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ وَ يَجْعَلُ وُجُوهَكُمْ كَوَجْهِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ ع وَ يَوْمَ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ كَمَا يَبْعَثُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ ع وَ رَفَعَ عَنْكُمْ هَوْلَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ يَدْفَعُ عَنْكُمْ هَمَّ الدُّنْيَا وَ عَذَابَ الْآخِرَةِ- وَ يَوْمَ ثَالِثٍ وَ عِشْرِينَ تَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ‏ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ‏ وَ كَأَنَّمَا أَشْبَعْتُمْ كُلَّ يَتِيمٍ فِي أُمَّتِي وَ كَسَوْتُمْ كُلَّ عُرْيَانٍ مِنْ أُمَّتِي وَ يَوْمَ رَابِعٍ وَ عِشْرِينَ لَا تَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ وَ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ثَوَابَ أَلْفِ مَرِيضٍ وَ أَلْفِ غَرِيبٍ خَرَجُوا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ ثَوَابَ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ ع وَ يَوْمَ خَامِسٍ وَ عِشْرِينَ بَنَى اللَّهُ لَكُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ أَلْفَ قُبَّةٍ خَضْرَاءَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ قُبَّةٍ خَيْمَةٌ مِنْ نُورٍ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا أُمَّةَ أَحْمَدَ أَنَا رَبُّكُمْ وَ أَنْتُمْ عَبِيدِي وَ إِمَائِي اسْتَظِلُّوا بِظِلِّ عَرْشِي فِي هَذِهِ الْقِبَابِ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً فَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ‏ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأَبْعَثَنَّكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ يَتَعَجَّبُ‏

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 103 / ثواب من قرأ القرآن نظرا ..... ص : 102

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ‏ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُصْحَفِ نَظَراً.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 103 / ثواب من كان في بيته مصحف ..... ص : 103

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ مُصْحَفٌ لا يَطْرُدُ اللَّهُ بِهِ الشَّيْطَانَ‏.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 104 / ثواب من قرأ أربع آيات من أول البقرة ..... ص : 104

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آيَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا لَمْ يَرَ فِي نَفْسِهِ وَ مَالِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ وَ لَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ‏ وَ لَا يَنْسَى الْقُرْآنَ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 111 / ثواب من قرأ سورة يس ..... ص : 110

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَلْباً وَ إِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس وَ مَنْ قَرَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَوْ فِي نَهَارِهِ قَبْلَ أَنْ يَمْشِيَ كَانَ فِي نَهَارِهِ مِنَ الْمَحْفُوظِينَ وَ الْمَرْزُوقِينَ حَتَّى يُمْسِيَ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ رَجِيمٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ إِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ حَضَرَ غُسْلَهُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ يُشَيِّعُونَهُ إِلَى قَبْرِهِ بِالاسْتِغْفَارِ لَهُ فَإِذَا دَخَلَ فِي لَحْدِهِ كَانُوا فِي جَوْفِ قَبْرِهِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَ ثَوَابُ عِبَادَتِهِمْ لَهُ وَ فُسِّحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ وَ أُومِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَ لَمْ يَزَلْ لَهُ فِي قَبْرِهِ نُورٌ سَاطِعٌ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ إِلَى أَنْ يُخْرِجَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ لَمْ تَزَلْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ يُشَيِّعُونَهُ وَ يُحَدِّثُونَهُ وَ يَضْحَكُونَ فِي وَجْهِهِ وَ يُبَشِّرُونَهُ بِكُلِّ خَيْرٍ حَتَّى يُجَوِّزُونَهُ عَلَى الصِّرَاطِ وَ الْمِيزَانِ وَ يُوقِفُونَهُ مِنَ اللَّهِ مَوْقِفاً لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقاً أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَّا مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِيَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ هُوَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَا يَحْزَنُ مَعَ مَنْ يَحْزَنُ وَ لَا يَهُمُّ مَعَ مَنْ يَهُمُّ وَ لَا يَجْزَعُ مَعَ مَنْ يَجْزَعُ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اشْفَعْ عَبْدِي أُشَفِّعْكَ فِي جَمِيعِ مَا تَشْفَعُ وَ سَلْنِي أُعْطِكَ عَبْدِي جَمِيعَ مَا تَسْأَلُ فَيَسْأَلُ فَيُعْطَى وَ يَشْفَعُ وَ لَا يُحَاسَبُ فِيمَنْ يُحَاسَبُ وَ لَا يُوقَفُ مَعَ مَنْ يُوقَفُ وَ لَا يَذِلُّ مَعَ مَنْ يَذِلُّ وَ لَا يُكْتَبُ بِخَطِيئَةٍ وَ لَا بِشَيْ‏ءٍ مِنْ سُوءِ عَمَلِهِ وَ يُعْطَى كِتَاباً مَنْشُوراً حَتَّى يَهْبِطَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَقُولُ النَّاسُ بِأَجْمَعِهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ لِهَذَا الْعَبْدِ مِنْ خَطِيئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ يَكُونُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 112 / ثواب من قرأ سورة الصافات ..... ص : 112

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّافَّاتِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَزَلْ مَحْفُوظاً مِنْ كُلِّ آفَةٍ مَدْفُوعاً عَنْهُ كُلُّ بَلِيَّةٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَرْزُوقاً فِي الدُّنْيَا فِي أَوْسَعِ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّزْقِ وَ لَمْ يُصِبْهُ اللَّهُ فِي مَالِهِ وَ وُلْدِهِ وَ لَا بَدَنِهِ بِسُوءٍ مِنْ شَيْطَانٍ‏ رَجِيمٍ وَ لَا مِنْ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ إِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ فِي لَيْلَتِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ شَهِيداً وَ أَمَاتَهُ شَهِيداً وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِي دَرَجَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 129 / ثواب قراءة قل هو الله أحد ..... ص : 127

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ جَهْمٍ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‏ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً فِي دُبُرِ الْفَجْرِ لَمْ يَتْبَعْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ‏.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 163 / ثواب من قال إذا خرج من بيته بسم الله و لا حول و لا قوة إلا بالله ..... ص : 162

خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ قَالَ الْمَلَكَانِ هُدِيتَ فَإِنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالا وُقِيتَ فَإِنْ قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالا كُفِيتَ فَيَقُولُ الشَّيْطَانُ‏ كَيْفَ لِي بِعَبْدٍ هُدِيَ وَ وُقِيَ وَ كُفِيَ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 163 / ثواب تسبيح فاطمة الزهراء ع ..... ص : 163

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْبَجَلِيِّ ابْنِ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَائِذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ ع ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ وَ هِيَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَ أَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ وَ تَطْرُدُ الشَّيْطَانَ‏ وَ تُرْضِي الرَّحْمَنَ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 187 / ثواب من خرج في سفره و معه عصى لوز مر ..... ص : 186

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ تَنْفِي الْفَقْرَ وَ لَا يُجَاوِرُهُ الشَّيْطَانُ‏.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 191 / ثواب التسمية عند الركوب ..... ص : 191

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ فَإِنْ رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ‏ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ بِاسْمِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‏ إِلَّا حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 230 / عقاب من صلى الصلاة لغير وقتها ..... ص : 229

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ هَائِباً لِابْنِ آدَمَ ذَاعِراً مِنْهُ مَا صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اجْتَرَى عَلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَظَائِمِ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 239 / عقاب من طعن على المؤمنين أو رد عليهم قولهم ..... ص : 238

بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ وَ جَلَالِ كَرَامَتِهِ فَمَنْ طَعَنَ عَلَيْهِمْ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ فَقَدْ رَدَّ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ وَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ إِنَّمَا هُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ‏.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 241 / عقاب من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه ..... ص : 241

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَوَى عَنْ مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ وَلَايَتِهِ إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ‏.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 246 / عقاب آكل الطين ..... ص : 245

زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَمَلَ الْوَسْوَسَةِ وَ أَكْثَرَ مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ‏ مِنْ أَكْلِ الطِّينِ فَيَضْعُفُ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنْ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 257 / عقاب من ابتدع دينا ..... ص : 257

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ طَلَبَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَطَلَبَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ‏ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّكَ قَدْ طَلَبْتَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا وَ طَلَبْتَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا أَ فَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ‏ءٍ يَكْثُرُ بِهِ مَالُكَ وَ دُنْيَاكَ وَ تَكْثُرُ بِهِ تَبِعَتُكَ قَالَ بَلَى قَالَ تَبْتَدِعُ دِيناً وَ تَدْعُو إِلَيْهِ النَّاسَ فَفَعَلَ فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ وَ أَطَاعُوهُ وَ أَصَابَ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِنَّهُ فَكَّرَ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتُ ابْتَدَعْتُ دِيناً وَ دَعَوْتُ النَّاسَ إِلَيْهِ وَ مَا أَرَى لِي تَوْبَةً إِلَّا أَنْ آتِيَ مَنْ دَعَوْتُهُ إِلَيْهِ فَأَرُدَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَيَقُولُ إِنَّ الَّذِي دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا ابْتَدَعْتُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ كَذَبْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَ لَكِنَّكَ شَكَكْتَ فِي دِينِكَ فَرَجَعْتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى سِلْسِلَةٍ فَوَتَدَ لَهَا وَتِداً ثُمَّ جَعَلَهَا فِي عُنُقِهِ وَ قَالَ لَا أَحُلُّهَا حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلْ لِفُلَانٍ وَ عِزَّتِي لَوْ دَعَوْتَنِي حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْصَالُكَ مَا اسْتَجَبْتُ لَكَ حَتَّى تَرُدَّ مَنْ مَاتَ مِمَّا دَعَوْتَهُ إِلَيْهِ فَرَجَعَ عَنْهُ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / النص / 263 / عقاب الزاني و الزانية ..... ص : 262

أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ‏سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ‏ ذَكَرَهُ فَعَمِلَا جَمِيعاً وَ كَانَتِ النُّطْفَةُ مِنْهُمَا وَ خُلِقَ مِنْهُمَا وَ خُلِقَ مِنْهَا الْوَلَدُ وَ يَكُونُ شِرْكَ الشَّيْطَانِ‏.

الخصال / ج‏1 / 64 / الدنيا و الآخرة ككفتي الميزان ..... ص : 64

95- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ‏ مَنْ لَمْ يَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ وَ اللَّهِ مَا الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ إِلَّا كَكِفَّتَيِ الْمِيزَانِ فَأَيُّهُمَا رَجَحَ ذَهَبَ بِالْآخَرِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ يَعْنِي الْقِيَامَةَ لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ خافِضَةٌ خَفَضَتْ وَ اللَّهِ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ إِلَى النَّارِ رافِعَةٌ رَفَعَتْ وَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَ أَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ وَ لَا تَطْلُبْ مَا لَمْ يُخْلَقْ فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ مَا لَمْ يُخْلَقْ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ وَ لَمْ يَنَلْ مَا طَلَبَ ثُمَّ قَالَ وَ كَيْفَ يُنَالُ مَا لَمْ يُخْلَقْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ كَيْفَ يُطْلَبُ مَا لَمْ يُخْلَقْ فَقَالَ مَنْ طَلَبَ الْغِنَى وَ الْأَمْوَالَ وَ السَّعَةَ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّمَا يَطْلُبُ ذَلِكَ لِلرَّاحَةِ وَ الرَّاحَةُ لَمْ تُخْلَقْ فِي الدُّنْيَا وَ لَا لِأَهْلِ الدُّنْيَا إِنَّمَا خُلِقَتِ الرَّاحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَ التَّعَبُ وَ النَّصَبُ خُلِقَا فِي الدُّنْيَا وَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْهَا جَفْنَةً إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْحِرْصِ مِثْلَيْهَا وَ مَنْ أَصَابَ مِنَ الدُّنْيَا أَكْثَرَ كَانَ فِيهَا أَشَدَّ فَقْراً لِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى النَّاسِ فِي حِفْظِ أَمْوَالِهِ وَ يَفْتَقِرُ إِلَى كُلِّ آلَةٍ مِنْ آلَاتِ الدُّنْيَا فَلَيْسَ فِي غِنَى الدُّنْيَا رَاحَةٌ وَ لَكِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يُوَسْوِسُ إِلَى ابْنِ آدَمَ أَنَّ لَهُ فِي جَمْعِ ذَلِكَ الْمَالِ رَاحَةً وَ إِنَّمَا يَسُوقُهُ إِلَى التَّعَبِ فِي الدُّنْيَا وَ الْحِسَابِ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ ع كَلَّا مَا تَعِبَ‏

الخصال / ج‏1 / 96 / في البر بالإخوان و السعي في حوائجهم ثلاث خصال ..... ص : 96

42- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الْآدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏

الخصال / ج‏1 / 113 / الفتن ثلاث ..... ص : 113

91- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ الْفِتَنُ ثَلَاثٌ حُبُّ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَيْفُ الشَّيْطَانِ‏ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّيْطَانِ‏ وَ حُبُّ الدِّينَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُمْ سَهْمُ الشَّيْطَانِ‏ فَمَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعَيْشِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ الْأَشْرِبَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَحَبَّ الدِّينَارَ وَ الدِّرْهَمَ فَهُوَ عَبْدُ الدُّنْيَا وَ قَالَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع الدِّينَارُ دَاءُ الدِّينِ وَ الْعَالِمُ طَبِيبُ الدِّينِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ غَيْرُ نَاصِحٍ لِغَيْرِهِ.

الخصال / ج‏1 / 121 / الفرش ثلاثة ..... ص : 120

الرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ‏.

الخصال / ج‏1 / 121 / الفرش ثلاثة ..... ص : 120

112- أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفُرُشَ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَ فِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَ الرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ‏.

الخصال / ج‏1 / 131 / ثلاث خصال من أشد ما عمل العباد ..... ص : 131

138- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مِنْ أَشَدِّ مَا عَمِلَ الْعِبَادُ إِنْصَافُ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مُوَاسَاةُ الْمَرْءِ أَخَاهُ وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ هُوَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ يَهُمُّ بِهَا فَيَحُولُ ذِكْرُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏

الخصال / ج‏1 / 151 / لا يسكن الله عز و جل جنته ثلاثة أصناف ..... ص : 151

185- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَارُونَ الْمَكْفُوفُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا هَارُونَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آلَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُجَاوِرَهُ خَائِنٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْخَائِنُ قَالَ مَنِ ادَّخَرَ عَنْ مُؤْمِنٍ دِرْهَماً أَوْ حَبَسَ عَنْهُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آلَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُسْكِنَ جَنَّتَهُ أَصْنَافاً ثَلَاثَةً رَادٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رَادٌّ عَلَى إِمَامٍ هُدًى أَوْ مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ قَالَ قُلْتُ يُعْطِيهِ مِنْ فَضْلِ مَا يَمْلِكُ قَالَ يُعْطِيهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ رُوحِهِ فَإِنْ بَخِلَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ‏.

الخصال / ج‏1 / 216 / لولد الزنا أربع علامات ..... ص : 216

40- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ مَنْ لَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَ مَا قِيلَ فِيهِ فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنْ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ مُسِيئاً فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ غَيْرِ تِرَةٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ

الخصال / ج‏1 / 217 / لولد الزنا أربع علامات ..... ص : 216

شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنْ شَعِفَ بِمَحَبَّةِ الْحَرَامِ وَ شَهْوَةِ الزِّنَا فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ لِوَلَدِ الزِّنَا عَلَامَاتٍ أَحَدُهَا بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ ثَانِيهَا أَنَّهُ يَحِنُّ إِلَى الْحَرَامِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ وَ ثَالِثُهَا الِاسْتِخْفَافُ بِالدِّينِ وَ رَابِعُهَا سُوءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّاسِ وَ لَا يُسِي‏ءُ مَحْضَرَ إِخْوَانِهِ إِلَّا مَنْ وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشِ أَبِيهِ أَوْ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.

الخصال / ج‏1 / 217 / أوصى الله عز و جل موسى ع بأربعة أشياء ..... ص : 217

41- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمُوسَى ع‏ يَا مُوسَى احْفَظْ وَصِيَّتِي لَكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ أَوَّلُهُنَّ مَا دُمْتَ لَا تَرَى ذُنُوبَكَ تُغْفَرُ فَلَا تَشْتَغِلْ بِعُيُوبِ غَيْرِكَ وَ الثَّانِيَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَى كُنُوزِي قَدْ نَفِدَتْ فَلَا تَغْتَمَّ بِسَبَبِ رِزْقِكَ وَ الثَّالِثَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَى زَوَالَ مُلْكِي فَلَا تَرْجُ أَحَداً غَيْرِي وَ الرَّابِعَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَى الشَّيْطَانَ‏ مَيِّتاً فَلَا تَأْمَنْ مَكْرَهُ.

الخصال / ج‏1 / 229 / لا ينفك المؤمن من أربع خصال ..... ص : 229

70- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَا سَمَاعَةُ لَا يَنْفَكُّ الْمُؤْمِنُ مِنْ خِصَالٍ أَرْبَعٍ مِنْ جَارٍ يُؤْذِيهِ وَ شَيْطَانٍ‏ يُغْوِيهِ وَ مُنَافِقٍ يَقْفُو أَثَرَهُ وَ مُؤْمِنٍ يَحْسُدُهُ ثُمَّ قَالَ يَا سَمَاعَةُ أَمَا إِنَّهُ أَشَدُّهُمْ عَلَيْهِ قُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ فِيهِ الْقَوْلَ فَيُصَدَّقُ عَلَيْهِ.

الخصال / ج‏1 / 232 / الأشياء التي كل واحدة منها على أربعة ..... ص : 231

حَلِيماً لَمْ يُفْرِطْ فِي أَمْرٍ يَلْبِسُهُ فِي النَّاسِ وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِينَ فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ الْمُنَافِقِ وَ مَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ وَ مَنْ شَنَأَ الْفَاسِقِينَ وَ غَضِبَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ فَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُهُ وَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الْفِسْقِ وَ الْعُتُوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبْهَةِ وَ الْفِسْقُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْجَفَاءِ وَ الْعَمَى وَ الْغَفْلَةِ وَ الْعُتُوِّ فَمَنْ جَفَا حَقَّرَ الْحَقَّ وَ مَقَتَ الْفُقَهَاءَ وَ أَصَرَّ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَ مَنْ عَمِيَ نَسِيَ الذِّكْرَ وَ اتَّبَعَ الظَّنَّ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ وَ مَنْ غَفَلَ غَرَّتْهُ الْأَمَانِيُّ وَ أَخَذَتْهُ الْحَسْرَةُ إِذَا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَ بَدَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ وَ مَنْ عَتَا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَذَلَّهُ بِسُلْطَانِهِ وَ صَغَّرَهُ بِجَلَالِهِ كَمَا فَرَّطَ فِي جَنْبِهِ وَ عَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْكَرِيمِ وَ الْعُتُوِّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى التَّعَمُّقِ وَ التَّنَازُعِ وَ الزَّيْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ‏

الخصال / ج‏1 / 307 / الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه بهن فأتمهن خمس ..... ص : 304

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ‏ إِنَّ الشَّيْطانَ‏ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ‏ وَلِيًّا وَ دَفَعَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَ ذَلِكَ لَمَّا قَالَ لَهُ أَبُوهُ‏ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّا فَقَالَ فِي جَوَابِ أَبِيهِ‏ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا وَ التَّوَكُّلُ بَيَانُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ‏ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ‏ ثُمَّ الْحُكْمُ وَ الِانْتِمَاءُ إِلَى الصَّالِحِينَ فِي قَوْلِهِ‏ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ‏ يَعْنِي بِالصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ إِلَّا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَحْكُمُونَ بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَايِيسِ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ مَنْ يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْحُجَجِ بِالصِّدْقِ بَيَانُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ‏ وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ‏ أَرَادَ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْفَاضِلَةَ فَأَجَابَهُ اللَّهُ وَ جَعَلَ لَهُ وَ لِغَيْرِهِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ‏ لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ‏ وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَ الْمِحْنَةُ فِي النَّفْسِ حِينَ جُعِلَ فِي الْمَنْجَنِيقِ وَ قُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ ثُمَّ الْمِحْنَةُ فِي الْوَلَدِ حِينَ أُمِرَ بِذَبْحِ ابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ ثُمَّ الْمِحْنَةُ بِالْأَهْلِ حِينَ خَلَّصَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حُرْمَتَهُ مِنْ عَزَازَةِ الْقِبْطِيِّ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ثُمَّ الصَّبْرُ عَلَى سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ثُمَّ اسْتِقْصَارُ النَّفْسِ فِي الطَّاعَةِ فِي قَوْلِهِ‏ وَ لا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ‏ ثُمَ‏

الخصال / ج‏2 / 380 / امتحان الله عز و جل أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن و بعد وفاتهم في سبعة مواطن ..... ص : 364

وَ حَاكَمْنَاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَ الْإِعْذَارِ وَ الْإِنْذَارِ فَلَمَّا لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا تَمَادِياً وَ بَغْياً لَقِينَاهُ بِعَادَةِ اللَّهِ الَّتِي عَوَّدَنَاهُ مِنَ النَّصْرِ عَلَى أَعْدَائِهِ وَ عَدُوِّنَا وَ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِأَيْدِينَا لَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَفُلُّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ‏ بِهَا حَتَّى يَقْضِيَ الْمَوْتَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُعَلِّمٌ رَايَاتِ أَبِيهِ الَّتِي لَمْ أَزَلْ أُقَاتِلُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي كُلِّ الْمَوَاطِنِ فَلَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَوْتِ مَنْجًى إِلَّا الْهَرَبَ فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَ قَلَّبَ رَايَتَهُ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَحْتَالُ فَاسْتَعَانَ بِرَأْيِ ابْنِ الْعَاصِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِإِظْهَارِ الْمَصَاحِفِ وَ رَفْعِهَا عَلَى الْأَعْلَامِ وَ الدُّعَاءِ إِلَى مَا فِيهَا وَ قَالَ إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ حِزْبَهُ أَهْلُ بَصَائِرَ وَ رَحْمَةٍ وَ تُقْياً وَ قَدْ دَعَوْكَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ أَوَّلًا وَ هُمْ مُجِيبُوكَ إِلَيْهِ آخِراً فَأَطَاعَهُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ إِذْ رَأَى أَنَّهُ لَا مَنْجَى لَهُ مِنَ الْقَتْلِ أَوْ الْهَرَبِ غَيْرُهُ فَرَفَعَ الْمَصَاحِفَ يَدْعُو إِلَى مَا فِيهَا بِزَعْمِهِ فَمَالَتْ إِلَى الْمَصَاحِفِ قُلُوبُ و مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِي بَعْدَ فَنَاءِ أَخْيَارِهِمْ وَ جَهْدِهِمْ فِي جِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ أَعْدَائِهِمْ عَلَى بَصَائِرِهِمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ ابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ لَهُ الْوَفَاءُ بِمَا دَعَا إِلَيْهِ فَأَصْغَوْا إِلَى دَعْوَتِهِ وَ أَقْبَلُوا بِأَجْمَعِهِمْ فِي إِجَابَتِهِ فَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ مَكْرٌ وَ مِنِ ابْنِ الْعَاصِ مَعَهُ وَ أَنَّهُمَا إِلَى النَّكْثِ أَقْرَبُ مِنْهُمَا إِلَى الْوَفَاءِ فَلَمْ يَقْبَلُوا قَوْلِي وَ لَمْ يُطِيعُوا أَمْرِي وَ أَبَوْا إِلَّا إِجَابَتَهُ كَرِهْتُ أَمْ هَوِيتُ شِئْتُ أَوْ أَبِيتُ حَتَّى أَخَذَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَأَلْحِقُوهُ بِابْنِ عَفَّانَ أَوْ ادْفَعُوهُ إِلَى ابْنِ هِنْدٍ بِرُمَّتِهِ فَجَهَدْتُ عَلِمَ اللَّهُ جَهْدِي وَ لَمْ أَدَعْ غَلَّةً فِي نَفْسِي إِلَّا بَلَّغْتُهَا فِي أَنْ يُخَلُّونِي وَ رَأْيِي فَلَمْ يَفْعَلُوا وَ رَاوَدْتُهُمْ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مِقْدَارِ فُوَاقِ النَّاقَةِ أَوْ رَكْضَةِ الْفَرَسِ فَلَمْ يُجِيبُوا مَا خَلَا هَذَا الشَّيْخَ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَشْتَرِ وَ عُصْبَةً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَوَ اللَّهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَمْضِيَ عَلَى بَصِيرَتِي إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ هَذَانِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع فَيَنْقَطِعَ نَسْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذُرِّيَّتُهُ مِنْ أُمَّتِهِ وَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ هَذَا وَ هَذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنِّي أَعْلَمُ لَوْ لَا مَكَانِي لَمْ يَقِفَا ذَلِكَ الْمَوْقِفَ فَلِذَلِكَ صَبَرْتُ عَلَى مَا أَرَادَ الْقَوْمُ مَعَ مَا سَبَقَ فِيهِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا رَفَعْنَا عَنِ الْقَوْمِ سُيُوفَنَا تَحَكَّمُوا فِي الْأُمُورِ وَ تَخَيَّرُوا الْأَحْكَامَ وَ الْآرَاءَ وَ تَرَكُوا الْمَصَاحِفَ وَ مَا دَعَوْا إِلَيْهِ مِنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ وَ مَا كُنْتُ أُحَكِّمُ فِي دِينِ اللَّهِ أَحَداً إِذْ كَانَ التَّحْكِيمُ فِي‏

الخصال / ج‏2 / 417 / في التمر البرني تسع خصال ..... ص : 416

يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُطَيِّبُ الْمَعِدَةَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ يُقَوِّي الظَّهْرَ وَ يُخَبِّلُ الشَّيْطَانَ‏ وَ يُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُبَاعِدُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

الخصال / ج‏2 / 441 / عشرة أشياء بعضها أشد من بعض ..... ص : 440

هَذَانِ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ وَ هَذَا ابْنِي فَاسْأَلْ أَيَّهُمْ أَحْبَبْتَ فَقَالَ أَسْأَلُ ذَا الْوَفْرَةِ يَعْنِي الْحَسَنَ ع وَ كَانَ صَبِيّاً فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ الشَّامِيُّ كَمْ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ كَمْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا قَوْسُ قُزَحَ وَ مَا الْعَيْنُ الَّتِي تَأْوِي إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الْمُشْرِكِينَ وَ مَا الْعَيْنُ الَّتِي تَأْوِي إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا الْمُؤَنَّثُ وَ مَا عَشَرَةُ أَشْيَاءَ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَمَا رَأَيْتَهُ بِعَيْنِكَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَيْكَ بَاطِلًا كَثِيراً قَالَ الشَّامِيُّ صَدَقْتَ قَالَ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَ مَدُّ الْبَصَرِ فَمَنْ قَالَ لَكَ غَيْرَ هَذَا فَكَذِّبْهُ قَالَ صَدَقْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ وَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلشَّمْسِ تَنْظُرُ إِلَيْهَا حِينَ تَطْلُعُ مِنْ مَشْرِقِهَا وَ حِينَ تَغِيبُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ الشَّامِيُّ صَدَقْتَ فَمَا قَوْسُ قُزَحَ قَالَ ع وَيْحَكَ لَا تَقُلْ قَوْسُ قُزَحَ فَإِنَّ قُزَحَ اسْمُ شَيْطَانٍ‏ وَ هُوَ قَوْسُ اللَّهِ وَ عَلَامَةُ الْخِصْبِ وَ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ وَ أَمَّا الْعَيْنُ الَّتِي تَأْوِي إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الْمُشْرِكِينَ فَهِيَ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا بَرَهُوتُ وَ أَمَّا الْعَيْنُ الَّتِي تَأْوِي إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هِيَ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا سَلْمَى وَ أَمَّا الْمُؤَنَّثُ فَهُوَ الَّذِي لَا يُدْرَى أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ عَلَى الْحَائِطِ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ كَمَا انْتَكَصَ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهِيَ امْرَأَةٌ وَ أَمَّا عَشَرَةُ أَشْيَاءَ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ فَأَشَدُّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجَرُ وَ أَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ الْحَدِيدُ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ الْحَجَرُ وَ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارُ تُذِيبُ الْحَدِيدَ وَ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ السَّحَابُ يَحْمِلُ الْمَاءَ وَ أَشَدُّ

الخصال / ج‏2 / 487 / الشهور اثنا عشر شهرا ..... ص : 486

الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ فَهُوَ الْيَوْمَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ وَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ‏ اللَّهُ‏ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ‏ رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَ شَعْبَانَ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ‏ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ‏ فَإِنَّ النَّسِي‏ءَ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ‏ وَ كَانُوا يُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً وَ يَسْتَحِلُّونَ صفر [صَفَراً] وَ يُحَرِّمُونَ صفر [صَفَراً] عَاماً وَ يَسْتَحِلُّونَ الْمُحَرَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ آخِرَ الْأَبَدِ وَ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَ مِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ وَ لَا يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَلَهُنَ‏ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ لَا تَضْرِبُوهُنَّ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا- كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاعْتَصِمُوا بِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ أَلَا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ لَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ بَلَّغْتُ.

الخصال / ج‏2 / 496 / ثلاث عشرة خصلة من فضائل أمير المؤمنين ع ..... ص : 496

5- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ فِي عَلِيٍّ ع خِصَالًا لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ لَاكْتَفَوْا بِهَا فَضْلًا قَوْلُهُ ص مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ مِنِّي كَهَارُونَ مِنْ مُوسَى وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ مِنِّي كَنَفْسِي طَاعَتُهُ طَاعَتِي وَ مَعْصِيَتُهُ مَعْصِيَتِي وَ قَوْلُهُ ص حَرْبُ عَلِيٍّ حَرْبُ اللَّهِ وَ سِلْمُ عَلِيٍّ سِلْمُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ ص وَلِيُّ عَلِيٍّ وَلِيُّ اللَّهِ وَ عَدُوُّ عَلِيٍّ عَدُوُّ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ حُجَّةُ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ قَوْلُهُ ص حُبُّ عَلِيٍّ إِيمَانٌ وَ بُغْضُهُ كُفْرٌ وَ قَوْلُهُ ص حِزْبُ عَلِيٍّ حِزْبُ اللَّهِ وَ حِزْبُ أَعْدَائِهِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَهُ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ وَ قَوْلُهُ ص عَلِيٌّ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ قَوْلُهُ ص مَنْ فَارَقَ عَلِيّاً فَقَدْ فَارَقَنِي وَ مَنْ فَارَقَنِي فَقَدْ فَارَقَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَوْلُهُ ص شِيعَةُ عَلِيٍّ هُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الخصال / ج‏2 / 497 / في الخضاب أربع عشرة خصلة ..... ص : 497

1- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو الْغِشَاوَةَ عَنِ الْبَصَرِ وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالضَّنَى وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ طِيبٌ وَ بَرَاءَةٌ فِي قَبْرِهِ وَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ.

الخصال / ج‏2 / 497 / في الخضاب أربع عشرة خصلة ..... ص : 497

2- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ‏ يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ فِي الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالضَّنَى وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ طِيبٌ وَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ وَ هُوَ بَرَاءَةٌ لَهُ فِي قَبْرِهِ.

الخصال / ج‏2 / 522 / في الصلاة تسع و عشرون خصلة ..... ص : 522

11- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ ع الصَّلَاةُ مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ وَ فِيهَا مَرْضَاةُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هِيَ مِنْهَاجُ الْأَنْبِيَاءِ وَ لِلْمُصَلِّي حُبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ هُدًى وَ إِيمَانٌ وَ نُورُ الْمَعْرِفَةِ وَ بَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ وَ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ وَ كَرَاهَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏ وَ سِلَاحٌ عَلَى الْكَافِرِ وَ إِجَابَةٌ لِلدُّعَاءِ وَ قَبُولٌ لِلْأَعْمَالِ وَ زَادٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ وَ شَفِيعٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ أُنْسٌ فِي قَبْرِهِ وَ فِرَاشٌ تَحْتَ جَنْبِهِ وَ جَوَابٌ لِمُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ تَكُونُ صَلَاةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَحْشَرِ تَاجاً عَلَى رَأْسِهِ وَ نُوراً عَلَى وَجْهِهِ وَ لِبَاساً عَلَى بَدَنِهِ وَ سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ وَ حُجَّةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ نَجَاةً لِبَدَنِهِ مِنَ النَّارِ وَ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ وَ مِفْتَاحاً لِلْجَنَّةِ وَ مُهُوراً لِحُورِ الْعِينِ وَ ثَمَناً لِلْجَنَّةِ بِالصَّلَاةِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ إِلَى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَمْجِيدٌ وَ تَقْدِيسٌ وَ قَوْلٌ وَ دَعْوَةٌ.

الخصال / ج‏2 / 587 / ثلاث و سبعون خصلة في آداب النساء و الفرق بين أحكامهن و أحكام الرجال ..... ص : 585

حُسْنُ التَّبَعُّلِ وَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ لِأَنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيْطاً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُرِيَ أَظَافِيرَهَا بَيْضَاءَ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَا تَخْضِبْ يَدَيْهَا فِي حَيْضِهَا لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ‏ وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي صَلَاتِهَا صَفَقَتْ بِيَدَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَ

الخصال / ج‏2 / 596 / باب الواحد إلى المائة ..... ص : 595

مَا نَفْسٌ فِي نَفْسٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ وَ لَا قَرَابَةٌ وَ مَا قَبْرٌ سَارَ بِصَاحِبِهِ وَ مِنْ أَيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ فِي أَيْنَ تَغْرُبُ وَ أَيْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ لَمْ تَطْلُعْ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَيْنَ تَكُونُ الْجَنَّةُ وَ أَيْنَ تَكُونُ النَّارُ وَ رَبُّكَ يَحْمِلُ أَوْ يُحْمَلُ وَ أَيْنَ يَكُونُ وَجْهُ رَبِّكَ وَ مَا اثْنَانِ شَاهِدَانِ وَ مَا اثْنَانِ غَائِبَانِ وَ مَا اثْنَانِ مُتَبَاغِضَانِ وَ مَا الْوَاحِدُ وَ مَا الِاثْنَانِ وَ مَا الثَّلَاثَةُ وَ مَا الْأَرْبَعَةُ وَ مَا الْخَمْسَةُ وَ مَا السِّتَّةُ وَ مَا السَّبْعَةُ وَ مَا الثَّمَانِيَةُ وَ مَا التِّسْعَةُ وَ مَا الْعَشَرَةُ وَ مَا الْأَحَدَ عَشَرَ وَ مَا الِاثْنَا عَشَرَ وَ مَا الْعِشْرُونَ وَ مَا الثَّلَاثُونَ وَ مَا الْأَرْبَعُونَ وَ مَا الْخَمْسُونَ وَ مَا السِّتُّونَ وَ مَا السَّبْعُونَ وَ مَا الثَّمَانُونَ وَ مَا التِّسْعُونَ وَ مَا الْمِائَةُ قَالَ فَبَقِيَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَرُدُّ جَوَاباً وَ تَخَوَّفْنَا أَنْ يَرْتَدَّ الْقَوْمُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَتَيْتُ مَنْزِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقُلْتُ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ رُؤَسَاءَ الْيَهُودِ قَدْ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَ أَلْقَوْا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَسَائِلَ فَبَقِيَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَرُدُّ جَوَاباً فَتَبَسَّمَ عَلِيٌّ ع ضَاحِكاً ثُمَّ قَالَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَقْبَلَ يَمْشِي أَمَامِي وَ مَا أَخْطَأَتْ مِشْيَتُهُ مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَيْئاً حَتَّى قَعَدَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَقْعُدُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْيَهُودِيَّيْنِ فَقَالَ يَا يَهُودِيَّانِ ادْنُوَا مِنِّي وَ أَلْقِيَا عَلَيَّ مَا أَلْقَيْتُمَاهُ عَلَى الشَّيْخِ فَقَالَ الْيَهُودِيَّانِ وَ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُمَا أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخُو النَّبِيِّ وَ زَوْجُ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ وَ أَبُو الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ وَصِيُّهُ فِي حَالاتِهِ كُلِّهَا وَ صَاحِبُ كُلِّ مَنْقَبَةٍ وَ عِزٍّ وَ مَوْضِعُ سِرِّ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ أَحَدُ الْيَهُودِيَّيْنِ مَا أَنَا وَ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ مُنْذُ عَرَفْتُ نَفْسِي وَ أَنْتَ كَافِرٌ مُنْذُ عَرَفْتَ نَفْسَكَ فَمَا أَدْرِي مَا يُحْدِثُ اللَّهُ فِيكَ يَا يَهُودِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا نَفْسٌ فِي نَفْسٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ ذَاكَ يُونُسُ ع فِي بَطْنِ الْحُوتِ قَالَ فَمَا قَبْرٌ سَارَ بِصَاحِبِهِ قَالَ يُونُسُ حِينَ طَافَ بِهِ الْحُوتُ فِي سَبْعَةِ أَبْحُرٍ قَالَ لَهُ فَالشَّمْسُ مِنْ أَيْنَ تَطْلُعُ قَالَ مِنْ بَيْنِ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ قَالَ فَأَيْنَ تَغْرُبُ قَالَ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ قَالَ لِي حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُصَلِّ فِي إِقْبَالِهَا وَ لَا فِي إِدْبَارِهَا حَتَّى تَصِيرَ مِقْدَارَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ قَالَ فَأَيْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ لَمْ تَطْلُعْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَالَ فِي الْبَحْرِ حِينَ فَلَقَهُ اللَّهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لِقَوْمِ مُوسَى ع قَالَ لَهُ‏

الخصال / ج‏2 / 608 / خصال من شرائع الدين ..... ص : 603

وَ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ وَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ وَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ذِي الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ مَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ وَ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ وَ الْوَلَايَةُ لِأَتْبَاعِهِمْ وَ الْمُقْتَدِينَ بِهِمْ وَ بِهُدَاهُمْ وَاجِبَةٌ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ فَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ‏ فَلا تُطِعْهُما وَ لَا غَيْرَهُمَا فِي الْمَعْصِيَةِ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَوْصِيَاءُ لَا ذُنُوبَ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ وَ تَحْلِيلُ الْمُتْعَتَيْنِ وَاجِبٌ كَمَا أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص مُتْعَةِ الْحَجِّ وَ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ الْفَرَائِضُ عَلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الْعَقِيقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُسَمَّى الْوَلَدُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُصَّدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُكَلِّفُ‏ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لَا يُكَلِّفُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ خَلْقَ تَقْدِيرٍ لَا خَلْقَ تَكْوِينٍ وَ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لَا يَقُولُ بِالْجَبْرِ وَ لَا بِالتَّفْوِيضِ وَ لَا يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَرِي‏ءَ بِالسَّقِيمِ وَ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَطْفَالَ بِذُنُوبِ الْآبَاءِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏ وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى‏ وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَعْفُوَ وَ يَتَفَضَّلَ وَ لَيْسَ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَظْلِمَ وَ لَا يَفْرِضُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عِبَادِهِ طَاعَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُغْوِيهِمْ وَ يُضِلُّهُمْ وَ لَا يَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ وَ لَا يَصْطَفِي مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِهِ وَ يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ‏ دُونَهُ وَ لَا يَتَّخِذُ عَلَى خَلْقِهِ حُجَّةً إِلَّا مَعْصُوماً وَ الْإِسْلَامُ غَيْرُ الْإِيمَانِ وَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ أَصْحَابُ الْحُدُودِ مُسْلِمُونَ لَا مُؤْمِنُونَ وَ لَا كَافِرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُدْخِلُ النَّارَ مُؤْمِناً وَ قَدْ وَعَدَهُ الْجَنَّةَ وَ لَا يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ كَافِراً وَ قَدْ أَوْعَدَهُ النَّارَ وَ الْخُلُودَ فِيهَا وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ أَصْحَابُ الْحُدُودِ فُسَّاقٌ لَا مُؤْمِنُونَ وَ لَا كَافِرُونَ وَ لَا يَخْلُدُونَ فِي‏

الخصال / ج‏2 / 624 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ..... ص : 610

التَّوْبَةُ مَفْتُوحٌ لِمَنْ أَرَادَهَا فَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى‏ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‏ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذا عاهَدْتُمْ‏ فَمَا زَالَتْ نِعْمَةٌ وَ لَا نَضَارَةُ عَيْشٍ إِلَّا بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوا إِنَّ اللَّهَ‏ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَ لَوْ أَنَّهُمُ اسْتَقْبَلُوا ذَلِكَ بِالدُّعَاءِ وَ الْإِنَابَةِ لَمْ تَزُلْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذَا نَزَلَتْ بِهِمُ النِّقَمُ وَ زَالَتْ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَ لَمْ يَهِنُوا وَ لَمْ يُسْرِفُوا لَأَصْلَحَ اللَّهُ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ وَ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ صَالِحٍ وَ إِذَا ضَاقَ الْمُسْلِمُ فَلَا يَشْكُوَنَّ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَشْتَكِ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ وَ تَدْبِيرُهَا فِي كُلِّ امْرِئٍ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ الطِّيَرَةُ وَ الْكِبْرُ وَ التَّمَنِّي فَإِذَا تَطَيَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْضِ عَلَى طِيَرَتِهِ وَ لْيَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذَا خَشِيَ الْكِبْرَ فَلْيَأْكُلْ مَعَ عَبْدِهِ وَ خَادِمِهِ وَ لْيَحْلُبِ الشَّاةَ وَ إِذَا تَمَنَّى فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَبْتَهِلْ إِلَيْهِ وَ لَا يُنَازِعْهُ نَفْسَهُ إِلَى الْإِثْمِ خَالِطُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ دَعُوهُمْ مِمَّا يُنْكِرُونَ وَ لَا تَحْمِلُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ عَلَيْنَا إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ إِذَا وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ‏ إِلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَ لْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ‏ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ‏ إِذَا كَسَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُؤْمِناً ثَوْباً جَدِيداً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا أُمَّ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثُمَّ لْيَحْمَدِ اللَّهَ الَّذِي سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَ زَيَّنَهُ فِي النَّاسِ وَ لْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَإِنَّهُ لَا يَعْصِي اللَّهَ فِيهِ وَ لَهُ بِكُلِّ سِلْكٍ فِيهِ مَلَكٌ يُقَدِّسُ لَهُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ اطْرَحُوا سُوءَ الظَّنِّ بَيْنَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَعِي عِتْرَتِي وَ سِبْطَايَ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ أَرَادَنَا فَلْيَأْخُذْ بِقَوْلِنَا وَ لْيَعْمَلْ عَمَلَنَا فَإِنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ نجيب [نَجِيباً] وَ لَنَا شَفَاعَةً وَ لِأَهْلِ مَوَدَّتِنَا شَفَاعَةً فَتَنَافَسُوا فِي لِقَائِنَا عَلَى الْحَوْضِ- فَإِنَّا نَذُودُ عَنْهُ أَعْدَاءَنَا وَ نَسْقِي مِنْهُ أَحِبَّاءَنَا وَ أَوْلِيَاءَنَا وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً حَوْضُنَا مُتْرَعٌ فِيهِ مَثْعَبَانِ يَنْصَبَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ تَسْنِيمٍ وَ الْآخَرُ مِنْ مَعِينٍ عَلَى حَافَتَيْهِ الزَّعْفَرَانُ وَ حَصَاهُ اللُّؤْلُؤُ وَ الْيَاقُوتُ وَ هُوَ الْكَوْثَرُ إِنَّ الْأُمُورَ

الخصال / ج‏2 / 630 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ..... ص : 610

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ‏ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ اطْلُبُوا الْخَيْرَ فِي أَخْفَافِ الْإِبِلِ وَ أَعْنَاقِهَا صَادِرَةً وَ وَارِدَةً إِنَّمَا سُمِّيَ السِّقَايَةُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِزَبِيبٍ أُتِيَ بِهِ مِنَ الطَّائِفِ أَنْ يُنْبَذَ وَ يُطْرَحَ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ لِأَنَّ مَاءَهَا مُرٌّ فَأَرَادَ أَنْ يَكْسِرَ مَرَارَتَهُ فَلَا تَشْرَبُوا إِذَا عَتُقَ إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذِهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ مَنْ أَكَلَ شَيْئاً مِنَ الْمُؤْذِيَاتِ بِرِيحِهَا فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ لِيَرْفَعِ الرَّجُلُ السَّاجِدُ مُؤَخَّرَهُ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا سَجَدَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغُسْلَ فَلْيَبْدَأْ بِذِرَاعَيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا إِذَا صَلَّيْتَ فَأَسْمِعْ نَفْسَكَ الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ إِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْفَتِلْ عَنْ يَمِينِكَ تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّ خَيْرَ مَا تَزَوَّدُ مِنْهَا التَّقْوَى فُقِدَتْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أُمَّتَانِ وَاحِدَةٌ فِي الْبَحْرِ وَ أُخْرَى فِي الْبَرِّ فَلَا تَأْكُلُوا إِلَّا مَا عَرَفْتُمْ مَنْ كَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ النَّاسِ وَ شَكَا إِلَى اللَّهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَافِيَهُ مِنْهُ أَبْعَدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا كَانَ هَمُّهُ بَطْنَهُ وَ فَرْجَهُ لَا يَخْرُجِ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ يَخَافُ فِيهِ عَلَى دِينِهِ وَ صَلَاتِهِ أُعْطِيَ السَّمْعَ أَرْبَعَةٌ النَّبِيُّ ص وَ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ وَ الْحُورُ الْعِينُ فَإِذَا فَرَغَ الْعَبْدُ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ يَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ

الخصال / ج‏2 / 636 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ..... ص : 610

ذُنُوبُهُ إِمَّا فِي مَالٍ وَ إِمَّا فِي وَلَدٍ وَ إِمَّا فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا لَهُ ذَنْبٌ وَ إِنَّهُ لَيَبْقَى عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ مِنْ ذُنُوبِهِ فَيُشَدَّدُ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ الْمَيِّتُ مِنْ شِيعَتِنَا صِدِّيقٌ شَهِيدٌ صَدَّقَ بِأَمْرِنَا وَ أَحَبَّ فِينَا وَ أَبْغَضَ فِينَا يُرِيدُ بِذَلِكَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ‏ افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَنْ أَذَاعَ سِرَّنَا أَذَاقَهُ اللَّهُ بَأْسَ الْحَدِيدِ اخْتَتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ لَا يَمْنَعْكُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ السُّكْرُ أَرْبَعُ سُكْرَاتٍ سُكْرُ الشَّرَابِ وَ سُكْرُ الْمَالِ وَ سُكْرُ النَّوْمِ وَ سُكْرُ الْمُلْكِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنَّهُ لَا يَدْرِي أَ يَنْتَبِهُ مِنْ رَقْدَتِهِ أَمْ لَا أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنَ النُّورَةِ أَقِلُّوا مِنْ أَكْلِ الْحِيتَانِ فَإِنَّهَا تُذِيبُ الْبَدَنَ وَ تُكْثِرُ الْبَلْغَمَ وَ تُغَلِّظُ النَّفْسَ حَسْوُ اللَّبَنِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا الْمَوْتَ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ وَ فِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنَ الرُّمَّانِ إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الْمَعِدَةِ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ وَ إِنَارَةٌ لِلنَّفْسِ وَ تُمْرِضُ وَسْوَاسَ الشَّيْطَانِ‏ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ يَكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ يُحْيِي الْقَلْبَ كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطَرَاتِ الْجَنَّةِ اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ يَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً

الخصال / ج‏2 / 637 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ..... ص : 610

لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‏ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامَ لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ أَسْمَانُهَا شِفَاءٌ مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ لَا تَتَدَاوَى بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَرْيَمَ ع‏ وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ فَهَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ فَلَا يُعَجِّلْهَا فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَى وَ لَا يَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ‏ إِلَى قَلْبِهِ سَبِيلًا وَ لْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ كَثِيراً وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص ثُمَّ لْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يُبِيحُ لَهُ بِرَأْفَتِهِ مَا يُغْنِيهِ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ فَلْيُقِلَّ الْكَلَامَ فَإِنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ ذَلِكَ يُورِثُ الْخَرَسَ لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَلَعَلَّهُ يَرَى مَا يَكْرَهُ وَ يُورِثُ الْعَمَى إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مُجَامَعَةَ زَوْجَتِهِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا بِأَمْرِكَ وَ قَبِلْتُهَا بِأَمَانَتِكَ فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ ذَكَراً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شَرِيكاً الْحُقْنَةُ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحُقْنَةُ وَ هِيَ تُعَظِّمُ الْبَطْنَ وَ تُنَقِّي دَاءَ الْجَوْفِ وَ تُقَوِّي الْبَدَنَ اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَلْيَتَوَقَّ أَوَّلَ الْأَهِلَّةِ وَ أَنْصَافَ الشُّهُورِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَطْلُبُ الْوَلَدَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَ الشَّيَاطِينُ يَطْلُبُونَ الشِّرْكَ فِيهِمَا فَيَجِيئُونَ وَ يُحْبِلُونَ تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ وَ النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ‏ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ فِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 37 / 5 باب نسخة وصية موسى بن جعفر ع ..... ص : 33

مَا أَصْبَحْتُ وَ أَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقُولُوا مَا شِئْتُمْ فَقَالَ الْعَبَّاسُ مَا تُعْطِينَا إِلَّا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِنَا وَ مَا لَنَا عِنْدَكَ أَكْثَرُ فَقَالَ قُولُوا مَا شِئْتُمْ فَالْعِرْضُ عِرْضُكُمْ اللَّهُمَّ أَصْلِحْهُمْ وَ أَصْلِحْ بِهِمْ وَ اخْسَأْ عَنَّا وَ عَنْهُمُ الشَّيْطَانَ‏ وَ أَعِنْهُمْ عَلَى طَاعَتِكَ‏ وَ اللَّهُ عَلى‏ ما نَقُولُ‏ وَكِيلٌ‏ قَالَ الْعَبَّاسُ مَا أَعْرَفَنِي بِلِسَانِكَ وَ لَيْسَ لِمِسْحَاتِكَ عِنْدِي طِينٌ ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ افْتَرَقُوا.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 84 / 7 باب جمل من أخبار موسى بن جعفر ع مع هارون الرشيد و مع موسى بن المهدي ..... ص : 69

فَقُلْتُ لَهُ لَكِنَّهُ ص لَا يَخْطُبُ إِلَيَّ وَ لَا أُزَوِّجُهُ فَقَالَ وَ لِمَ فَقُلْتُ لِأَنَّهُ ص وَلَدَنِي وَ لَمْ يَلِدْكَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ يَا مُوسَى ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتُمْ إِنَّا ذُرِّيَّةُ النَّبِيِّ ص وَ النَّبِيُّ ص لَمْ يُعْقِبْ وَ إِنَّمَا الْعَقِبُ لِلذَّكَرِ لَا لِلْأُنْثَى وَ أَنْتُمْ وُلْدُ الْبِنْتِ وَ لَا يَكُونُ لَهَا عَقِبٌ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ الْقَرَابَةِ وَ الْقَبْرِ وَ مَنْ فِيهِ إِلَّا مَا أعفاني [أَعْفَيْتَنِي‏] عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا أَوْ تُخْبِرَنِي بِحُجَّتِكُمْ فِيهِ يَا وُلْدَ عَلِيٍّ وَ أَنْتَ يَا مُوسَى يَعْسُوبُهُمْ وَ إِمَامُ زَمَانِهِمْ كَذَا أُنْهِيَ إِلَيَّ وَ لَسْتُ أُعْفِيكَ فِي كُلِّ مَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ حَتَّى تَأْتِيَنِي فِيهِ بِحُجَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَنْتُمْ تَدَّعُونَ مَعْشَرَ وُلْدِ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْكُمْ مِنْهُ بِشَيْ‏ءٍ أَلِفٍ وَ لَا وَاوٍ إِلَّا وَ تَأْوِيلُهُ عِنْدَكُمْ وَ احْتَجَجْتُمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ قَدِ اسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ رَأْيِ الْعُلَمَاءِ وَ قِيَاسِهِمْ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي فِي الْجَوَابِ قَالَ هَاتِ قُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ\* ... وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى‏ وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى‏ وَ عِيسى‏ وَ إِلْياسَ‏ مَنْ أَبُو عِيسَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَيْسَ لِعِيسَى أَبٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَلْحَقْنَاهُ بِذَرَارِيِّ الْأَنْبِيَاءِ ع مِنْ طَرِيقِ مَرْيَمَ ع وَ كَذَلِكَ أُلْحِقْنَا بِذَرَارِيِّ النَّبِيِّ ص مِنْ قِبَلِ أُمِّنَا فَاطِمَةَ ع أَزِيدُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ هَاتِ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 196 / 15 باب ذكر مجلس آخر للرضا ع عند المأمون في عصمة الأنبياء ع ..... ص : 195

وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ وَ أَشَارَ لَهُمَا إِلَى شَجَرَةِ الْحِنْطَةِ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‏ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمَا لَا تَأْكُلَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَ لَا مِمَّا كَانَ مِنْ جِنْسِهَا فَلَمْ يَقْرَبَا تِلْكَ الشَّجَرَةَ وَ لَمْ يَأْكُلَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا أَكَلَا مِنْ غَيْرِهَا لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ‏ إِلَيْهِمَا وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ وَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمَا أَنْ تَقْرَبَا غَيْرَهَا وَ لَمْ يَنْهَكُمَا عَنِ الْأَكْلِ مِنْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ‏ وَ لَمْ يَكُنْ آدَمُ وَ حَوَّاءُ شَاهَدَا قَبْلَ ذَلِكَ مَنْ يَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِباً فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَأَكَلَا مِنْهَا ثِقَةً بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ آدَمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِذَنْبٍ كَبِيرٍ اسْتَحَقَّ بِهِ دُخُولَ النَّارِ وَ إِنَّمَا كَانَ مِنَ الصَّغَائِرِ الْمَوْهُوبَةِ الَّتِي تَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اجْتَبَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ جَعَلَهُ نَبِيّاً كَانَ مَعْصُوماً لَا يُذْنِبُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏ ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدى‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ‏ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع إِنَّ حَوَّاءَ وَلَدَتْ لِآدَمَ خَمْسَمِائَةِ بَطْنٍ ذَكَراً وَ أُنْثَى وَ إِنَّ آدَمَ ع وَ حَوَّاءَ عَاهَدَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَعَوَاهُ وَ قَالا لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً مِنَ النَّسْلِ خَلْقاً سَوِيّاً بَرِيئاً مِنَ الزَّمَانَةِ وَ الْعَاهَةِ وَ كَانَ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 198 / 15 باب ذكر مجلس آخر للرضا ع عند المأمون في عصمة الأنبياء ع ..... ص : 195

لِلَّهِ دَرُّكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ع‏ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‏ قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى‏ وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي‏ قَالَ الرِّضَا ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع أَنِّي مُتَّخِذٌ مِنْ عِبَادِي خَلِيلًا إِنْ سَأَلَنِي إِحْيَاءَ الْمَوْتَى أَجَبْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْخَلِيلُ فَقَالَ‏ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‏ قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى‏ وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي‏ عَلَى الْخُلَّةِ قَالَ‏ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏ فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ ع نَسْراً وَ طَاوُساً وَ بَطّاً وَ دِيكاً فَقَطَّعَهُنَّ وَ خَلَطَهُنَّ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنَ الْجَبَلِ الَّتِي حَوْلَهُ وَ كَانَتْ عَشَرَةً مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ جَعَلَ مَنَاقِيرَهُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَاهُنَّ بِأَسْمَائِهِنَّ وَ وَضَعَ عِنْدَهُ حَبّاً وَ مَاءً فَتَطَايَرَتْ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى اسْتَوَتِ الْأَبْدَانُ وَ جَاءَ كُلُّ بَدَنٍ حَتَّى انْضَمَّ إِلَى رَقَبَتِهِ وَ رَأْسِهِ فَخَلَّى إِبْرَاهِيمُ ع عَنْ مَنَاقِيرِهِنَّ فَطِرْنَ ثُمَّ وَقَعْنَ فَشَرِبْنَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَ الْتَقَطْنَ مِنْ ذَلِكَ الْحَبِّ وَ قُلْنَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَحْيَيْتَنَا أَحْيَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بَلِ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ‏ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ قَالَ الْمَأْمُونُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَوَكَزَهُ مُوسى‏ فَقَضى‏ عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ قَالَ الرِّضَا ع إِنَّ مُوسَى دَخَلَ مَدِينَةً مِنْ مَدَائِنِ فِرْعَوْنَ‏ عَلى‏ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها وَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 199 / 15 باب ذكر مجلس آخر للرضا ع عند المأمون في عصمة الأنبياء ع ..... ص : 195

فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ‏ فَقَضَى مُوسَى عَلَى الْعَدُوِّ وَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ‏ فَوَكَزَهُ‏ فَمَاتَ‏ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ يَعْنِي الِاقْتِتَالَ الَّذِي كَانَ وَقَعَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ لَا مَا فَعَلَهُ مُوسَى ع مِنْ قَتْلِهِ‏ إِنَّهُ‏ يَعْنِي الشَّيْطَانَ‏ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ‏ فَقَالَ الْمَأْمُونُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ مُوسَى‏ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي‏ قَالَ يَقُولُ إِنِّي وَضَعْتُ نَفْسِي غَيْرَ مَوْضِعِهَا بِدُخُولِي هَذَا الْمَدِينَةَ فَاغْفِرْ لِي‏ أَيْ اسْتُرْنِي مِنْ أَعْدَائِكَ لِئَلَّا يَظْفَرُوا بِي فَيَقْتُلُونِي‏ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قالَ‏ مُوسَى ع‏ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَ‏ مِنَ الْقُوَّةِ حَتَّى قَتَلْتُ رَجُلًا بِوَكْزَةٍ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ‏ بَلْ أُجَاهِدُ فِي سَبِيلِكَ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ حَتَّى رَضِيَ‏ فَأَصْبَحَ‏ مُوسَى ع‏ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ‏ عَلَى آخَرَ قالَ لَهُ مُوسى‏ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ‏ قَاتَلْتَ رَجُلًا بِالْأَمْسِ وَ تُقَاتِلُ هَذَا الْيَوْمَ لأوذينك [لَأُؤَدِّبَنَّكَ‏] وَ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِهِ‏ فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما وَ هُوَ مِنْ شِيعَتِهِ‏ قالَ يا مُوسى‏ أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَ ما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ‏ قَالَ الْمَأْمُونُ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أَنْبِيَائِهِ خَيْراً يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ‏ فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ‏ قَالَ الرِّضَا ع إِنَّ فِرْعَوْنَ قَالَ لِمُوسَى لَمَّا أَتَاهُ‏ وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ‏ بِي‏ قالَ‏ مُوسَى‏ فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ‏ عَنِ الطَّرِيقِ بِوُقُوعِي إِلَى مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِكَ‏ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ‏ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص‏ أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى‏ يَقُولُ أَ لَمْ يَجِدْكَ وَحِيداً فَآوَى‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 206 / 16 باب ما جاء عن الرضا ع من حديث أصحاب الرس ..... ص : 205

وَ إِنَّمَا سُمُّوا أَصْحَابَ الرَّسِّ لِأَنَّهُمْ رَسُّوا بَيْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ ذَلِكَ بَعْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع وَ كَانَتْ لَهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَرْيَةً عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ يُقَالُ لَهَا رَسُّ مِنْ بِلَادِ الْمَشْرِقِ وَ بِهِمْ سُمِّيَ ذَلِكَ النَّهَرُ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَرْضِ نَهَرٌ أَغْزَرُ مِنْهُ وَ لَا أَعْذَبُ مِنْهُ وَ لَا قُرًى أَكْثَرُ وَ لَا أَعْمَرُ مِنْهَا تُسَمَّى إِحْدَاهُنَّ آبَانَ وَ الثَّانِيَةُ آذَرَ وَ الثَّالِثَةُ دَىْ وَ الرَّابِعَةُ بَهْمَنَ وَ الْخَامِسَةُ إِسْفَنْدَارَ وَ السَّادِسَةُ فَرْوَرْدِينَ وَ السَّابِعَةُ ارْدِيبِهِشْتَ وَ الثَّامِنَةُ خُرْدَادَ وَ التَّاسِعَةُ مُرْدَادَ وَ الْعَاشِرَةُ تِيرَ وَ الْحَادِيَةَ عَشَرَ مِهْرَ وَ الثَّانِيَةَ عَشَرَ شَهْرِيوَرَ وَ كَانَتْ أَعْظَمُ مَدَائِنِهِمْ إِسْفَنْدَارَ وَ هِيَ الَّتِي يَنْزِلُهَا مَلِكُهُمْ وَ كَانَ يُسَمَّى تركوذَ بْنَ غابورَ بْنِ يارشِ بْنِ سازنِ بْنِ نُمْرُودَ بْنِ كَنْعَانَ فِرْعَوْنَ إِبْرَاهِيمَ ع وَ بِهَا الْعَيْنُ وَ الصَّنَوْبَرَةُ وَ قَدْ غَرَسُوا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِنْهَا حَبَّةً مِنْ طَلْعِ تِلْكَ الصَّنَوْبَرَةِ فَنَبَتَتِ الْحَبَّةُ وَ صَارَتْ شَجَرَةً عَظِيمَةً وَ حَرَّمُوا مَاءَ الْعَيْنِ وَ الْأَنْهَارِ فَلَا يَشْرَبُونَ مِنْهَا وَ لَا أَنْعَامُهُمْ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَتَلُوهُمْ وَ يَقُولُونَ هُوَ حَيَاةُ آلِهَتِنَا فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَيَاتِهَا وَ يَشْرَبُونَهُمْ وَ أَنْعَامُهُمْ مِنْ نَهَرِ الرَّسِّ الَّذِي عَلَيْهِ قُرَاهُمْ وَ قَدْ جَعَلُوا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ عِيداً يَجْمَعُ إِلَيْهِ أَهْلُهَا فَيَضْرِبُونَ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بِهَا كِلَّةُ مَنْ يُرِيدُ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الصُّوَرِ ثُمَّ يَأْتُونَ بِشَاةٍ وَ بَقَرٍ فَيَذْبَحُونَهَا قُرْبَاناً لِلشَّجَرَةِ وَ يُشْعِلُونَ فِيهَا النِّيرَانَ بِالْحَطَبِ فَإِذَا سَطَعَ دُخَانُ تِلْكَ الذَّبَائِحِ وَ قُتَارُهَا فِي الْهَوَاءِ وَ حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ النَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ خَرُّوا لِلشَّجَرَةِ سُجَّداً وَ يَبْكُونَ وَ يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهَا أَنْ تَرْضَى عَنْهُمْ فَكَانَ الشَّيْطَانُ‏ يَجِي‏ءُ فَيُحَرِّكُ أَغْصَانَهَا وَ يَصِيحُ مِنْ سَاقِهَا صِيَاحَ الصَّبِيِّ وَ يَقُولُ قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ عِبَادِي فَطِيبُوا نَفْساً وَ قَرُّوا عَيْناً فَيَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَضْرِبُونَ بِالْمَعَازِفِ وَ يَأْخُذُونَ الدَّسْتْبَنْدَ

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 220 / 20 باب ما جاء عن الرضا ع في وصف الإمامة و الإمام و ذكر فضل الإمام و رتبته ..... ص : 216

دَحْضاً تَزِلُّ عَنْهُ إِلَى الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقُولٍ جائرة [حَائِرَةٍ] بَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ وَ آرَاءٍ مُضِلَّةٍ فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ‏ لَقَدْ رَامُوا صَعْباً وَ قَالُوا إِفْكاً وَ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً وَ وَقَعُوا فِي الْحَيْرَةِ إِذْ تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ‏ وَ مَا كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَ رَغِبُوا عَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِهِ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ‏ وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها أَمْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ أَمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَ لَا يَسْمَعُونَ‏ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ‏ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا بَلْ هُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ‏ فَكَيْفَ لَهُمْ بِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ وَ الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 286 / 28 باب فيما جاء عن الإمام علي بن موسى ع من الأخبار المتفرقة ..... ص : 272

عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ وَ بَعْدَهُ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ‏ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ‏ وَ مِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ لِأَنَّ [اللَّهَ‏] عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْعَاقَّ جَبَّاراً شَقِيّاً فِي قَوْلِهِ حِكَايَةً قَالَ عِيسَى ع‏ وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا وَ قَتْلُ النَّفْسِ‏ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ‏ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ‏ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى‏ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَ أَكْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏ وَ السِّحْرُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ‏ وَ الزِّنَاءُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 292 / 28 باب فيما جاء عن الإمام علي بن موسى ع من الأخبار المتفرقة ..... ص : 272

43- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بِقُمَّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْكَبَ سَفِينَةَ النَّجَاةِ وَ يَسْتَمْسِكَ‏ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ وَ يَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ فَلْيُوَالِ عَلِيّاً بَعْدِي وَ لْيُعَادِ عَدُوَّهُ وَ لْيَأْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَ أَوْصِيَائِي وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي وَ سَادَةُ أُمَّتِي وَ قَادَةُ الْأَتْقِيَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ حِزْبُهُمْ حِزْبِي وَ حِزْبِي حِزْبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حِزْبُ أَعْدَائِهِمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏1 / 307 / 28 باب فيما جاء عن الإمام علي بن موسى ع من الأخبار المتفرقة ..... ص : 272

عَزَّ وَ جَلَّ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَنَادَاهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا آدَمُ وَ انْظُرْ إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَرَفَعَ آدَمُ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَوَجَدَ عَلَيْهِ مَكْتُوباً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ ع يَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ هَؤُلَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَ هُمْ خَيْرٌ مِنْكَ وَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِي وَ لَوْ لَا هُمْ مَا خَلَقْتُكَ وَ لَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ وَ لَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ فَإِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ فَأُخْرِجَكَ عَنْ جِوَارِي فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ وَ تَمَنَّى مَنْزِلَتَهُمْ فَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ حَتَّى أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا وَ تَسَلَّطَ عَلَى حَوَّاءَ لِنَظَرِهَا إِلَى فَاطِمَةَ ع بِعَيْنِ الْحَسَدِ حَتَّى أَكَلَتْ مِنَ الشَّجَرَةِ كَمَا أَكَلَ آدَمُ ع فَأَخْرَجَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ جَنَّتِهِ فَأَهْبَطَهُمَا عَنْ جِوَارِهِ إِلَى الْأَرْضِ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 6 / 30 باب فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المنثورة ..... ص : 2

13- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بِقُمَّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع‏ يَا عَلِيُّ أَنْتَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَنْتَ بَابُ اللَّهِ وَ أَنْتَ الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ وَ أَنْتَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ وَ أَنْتَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَ أَنْتَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى يَا عَلِيُّ أَنْتَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ خَيْرُ الْوَصِيِّينَ وَ سَيِّدُ الصِّدِّيقِينَ يَا عَلِيُّ أَنْتَ الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ وَ أَنْتَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ يَا عَلِيُّ أَنْتَ خَلِيفَتِي عَلَى أُمَّتِي وَ أَنْتَ قَاضِي دَيْنِي وَ أَنْتَ مُنْجِزُ عِدَاتِي يَا عَلِيُّ أَنْتَ الْمَظْلُومُ بَعْدِي يَا عَلِيُّ أَنْتَ الْمُفَارِقُ بَعْدِي يَا عَلِيُّ أَنْتَ الْمَحْجُورُ بَعْدِي أُشْهِدُ اللَّهَ تَعَالَى وَ مَنْ حَضَرَ مِنْ أُمَّتِي أَنَّ حِزْبَكَ حِزْبِي وَ حِزْبِي حِزْبُ اللَّهِ وَ أَنَّ حِزْبَ أَعْدَائِكِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 28 / 31 باب فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المجموعة ..... ص : 24

21- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ وَ أَوْقَعَهُ فِي الْعَظَائِمِ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 35 / 31 باب فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المجموعة ..... ص : 24

80- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كُلُوا الرُّمَّانَ فَلَيْسَتْ مِنْهُ حَبَّةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتِ الْقَلْبَ وَ أَخْرَجَتِ الشَّيْطَانَ‏ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 42 / 31 باب فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المجموعة ..... ص : 24

141- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ عَلَيْكُمْ بِالزَّيْتِ فَكُلْهُ وَ ادَّهِنْ بِهِ فَإِنَّ مَنْ أَكَلَهُ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ‏ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 64 / 31 باب فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المجموعة ..... ص : 24

276- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص‏ مَا سَلَكْتَ طَرِيقاً وَ لَا فَجّاً إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ‏ غَيْرَ طَرِيقِكَ وَ فَجِّكَ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 69 / 31 باب فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المجموعة ..... ص : 24

320- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَشَمُّ الْغَمَرَ فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهَا الْكَاتِبَانِ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 125 / 35 باب ما كتبه الرضا ع للمأمون في محض الإسلام و شرائع الدين ..... ص : 121

اللَّهِ ص مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَ الْفَرَائِضُ عَلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَ لَا عَوْلَ فِيهَا وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْعَقِيقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَاجِبَةٌ وَ كَذَلِكَ تَسْمِيَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ وَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ‏ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى خَلْقَ تَقْدِيرٍ لَا خَلْقَ تَكْوِينٍ وَ اللَّهُ‏ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لَا نَقُولُ بِالْجَبْرِ وَ التَّفْوِيضِ وَ لَا يَأْخُذُ اللَّهُ الْبَرِي‏ءَ بِالسَّقِيمِ وَ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَطْفَالَ بِذُنُوبِ الْآبَاءِ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏ وَ لِلَّهِ أَنْ يَعْفُوَ وَ يَتَفَضَّلَ وَ لَا يَجُورَ وَ لَا يَظْلِمَ لِأَنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ وَ لَا يَفْرِضُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاعَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُضِلُّهُمْ وَ يُغْوِيهِمْ وَ لَا يَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ وَ لَا يَصْطَفِي مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِهِ وَ بِعِبَادَتِهِ وَ يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ‏ دُونَهُ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ غَيْرُ الْإِيمَانِ وَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مؤمن [مُؤْمِناً] وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ أَصْحَابُ الْحُدُودِ مُسْلِمُونَ لَا مُؤْمِنُونَ وَ لَا كَافِرُونَ وَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُدْخِلُ النَّارَ مُؤْمِناً وَ قَدْ وَعَدَهُ الْجَنَّةَ وَ لَا يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ كَافِراً وَ قَدْ أَوْعَدَهُ النَّارَ وَ الْخُلُودَ فِيهَا وَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ\* وَ مُذْنِبُو أَهْلِ التَّوْحِيدِ لَا يَخْلُدُونَ فِي النَّارِ وَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَ الشَّفَاعَةُ جَائِزَةٌ لَهُمْ وَ إِنَّ الدَّارَ الْيَوْمَ دَارُ تَقِيَّةٍ وَ هِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ لَا دَارُ كُفْرٍ وَ لَا دَارُ إِيمَانٍ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْكَنَ وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى النَّفْسِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِرِ وَ هُوَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَاجِبٌ فِي الْفِطْرِ فِي دُبُرِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ يُبْدَأُ بِهِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ فِي الْأَضْحَى فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ يُبْدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ صَلَّتْ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَجَاوَزَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ عَمِلَتْ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ يُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْمِيزَانِ وَ الصِّرَاطِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ ص وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِهِمْ وَ سَنُّوا ظُلْمَهُمْ وَ غَيَّرُوا سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ص وَ الْبَرَاءَةُ

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 138 / 39 باب خروج الرضا ع من نيسابور إلى طوس و منها إلى مرو ..... ص : 136

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع قَصْرَ حُمَيْدِ بْنِ قَحْطَبَةَ نَزَعَ ثِيَابَهُ وَ نَاوَلَهَا حُمَيْداً فَاحْتَمَلَهَا وَ نَاوَلَهَا جَارِيَةً لَهُ لِتَغْسِلَهَا فَمَا لَبِثَتْ أَنْ جَاءَتْ وَ مَعَهَا رُقْعَةٌ فَنَاوَلَتْهَا حُمَيْداً وَ قَالَتْ وَجَدْتُهَا فِي جَيْبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الْجَارِيَةَ وَجَدَتْ رُقْعَةً فِي جَيْبِ قَمِيصِكَ فَمَا هِيَ قَالَ يَا حُمَيْدُ هَذِهِ عُوذَةٌ لَا نُفَارِقُهَا فَقُلْتُ لَوْ شَرَّفْتَنِي بِهَا قَالَ ع هَذِهِ عُوذَةٌ مَنْ أَمْسَكَهَا فِي جَيْبِهِ كَانَ مَدْفُوعاً عَنْهُ وَ كَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أَمْلَى عَلَى حُمَيْدٍ الْعُوذَةَ وَ هِيَ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ بِسْمِ اللَّهِ‏ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا أَوْ غَيْرَ تَقِيِّ أَخَذْتُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ عَلَى سَمْعِكَ وَ بَصَرِكَ لَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيَّ وَ لَا عَلَى سَمْعِي وَ لَا بَصَرِي وَ لَا عَلَى شَعْرِي وَ لَا عَلَى بَشَرِي وَ لَا عَلَى لَحْمِي وَ لَا عَلَى دَمِي وَ لَا عَلَى مُخِّي وَ لَا عَلَى عَصَبِي وَ لَا عَلَى عِظَامِي وَ لَا عَلَى أَهْلِي وَ لَا عَلَى مَالِي وَ لَا عَلَى مَا رَزَقَنِي رَبِّي سَتَرْتُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بِسِتْرَةِ النُّبُوَّةِ الَّذِي اسْتَتَرَ بِهِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ مِنْ سُلْطَانِ الْفَرَاعِنَةِ جَبْرَئِيلُ عَنْ يَمِينِي وَ مِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي وَ إِسْرَافِيلُ مِنْ وَرَائِي وَ مُحَمَّدٌ ص أَمَامِي وَ اللَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى مَا يَمْنَعُكَ وَ يَمْنَعُ الشَّيْطَانَ‏ مِنِّي اللَّهُمَّ لَا يَغْلِبُ جَهْلُهُ أَنَاتَكَ أَنْ يَسْتَفِزَّنِي وَ يَسْتَخِفَّنِي اللَّهُمَّ إِلَيْكَ الْتَجَأْتُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ الْتَجَأْتُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ الْتَجَأْتُ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 158 / 40 باب السبب الذي من أجله قبل علي بن موسى الرضا ع ولاية العهد من المأمون و ذكر ما جرى في ذلك و من كرهه و من رضي به و غير ذلك ..... ص : 138

بداربندة وَ غَرَشِسْتَانَ وَ الغور وَ أَصْنَافِهَا وَ فِي خُرَاسَانِ خَاقَانَ وَ ملون صَاحِبِ جَبَلِ التَّبَّتِ وَ فِي كيمان وَ التغرغر وَ فِي أرمينية وَ الْحِجَازِ وَ صَاحِبِ السَّرِيرِ وَ صَاحِبِ الْخَزَرِ وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ حُرُوبِهِ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ فِي دِيوَانِ السِّيرَةِ وَ كَانَ مَا دَعَوْنَاكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَعُونَةٌ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ غَلَّةٌ عَشَرَةُ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ جَوْهَراً سِوَى مَا أَقْطَعَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ قِيمَةُ مِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ جَوْهَراً يَسِيراً عِنْدَنَا مَا أَنْتَ لَهُ مُسْتَحِقٌّ فَقَدْ تَرَكْتَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ بَذَلَهُ لَكَ الْمَخْلُوعُ وَ آثَرْتَ اللَّهَ وَ دِينَهُ وَ إِنَّكَ شَكَرْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلِيَّ عَهْدِهِ وَ آثَرْتَ تَوْفِيرَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ جُدْتَ لَهُمْ بِهِ وَ سَأَلْتَنَا أَنْ نُبَلِّغَكَ الْخَصْلَةَ الَّتِي لَمْ تَزَلْ إِلَيْهَا تَائِقاً مِنَ الزُّهْدِ وَ التَّخَلِّي لِيَصِحَّ عِنْدَ مَنْ شَكَّ فِي سَعْيِكَ لِلْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا وَ تَرْكِكَ الدُّنْيَا وَ مَا عَنْ مِثْلِكَ يُسْتَغْنَى فِي حَالٍ وَ لَا مِثْلُكَ رُدَّ عَنْ طَلَبِهِ وَ لَوْ أَخْرَجَتْنَا طَلِبَتُكَ عَنْ شَطْرِ النَّعِيمِ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نأمر [بِأَمْرٍ] رُفِعَتْ فِيهِ الْمَئُونَةُ وَ أُوجِبَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ دُعَاكَ إِلَيْنَا لِلدُّنْيَا لَا لِلْآخِرَةِ وَ قَدْ أَجَبْنَاكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ بِهِ وَ جَعَلْنَا ذَلِكَ لَكَ مُؤَكَّداً بِعَهْدِ اللَّهِ وَ مِيثَاقِهِ الَّذِي لَا تَبْدِيلَ لَهُ وَ لَا تَغْيِيرَ وَ فَوَّضْنَا الْأَمْرَ فِي وَقْتِ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَمَا أَقَمْتَ فَغَرِيزٌ مُزَاحُ الْعِلَّةِ مَدْفُوعٌ عَنْكَ الدُّخُولُ فِيمَا تَكْرَهُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ كَائِناً مَا كَانَ نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا فِي الْحَالاتِ كُلِّهَا وَ إِذَا أَرَدْتَ التَّخَلِّيَ فَمُكَرَّمٌ مُزَاحُ الْبَدَنِ وَ حَقٌّ لِبَدَنِكَ بِالرَّاحَةِ وَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ نُعْطِيكَ مِمَّا تَتَنَاوَلُهُ مِمَّا بَذَلْنَاهُ لَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَتَرَكْتُهُ الْيَوْمَ وَ جَعَلْنَا لِلْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَ مَا جَعَلْنَاهُ لَكَ فَنِصْفُ مَا بَذَلْنَاهُ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ أَهْلِ ذَلِكَ هُوَ لَكَ وَ بِمَا بَذَلَ مِنْ نفسي [نَفْسِهِ‏] فِي جِهَادِ الْعُتَاةِ وَ فَتْحِ الْعِرَاقِ مَرَّتَيْنِ وَ تَفْرِيقِ جُمُوعِ الشَّيْطَانِ‏ بِيَدِهِ حَتَّى قَوَّى الدِّينَ وَ خَاضَ نِيرَانَ الْحُرُوبِ‏ وَ وَقانا عَذابَ السَّمُومِ‏ بِنَفْسِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَنْ سَاسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْحَقِّ وَ أَشْهَدْنَا اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ وَ خِيَارَ خَلْقِهِ وَ كُلَّ مَنْ أَعْطَانَا بَيْعَتَهُ وَ صَفْقَةَ يَمِينِهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ بَعْدَهُ عَلَى مَا فِي‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 188 / 45 باب ذكر ما يتقرب به المأمون إلى الرضا ع من مجادلة المخالفين في الإمامة و التفضيل ..... ص : 184

كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ فَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً عُرُباً أَتْراباً فَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يُنْشَأُ شَابّاً إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ رَوَيْتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ أَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا قَالَ آخَرُ فَقَدْ جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لَوْ لَمْ أَكُنْ أُبْعَثُ فِيكُمْ لَبُعِثَ عُمَرُ قَالَ الْمَأْمُونُ هَذَا مُحَالٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى‏ نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ‏ وَ قَالَ تَعَالَى‏ وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‏ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ‏ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِيثَاقُهُ عَلَى النُّبُوَّةِ مَبْعُوثاً وَ مَنْ أُخِذَ مِيثَاقاً عَلَى النُّبُوَّةِ مُؤَخَّراً قَالَ آخَرُ إِنَّ النَّبِيَّ ص نَظَرَ إِلَى عُمَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَاهَى بِعِبَادِهِ عَامَّةً وَ بِعُمَرَ خَاصَّةً فَقَالَ الْمَأْمُونُ هَذَا مُسْتَحِيلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيُبَاهِيَ بِعُمَرَ وَ يَدَعَ نَبِيَّهُ ص فَيَكُونَ عُمَرُ فِي الْخَاصَّةِ وَ النَّبِيُّ ص فِي الْعَامَّةِ وَ لَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ بِأَعْجَبَ مِنْ رِوَايَتِكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلَيْنِ فَإِذَا بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ سَبَقَنِي إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِنَّمَا قَالَتِ الشِّيعَةُ عَلِيٌّ ع خَيْرٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُمْ عَبْدُ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنَ الرَّسُولِ ص لِأَنَّ السَّابِقَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْبُوقِ وَ كَمَا رَوَيْتُمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَفِرُّ مِنْ ظِلِّ عُمَرَ وَ أَلْقَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّ اللَّهِ ص وَ إِنَّهُنَّ الْغَرَانِيقُ‏

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 257 / 66 باب في ذكر ثواب زيارة الإمام علي بن موسى الرضا ع ..... ص : 254

11- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع‏ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لِي كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا دُفِنَ فِي أَرْضِكُمْ بَضْعَتِي وَ اسْتُحْفِظْتُمْ وَدِيعَتِي وَ غُيِّبَ فِي ثَرَاكُمْ نَجْمِي فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع أَنَا الْمَدْفُونُ فِي أَرْضِكُمْ وَ أَنَا بَضْعَةُ نَبِيِّكُمْ فَأَنَا الْوَدِيعَةُ وَ النَّجْمُ أَلَا وَ مَنْ زَارَنِي وَ هُوَ يَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ حَقِّي وَ طَاعَتِي فَأَنَا وَ آبَائِي شُفَعَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ كُنَّا شُفَعَاءَهُ نَجَا وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ زَارَنِي فِي مَنَامِهِ فَقَدْ زَارَنِي لِأَنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَ لَا فِي صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَائِي وَ لَا فِي صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ شِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ.

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ج‏2 / 275 / زيارة أخرى جامعة للرضا علي بن موسى ع و لجميع الأئمة ع ..... ص : 272

وَ هَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ وَ خَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَ هُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ وَ مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فَهُوَ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنَ الْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ‏ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ‏ خَلَقَكُمْ أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا فَجَعَلَكُمُ اللَّهُ‏ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ‏ وَ جَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَايَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَ تَزْكِيَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَ أَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَوْصِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَ لَا يَفُوقُهُ فَائِقٌ وَ لَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَ لَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ حَتَّى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا صِدِّيقٌ وَ لَا شَهِيدٌ وَ لَا عَالِمٌ وَ لَا جَاهِلٌ وَ لَا دَنِيٌّ وَ لَا فَاضِلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لَا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَ لَا جَبَّارٌ عَنِيدٌ وَ لَا شَيْطَانٌ‏ مَرِيدٌ وَ لَا خَلْقٌ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلَّا عَرَّفَهُمْ جَلَالَةَ أَمْرِكُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِكُمْ وَ كِبَرَ شَأْنِكُمْ وَ تَمَامَ نُورِكُمْ وَ صِدْقَ مَقَاعِدِكُمْ وَ ثَبَاتَ مَقَامِكُمْ وَ شَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَ مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَ كَرَامَتَكُمْ عَلَيْهِ وَ خَاصَّتَكُمْ لَدَيْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَ بِمَا أَتَيْتُمْ بِهِ كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَ بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ مُوَالٍ لَكُمْ وَ لِأَوْلِيَائِكُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ مُعَادٍ لَهُمْ وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ مُطِيعٌ لَكُمْ عَارِفٌ بِحَقِّكُمْ مُقِرٌّ بِفَضْلِكُمْ مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ مُحْتَجِبٌ بِذِمَّتِكُمْ مُعْتَرِفٌ بِكُمْ مُؤْمِنٌ بِإِيَابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ عَامِلٌ بِأَمْرِكُمْ مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ زَائِرٌ لَكُمْ عَائِذٌ بِكُمْ لَائِذٌ بِقُبُورِكُمْ مُسْتَشْفِعٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُمْ وَ مُتَقَرِّبٌ بِكُمْ إِلَيْهِ وَ مُقَدِّمُكُمْ أَمَامَ طَلِبَتِي وَ حَوَائِجِي وَ إِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَ أُمُورِي مُؤْمِنٌ‏

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 6 / وجوب طاعة الخليفة ..... ص : 5

و آخر هو أنه عز و جل أراد أن يظهر باستعباده الخلق بالسجود لآدم ع نفاق المنافق و إخلاص المخلص كما كشفت الأيام و الخبر عن قناعيهما أعني ملائكة الله و الشيطان‏ و لو وكل ذلك المعنى من اختيار الإمام إلى من أضمر سوءا لما كشفت الأيام عنه بالتعرض و ذلك أنه يختار المنافق من سمحت نفسه بطاعته و السجود له فكيف و أنى يوصل إلى ما في الضمائر من النفاق و الإخلاص و الحسد و الداء الدفين.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 11 / وجوب عصمة الإمام - ..... ص : 10

و في قول الله عز و جل‏ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً حجة قوية في غيبة الإمام ع و ذلك أنه عز و جل لما قال‏ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أوجب بهذا اللفظ معنى و هو أن يعتقدوا طاعته فاعتقد عدو الله إبليس بهذه الكلمة نفاقا و أضمره حتى صار به منافقا و ذلك أنه أضمر أنه يخالفه متى استعبد بالطاعة له فكان نفاقه أنكر النفاق لأنه نفاق بظهر الغيب و لهذا من الشأن صار أخزى المنافقين كلهم و لما عرف الله عز و جل ملائكته ذلك أضمروا الطاعة له و اشتاقوا إليه فأضمروا نقيض ما أضمره الشيطان‏ فصار لهم من الرتبة عشرة أضعاف ما استحق عدو الله من الخزي و الخسار فالطاعة و الموالاة بظهر الغيب أبلغ في الثواب و المدح لأنه أبعد من الشبهة و المغالطة و لهذا

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 51 / الشبهة حول ادعاء الإمام في هذا الوقت الإمامة أم لا ..... ص : 48

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً لَيَغِيبَنَّ الْقَائِمُ مِنْ وُلْدِي بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى يَقُولَ أَكْثَرُ النَّاسِ مَا لِلَّهِ فِي آلِ مُحَمَّدٍ حَاجَةٌ وَ يَشُكُّ آخَرُونَ فِي وِلَادَتِهِ فَمَنْ أَدْرَكَ زَمَانَهُ فَلْيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ وَ لَا يَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ إِلَيْهِ سَبِيلًا بِشَكِّهِ فَيُزِيلَهُ عَنْ مِلَّتِي وَ يُخْرِجَهُ مِنْ دِينِي فَقَدْ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ قَبْلُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ‏ الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ‏.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 60 / شبهة ابن بشار و إجابة ابن قبة الرازي عليها ..... ص : 51

فلما شهدا لأبيهما بذلك و صح أنهما من أهل الجنة بشهادة الرسول وجب تصديقهما لأنهما لو كذبا في هذا لم يكونا من أهل الجنة و كانا من أهل النار و حاشا لهما الزكيين الطيبين الصادقين فليوجدنا أصحاب جعفر خاصة هي لهم دون خصومهم حتى يقبل ذلك و إلا فلا معنى لترك خبر متواتر لا تهمة في نقله و لا على ناقليه و قبول خبر لا يؤمن على ناقليه تهمة التواطؤ عليه و لا خاصة معهم يثبتون بها و لن يفعل ذلك إلا تائه حيران فتأمل أسعدك الله في النظر فيما كتبت به إليك مما ينظر به الناظر لدينه المفكر في معاده المتأمل بعين الخيفة و الحذار إلى عواقب الكفر و الجحود موفقا إن شاء الله تعالى أطال الله بقاءك و أعزك و أيدك و ثبتك و جعلك من أهل الحق و هداك له و أعاذك من أن تكون من‏ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً و من الذين يستزلهم الشيطان‏ بخدعه و غروره و إملائه و تسويله و أجرى لك أجمل ما عودك.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 70 / الشبهة الثانية حول نص الإمام الصادق ع لابنه إسماعيل و البداء فيه ..... ص : 69

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي تَعَالَ حَتَّى أُرِيَكَ ابْنَ الرَّجُلِ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ قَالَ فَجَاءَ بِي إِلَى قَوْمٍ يَشْرَبُونَ فِيهِمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ فَخَرَجْتُ مَغْمُوماً فَجِئْتُ إِلَى الْحَجَرِ فَإِذَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْبَيْتِ يَبْكِي قَدْ بَلَّ أَسْتَارَ الْكَعْبَةِ بِدُمُوعِهِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَإِذَا إِسْمَاعِيلُ جَالِسٌ مَعَ الْقَوْمِ فَرَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ آخِذٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ قَدْ بَلَّهَا بِدُمُوعِهِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَقَدِ ابْتُلِيَ ابْنِي بِشَيْطَانٍ‏ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِهِ.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 70 / الشبهة الثانية حول نص الإمام الصادق ع لابنه إسماعيل و البداء فيه ..... ص : 69

وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ نَبِيٍّ وَ لَا فِي صُورَةِ وَصِيِّ نَبِيٍّ ..

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 86 / شبهات من المخالفين و دفعها ..... ص : 83

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ فَالنَّاسُ لَمْ يُشَاهِدُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ ص وَ يُخَاطِبُهُ وَ لَا شَاهَدُوا الْوَحْيَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْإِقْرَارُ بِالْغَيْبِ الَّذِي لَمْ يُشَاهِدُوهُ وَ تَصْدِيقُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ‏ وَ نَحْنُ لَمْ نَرَهُمْ وَ لَمْ نُشَاهِدْهُمْ وَ لَوْ لَمْ نُوقِعِ التَّصْدِيقَ بِذَلِكَ لَكُنَّا خَارِجِينَ مِنَ الْإِسْلَامِ رَادِّينَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَوْلَهُ وَ قَدْ حَذَّرَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ فِتْنَةِ الشَّيْطَانِ‏ فَقَالَ‏ يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ نَحْنُ لَا نَرَاهُ وَ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِكَوْنِهِ وَ الْحَذَرُ مِنْهُ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص فِي ذِكْرِ الْمُسَاءَلَةِ فِي الْقَبْرِ إِنَّهُ إِذَا سُئِلَ الْمَيِّتُ فَلَمْ يُجِبْ بِالصَّوَابِ ضَرَبَهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ ضَرْبَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تُذْعَرُ لَهَا مَا خَلَا الثَّقَلَيْنِ وَ نَحْنُ لَا نَرَى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَ لَا نُشَاهِدُهُ وَ لَا نَسْمَعُهُ وَ أَخْبَرَنَا عَنْهُ ع أَنَّهُ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ نَحْنُ لَمْ نَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَ لَا نُشَاهِدُهُ وَ لَا نَسْمَعُهُ وَ أَخْبَرَنَا ع مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَقُولُونَ أَلَا طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ وَ نَحْنُ لَا نَرَاهُمْ وَ لَا نَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَ لَوْ لَمْ نُسَلِّمِ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَ فِيمَا يُشْبِهُهُ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ لَكُنَّا كَافِرِينَ بِهَا خَارِجِينَ مِنَ الْإِسْلَامِ ..

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 113 / أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي ..... ص : 94

فأقول و بالله أستعين يقال لصاحب الكتاب هل تشك في وجود علي بن الحسين و ولده ع الذين نأتم بهم فإذا قال لا قيل له فهل يجوز أن يكونوا أئمة فإن قال نعم قيل له فأنت لا تدري لعلنا على صواب في اعتقاد إمامتهم و أنت على خطأ و كفى بهذا حجة عليك و إن قال لا قيل له فما ينفع من إقامة الدليل على وجود إمامنا و أنت لا تعترف بإمامة مثل علي بن الحسين ع مع محله من العلم و الفضل عند المخالف و الموافق ثم يقال له إنا إنما علمنا أن في العترة من يعلم التأويل و يعرف الأحكام بخبر النبي ص الذي قدمناه و بحاجتنا إلى من يعرفنا المراد من القرآن و من يفصل بين أحكام الله و أحكام الشيطان‏ ثم علمنا أن الحق في هذه الطائفة من ولد الحسين ع لما رأينا كل من خالفهم من العترة يعتمد في الحكم و التأويل على ما يعتمد عليه علماء العامة من الرأي و الاجتهاد و القياس في الفرائض السمعية التي لا علة في التعبد بها إلا المصلحة فعلمنا بذلك أن المخالفين لهم مبطلون ثم ظهر لنا من علم هذه الطائفة بالحلال و الحرام و الأحكام ما لم يظهر من غيرهم ثم ما زالت الأخبار ترد بنص واحد على آخر حتى بلغ الحسن بن علي ع فلما مات و لم يظهر النص و الخلف بعده رجعنا إلى الكتب التي كان أسلافنا رووها قبل الغيبة فوجدنا فيها ما يدل على أمر الخلف من بعد الحسن ع و أنه يغيب عن الناس و يخفى شخصه و أن الشيعة تختلف و أن الناس يقعون في حيرة من أمره فعلمنا أن أسلافنا لم يعلموا الغيب و أن الأئمة أعلموهم ذلك بخبر الرسول فصح عندنا من هذا الوجه بهذه الدلالة كونه و وجوده و غيبته فإن كان هاهنا حجة تدفع ما قلناه فلتظهرها الزيدية فما بيننا و بين الحق معاندة و الشكر لله.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 115 / أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي ..... ص : 94

ابنة ينتمون إلى عصبتهم ما خلا ولد فاطمة فإن رسول الله ص عصبتهم و أبوهم و الذرية هم الولد لقوا الله عز و جل‏ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏ فأقول و بالله أعتصم إن هذا الأمر لا يصح بإجماعنا و إياكم عليه و إنما يصح بالدليل و البرهان فما دليلك على ما ادعيت و على أن الإجماع بيننا إنما هو في ثلاثة أمير المؤمنين و الحسن و الحسين ع و لم يذكر الرسول ص ذريته و إنما ذكر عترته فملتم أنتم إلى بعض العترة دون بعض بلا حجة و بيان أكثر من الدعوى و احتججنا نحن بما رواه أسلافنا عن جماعة حتى انتهى خبرهم إلى نص الحسين بن علي ع على علي ابنه و نص علي على محمد و نص محمد على جعفر ثم استدللنا على صحة إمامة هؤلاء دون غيرهم ممن كان في عصرهم من العترة بما ظهر من علمهم بالدين و فضلهم في أنفسهم و قد حمل العلم عنهم الأولياء و الأعداء و ذلك مبثوث في الأمصار معروف عند نقلة الأخبار و بالعلم تتبين الحجة من المحجوج و الإمام من المأموم و التابع من المتبوع و أين دليلكم يا معشر الزيدية على ما تدعون.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 125 / أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي ..... ص : 94

و اعلموا أسعدكم الله أن صاحب الكتاب أشغل نفسه بعد ذلك بقراءة القرآن و تأويله على من أحب و لم يقل في شي‏ء من ذلك الدليل على صحة تأويلي كيت كيت و هذا شي‏ء لا يعجز عنه الصبيان و إنما أراد أن يعيب الإمامية بأنها لا ترى الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد غلط فإنها ترى ذلك على قدر الطاقة و لا ترى أن تلقي بأيديها إلى التهلكة و لا أن تخرج مع من لا يعرف الكتاب و السنة و لا يحسن أن يسير في الرعية بسيرة العدل و الحق و أعجب من هذا أن أصحابنا من الزيدية في منازلهم لا يأمرون بمعروف و لا ينهون عن منكر و لا يجاهدون و هم يعيبوننا بذلك و هذا نهاية من نهايات التحامل و دليل من أدلة العصبية نعوذ بالله من اتباع الهوى و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏ مسألة أخرى‏ و يقال لصاحب الكتاب هل تعرف في أئمة الحق أفضل من أمير المؤمنين ص فمن قوله لا فيقال له فهل تعرف من المنكر بعد الشرك و الكفر شيئا أقبح و أعظم مما كان من أصحاب السقيفة فمن قوله لا فيقال له فأنت أعلم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد أو أمير المؤمنين ع فلا بد من أن يقول أمير المؤمنين فيقال له فما باله لم يجاهد القوم فإن اعتذر بشي‏ء قيل له فاقبل مثل هذا العذر من الإمامية فإن الناس جميعا يعلمون أن الباطل اليوم أقوى منه يومئذ و أعوان الشيطان‏ أكثر و لا تهول علينا بالجهاد و ذكره فإن الله تعالى إنما

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 179 / 13 باب في خبر سيف بن ذي يزن ..... ص : 176

وَ لَكَ خَاصَّةً فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مِثْلُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ مَنْ سَرَّ وَ بَرَّ فَمَا هُوَ فِدَاكَ أَهْلُ الْوَبَرِ زُمَراً بَعْدَ زُمَرٍ فَقَالَ إِذَا وُلِدَ بِتِهَامَةَ غُلَامٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ شَامَةٌ كَانَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ وَ لَكُمْ بِهِ الدِّعَامَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَبَيْتَ اللَّعْنَ لَقَدْ أُبْتَ بِخَبَرٍ مَا آبَ بِمِثْلِهِ وَافِدٌ وَ لَوْ لَا هَيْبَةُ الْمَلِكِ وَ إِجْلَالُهُ وَ إِعْظَامُهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسَارِّهِ إِيَّايَ مَا أَزْدَادُ بِهِ سُرُوراً فَقَالَ ابْنُ ذِي يَزَنَ هَذَا حِينُهُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ أَوْ قَدْ وُلِدَ فِيهِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ يَمُوتُ أَبُوهُ وَ أُمُّهُ وَ يَكْفُلُهُ جَدُّهُ وَ عَمُّهُ وَ قَدْ وُلِدَ سِرَاراً وَ اللَّهُ بَاعِثُهُ جِهَاراً وَ جَاعِلٌ لَهُ مِنَّا أَنْصَاراً لِيُعِزَّ بِهِمْ أَوْلِيَاءَهُ وَ يُذِلَّ بِهِمْ أَعْدَاءَهُ يَضْرِبُ بِهِمُ النَّاسَ عَنْ عُرْضٍ وَ يَسْتَفْتِحُ بِهِمْ كَرَائِمَ الْأَرْضِ يَكْسِرُ الْأَوْثَانَ وَ يُخْمِدُ النِّيرَانَ وَ يَعْبُدُ الرَّحْمَنَ وَ يَدْحَرُ الشَّيْطَانَ‏ قَوْلُهُ فَصْلٌ وَ حُكْمُهُ عَدْلٌ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَفْعَلُهُ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُبْطِلُهُ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَيُّهَا الْمَلِكُ عَزَّ جَدُّكَ وَ عَلَا كَعْبُكَ وَ دَامَ مُلْكُكَ وَ طَالَ عُمُرُكَ فَهَلِ الْمَلِكُ سَارِّي بِإِفْصَاحٍ فَقَدْ أَوْضَحَ لِي بَعْضَ الْإِيضَاحِ فَقَالَ ابْنُ ذِي يَزَنَ وَ الْبَيْتِ ذِي الْحُجُبِ وَ الْعَلَامَاتِ عَلَى النُّصُبِ إِنَّكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَجَدُّهُ غَيْرُ كَذِبٍ-

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 369 / 34 باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر في النص على القائم ع و غيبته و أنه الثاني عشر من الأئمة ..... ص : 359

قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ذِكْرُهُ وَ هُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنَّا يُسَهِّلُ اللَّهُ لَهُ كُلَّ عَسِيرٍ وَ يُذَلِّلُ لَهُ كُلَّ صَعْبٍ وَ يُظْهِرُ لَهُ كُنُوزَ الْأَرْضِ وَ يُقَرِّبُ لَهُ كُلَّ بَعِيدٍ وَ يُبِيرُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ يُهْلِكُ عَلَى يَدِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ ذَلِكَ ابْنُ سَيِّدَةِ الْإِمَاءِ الَّذِي تَخْفَى عَلَى النَّاسِ وِلَادَتُهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُمْ تَسْمِيَتُهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 520 / 45 باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ع ..... ص : 482

49- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ فَمَا أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّيْطَانِ‏ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ‏ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِ‏

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 533 / 48 باب حديث الظباء بأرض نينوى في سياق هذا الحديث على جهته و لفظه ..... ص : 532

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خَرْجَتِهِ إِلَى صِفِّينَ فَلَمَّا نَزَلَ بِنَيْنَوَى وَ هُوَ شَطُّ الْفُرَاتِ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَ تَعْرِفُ هَذَا الْمَوْضِعَ قَالَ قُلْتُ مَا أَعْرِفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَوْ عَرَفْتَهُ كَمَعْرِفَتِي لَمْ تَكُنْ تَجُوزُهُ حَتَّى تَبْكِيَ كَبُكَائِي قَالَ فَبَكَى طَوِيلًا حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ وَ سَالَتِ الدُّمُوعُ عَلَى صَدْرِهِ وَ بَكَيْنَا مَعَهُ وَ هُوَ يَقُولُ أَوِّهْ أَوِّهْ مَا لِي وَ لِآلِ أَبِي سُفْيَانَ مَا لِي وَ لِآلِ حَرْبٍ حِزْبِ الشَّيْطَانِ‏ وَ أَوْلِيَاءِ الْكُفْرِ صَبْراً يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ لَقِيَ أَبُوكَ مِثْلَ الَّذِي تَلْقَى مِنْهُمْ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ نَعَسَ عِنْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ سَاعَةً ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ هَا أَنَا ذَا فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي آنِفاً عِنْدَ رَقْدَتِي فَقُلْتُ نَامَتْ عَيْنَاكَ وَ رَأَيْتَ خَيْراً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي بِرِجَالٍ بِيضٍ قَدْ نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ مَعَهُمْ أَعْلَامٌ بِيضٌ قَدْ تَقَلَّدُوا سُيُوفَهُمْ وَ هِيَ بِيضٌ تَلْمَعُ وَ قَدْ خَطُّوا حَوْلَ هَذِهِ الْأَرْضِ خَطَّةً ثُمَّ رَأَيْتُ هَذِهِ النَّخِيلَ قَدْ ضَرَبَتْ بِأَغْصَانِهَا إِلَى الْأَرْضِ فَرَأَيْتُهَا تَضْطَرِبُ بِدَمٍ عَبِيطٍ وَ كَأَنِّي بِالْحُسَيْنِ نَجْلِي وَ فَرْخِي وَ مُضْغَتِي وَ مُخِّي قَدْ غَرِقَ فِيهِ يَسْتَغِيثُ فَلَا يُغَاثُ وَ كَأَنَّ الرِّجَالَ الْبِيضَ قَدْ نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ يُنَادُونَهُ وَ يَقُولُونَ صَبْراً آلَ الرَّسُولِ فَإِنَّكُمْ تُقْتَلُونَ عَلَى أَيْدِي شِرَارِ النَّاسِ وَ هَذِهِ الْجَنَّةُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِلَيْكَ مُشْتَاقَةٌ ثُمَّ يُعَزُّونَنِي وَ يَقُولُونَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَبْشِرْ فَقَدْ أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَكَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ‏ ثُمَّ انْتَبَهْتُ هَكَذَا وَ الَّذِي نَفْسُ عَلِيٍّ بِيَدِهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمُصَدَّقُ أَبُو الْقَاسِمِ ص أَنِّي سَأَرَاهَا فِي خُرُوجِي إِلَى أَهْلِ الْبَغْيِ عَلَيْنَا وَ هَذِهِ أَرْضُ كَرْبٍ وَ بَلَاءٍ يُدْفَنُ فِيهَا الْحُسَيْنُ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا كُلُّهُمْ مِنْ وُلْدِي وَ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وَ إِنَّهَا لَفِي السَّمَاوَاتِ مَعْرُوفَةٌ تُذْكَرُ أَرْضُ كَرْبٍ وَ بَلَاءٍ كَمَا تُذْكَرُ بُقْعَةُ الْحَرَمَيْنِ وَ بُقْعَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اطْلُبْ لِي حَوْلَهَا بَعْرَ الظِّبَاءِ فَوَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ قَطُّ وَ هِيَ مُصْفَرَّةٌ لَوْنُهَا

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 578 / 54 باب حديث شداد بن عاد بن إرم و صفة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ..... ص : 552

مَهِيباً فِي أَنْفُسِ النَّاسِ مُظَفَّراً عَلَى الْأَعْدَاءِ وَ كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَظِيمَ النَّهْمَةِ فِي شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَ لَذَّاتِهَا وَ مَلَاهِيهَا مُؤْثِراً لِهَوَاهُ مُطِيعاً لَهُ وَ كَانَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ وَ أَنْصَحُهُمْ لَهُ فِي نَفْسِهِ مَنْ زَيَّنَ لَهُ حَالَهُ وَ حَسَّنَ رَأْيَهُ وَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَ أَغَشُّهُمْ لَهُ فِي نَفْسِهِ مَنْ أَمَرَهُ بِغَيْرِهَا وَ تَرَكَ أَمْرَهُ فِيهَا وَ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمُلْكَ فِيهَا فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ وَ عُنْفُوَانِ شَبَابِهِ وَ كَانَ لَهُ رَأْيٌ أَصِيلٌ وَ لِسَانٌ بَلِيغٌ وَ مَعْرِفَةٌ بِتَدْبِيرِ النَّاسِ وَ ضَبْطِهِمْ فَعَرَفَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْهُ فَانْقَادُوا لَهُ وَ خَضَعَ لَهُ كُلُّ صَعْبٍ وَ ذَلُولٍ وَ اجْتَمَعَ لَهُ سُكْرُ الشَّبَابِ وَ سُكْرُ السُّلْطَانِ وَ الشَّهْوَةُ وَ الْعُجْبُ ثُمَّ قَوِىَ ذَلِكَ مَا أَصَابَ مِنَ الظَّفَرِ عَلَى مَنْ نَاصَبَهُ وَ الْقَهْرِ لِأَهْلِ مَمْلَكَتِهِ وَ انْقِيَادِ النَّاسِ لَهُ فَاسْتَطَالَ عَلَى النَّاسِ وَ احْتَقَرَهُمْ ثُمَّ ازْدَادَ عُجْباً بِرَأْيِهِ وَ نَفْسِهِ لِمَا مَدَحَهُ النَّاسُ وَ زَيَّنُوا أَمْرَهُ عِنْدَهُ فَكَانَ لَا هِمَّةَ لَهُ إِلَّا الدُّنْيَا وَ كَانَتِ الدُّنْيَا لَهُ مُؤَاتِيَةً لَا يُرِيدُ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا نَالَهُ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مِئْنَاثاً لَا يُولَدُ لَهُ ذَكَرٌ وَ قَدْ كَانَ الدِّينُ فَشَا فِي أَرْضِهِ قَبْلَ مُلْكِهِ وَ كَثُرَ أَهْلُهُ فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ‏ عَدَاوَةَ الدِّينِ وَ أَهْلِهِ وَ أَضَرَّ بِأَهْلِ الدِّينِ فَأَقْصَاهُمْ مَخَافَةً عَلَى مُلْكِهِ وَ قَرَّبَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ وَ صَنَعَ لَهُمْ أَصْنَاماً مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ وَ فَضَّلَهُمْ وَ شَرَّفَهُمْ وَ سَجَدَ لِأَصْنَامِهِمْ.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 613 / 54 باب حديث شداد بن عاد بن إرم و صفة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ..... ص : 552

وَ أَنْ يَحْتَقِرَ عَمَلَهُ وَ نَفْسَهُ فِي رَأْيِهِ لِكَيْ لَا يَدْخُلَهُ عُجْبٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَدَحَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَ ذَمَّ أَهْلَ الْعُجْبِ وَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَ بِالْعَقْلِ يُدْرَكُ كُلُّ خَيْرٍ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ بِالْجَهْلِ تَهْلِكُ النُّفُوسُ وَ إِنَّ مِنْ أَوْثَقِ الثِّقَاتِ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مَا أَدْرَكَتْهُ عُقُولُهُمْ وَ بَلَغَتْهُ تَجَارِبُهُمْ وَ نَالَتْهُ أَبْصَارُهُمْ فِي التَّرْكِ لِلْأَهْوَاءِ وَ الشَّهَوَاتِ وَ لَيْسَ ذُو الْعَقْلِ بِجَدِيرٍ أَنْ يَرْفُضَ مَا قَوِيَ عَلَى حِفْظِهِ مِنَ الْعَمَلِ احْتِقَاراً لَهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ وَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَسْلِحَةِ الشَّيْطَانِ‏ الْغَامِضَةِ الَّتِي لَا يُبْصِرُهَا إِلَّا مَنْ تَدَبَّرَهَا وَ لَا يَسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْهَا وَ مِنْ رَأْسِ أَسْلِحَتِهِ سِلَاحَانِ أَحَدُهُمَا إِنْكَارُ الْعَقْلِ أَنْ يُوقِعَ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْعَاقِلِ أَنَّهُ لَا عَقْلَ لَهُ وَ لَا بَصَرَ وَ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِي عَقْلِهِ وَ بَصَرِهِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّهُ عَنْ مَحَبَّةِ الْعِلْمِ وَ طَلَبِهِ وَ يُزَيِّنَ لَهُ الِاشْتِغَالَ بِغَيْرِهِ مِنْ مَلَاهِي الدُّنْيَا فَإِنِ اتَّبَعَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ ظَفَرُهُ وَ إِنْ عَصَاهُ وَ غَلَبَهُ فَزِعَ إِلَى السِّلَاحِ الْآخَرِ وَ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ الْإِنْسَانَ إِذَا عَمِلَ شَيْئاً وَ أَبْصَرَ عَرَضَ لَهُ بِأَشْيَاءَ لَا يُبْصِرُهَا لِيَغُمَّهُ وَ يضجزه [يُضْجِرَهُ‏] بِمَا لَا يَعْلَمُ حَتَّى يُبْغِضَ إِلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ بِتَضْعِيفِ عَقْلِهِ عِنْدَهُ وَ بِمَا يَأْتِيهِ مِنَ الشُّبْهَةِ وَ يَقُولُ أَ لَسْتَ تَرَى أَنَّكَ لَا تَسْتَكْمِلُ هَذَا الْأَمْرَ وَ لَا تُطِيقُهُ أَبَداً فَبِمَ تَعْنِي نَفْسَكَ وَ تُشْقِيهَا فِيمَا لَا طَاقَةَ لَكَ بِهِ فَبِهَذَا السِّلَاحِ صَرَعَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَاحْتَرِسْ مِنْ أَنْ تَدَعَ اكْتِسَابَ عِلْمِ مَا تَعْلَمُهُ وَ أَنْ تُخْدَعَ عَمَّا اكْتَسَبْتَ مِنْهُ فَإِنَّكَ فِي دَارٍ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَى أَكْثَرِ أَهْلِهَا الشَّيْطَانُ‏ بِأَلْوَانِ حِيَلِهِ وَ وُجُوهِ ضَلَالَتِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ ضَرَبَ عَلَى سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ وَ قَلْبِهِ فَتَرَكَهُ لَا يَعْلَمُ شَيْئاً وَ لَا يَسْأَلُ عَنْ عِلْمِ مَا يَجْهَلُ مِنْهُ كَالْبَهِيمَةِ وَ إِنَّ لِعَامَّتِهِمْ أَدْيَاناً مُخْتَلِفَةً فَمِنْهُمُ الْمُجْتَهِدُونَ فِي الضَّلَالَةِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَحِلُّ دَمَ بَعْضٍ وَ أَمْوَالَهُمْ وَ يُمَوِّهُ ضَلَالَتَهُمْ بِأَشْيَاءَ مِنَ الْحَقِّ لِيَلْبِسَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ يُزَيِّنَهُ لِضَعِيفِهِمْ وَ يَصُدَّهُمْ عَنِ الدِّينِ الْقَيِّمِ فَالشَّيْطَانُ‏ وَ جُنُودُهُ دَائِبُونَ فِي إِهْلَاكِ النَّاسِ وَ تَضْلِيلِهِمْ لَا يَسْأَمُونَ وَ لَا يَفْتُرُونَ وَ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُ مَكَايِدِهِمْ إِلَّا بِعَوْنٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الِاعْتِصَامِ بِدِينِهِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَوْفِيقاً لِطَاعَتِهِ وَ نَصْراً عَلَى عَدُوِّنَا فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 616 / 54 باب حديث شداد بن عاد بن إرم و صفة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ..... ص : 552

قَالَ أَيُّ مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ‏ لِلنَّاسِ فِي هَلَاكِهِمْ أَبْلَغُ قَالَ تَعْمِيَتُهُ عَلَيْهِمُ الْبِرَّ وَ الْإِثْمَ وَ الثَّوَابَ وَ الْعِقَابَ وَ عَوَاقِبَ الْأُمُورِ فِي ارْتِكَابِ الشَّهَوَاتِ قَالَ أَخْبِرْنِي بِالْقُوَّةِ الَّتِي قَوَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا الْعِبَادَ فِي تَغَالُبِ تِلْكَ الْأُمُورِ السَّيِّئَةِ وَ الْأَهْوَاءِ الْمُرْدِيَةِ قَالَ الْعِلْمُ وَ الْعَقْلُ وَ الْعَمَلُ بِهِمَا وَ صَبْرُ النَّفْسِ عَنْ شَهَوَاتِهَا وَ الرَّجَاءُ لِلثَّوَابِ فِي الدِّينِ وَ كَثْرَةُ الذِّكْرِ لِفَنَاءِ الدُّنْيَا وَ قُرْبِ الْأَجَلِ وَ الِاحْتِفَاظُ مِنْ أَنْ يَنْقُضَ مَا يَبْقَى بِمَا يَفْنَى فَاعْتِبَارُ مَاضِي الْأُمُورِ بِعَاقِبَتِهَا وَ الِاحْتِفَاظُ بِمَا لَا يَعْرِفُ إِلَّا عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ وَ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الْعَادَةِ السَّيِّئَةِ وَ حَمْلُهَا عَلَى الْعَادَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْخُلُقِ الْمَحْمُودِ وَ أَنْ يَكُونَ أَمَلُ الْمَرْءِ بِقَدْرِ عَيْشِهِ حَتَّى يَبْلُغَ غَايَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقُنُوعُ وَ عَمَلُ الصَّبْرِ وَ الرِّضَا بِالْكَفَافِ وَ اللُّزُومُ لِلْقَضَاءِ وَ الْمَعْرِفَةُ بِمَا فِيهِ فِي الشِّدَّةِ مِنَ التَّعَبِ وَ مَا فِي الْإِفْرَاطِ مِنَ الِاقْتِرَافِ وَ حُسْنِ الْعَزَاءِ عَمَّا فَاتَ وَ طِيبُ النَّفْسِ عَنْهُ وَ تَرْكُ مُعَالَجَةِ مَا لَا يَتِمُّ وَ الصَّبْرُ بِالْأُمُورِ الَّتِي إِلَيْهَا يُرَدُّ وَ اخْتِيَارُ سَبِيلِ الرُّشْدِ عَلَى سَبِيلِ الْغَيِّ وَ تَوْطِينُ النَّفْسِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ عَمِلَ خَيْراً أُجْزِيَ بِهِ وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً أُجْزِيَ بِهِ وَ الْمَعْرِفَةُ بِالْحُقُوقِ وَ الْحُدُودِ فِي التَّقْوَى وَ عَمَلُ النَّصِيحَةِ وَ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَ رُكُوبُ الشَّهَوَاتِ وَ حَمْلُ الْأُمُورِ عَلَى الرَّأْيِ وَ الْأَخْذُ بِالْحَزْمِ وَ الْقُوَّةِ فَإِنْ أَتَاهُ الْبَلَاءُ أَتَاهُ وَ هُوَ مَعْذُورٌ غَيْرُ مَلُومٍ.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 619 / 54 باب حديث شداد بن عاد بن إرم و صفة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ..... ص : 552

الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ وَ فِي هَذَا فَضْلُ الطَّمَعِ لَكَ فِي حَاجَتِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ مَلِكٌ عَظِيمُ الصَّوْتِ فِي الْعِلْمِ رَفِيقٌ سَائِسٌ يُحِبُّ الْعَدْلَ فِي أُمَّتِهِ وَ الْإِصْلَاحَ لِرَعِيَّتِهِ عَاشَ بِذَلِكَ زَمَاناً بِخَيْرِ حَالٍ ثُمَّ هَلَكَ فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ وَ كَانَ بِامْرَأَةٍ لَهُ حَمْلٌ فَذَكَرَ الْمُنَجِّمُونَ وَ الْكَهَنَةُ أَنَّهُ غُلَامٌ وَ كَانَ يُدَبِّرُ مُلْكَهُمْ مَنْ كَانَ يَلِي ذَلِكَ فِي زَمَانِ مُلْكِهِمْ فَاتَّفَقَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُنَجِّمُونَ وَ الْكَهَنَةُ وَ وُلِدَ مِنْ ذَلِكَ الْحَمْلِ غُلَامٌ فَأَقَامُوا عِنْدَ مِيلَادِهِ سَنَةً بِالْمَعَازِفِ وَ الْمَلَاهِي وَ الْأَشْرِبَةِ وَ الْأَطْعِمَةِ ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْفِقْهِ وَ الرَّبَّانِيِّينَ قَالُوا لِعَامَّتِهِمْ إِنَّ هَذَا الْمَوْلُودَ إِنَّمَا هُوَ هِبَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَدْ جَعَلْتُمُ الشُّكْرَ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ هِبَةً مِنْ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ أَدَّيْتُمُ الْحَقَّ إِلَى مَنْ أَعْطَاكُمُوهُ وَ اجْتَهَدْتُمْ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ رَزَقَكُمُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْعَامَّةُ مَا وَهَبَهُ لَنَا إِلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لَا امْتَنَّ بِهِ عَلَيْنَا غَيْرُهُ قَالَ الْعُلَمَاءُ فَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الَّذِي وَهَبَهُ لَكُمْ فَقَدْ أَرْضَيْتُمْ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَاكُمْ وَ أَسْخَطْتُمُ اللَّهَ الَّذِي وَهَبَهُ لَكُمْ فَقَالَتْ لَهُمُ الرَّعِيَّةُ فَأَشِيرُوا لَنَا أَيُّهَا الْحُكَمَاءُ وَ أَخْبِرُونَا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ فَنَتَّبِعَ قَوْلَكُمْ وَ نَتَقَبَّلَ نَصِيحَتَكُمْ وَ مُرُونَا بِأَمْرِكُمْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ فَإِنَّا نَرَى لَكُمْ أَنْ تَعْدِلُوا عَنِ اتِّبَاعِ مَرْضَاةِ الشَّيْطَانِ‏ بِالْمَعَازِفِ وَ الْمَلَاهِي وَ الْمُسْكِرِ إِلَى ابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شُكْرِهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ أَضْعَافَ شُكْرِكُمْ لِلشَّيْطَانِ‏ حَتَّى يُغْفَرَ لَكُمْ مَا كَانَ مِنْكُمْ قَالَتِ الرَّعِيَّةُ لَا تَحْمِلُ أَجْسَادُنَا كُلَّ الَّذِي قُلْتُمْ وَ أَمَرْتُمْ بِهِ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ يَا أُولِي الْجَهْلِ كَيْفَ أَطَعْتُمْ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْكُمْ وَ تَعْصُونَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ وَ كَيْفَ قَوِيتُمْ عَلَى مَا لَا يَنْبَغِي وَ تَضْعُفُونَ عَمَّا يَنْبَغِي قَالُوا لَهُمْ يَا أَئِمَّةَ الْحُكَمَاءِ عَظُمَتْ فِينَا الشَّهَوَاتُ وَ كَثُرَتْ فِينَا اللَّذَّاتُ فَقَوِينَا بِمَا عَظُمَ فِينَا مِنْهَا عَلَى الْعَظِيمِ مِنْ شَكْلِهَا وَ ضَعُفَتْ مِنَّا النِّيَّاتُ فَعَجَزْنَا عَنْ حَمْلِ الْمُثْقِلَاتِ فَارْضَوْا مِنَّا فِي الرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ يَوْماً فَيَوْماً وَ لَا تُكَلِّفُونَا كُلَّ هَذَا الثِّقْلِ قَالُوا لَهُمْ يَا مَعْشَرَ السُّفَهَاءِ أَ لَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْجَهْلِ وَ إِخْوَانَ الضَّلَالِ حِينَ خَفَّتْ عَلَيْكُمُ الشِّقْوَةُ وَ ثَقُلَتْ عَلَيْكُمُ السَّعَادَةُ قَالُوا لَهُمْ أَيُّهَا السَّادَةُ الْحُكَمَاءُ وَ الْقَادَةُ الْعُلَمَاءُ إِنَّا نَسْتَجِيرُ مِنْ تَعْنِيفِكُمْ إِيَّانَا بِمَغْفِرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 640 / 54 باب حديث شداد بن عاد بن إرم و صفة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ..... ص : 552

فقال عز و جل‏ الم‏ و المر و الر و المص‏ و كهيعص‏ و حم عسق‏ و طسم‏ و طس‏ و يس‏ و ما أشبه ذلك لعلتين إحداهما أن الكفار و المشركين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله و هو النبي ص بدليل قوله عز و جل‏ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا و كانوا لا يستطيعون للقرآن سمعا فأنزل الله عز و جل أوائل سور منه اسم الأعظم بحروف مقطوعة هي من حروف كلامهم و لغتهم و لم تجر عادتهم بذكرها مقطوعة فلما سمعوها تعجبوا منها و قالوا نسمع ما بعدها تعجبا فاستمعوا إلى ما بعدها فتأكدت الحجة على المنكرين و ازداد أهل الإقرار به بصيرة و توقف الباقون شكاكا لا همة لهم إلا البحث عما شكوا فيه و في البحث الوصول إلى الحق و العلة الأخرى في إنزال أوائل هذه السور بالحروف المقطوعة ليخص بمعرفتها أهل العصمة و الطهارة فيقيمون بها الدلائل و يظهرون بها المعجزات و لو عم الله تعالى بمعرفتها جميع الناس لكان في ذلك ضد الحكمة و فساد التدبير و كان لا يؤمن من غير المعصوم أن يدعو بها على نبي مرسل أو مؤمن ممتحن ثم لا يجوز أن يقع الإجابة بها مع وعده و اتصافه بأنه‏ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ على أنه يجوز أن يعطي المعرفة ببعضها من يجعله عبرة لخلقه متى تعدى فيها حده كبلعم بن باعوراء حين أراد أن يدعو على كليم الله موسى بن عمران ع فأنسي ما كان أوتي من الاسم فانسلخ منها و ذلك قول الله عز و جل في كتابه‏ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ‏ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏ و إنما فعل عز و جل ذلك ليعلم الناس أنه ما اختص بالفضل إلا من علم أنه مستحق للفضل و أنه لو عم لجاز منهم وقوع ما وقع من بلعم.

كمال الدين و تمام النعمة / ج‏2 / 679 / 58 باب في نوادر الكتاب ..... ص : 656

تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ‏ رَغِبُوا عَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِهِ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ‏ وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ‏ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها أَمْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ أَمْ‏ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ‏ أَمْ‏ قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا بَلْ هُوَ بِفَضْلِ اللَّهِ‏ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ‏ فَكَيْفَ لَهُمْ بِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ وَ الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ وَ رَاعٍ لَا يَنْكُلُ مَعْدِنُ الْقُدْسِ وَ الطَّهَارَةِ وَ النُّسُكِ وَ الزَّهَادَةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْعِبَادَةِ مَخْصُوصٌ بِدَعْوَةِ الرَّسُولِ وَ هُوَ

معاني الأخبار / النص / 99 / باب معنى الإمام المبين ..... ص : 95

مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ أَوْ يُمْكِنُهُ اخْتِيَارُهُ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الْحُلُومُ وَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ وَ حَسَرَتِ الْعُيُونُ وَ تَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ وَ تَحَيَّرَتِ الْحُكَمَاءُ وَ تَقَاصَرَتِ الْحُلَمَاءُ وَ حَصِرَتِ الْخُطَبَاءُ وَ ذَهَلَتِ الْأَلِبَّاءُ وَ كَلَّتِ الشُّعَرَاءُ وَ عَجَزَتِ الْأُدَبَاءُ وَ عَيِيَتِ الْبُلَغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ فَضْلٍ مِنْ فَضَائِلِهِ فَأَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ وَ التَّقْصِيرِ وَ كَيْفَ يُوصَفُ أَوْ يُنْعَتُ بِكُنْهِهِ أَوْ يُفْهَمُ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَمْرِهِ أَوْ يَقُومُ أَحَدٌ مَقَامَهُ وَ يُغْنِي غِنَاهُ لَا كَيْفَ وَ أَنَّى وَ هُوَ بِحَيْثُ النَّجْمُ مِنْ أَيْدِي الْمُتَنَاوِلِينَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ فَأَيْنَ الِاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا وَ أَيْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا وَ أَيْنَ يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا أَ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ يُوجَدُ فِي غَيْرِ آلِ الرَّسُولِ كَذَبَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَ اللَّهِ وَ مَنَّهُمُ الْبَاطِلُ فَارْتَقَوْا مُرْتَقًى صَعْباً دَحْضاً- تَزِلُّ عَنْهُ إِلَى الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقُولٍ حَائِرَةٍ بَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ وَ آرَاءٍ مُضِلَّةٍ فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً- قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ‏ لَقَدْ رَامُوا صَعْباً وَ قَالُوا إِفْكاً وَ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً وَ وَقَعُوا فِي الْحَيْرَةِ إِذْ تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ- وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ‏ رَغِبُوا عَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِهِ ص إِلَى اخْتِيَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ- وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ وَ قَالَ- وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏- وَ قَالَ‏ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ. أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ. أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ‏

معاني الأخبار / النص / 109 / باب معنى الأمانة التي عرضت على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان ..... ص : 108

فَلَمَّا أَسْكَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُمَا- كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ يَعْنِي شَجَرَةَ الْحِنْطَةِ- فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‏ فَنَظَرَا إِلَى مَنْزِلَةِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ ص فَوَجَدَاهَا أَشْرَفَ مَنَازِلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالا يَا رَبَّنَا لِمَنْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ ارْفَعَا رُءُوسَكُمَا إِلَى سَاقِ عَرْشِي فَرَفَعَا رُءُوسَهُمَا فَوَجَدَا اسْمَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ ص مَكْتُوبَةً عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ بِنُورٍ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَالا يَا رَبَّنَا مَا أَكْرَمَ أَهْلَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ عَلَيْكَ وَ مَا أَحَبَّهُمْ إِلَيْكَ وَ مَا أَشْرَفَهُمْ لَدَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لَوْ لَا هُمْ مَا خَلَقْتُكُمَا هَؤُلَاءِ خَزَنَةُ عِلْمِي وَ أُمَنَائِي عَلَى سِرِّي إِيَّاكُمَا أَنْ تَنْظُرَا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ وَ تَتَمَنَّيَا مَنْزِلَتَهُمْ عِنْدِي وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ كَرَامَتِي فَتَدْخُلَا بِذَلِكَ فِي نَهْيِي وَ عِصْيَانِي‏ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‏ قَالا رَبَّنَا وَ مَنِ الظَّالِمُونَ قَالَ الْمُدَّعُونَ لِمَنْزِلَتِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ قَالا رَبَّنَا فَأَرِنَا مَنَازِلَ ظَالِمِيهِمْ فِي نَارِكَ حَتَّى نَرَاهَا كَمَا رَأَيْنَا مَنْزِلَتَهُمْ فِي جَنَّتِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى النَّارَ فَأَبْرَزَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنْ أَلْوَانِ النَّكَالِ وَ الْعَذَابِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مَكَانُ الظَّالِمِينَ لَهُمْ الْمُدَّعِينَ لِمَنْزِلَتِهِمْ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنْهَا كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَ كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ‏ بُدِّلُوا سِوَاهَا لِيَذُوقُوا الْعَذابَ‏- يَا آدَمُ وَ يَا حَوَّاءُ لَا تَنْظُرَا إِلَى أَنْوَارِي وَ حُجَجِي بِعَيْنِ الْحَسَدِ فَأُهْبِطُكُمَا عَنْ جِوَارِي وَ أُحِلُّ بِكُمَا هَوَانِي- فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ‏ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ. وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ. فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ وَ حَمَلَهُمَا عَلَى تَمَنِّي مَنْزِلَتِهِمْ فَنَظَرَا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ فَخُذِلَا حَتَّى أَكَلَا مِنْ شَجَرَةِ الْحِنْطَةِ فَعَادَ مَكَانَ مَا أَكَلَا شَعِيراً فَأَصْلُ الْحِنْطَةِ كُلِّهَا مِمَّا لَمْ يَأْكُلَاهُ وَ أَصْلُ الشَّعِيرِ كُلِّهِ مِمَّا عَادَ مَكَانَ مَا أَكَلَاهُ فَلَمَّا أَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ طَارَ الْحُلِيُّ وَ الْحُلَلُ عَنْ أَجْسَادِهِمَا وَ بَقِيَا عُرْيَانَيْنِ‏ وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ‏ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ فَ قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا

معاني الأخبار / النص / 125 / باب معنى الشجرة التي أكل منها آدم و حواء ..... ص : 124

الْأَرْضَ فَإِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ فَأُخْرِجَكَ عَنْ جِوَارِي فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ وَ تَمَنَّى مَنْزِلَتَهُمْ فَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ حَتَّى أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا وَ تَسَلَّطَ عَلَى حَوَّاءَ لِنَظَرِهَا إِلَى فَاطِمَةَ بِعَيْنِ الْحَسَدِ حَتَّى أَكَلَتْ مِنَ الشَّجَرَةِ كَمَا أَكَلَ آدَمُ فَأَخْرَجَهُمَا اللَّهُ عَنْ جَنَّتِهِ وَ أَهْبَطَهُمَا عَنْ جِوَارِهِ إِلَى الْأَرْضِ.

معاني الأخبار / النص / 128 / باب معنى الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه بهن فأتمهن ..... ص : 126

الشَّاهِدِينَ. وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ‏ و مقاومة الرجل الواحد ألوفا من أعداء الله عز و جل تمام الشجاعة- ثم الحلم مضمن معناه في قوله عز و جل- إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ‏ ثم السخاء و بيانه في حديث ضيف إبراهيم المكرمين ثم العزلة عن أهل البيت و العشيرة مضمن معناه في قوله- وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ‏ الآية و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بيان ذلك في قوله عز و جل- يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً. يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا. يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ‏ إِنَّ الشَّيْطانَ‏ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا. يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ‏ وَلِيًّا و دفع السيئة بالحسنة و ذلك لما قال له أبوه- أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّا فقال في جواب أبيه- سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا و التوكل بيان ذلك في قوله- الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ. وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ‏ ثم الحكم و الانتماء إلى الصالحين في قوله- رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ‏ يعني بالصالحين الذين لا يحكمون إلا بحكم الله عز و جل و لا يحكمون بالآراء و المقاييس حتى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق بيان ذلك في قوله- وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ‏ أراد في هذه الأمة الفاضلة فأجابه‏

معاني الأخبار / النص / 144 / باب معنى استعراب النبطي و استنباط العربي ..... ص : 143

الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ‏ وَ شَرِّ السُّلْطَانِ وَ شَرِّ النَّبَطِيِّ إِذَا اسْتَعْرَبَ فَقَالَ نَعَمْ أَلَا أَزِيدُكَ مِنْهُ قَالَ بَلَى قَالَ وَ مِنْ شَرِّ الْعَرَبِيِّ إِذَا اسْتَنْبَطَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَادَّعَى مَوْلًى غَيْرَنَا فَقَدْ تَعَرَّبَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ فَهَذَا النَّبَطِيُّ إِذَا اسْتَعْرَبَ وَ أَمَّا الْعَرَبِيُّ إِذَا اسْتَنْبَطَ فَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَاءِ مَنْ دَخَلَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ فَادَّعَاهُ دُونَنَا فَهَذَا قَدِ اسْتَنْبَطَ.

معاني الأخبار / النص / 168 / باب معنى الصليعاء و القريعاء ..... ص : 168

1- أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُفَضَّلُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ أَحَدُ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلًا يَذْكُرُ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَنِ الصُّلَيْعَاءِ وَ الْقُرَيْعَاءِ وَ خَيْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الصُّلَيْعَاءَ الْأَرْضُ السَّبِخَةُ الَّتِي لَا تَرْوَى وَ لَا تَشْبَعُ مَرْعَاهَا وَ الْقُرَيْعَاءَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُعْطِي بَرَكَتَهَا وَ لَا يَخْرُجُ يَنْعُهَا وَ لَا يُدْرَكُ مَا أُنْفِقَ فِيهَا وَ شَرَّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هِيَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ وَ يَضَعُ كُرْسِيَّهُ وَ يَبُثُّ ذُرِّيَّتَهُ فَبَيْنَ مُطَفِّفٍ فِي قَفِيزٍ أَوْ طَائِشٍ فِي مِيزَانٍ أَوْ سَارِقٍ فِي ذِرَاعٍ أَوْ كَاذِبٍ فِي سِلْعَةٍ فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَيٌّ فَلَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ وَ آخِرِ مَنْ يَرْجِعُ وَ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً.

معاني الأخبار / النص / 192 / باب معنى ذكر الله كثيرا ..... ص : 192

2- أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ أَشَدِّ مَا عَمِلَ الْعِبَادُ إِنْصَافُ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مُؤَاسَاةُ الْمَرْءِ أَخَاهُ وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ مَا وَجْهُ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ يَهُمُّ بِهَا فَيَحُولُ ذِكْرُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏.

معاني الأخبار / النص / 244 / باب معنى الحسد ..... ص : 244

1- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَسَدِ فَقَالَ لَحْمٌ وَ دَمٌ يَدُورُ فِي النَّاسِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْنَا يَئِسَ وَ هُوَ الشَّيْطَانُ‏.

معاني الأخبار / النص / 322 / باب معنى ما جاء في الإبل أنها أعنان الشياطين و أنها لا يجي‏ء خيرها إلا من جانبها الأشأم ..... ص : 321

أنه قال قوله أعنان الشياطين أعنان كل شي‏ء نواحيه و أما الذي يحكيه أبو عمرو فأعنان الشي‏ء نواحيه قالها أبو عمرو و غيره فإن كانت الأعنان محفوظة فأراد أن الإبل من نواحي الشيطان‏ أي أنها على أخلاقها و طبائعها و قوله لا تقبل إلا مولية و لا تدبر إلا مولية فهذا عندي كالمثل الذي يقال فيها إنها إذا أقبلت أدبرت و إذا أدبرت أدبرت و ذلك لكثرة آفاتها و سرعة فنائها و قوله لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم يعني الشمال يقال لليد الشمال الشؤم و منه قول الله عز و جل- وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ يريد أصحاب الشمال و معنى قوله لا يأتي نفعها إلا من هناك يعني أنها لا تحلب و لا تركب إلا من شمالها و هو الجانب الذي يقال له الوحشي في قول الأصمعي لأنه الشمال قال و الأيمن هو الإنسي و قال بعضهم لا و لكن الإنسي هو الذي يأتيه الناس في الاحتلاب و الركوب و الوحشي هو الأيمن لأن الدابة لا تؤتى من جانبها الأيمن إنما تؤتى من الأيسر قال أبو عبيد فهذا هو القول عندي و إنما الجانب الوحشي الأيمن لأن الخائف إنما يفر من موضع المخافة إلى موضع الأمن.

معاني الأخبار / النص / 389 / باب نوادر المعاني ..... ص : 379

29- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الْمُعَاذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع صَدِيقٌ وَ كَانَ مَاجِناً فَتَبَاطَأَ عَلَيْهِ أَيَّاماً فَجَاءَهُ يَوْماً فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَصْبَحْتُ بِخِلَافِ مَا أُحِبُّ وَ يُحِبُّ اللَّهُ وَ يُحِبُّ الشَّيْطَانُ‏ فَضَحِكَ الْحَسَنُ ع ثُمَّ قَالَ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ أَنْ أُطِيعَهُ وَ لَا أَعْصِيَهُ وَ لَسْتُ كَذَلِكَ وَ الشَّيْطَانُ‏ يُحِبُّ أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ وَ لَا أُطِيعَهُ وَ لَسْتُ كَذَلِكَ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا أَمُوتَ وَ لَسْتُ كَذَلِكَ فَقَامَ‏

معاني الأخبار / النص / 400 / باب نوادر المعاني ..... ص : 379

60- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ مَنْ لَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَ مَا قِيلَ فِيهِ فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنْ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ مُسِيئاً فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ غَيْرِ تِرَةٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنْ شُغِفَ بِمَحَبَّةِ الْحَرَامِ وَ شَهْوَةِ الزِّنَاءِ فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ لِوَلَدِ الزِّنَاءِ عَلَامَاتٍ أَحَدُهَا بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ ثَانِيهَا أَنْ يَحِنَّ إِلَى الْحَرَامِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ وَ ثَالِثُهَا الِاسْتِخْفَافُ بِالدِّينِ وَ رَابِعُهَا سُوءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّاسِ وَ لَا يُسِي‏ءُ مَحْضَرَ إِخْوَانِهِ إِلَّا مَنْ وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشِ أَبِيهِ أَوْ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.

معاني الأخبار / النص / 409 / باب نوادر المعاني ..... ص : 379

الصوم نسك باطن ليس فيه نزعة شيطان‏ و لا مراءاة إنسان.

المقنع (للصدوق) / النص / 7 / 1 باب الوضوء ..... ص : 7

إذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك، و أدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى و قل: بسم الله و بالله و لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد، اعصمني من شر هذه البقعة و أخرجني منها سالما، و حل بيني و بين طاعة الشيطان‏. و إذا فرغت من حاجتك فقل: الحمد لله الذي أماط عني الأذى و هنأني طعامي و شرابي، و عافاني من البلوى.

المقنع (للصدوق) / النص / 20 / 1 باب الوضوء ..... ص : 7

و متى ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم الله، فان الشيطان‏ يغض بصره عنك حتى تفرغ.

المقنع (للصدوق) / النص / 76 / أبواب الصلاة

و الالتفات يقطع الصلاة إذا كان التفاتك (في الصلاة) بكلية، و هو من اختلاس الشيطان‏.

المقنع (للصدوق) / النص / 93 / 6 باب الأذان و الإقامة ..... ص : 90

ثمَّ كبر تكبيرتين، و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏، عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ، الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ‏ على ملة إبراهيم، و دين محمد صلى الله عليه و آله و سلم، و ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- عليه السلام- حَنِيفاً مسلما، وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‏، و أنا من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان‏ الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب، و اقرأ أي سورة القرآن شئت.

المقنع (للصدوق) / النص / 302 / باب النكاح

و إذا دخلت عليك فخذ بناصيتها، و استقبل بها القبلة، و قل: اللّهمّ بأمانتك أخذتها، و بكلماتك (استحللت فرجها)، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا من شيعة آل محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا تجعل للشيطان‏ فيه شركا و لا نصيبا.

المقنع (للصدوق) / النص / 458 / باب الملاهي

و لا تلعب بالصّوالج [1]، فانّ الشّيطان‏ يركض معك، و الملائكة تنفر عنك.

المقنع (للصدوق) / النص / 541 / باب النوادر

و إذا أردت لبس السّراويل فلا تلبسه من قيام، فإنّه يورث الحَبن و هو الماء الأصفر، و يورث الغمّ و الهرم، و تلبسه و أنت جالس، و تقول عند ذلك: اللّهمّ استر عورتي، (و آمن روعتي، و لا تُبد عورتي)، و عفّ فرجي، و لا تجعل للشّيطان‏ (في ذلك) نصيبا و لا سبيلا، و لا له إلى ذلك وصولا، فيصنع لي المكائد فيهيجني‏

المقنع (للصدوق) / النص / 543 / باب النوادر

العظيم، ثلاث مرّات، فإنّ أمير المؤمنين- عليه السلام- قال: من فعل ذلك بعد المغرب و بعد الصّبح، صرف اللّه عنه سبعين لونا من البلاء، أدناها الجذام، و البرص، و السّلطان، و الشّيطان‏.

المقنع (للصدوق) / النص / 544 / باب النوادر

ثمَّ سرّح مؤخّر رأسك و قل: اللّهمّ لا تردني على عقبي، و اصرف عنّي كيد الشّيطان‏، و لا تمكّنه من قيادي [1] فيردّني على عقبي.

المقنع (للصدوق) / النص / 544 / باب النوادر

ثمَّ سرّح حاجبك و قل: اللّهمّ زيّني زينة أهل الهدي، ثمَّ سرّح لحيتك من فوق و قل: اللّهمّ سرّح عنّي الغموم، و الهموم، و وسوسة الصّدور، و وسوسة الشّيطان‏، ثمَّ أمر المشط على صدرك.

المقنع (للصدوق) / النص / 546 / باب النوادر

و إذا خرجت من منزلة فقل: بسم اللّه، لا حول و لا قوّة إلّا باللّه، توكّلت على اللّه، فإنّك إذا فعلت ذلك، ناداك ملك في قولك: «بسم اللّه» هديت، و في قولك: «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه» وقيت، و في قولك: «توكّلت على اللّه» كفيت، فيقول الشّيطان‏: كيف لي بعبد هدي و وقي و كفي.

علل الشرائع / ج‏1 / 24 / 18 باب ما ذكره محمد بن بحر الشيباني المعروف بالرهني رحمه الله في كتابه من قول مفضلو الأنبياء و الرسل و الأئمة و الحجج صلوات الله عليهم أجمعين على الملائكة ..... ص : 20

فإن الله جلت أسماؤه جعل الأمر و الزجر أسبابا و عللا و الذنوب و المعاصي وجوها فأنبأ جل جلاله و جعل الذي هو قاعدة الذنوب من جميع المذنبين من الأولين و الآخرين إبليس و هو من حزب الملائكة و ممن كان في صفوفهم و هو رأس الأبالسة و هو الداعي إلى عصيان الصانع و الموسوس و المزين لكل من تبعه و قبل منه و ركن إليه الطغيان و قد أمهل الملعون لبلوى أهل البلوى في دار الابتلاء فكم من ذرية نبيه و في طاعة الله عز و جل وجيه و عن معصيته بعيدة قد أقمأ إبليس و أقصاه و زجره و نفاه فلم يلو له على أمر إذا أمر و لا انتهى عن زجر إذا زجر له لمات في قلوب الخلق مكافي من المعاصي لمات الرحمن فلمات الرحمن دافعة للماته و وسوسته و خطراته و لو كانت المحنة بالملعون واقعة بالملائكة و الابتلاء به قائما كما قام في البشر و دائما كما دام لكثرت من الملائكة المعاصي و قلت فيهم الطاعات إذا تمت فيهم الآلات فقد رأينا المبتلى من صنوف الملائكة بالأمر و الزجر مع آلات الشهوات كيف انخدع بحيث دنا من طاعته و كيف بعد مما لم يبعد منه الأنبياء و الحجج الذين اختارهم الله على علم على العالمين إذ ليست هفوات البشر كهفوة إبليس في الاستكبار و فعل هاروت و ماروت في ارتكاب المزجور. قال مفضلو الملائكة ع إن الله جل جلاله وضع الخضوع و الخشوع و التضرع و الخنوع حلية فجعل مداها و غايتها آدم ع فقارب الملائكة في هذه الحلية و أخذ منها بنصيب الفضل و السبق فجعل للطاعة فأطاعوا الله فيه و لو كان هناك بنو آدم لما أطاعوه فيما أمر و زجر كما لم يطعه قابيل فصار إمام كل قاتل. الجواب مفضلو الأنبياء و الحجج ع قالوا إن الابتلاء الذي ابتلى به الله عز و جل الملائكة من الخشوع و الخضوع لآدم ع عن غير شيطان‏ مغو عدو مطغي فأضل بغوايته بين الطائعين و العاصين و المقيمين على الاستقامة عن الميل و عن غير آلات المعاصي التي هي الشهوات المركبات في‏

علل الشرائع / ج‏1 / 41 / 38 باب العلة التي من أجلها سمي أصحاب الرس أصحاب الرس و العلة التي من أجلها سمت العجم شهورها بآبانماه و آذرماه و غيرها إلى آخرها ..... ص : 40

سُمُّوا أَصْحابَ الرَّسِ‏ لِأَنَّهُمْ رَسُّوا نَبِيَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ ذَلِكَ بَعْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع وَ كَانَتْ لَهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَرْيَةً عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ الرَّسُّ مِنْ بِلَادِ الْمَشْرِقِ وَ بِهِمْ سُمِّيَ ذَلِكَ النَّهَرُ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَرْضِ نَهَرٌ أَغْزَرُ وَ لَا أَعْذَبُ مِنْهُ وَ لَا أَقْوَى وَ لَا قُرًى أَكْثَرُ وَ لَا أَعْمَرُ مِنْهَا تُسَمَّى إِحْدَاهُنَّ آبَانَ وَ الثَّانِيَةُ آذَرَ وَ الثَّالِثَةُ دَيْ وَ الرَّابِعَةُ بَهْمَنَ وَ الْخَامِسَةُ إِسْفَنْدِيَارَ وَ السَّادِسَةُ پَرْوَرْدِينَ وَ السَّابِعَةُ أُرْدِي‏بِهِشْتَ وَ الثَّامِنَةَ أَرْدَادَ وَ التَّاسِعَةُ مُرْدَادَ وَ الْعَاشِرَةُ تِيرَ وَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِهْرَ وَ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ شَهْرِيوَرَ وَ كَانَتْ أَعْظَمُ مَدَائِنِهِمْ إِسْفَنْدِيَارَ وَ هِيَ الَّتِي يَنْزِلُهَا مَلِكُهُمْ وَ كَانَ يُسَمَّى تركوذ بْنَ غابور بْنِ يارش بْنِ سازن بْنِ نُمْرُودَ بْنِ كَنْعَانَ فِرْعَوْنَ إِبْرَاهِيمَ ع وَ بِهَا الْعَيْنُ وَ الصَّنَوْبَرُ وَ قَدْ غَرَسُوا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِنْهَا حَبَّةً مِنْ طَلْعِ تِلْكَ الصَّنَوْبَرَةِ فَنَبَتَتِ الْحَبَّةُ وَ صَارَتْ شَجَرَةً عَظِيمَةً وَ أَجْرَوْا إِلَيْهَا نَهَراً مِنَ الْعَيْنِ الَّتِي عِنْدَ الصَّنَوْبَرَةِ فَنَبَتَتِ الصَّنَوْبَرَةُ وَ صَارَتْ شَجَرَةً عَظِيمَةً وَ حَرَّمُوا مَاءَ الْعَيْنِ وَ الْأَنْهَارِ فَلَا يَشْرَبُونَ مِنْهَا وَ لَا أَنْعَامُهُمْ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَتَلُوهُ وَ يَقُولُونَ هُوَ حَيَاةُ آلِهَتِنَا فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَيَاتِهَا وَ يَشْرَبُونَ هُمْ وَ أَنْعَامُهُمْ مِنْ نَهَرِ الرَّسِّ الَّذِي عَلَيْهِ قُرَاهُمْ وَ قَدْ جَعَلُوا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ عِيداً يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُهَا فَيَضْرِبُونَ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بِهَا كِلَّةً مِنْ حَرِيرٍ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الصُّوَرِ ثُمَّ يَأْتُونَ بِشَاةٍ وَ بَقَرٍ فَيَذْبَحُونَهَا قُرْبَاناً لِلشَّجَرَةِ وَ يُشْعِلُونَ فِيهَا النِّيرَانَ بِالْحَطَبِ فَإِذَا سَطَعَ دُخَانُ تِلْكَ الذَّبَائِحِ وَ قُتَارُهَا فِي الْهَوَاءِ وَ حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ النَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ خَرُّوا لِلشَّجَرَةِ سُجَّداً مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَبْكُونَ وَ يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهَا أَنْ تَرْضَى عَنْهُمْ فَكَانَ الشَّيْطَانُ‏ يَجِي‏ءُ وَ يُحَرِّكُ أَغْصَانَهَا وَ يَصِيحُ مِنْ سَاقِهَا صِيَاحَ الصَّبِيِّ إِنِّي قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ عِبَادِي فَطِيبُوا نَفْساً وَ قَرُّوا عَيْناً فَيَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَضْرِبُونَ بِالْمَعَازِفِ وَ يَأْخُذُونَ الدَّسْتَبَنْذَ فَيَكُونُونَ عَلَى ذَلِكَ يَوْمَهُمْ وَ لَيْلَتَهُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ وَ إِنَّمَا سَمَّتِ الْعَجَمُ شُهُورَهَا بِآبَانَمَاهَ وَ آذَرَمَاهَ وَ غَيْرِهَا اشْتِقَاقاً مِنْ أَسْمَاءِ تِلْكَ الْقُرَى لِقَوْلِ أَهْلِهَا

علل الشرائع / ج‏1 / 68 / 58 باب العلة التي من أجلها قال هارون لموسى ع يا بن أم لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي و لم يقل يا ابن أبي ..... ص : 68

1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِيُّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنْ هَارُونَ لِمَ قَالَ لِمُوسَى ع‏ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي‏ وَ لَمْ يَقُلْ يَا ابْنَ أَبِي فَقَالَ إِنَّ الْعَدَاوَاتِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ أَكْثَرُهَا تَكُونُ إِذَا كَانُوا بَنِي عَلَّاتٍ وَ مَتَى كَانُوا بَنِي أُمٍّ قَلَّتِ الْعَدَاوَاتُ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَنْ ينزع [يَنْزَغَ‏] الشَّيْطَانُ‏ بَيْنَهُمْ فَيُطِيعُوهُ فَقَالَ هَارُونُ لِأَخِيهِ مُوسَى يَا أَخِي الَّذِي وَلَدَتْهُ أُمِّي وَ لَمْ تَلِدْنِي غَيْرُ أُمِّهِ‏ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي‏ وَ لَمْ يَقُلْ يَا ابْنَ أَبِي لِأَنَّ بَنِي الْأَبِ إِذَا كَانَتْ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى لَمْ تُسْتَبْدَعِ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا تُسْتَبْدَعُ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ بَنِي أُمٍّ وَاحِدَةٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَلِمَ أَخَذَ بِرَأْسِهِ‏ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ‏ وَ بِلِحْيَتِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي اتِّخَاذِهِمُ الْعِجْلَ وَ عِبَادَتِهِمْ لَهُ ذَنْبٌ فَقَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْهُمْ لَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ وَ لَمْ يَلْحَقْ بِمُوسَى وَ كَانَ إِذَا فَارَقَهُمْ يَنْزِلُ بِهِمُ الْعَذَابُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ لَهُ مُوسَى‏ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي‏ قَالَ هَارُونُ لَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَتَفَرَقُّوا وَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ‏ لِي‏ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي‏.

علل الشرائع / ج‏1 / 93 / 84 باب العلة التي من أجلها يغتم الإنسان و يحزن من غير سبب و يفرح و يسر من غير سبب ..... ص : 93

1 حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رُبَّمَا حَزِنْتُ فَلَا أَعْرِفُ فِي أَهْلٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا وَلَدٍ وَ رُبَّمَا فَرِحْتُ فَلَا أَعْرِفُ فِي أَهْلٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا وَلَدٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مَلَكٌ وَ شَيْطَانٌ‏ فَإِذَا كَانَ فَرَحُهُ كَانَ مِنْ دُنُوِّ الْمَلَكِ مِنْهُ فَإِذَا كَانَ حُزْنُهُ كَانَ مِنْ دُنُوِّ الشَّيْطَانِ‏ مِنْهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ الشَّيْطانُ‏ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ‏.

علل الشرائع / ج‏1 / 276 / 184 باب علة نظر الإنسان إلى سفله وقت التغوط ..... ص : 275

4 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُغِيرِيَّةِ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ السُّنَنِ فَقَالَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَ قَدْ جَرَتْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ سُنَّةٌ عَرَفَهَا مَنْ عَرَفَهَا وَ أَنْكَرَهَا مَنْ أَنْكَرَهَا قَالَ فَمَا السُّنَّةُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ قَالَ تَذْكُرُ اللَّهَ وَ تَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ إِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَخْرَجَ مِنِّي مِنَ الْأَذَى فِي يُسْرٍ وَ عَافِيَةٍ قَالَ الرَّجُلُ فَالْإِنْسَانُ يَكُونُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ لَا يَصْبِرُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ آدَمِيٌّ إِلَّا وَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلَانِ بِهِ فَإِذَا كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ثَنَيَا رَقَبَتَهُ ثُمَّ قَالا يَا ابْنَ آدَمَ انْظُرْ إِلَى مَا كُنْتَ تَكْدَحُ لَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَى مَا هُوَ صَائِرٌ.

علل الشرائع / ج‏1 / 280 / 191 باب العلة التي من أجلها توضأ الجوارح الأربع دون غيرها ..... ص : 280

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلُوهُ أَخْبِرْنَا يَا مُحَمَّدُ لِأَيِّ عِلَّةٍ تُوَضَّأُ هَذِهِ الْجَوَارِحُ الْأَرْبَعُ وَ هِيَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِي الْجَسَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ‏ إِلَى آدَمَ دَنَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَ نَظَرَ إِلَيْهَا ذَهَبَ مَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ قَامَ وَ مَشَى إِلَيْهَا وَ هِيَ أَوَّلُ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى الْخَطِيئَةِ ثُمَّ تَنَاوَلَ بِيَدِهِ مِنْهَا مِمَّا عَلَيْهَا فَأَكَلَ فَطَارَ الْحُلِيُّ وَ الْحُلَلُ عَنْ جَسَدِهِ فَوَضَعَ آدَمُ يَدَهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ بَكَى فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَضَ عَلَيْهِ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ غَسْلَ هَذِهِ الْجَوَارِحِ الْأَرْبَعِ وَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ الْوَجْهِ لِمَا نَظَرَ إِلَى الشَّجَرَةِ وَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِمَا تَنَاوَلَ مِنْهَا وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ لِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ لِمَا مَشَى بِهِمَا إِلَى الْخَطِيئَةِ.

علل الشرائع / ج‏1 / 291 / 218 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للحائض أن تختضب ..... ص : 291

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

علل الشرائع / ج‏1 / 306 / 351 باب العلة التي من أجلها لا يفاجأ بالميت القبر ..... ص : 306

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جِئْتَ بِأَخِيكَ إِلَى الْقَبْرِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِهِ ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ حَتَّى يَأْخُذَ لِذَلِكَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُلْصِقَ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ تَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ فَافْعَلْ وَ لْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ لْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ.

علل الشرائع / ج‏1 / 307 / 256 باب العلة التي من أجلها لا يجوز أن يترك الميت وحده ..... ص : 307

1 قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَ‏ لَا يُتْرَكِ الْمَيِّتُ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَعْبَثُ بِهِ فِي جَوْفِهِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 338 / 36 باب العلة التي من أجلها فرض الله عز و جل على الناس خمس صلوات في خمس مواقيت ..... ص : 337

الصَّلَوَاتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَوْصَانِي أَنْ أَحْفَظَهَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي تَابَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا عَلَى آدَمَ وَ كَانَ بَيْنَ مَا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ بَيْنَ مَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَ فِي أَيَّامِ الْآخِرَةِ يَوْمٌ‏ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ فَصَلَّى آدَمُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَةً لِخَطِيئَتِهِ وَ رَكْعَةً لِخَطِيئَةِ حَوَّاءَ وَ رَكْعَةً لِتَوْبَتِهِ فَافْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ عَلَى أُمَّتِي وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ فَوَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ لِمَنْ دَعَاهُ فِيهَا وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي فِي قَوْلِهِ‏ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ‏ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ ظُلْمَةً وَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ظُلْمَةً فَأَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى وَ أُمَّتِي بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِتُنَوِّرَ الْقَبْرَ وَ لِيُعْطِيَنِي وَ أُمَّتِيَ النُّورَ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَا مِنْ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي اخْتَارَهَا لِلْمُرْسَلِينَ قَبْلِي وَ أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَطْلُعُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ فَأَمَرَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا الْكَافِرُ فَتَسْجُدُ أُمَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُرْعَتُهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ.

علل الشرائع / ج‏2 / 343 / 47 باب العلة التي من أجلها لا يجوز الصلاة حين طلوع الشمس و حين غروبها ..... ص : 343

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ‏ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ وَ صَفَتْ فَارَقَهَا فَيُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ الْقَضَاءُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ قَارَنَهَا فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ قَدْ غُلِّقَتْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتِ الرِّيحُ فَارَقَهَا.

علل الشرائع / ج‏2 / 365 / 86 باب العلة التي من أجلها مدح الله عز و جل المستغفرين بالأسحار ..... ص : 364

4 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ قَالَ‏ تَتَجافى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَنَامُونَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ فَقَالَ لَا بُدَّ لِهَذَا الْبَدَنِ مِنْ أَنْ تُرِيحَهُ حَتَّى يَخْرُجَ نَفْسُهُ فَإِذَا خَرَجَ النَّفْسُ اسْتَرَاحَ الْبَدَنُ وَ رَجَعَ الرُّوحُ فِيهِ قُوَّةً عَلَى الْعَمَلِ فَإِنَّمَا ذَكَرَهُمْ‏ تَتَجافى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً أُنْزِلَتْ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَتْبَاعِهِ مِنْ شِيعَتِنَا يَنَامُونَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ رَاغِبِينَ مُرْهَبِينَ طَامِعِينَ فِيمَا عِنْدَهُ فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَأَخْبَرَكَ اللَّهُ بِمَا أَعْطَاهُمْ أَنَّهُ أَسْكَنَهُمْ فِي جِوَارِهِ وَ أَدْخَلَهُمْ فِي جَنَّتِهِ وَ آمَنَ خَوْفَهُمْ وَ أَذْهَبَ رُعْبَهُمْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أَنَا قُمْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَيَّ شَيْ‏ءٍ أَقُولُ إِذَا قُمْتُ قَالَ قُلِ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ وَ إِلَهِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَهَا ذَهَبَ عَنْكَ رِجْزُ الشَّيْطَانِ‏ وَ وَسْوَاسُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

علل الشرائع / ج‏2 / 392 / 131 باب العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الكبائر ..... ص : 391

عَذابٌ عَظِيمٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى‏ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَ أَكْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏ وَ السِّحْرُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ‏ وَ الزِّنَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً إِلَّا مَنْ تابَ‏ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ الْغُلُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ‏ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‏ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَلَ بِهَا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَيْ‏ءٍ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ قَالَ فَخَرَجَ عَمْرٌو وَ لَهُ صُرَاخٌ مِنْ بُكَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ هَلَكَ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَ نَازَعَكُمْ فِي الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 403 / 142 باب علة وجوب الحج و الطواف بالبيت و جميع المناسك ..... ص : 400

4 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ الرَّازِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ مِنْ تَلَامِذَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَانْحَرَفَ عَنِ التَّوْحِيدِ فَقِيلَ لَهُ تَرَكْتَ مَذْهَبَ صَاحِبِكَ وَ دَخَلْتَ فِيمَا لَا أَصْلَ لَهُ وَ لَا حَقِيقَةَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِي كَانَ مِخْلَطاً كَانَ يَقُولُ طَوْراً بِالْقَدَرِ وَ طَوْراً بِالْجَبْرِ وَ مَا أَعْلَمُهُ اعْتَقَدَ مَذْهَباً دَامَ عَلَيْهِ قَالَ وَ دَخَلَ مَكَّةَ تَمَرُّداً وَ إِنْكَاراً عَلَى مَنْ يَحُجُّ وَ كَانَ يَكْرَهُ الْعُلَمَاءُ مُسَاءَلَتَهُ إِيَّاهُمْ وَ مُجَالَسَتَهُ لَهُمْ لِخُبْثِ لِسَانِهِ وَ فَسَادِ سَرِيرَتِهِ فَأَتَى جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَجَلَسَ إِلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَاتٌ وَ لَا بُدَّ لِكُلِّ مَنْ بِهِ سُعَالٌ أَنْ يَسْعُلَ أَ فَتَأْذَنُ لِي فِي الْكَلَامِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَكَلَّمْ بِمَا شِئْتَ فَقَالَ إِلَى كَمْ تَدُوسُونَ هَذَا الْبَيْدَرَ وَ تَلُوذُونَ بِهَذَا الْحَجَرِ وَ تَعْبُدُونَ هَذَا الْبَيْتَ الْمَرْفُوعَ بِالطُّوبِ وَ الْمَدَرِ وَ تُهَرْوِلُونَ هَرْوَلَةَ الْبَعِيرِ إِذَا نَفَرَ إِنَّ مَنْ فَكَّرَ فِي الْأَمْرِ قَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فِعْلٌ أَسَّسَهُ غَيْرُ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ وَ نِظَامُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَّ فَلَمْ يَسْتَعْذِبْهُ وَ صَارَ الشَّيْطَانُ‏ وَلِيَّهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ ثُمَّ لَا يُصْدِرُهُ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ بِهِ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِيَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ لَهُ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ‏

علل الشرائع / ج‏2 / 421 / 159 باب العلة التي من أجلها صار الحرم مقدار ما هو ..... ص : 420

بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع‏ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى جَبْرَئِيلَ أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنِّي قَدْ رَحِمْتُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ لَمَّا شَكَيَا إِلَيَّ مَا شَكَيَا فَاهْبِطْ عَلَيْهِمَا بِخَيْمَةٍ مِنْ خِيَمِ الْجَنَّةِ فَإِنِّي قَدْ رَحِمْتُهُمَا لِبُكَائِهِمَا وَ وَحْشَتِهِمَا وَ وَحْدَتِهِمَا فَاضْرِبِ الْخَيْمَةَ عَلَى التُّرْعَةِ الَّتِي بَيْنَ جِبَالِ مَكَّةَ قَالَ وَ التُّرْعَةُ مَكَانُ الْبَيْتِ وَ قَوَاعِدُهُ الَّتِي رَفَعَتْهَا الْمَلَائِكَةُ قَبْلَ آدَمَ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَى آدَمَ ع بِالْخَيْمَةِ عَلَى مِقْدَارِ مَكَانِ الْبَيْتِ وَ قَوَاعِدِهِ فَنَصَبَهَا قَالَ وَ أَنْزَلَ جَبْرَئِيلُ ع آدَمَ مِنَ الصَّفَا وَ أَنْزَلَ حَوَّاءَ مِنَ الْمَرْوَةِ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَيْمَةِ قَالَ وَ كَانَ عَمُودُ الْخَيْمَةِ قَضِيباً مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ فَأَضَاءَ نُورُهُ وَ ضَوْؤُهُ جِبَالَ مَكَّةَ وَ مَا حَوْلَهَا قَالَ فَامْتَدَّ ضَوْءُ الْعَمُودِ فَهُوَ مَوَاضِعُ الْحَرَمِ الْيَوْمَ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ ضَوْؤُهُ قَالَ فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَرَماً لِحُرْمَةِ الْخَيْمَةِ وَ الْعَمُودِ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ وَ لِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَسَنَاتِ فِي الْحَرَمِ مُضَاعَفَاتٍ وَ السَّيِّئَاتِ مُضَاعَفَةً قَالَ وَ مُدَّتْ أَطْنَابُ الْخَيْمَةِ حَوْلَهَا فَمُنْتَهَى أَوْتَادِهَا مَا حَوْلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ وَ كَانَتْ أَوْتَادُهَا صَخْراً مِنْ عِقْيَانِ الْجَنَّةِ وَ أَطْنَابُهَا مِنْ ضَفَائِرِ الْأُرْجُوَانِ قَالَ وَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جَبْرَئِيلَ ع بَعْدَ ذَلِكَ اهْبِطْ عَلَى الْخَيْمَةِ بِسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْرُسُونَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ يُؤْنِسُونَ آدَمَ وَ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْخَيْمَةِ تَعْظِيماً لِلْبَيْتِ وَ الْخَيْمَةِ قَالَ فَهَبَطَ بِالْمَلَائِكَةِ فَكَانُوا بِحَضْرَةِ الْخَيْمَةِ يَحْرُسُونَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ يَطُوفُونَ حَوْلَ أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَ الْخَيْمَةِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ كَمَا كَانُوا يَطُوفُونَ فِي السَّمَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ قَالَ وَ أَرْكَانُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فِي الْأَرْضِ حِيَالَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى جَبْرَئِيلَ ع بَعْدَ ذَلِكَ أَنِ اهْبِطْ إِلَى آدَمَ وَ حَوَّاءَ فَنَحِّهِمَا عَنْ مَوْضِعِ قَوَاعِدِ بَيْتِي وَ ارْفَعْ قَوَاعِدَ بَيْتِي و لِمَلَائِكَتِي [وَ] لِخَلْقِي مِنْ وُلْدِ آدَمَ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى آدَمَ وَ حَوَّاءَ فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ الْخَيْمَةِ وَ نَحَّاهُمَا عَنْ تُرْعَةِ الْبَيْتِ وَ نَحَّى الْخَيْمَةَ عَنْ مَوْضِعِ التُّرْعَةِ قَالَ وَ وَضَعَ آدَمَ عَلَى الصَّفَا وَ حَوَّاءَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ آدَمُ ع يَا جَبْرَئِيلُ أَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى جَلَّ ذِكْرُهُ حَوَّلْتَنَا وَ فَرَّقْتَ بَيْنَنَا أَمْ بِرِضًى وَ تَقْدِيرٍ عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُمَا لَمْ يَكُنْ‏

علل الشرائع / ج‏2 / 430 / 164 باب العلة التي من أجلها وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه و لم يضعه في غيره و العلة التي من أجلها يقبل و العلة التي من أجلها أخرج من الجنة و العلة التي من أجلها جعل الميثاق فيه ..... ص : 429

وَ إِلَى ذَلِكَ الْمَقَامِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ الدَّلِيلُ عَلَى الْقَائِمِ وَ هُوَ الشَّاهِدُ لِمَنْ وَافَى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَ الشَّاهِدُ لِمَنْ أَدَّى إِلَيْهِ الْمِيثَاقَ وَ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ وَ أَمَّا الْقُبْلَةُ وَ الِالْتِمَاسُ فَلِعِلَّةِ الْعَهْدِ تَجْدِيداً لِذَلِكَ الْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ وَ تَجْدِيداً لِلْبَيْعَةِ وَ لِيُؤَدُّوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْعَهْدَ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيثَاقِ فَيَأْتُونَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ لِيُؤَدُّوا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَهْدَ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ وَ اللَّهِ مَا يُؤَدِّي ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ شِيعَتِنَا وَ لَا حَفِظَ ذَلِكَ الْعَهْدَ وَ الْمِيثَاقَ أَحَدٌ غَيْرُ شِيعَتِنَا وَ إِنَّهُمْ لَيَأْتُونَهُ فَيَعْرِفُهُمْ وَ يُصَدِّقُهُمْ وَ يَأْتِيهِ غَيْرُهُمْ فَيُنْكِرُهُمْ وَ يُكَذِّبُهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ ذَلِكَ غَيْرُكُمْ فَلَكُمْ وَ اللَّهِ يَشْهَدُ وَ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهِ يَشْهَدُ بِالْخَفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الْكُفْرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجِي‏ءُ وَ لَهُ لِسَانٌ نَاطِقٌ وَ عَيْنَانِ فِي صُورَتِهِ الْأُولَى يَعْرِفُهُ الْخَلْقُ وَ لَا يُنْكِرُونَهُ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ وَ جَدَّدَ الْعَهْدَ وَ الْمِيثَاقَ عِنْدَهُ بِحِفْظِ الْمِيثَاقِ وَ الْعَهْدِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ يَشْهَدُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَنْكَرَ وَ جَحَدَ وَ نَسِيَ الْمِيثَاقَ بِالْكُفْرِ وَ الْإِنْكَارِ وَ أَمَّا عِلَّةُ مَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ الْحَجَرُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ كَانَ مَلَكاً عَظِيماً مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمِيثَاقَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ ذَلِكَ الْمَلَكُ فَاتَّخَذَهُ اللَّهُ أَمِيناً عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فَأَلْقَمَهُ الْمِيثَاقَ وَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وَ اسْتَعْبَدَ الْخَلْقَ أَنْ يُجَدِّدُوا عِنْدَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ الْإِقْرَارَ بِالْمِيثَاقِ وَ الْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ يُذَكِّرُهُ الْمِيثَاقَ وَ يُجَدِّدُ عِنْدَهُ الْإِقْرَارَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَمَّا عَصَى آدَمُ فَأُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْسَاهُ اللَّهُ الْعَهْدَ وَ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى وُلْدِهِ لِمُحَمَّدٍ وَ وَصِيِّهِ وَ جَعَلَهُ بَاهِتاً حَيْرَانَ فَلَمَّا تَابَ عَلَى آدَمَ حَوَّلَ ذَلِكَ الْمَلَكَ فِي صُورَةِ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فَرَمَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى آدَمَ وَ هُوَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ فَلَمَّا رَآهُ أَنِسَ إِلَيْهِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ جَوْهَرَةٌ فَأَنْطَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ يَا آدَمُ أَ تَعْرِفُنِي قَالَ لَا قَالَ أَجَلْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ‏ فَأَنْسَاكَ ذِكْرَ رَبِّكَ وَ تَحَوَّلَ إِلَى الصُّورَةِ الَّتِي كَانَ بِهَا فِي الْجَنَّةِ مَعَ آدَمَ فَقَالَ لآِدَمَ أَيْنَ الْعَهْدُ وَ الْمِيثَاقُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ آدَمُ وَ ذَكَرَ الْمِيثَاقَ وَ بَكَى وَ خَضَعَ لَهُ وَ قَبَّلَهُ وَ جَدَّدَ

علل الشرائع / ج‏2 / 433 / 167 باب علة الهرولة بين الصفا و المروة ..... ص : 432

2 حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ‏ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ ع فِي الْوَادِي فَسَعَى وَ هُوَ مَنَازِلُ الشَّيْطَانِ‏.

علل الشرائع / ج‏2 / 434 / 170 باب علة الإشعار و التقليد ..... ص : 434

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ قَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَتُعْرَفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا وَ لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ‏ أَنْ يَمَسَّهَا.

علل الشرائع / ج‏2 / 437 / 177 باب علة رمي الجمار ..... ص : 437

2 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ رَمَى الْجِمَارَ آدَمُ ع وَ قَالَ أَتَى جَبْرَئِيلُ ع إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ ارْمِ يَا إِبْرَاهِيمُ فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْطَانَ‏ تَمَثَّلَ لَهُ عِنْدَهَا.

علل الشرائع / ج‏2 / 493 / 243 باب العلة التي من أجلها لا يقبل توبة صاحب البدعة ..... ص : 492

رَجُلٌ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ طَلَبَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا وَ طَلَبَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ‏ فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا إِنَّكَ قَدْ طَلَبْتَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا وَ طَلَبْتَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا أَ فَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ‏ءٍ تَكْثُرُ بِهِ دُنْيَاكَ وَ يَكْثُرُ بِهِ تَبَعُكَ قَالَ بَلَى قَالَ تَبْتَدِعُ دِيناً وَ تَدْعُو إِلَيْهِ النَّاسَ فَفَعَلَ فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ فَأَطَاعُوهُ وَ أَصَابَ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِنَّهُ فَكَّرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُ ابْتَدَعْتُ دِيناً وَ دَعَوْتُ النَّاسَ مَا أَرَى لِي تَوْبَةً إِلَّا [أَنْ‏] آتِيَ مَنْ دَعَوْتُهُ إِلَيْهِ فَأَرُدَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَيَقُولُ إِنَّ الَّذِي دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا ابْتَدَعْتُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ كَذَبْتَ وَ هُوَ الْحَقُّ وَ لَكِنَّكَ شَكَكْتَ فِي دِينِكَ فَرَجَعْتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى سِلْسِلَةٍ فَوَتَدَ لَهَا وَتِداً ثُمَّ جَعَلَهَا فِي عُنُقِهِ وَ قَالَ لَا أَحُلُّهَا حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلْ لِفُلَانٍ وَ عِزَّتِي لَوْ دَعَوْتَنِي حَتَّى تَنْقَطِعَ أَوْصَالُكَ مَا اسْتَجَبْتُ لَكَ حَتَّى تَرُدَّ مَنْ مَاتَ إِلَى مَا دَعَوْتَهُ إِلَيْهِ فَيَرْجِعَ عَنْهُ.

علل الشرائع / ج‏2 / 513 / 288 باب العلة التي من أجلها نهي عن طاعة النساء ..... ص : 512

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: شَكَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع نِسَاءَهُ فَقَامَ عَلِيٌّ ع خَطِيباً فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ يُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِيَالِ فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِكْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدَنَا الْمَهَالِكَ وَ عَصَيْنَ أَمْرَ الْمَالِكِ فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ الْبَذَخُ لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ كَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ لَهُنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ يَكُونُ رِضَاهُنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ لَا يَشْكُرْنَ الْكَثِيرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِيلَ يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ وَ يَذْكُرْنَ الشَّرَّ يَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ وَ يَتَمَادَيْنَ فِي الطُّغْيَانِ وَ يَتَصَدَّيْنَ لِلشَّيْطَانِ‏ فَدَارُوهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفِعَالَ.

علل الشرائع / ج‏2 / 515 / 289 باب علل نوادر النكاح ..... ص : 513

وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِكَ إِلَى أَقْصَى دَارِكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِكَ سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِيهَا سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ الْبَرَكَةِ وَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ سَبْعِينَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّى تَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِكَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ أَنْ يُصِيبَهَا مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِي أُسْبُوعِهَا مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحَةِ الْحَامِضَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ أَمْنَعُهَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْأَرْبَعَةَ قَالَ الرَّحِمُ تَعْقَمُ وَ تَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْوَلَدِ وَ حَصِيرَةٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْخَلِّ تُمْنَعُ مِنْهَا قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَى الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً بِتَمَامٍ وَ الْكُزْبُرَةُ تُصَيِّرُ الْحَيْضَ فِي بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَيْهَا الْوِلَادَةَ وَ التُّفَّاحَةُ الْحَامِضَةُ تَقْطَعُ حَيْضَهَا فَيَصِيرُ دَاءً عَلَيْهَا قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ يُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ أَحْوَلَ وَ الشَّيْطَانُ‏ يَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِي الْإِنْسَانِ يَا عَلِيُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ كَثِيراً فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِكَ وَ غُضَّ بَصَرَكَ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى يَعْنِي فِي الْوَلَدِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ فَإِنَّنِي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُخَنَّثاً مُؤَنَّثاً مُخَبَّلًا يَا عَلِيُّ إِذَا كُنْتَ جُنُباً فِي الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِكَ فَلَا تَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَكُمَا يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ امْرَأَتِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ وَ إِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُؤَدِّيكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ وَ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَيَكْبَرُ ذَلِكَ‏

علل الشرائع / ج‏2 / 517 / 289 باب علل نوادر النكاح ..... ص : 513

السَّمَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَهِماً وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ بَدَلًا مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي هَذِهِ كَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِيلَ ع.

علل الشرائع / ج‏2 / 519 / 292 باب العلة التي من أجلها لا يجوز تطويل شعر الشارب و الإبط و العانة ..... ص : 519

1 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَتَّخِذُهَا مَخَابِئَ يَسْتَتِرُ بِهَا.

علل الشرائع / ج‏2 / 533 / 317 باب علة النهي عن أكل الطين ..... ص : 532

5 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّ مِنْ عَمَلِ الْوَسْوَسَةِ وَ أَكْثَرِ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ‏ أَكْلَ الطِّينِ إِنَّ أَكْلَ الطِّينِ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنْ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 557 / 344 باب العلة التي من أجلها يغسل الصبيان من الغمر ..... ص : 557

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَشَمُّ الْغَمَرَ فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ مِنْ رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 562 / 357 باب العلة التي من أجلها حرم النخاع و الطحال و الأنثيين ..... ص : 562

2 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْعَامِرِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ جِرِّيّاً وَ لَا مَارْمَاهِياً وَ لَا طَافِياً وَ لَا إِرْبِيَانَ وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّيْطَانِ‏.

علل الشرائع / ج‏2 / 582 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577

14- 21 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَجِيفُوا أَبْوَابَكُمْ وَ خَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَ أَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَ لَا يَحُلُّ وِكَاءً وَ أَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ وَ احْبِسُوا مَوَاشِيَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ مِنْ حَيْثُ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 583 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577

يَعْقُوبَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كَلَامٍ كَثِيرٍ لَا تُؤْوُوا مِنْدِيلَ اللَّحْمِ فِي الْبَيْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضُ الشَّيْطَانِ‏ وَ لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ وَ إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ ثِيَابَهُ فَلْيُسَمِّ لِئَلَّا تَلْبَسَهَا الْجِنُّ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهَا لَبِسَتْهَا الْجِنُّ حَتَّى يُصْبِحَ وَ لَا تَتَّبِعُوا الصَّيْدَ فَإِنَّكُمْ عَلَى غِرَّةٍ وَ إِذَا بَلَغَ أَحَدُكُمْ بَابَ حُجْرَتِهِ فَلْيُسَمِّ فَإِنَّهُ يَفِرُّ الشَّيْطَانُ‏ وَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتَهُ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّهُ يَنْزِلُهُ الْبَرَكَةُ وَ تُؤْنِسُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ لَا يَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ وَ لَا تُسَمُّوا الطَّرِيقَ السِّكَّةَ فَإِنَّهُ لَا سِكَّةَ إِلَّا سِكَكُ الْجَنَّةِ وَ لَا تُسَمُّوا أَوْلَادَكُمُ الْحَكَمَ وَ لَا أَبَا الْحَكَمِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَ لَا تَذْكُرُوا الْأُخْرَى إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْأُخْرَى وَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْكَرْمُ وَ اتَّقُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ نَوْمَةٍ فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابّاً يَبُثُّهَا يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ‏ وَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَ نَهِيقَ الْحَمِيرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُنَّ يَرَوْنَ وَ لَا تَرَوْنَ‏ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ‏ وَ نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.

علل الشرائع / ج‏2 / 606 / 385 باب نوادر العلل ..... ص : 577

وَ تَعَالَى يَقُولُ‏ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِمَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ‏ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏ وَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً قَالَ خَيْراً فَغَنِمَ أَوْ صَمَتَ فَسَلِمَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْمَعَ مَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 10 / موضوعات نهج البلاغة ..... ص : 9

لقد كان- كما قال- لا يهدّد بالحرب، و لا يرهب بالضرب، و كان على يقين من ربّه و غير شبهة في دينه، فليفرطنّ لحزب الشيطان‏ حوضا هو ماتحه لا يصدرون عنه و لا

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 12 / موضوعات نهج البلاغة ..... ص : 9

و إن «نهج البلاغة» ليضمّ- إلى جانب الموضوعات السابقة- طائفة من خطب الوصف تبوّئ عليّا ذروة لا تسامى بين عباقرة الوصّافين في القديم و الحديث. ذلك بأنّ عليّا- كما تنطق نصوص «النهج»- قد استخدم الوصف في مواطن كثيرة، و لم تكد خطبة من خطبه تخلو من وصف دقيق، و تحليل نفّاذ إلى بواطن الأمور: صوّر الحياة فأبدع، و شخّص الموت فأجزع، و رسم لمشاهد الآخرة لوحات كاملات فأراع و أرهب، و وازن بين طبائع الرجال و أخلاق النساء، و قدّم للمنافقين «نماذج» شاخصة، و للأبرار أنماطا حيّة، و لم يفلت من ريشته المصوّرة شيطان‏ رجيم يوسوس في صدور الناس، و لا ملك رحيم يوحي الخير و يلهم الرشاد.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 31 / نداء لأمة الإسلام ..... ص : 29

و في خطابه للخوارج- لما أقام عليهم الحجة- أوضح هذا الكلام الموجز بعبارة مفصّلة بليغة حين قال: «سيهلك فيّ صنفان: محبّ مفرط يذهب به الحبّ إلى غير الحقّ، و مبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، و خير الناس فيّ حالا النمط الأوسط فالزموه، و الزموا السواد الأعظم، فإن يد اللّه مع الجماعة، و إيّاكم و الفرقة! فإن الشاذّ من الناس للشيطان‏، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب. ألا من دعا إلى مثل هذا الشعار فاقتلوه و لو كان تحت عمامتي هذه».

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 46 / 2 و من خطبة له ع بعد انصرافه من صفين و فيها حال الناس قبل البعثة و صفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين! ..... ص : 46

أَحْمَدُهُ اسْتِتْمَاماً لِنِعْمَتِهِ وَ اسْتِسْلَاماً لِعِزَّتِهِ وَ اسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَ أَسْتَعِينُهُ فَاقَةً إِلَى كِفَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنْ هَدَاهُ وَ لَا يَئِلُ‏ 67 مَنْ عَادَاهُ وَ لَا يَفْتَقِرُ مَنْ كَفَاهُ فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا وُزِنَ وَ أَفْضَلُ مَا خُزِنَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُمْتَحَناً إِخْلَاصُهَا مُعْتَقَداً مُصَاصُهَا 68 نَتَمَسَّكُ بِهَا أَبَداً 133 مَا أَبْقَانَا وَ نَدَّخِرُهَا لِأَهَاوِيلِ مَا يَلْقَانَا فَإِنَّهَا عَزِيمَةُ الْإِيمَانِ وَ فَاتِحَةُ الْإِحْسَانِ وَ مَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ وَ مَدْحَرَةُ الشَّيْطَانِ‏ 69 وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُورِ وَ الْعَلَمِ الْمَأْثُورِ- 136 وَ الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ وَ النُّورِ السَّاطِعِ وَ الضِّيَاءِ اللَّامِعِ وَ الْأَمْرِ الصَّادِعِ إِزَاحَةً لِلشُّبُهَاتِ وَ احْتِجَاجاً بِالْبَيِّنَاتِ وَ تَحْذِيراً بِالْآيَاتِ وَ تَخْوِيفاً بِالْمَثُلَاتِ‏ 70 وَ النَّاسُ فِي فِتَنٍ انْجَذَمَ‏ 71 فِيهَا حَبْلُ الدِّينِ وَ تَزَعْزَعَتْ سَوَارِي الْيَقِينِ‏ 72 وَ اخْتَلَفَ النَّجْرُ 73 وَ تَشَتَّتَ الْأَمْرُ وَ ضَاقَ الْمَخْرَجُ وَ عَمِيَ الْمَصْدَرُ فَالْهُدَى خَامِلٌ وَ الْعَمَى شَامِلٌ عُصِيَ الرَّحْمَنُ وَ نُصِرَ الشَّيْطَانُ‏ وَ خُذِلَ الْإِيمَانُ فَانْهَارَتْ دَعَائِمُهُ وَ تَنَكَّرَتْ مَعَالِمُهُ وَ دَرَسَتْ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 47 / 2 و من خطبة له ع بعد انصرافه من صفين و فيها حال الناس قبل البعثة و صفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين! ..... ص : 46

74 سُبُلُهُ وَ عَفَتْ شُرُكُهُ‏ 75 أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ‏ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَ وَرَدُوا مَنَاهِلَهُ‏ 76 بِهِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ وَ قَامَ لِوَاؤُهُ فِي فِتَنٍ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا 77 وَ وَطِئَتْهُمْ بِأَظْلَافِهَا 78 وَ قَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا 79 فَهُمْ فِيهَا تَائِهُونَ حَائِرُونَ جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ فِي خَيْرِ دَارٍ وَ شَرِّ جِيرَانٍ نَوْمُهُمْ سُهُودٌ وَ كُحْلُهُمْ دُمُوعٌ بِأَرْضٍ عَالِمُهَا مُلْجَمٌ وَ جَاهِلُهَا مُكْرَمٌ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 53 / 7 و من خطبة له ع يذم فيها أتباع الشيطان ..... ص : 53

7 و من خطبة له ع يذم فيها أتباع الشيطان‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 53 / 7 و من خطبة له ع يذم فيها أتباع الشيطان ..... ص : 53

اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ‏ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكاً 175 وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً 176 فَبَاضَ وَ فَرَّخَ‏ 177 فِي صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ‏ 178 فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ‏ 179 وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ‏ 180 فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ‏ 181 الشَّيْطَانُ‏ فِي سُلْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 54 / 10 و من خطبة له ع يريد الشيطان أو يكني به عن قوم ..... ص : 54

10 و من خطبة له ع يريد الشيطان‏ أو يكني به عن قوم‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 54 / 10 و من خطبة له ع يريد الشيطان أو يكني به عن قوم ..... ص : 54

أَلَا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَ رَجِلَهُ‏ 186 وَ إِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا لَبَّسْتُ عَلَى نَفْسِي‏ 187 وَ لَا لُبِّسَ عَلَيَّ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأُفْرِطَنَ‏ 188 لَهُمْ حَوْضاً أَنَا مَاتِحُهُ‏ 189 لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ‏ 190 وَ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 63 / ذم الناكثين ..... ص : 63

أَلَا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ قَدْ [ذَمَرَ] ذَمَّرَ حِزْبَهُ‏ 273 وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ‏ 274 لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أَوْطَانِهِ وَ يَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ‏ 275 وَ اللَّهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَراً وَ لَا جَعَلُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ نَصِفاً

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 88 / 50 و من كلام له ع و فيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن و بيان هذه الفتن ..... ص : 88

إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَ يَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ‏ 521 وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ‏ 522 وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ‏ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ يَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ‏ مِنَ اللَّهِ‏ الْحُسْنى‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 95 / 64 و من خطبة له ع في المبادرة إلى صالح الأعمال ..... ص : 95

فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ بَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ‏ 578 وَ ابْتَاعُوا 579 مَا يَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ وَ تَرَحَّلُوا 580 فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ‏ 581 وَ اسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَظَلَّكُمْ‏ 582 وَ كُونُوا قَوْماً صِيحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا وَ عَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ يَتْرُكْكُمْ سُدًى‏ 583 وَ مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ إِلَّا الْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وَ إِنَّ غَايَةً تَنْقُصُهَا اللَّحْظَةُ وَ تَهْدِمُهَا السَّاعَةُ لَجَدِيرَةٌ بِقِصَرِ الْمُدَّةِ وَ إِنَّ غَائِباً يَحْدُوهُ‏ 584 الْجَدِيدَانِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ لَحَرِيٌ‏ 585 بِسُرْعَةِ الْأَوْبَةِ 586 وَ إِنَّ قَادِماً يَقْدُمُ بِالْفَوْزِ أَوِ الشِّقْوَةِ لَمُسْتَحِقٌّ لِأَفْضَلِ الْعُدَّةِ فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تَحْرُزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَداً 587 فَاتَّقَى عَبْدٌ رَبَّهُ نَصَحَ نَفْسَهُ وَ قَدَّمَ تَوْبَتَهُ وَ غَلَبَ شَهْوَتَهُ فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ أَمَلَهُ خَادِعٌ لَهُ وَ الشَّيْطَانُ‏ مُوَكَّلٌ بِهِ يُزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ لِيَرْكَبَهَا وَ يُمَنِّيهِ التَّوْبَةَ لِيُسَوِّفَهَا 588 إِذَا هَجَمَتْ مَنِيَّتُهُ عَلَيْهِ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا فَيَا لَهَا حَسْرَةً عَلَى كُلِّ ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً وَ أَنْ تُؤَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إِلَى الشِّقْوَةِ نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَنَا وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ 589 وَ لَا تُقَصِّرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةٌ وَ لَا تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَ لَا كَآبَةٌ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 97 / 66 و من كلام له ع في تعليم الحرب و المقاتلة و المشهور أنه قاله لأصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفين ..... ص : 97

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَشْعِرُوا الْخَشْيَةَ 603 وَ تَجَلْبَبُوا 604 السَّكِينَةَ وَ عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ فَإِنَّهُ أَنْبَى‏ 605 لِلسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ‏ 606 وَ أَكْمِلُوا اللَّأْمَةَ 607 وَ قَلْقِلُوا 608 السُّيُوفَ فِي أَغْمَادِهَا 609 قَبْلَ سَلِّهَا وَ الْحَظُوا الْخَزْرَ 610 وَ اطْعُنُوا الشَّزْرَ 611 وَ نَافِحُوا بِالظُّبَى‏ 612 وَ صِلُوا السُّيُوفَ بِالْخُطَا 613 وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ وَ مَعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ فَعَاوِدُوا الْكَرَّ وَ اسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ 614 فَإِنَّهُ عَارٌ فِي الْأَعْقَابِ‏ 615 وَ نَارٌ يَوْمَ الْحِسَابِ وَ طِيبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً وَ امْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً سُجُحاً 616 وَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَ الرِّوَاقِ الْمُطَنَّبِ‏ 617 فَاضْرِبُوا ثَبَجَهُ‏ 618 فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ كَامِنٌ فِي كِسْرِهِ‏ 619 وَ قَدْ قَدَّمَ لِلْوَثْبَةِ يَداً وَ أَخَّرَ لِلنُّكُوصِ رِجْلًا فَصَمْداً صَمْداً 620 حَتَّى يَنْجَلِيَ لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِّ- وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ‏ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 117 / عظة الناس ..... ص : 116

أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ وَ اسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حُقُوقِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ يَتْرُكْكُمْ سُدًى وَ لَمْ يَدَعْكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَ لَا عَمًى قَدْ سَمَّى آثَارَكُمْ‏ 930 وَ عَلِمَ أَعْمَالَكُمْ وَ كَتَبَ آجَالَكُمْ وَ أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ‏ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ عَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ‏ 931 أَزْمَاناً حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ وَ لَكُمْ فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَ أَنْهَى إِلَيْكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّهُ‏ 932 مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِهَهُ وَ نَوَاهِيَهُ وَ أَوَامِرَهُ وَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ الْمَعْذِرَةَ وَ اتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَ قَدَّمَ‏ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَ أَنْذَرَكُمْ‏ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ فَاسْتَدْرِكُوا بَقِيَّةَ أَيَّامِكُمْ وَ اصْبِرُوا لَهَا أَنْفُسَكُمْ‏ 933 فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي كَثِيرِ الْأَيَّامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ وَ التَّشَاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ وَ لَا تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَتَذْهَبَ بِكُمُ الرُّخَصُ مَذَاهِبَ الظَّلَمَةِ 934 وَ لَا تُدَاهِنُوا 935 فَيَهْجُمَ بِكُمُ الْإِدْهَانُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّهِ وَ إِنَّ أَغَشَّهُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاهُمْ لِرَبِّهِ وَ الْمَغْبُونُ‏ 936 مَنْ غَبَنَ نَفْسَهُ وَ الْمَغْبُوطُ 937 مَنْ سَلِمَ لَهُ دِينُهُ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ الشَّقِيُّ مَنِ انْخَدَعَ لِهَوَاهُ وَ غُرُورِهِ- 354 وَ اعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ 938 شِرْكٌ وَ مُجَالَسَةَ أَهْلِ الْهَوَى مَنْسَاةٌ لِلْإِيمَانِ‏ 939 وَ مَحْضَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏ 940 جَانِبُوا الْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ الصَّادِقُ عَلَى شَفَا مَنْجَاةٍ وَ كَرَامَةٍ وَ الْكَاذِبُ عَلَى شَرَفِ مَهْوَاةٍ وَ مَهَانَةٍ وَ لَا

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 125 / صفاته تعالى في القرآن ..... ص : 125

فَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَّ بِهِ‏ 1016 وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَ مَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ‏ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ وَ لَا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ ص وَ أَئِمَّةِ الْهُدَى أَثَرُهُ فَكِلْ‏ 1017 عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ 1018 الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ اللَّهُ 404 تَعَالَى اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْماً وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا تُقَدِّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ هُوَ الْقَادِرُ الَّذِي إِذَا ارْتَمَتِ الْأَوْهَامُ‏ 1019 لِتُدْرِكَ مُنْقَطَعَ‏ 1020 قُدْرَتِهِ وَ حَاوَلَ الْفِكْرُ الْمُبَرَّأُ 1021 مِنْ [خَطْرِ] خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيقَاتِ غُيُوبِ مَلَكُوتِهِ وَ تَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ‏ 1022 لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهِ وَ غَمَضَتْ‏ 1023 مَدَاخِلُ الْعُقُولِ فِي حَيْثُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ رَدَعَهَا 1024 وَ هِيَ تَجُوبُ مَهَاوِيَ‏ 1025 سُدَفِ‏ 1026 الْغُيُوبِ مُتَخَلِّصَةً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ-

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 131 / و منها في صفة الملائكة ..... ص : 128

اتَّخَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخِيرَةً لِيَوْمِ فَاقَتِهِمْ‏ 1114 وَ يَمَّمُوهُ‏ 1115 عِنْدَ انْقِطَاعِ الْخَلْقِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِرَغْبَتِهِمْ لَا يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايَةِ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَرْجِعُ بِهِمُ الِاسْتِهْتَارُ 425 1116 بِلُزُومِ طَاعَتِهِ إِلَّا إِلَى مَوَادَّ 1117 مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْرِ مُنْقَطِعَةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَ مَخَافَتِهِ لَمْ تَنْقَطِعْ أَسْبَابُ الشَّفَقَةِ 1118 مِنْهُمْ فَيَنُوا 1119 فِي جِدِّهِمْ وَ لَمْ تَأْسِرْهُمُ الْأَطْمَاعُ فَيُؤْثِرُوا وَشِيكَ السَّعْيِ‏ 1120 عَلَى اجْتِهَادِهِمْ لَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ لَوِ اسْتَعْظَمُوا ذَلِكَ لَنَسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَفَقَاتِ وَجَلِهِمْ‏ 1121 وَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ‏ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يُفَرِّقْهُمْ سُوءُ التَّقَاطُعِ وَ لَا تَوَلَّاهُمْ غِلُّ التَّحَاسُدِ وَ لَا تَشَعَّبَتْهُمْ مَصَارِفُ [الرَّيْبِ‏] الرِّيَبِ‏ 1122 وَ لَا اقْتَسَمَتْهُمْ أَخْيَافُ‏ 1123 الْهِمَمِ فَهُمْ أُسَرَاءُ إِيمَانٍ لَمْ يَفُكَّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَيْغٌ وَ لَا عُدُولٌ وَ لَا وَنًى‏ 1124 وَ لَا فُتُورٌ وَ لَيْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ‏ 1125 إِلَّا وَ عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ 1126 يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَبِّهِمْ عِلْماً وَ تَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ عِظَماً

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 178 / 121 و من خطبة له ع بعد ليلة الهرير و قد قام إليه رجل من أصحابه فقال نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها -[فما ندري‏] فلم ندر أي الأمرين أرشد فصفق ع إحدى يديه على الأخرى ثم قال ..... ص : 177

الْمَوْتَى‏ 1633 مُرْهُ‏ 1634 الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ خُمْصُ الْبُطُونِ‏ 1635 مِنَ الصِّيَامِ ذُبُلُ‏ 1636 الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ صُفْرُ الْأَلْوَانِ مِنَ السَّهَرِ عَلَى وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِينَ أُولَئِكَ إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ فَحَقَّ لَنَا أَنْ نَظْمَأَ إِلَيْهِمْ وَ نَعَضَّ الْأَيْدِي عَلَى فِرَاقِهِمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ‏ 1637 وَ يُرِيدُ أَنْ يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً وَ يُعْطِيَكُمْ 292 بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَ بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ فَاصْدِفُوا 1638 عَنْ نَزَغَاتِهِ‏ 1639 وَ نَفَثَاتِهِ وَ اقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مِمَّنْ أَهْدَاهَا إِلَيْكُمْ وَ اعْقِلُوهَا 1640 عَلَى أَنْفُسِكُمْ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 184 / 127 و من كلام له ع و فيه يبين بعض أحكام الدين و يكشف للخوارج الشبهة و ينقض حكم الحكمين ..... ص : 184

فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَ ضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص بِضَلَالِي وَ تَأْخُذُونَهُمْ بِخَطَئِي وَ تُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّقْمِ وَ تَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يُذْنِبْ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ [يَدَ] السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِيَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْ‏ءِ وَ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذُنُوبِهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِيهِمْ وَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ وَ مَنْ رَمَى بِهِ الشَّيْطَانُ‏ مَرَامِيَهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تِيهَهُ‏ 1692 وَ سَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ خَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطُ فَالْزَمُوهُ وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ [عَلَى‏] مَعَ الْجَمَاعَةِ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ‏ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 187 / 129 و من خطبة له ع في ذكر المكاييل و الموازين ..... ص : 187

عِبَادَ اللَّهِ إِنَّكُمْ وَ مَا تَأْمُلُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا أَثْوِيَاءُ 1709 مُؤَجَّلُونَ وَ مَدِينُونَ مُقْتَضَوْنَ أَجَلٌ مَنْقُوصٌ وَ عَمَلٌ مَحْفُوظٌ فَرُبَّ دَائِبٍ‏ 1710 مُضَيَّعٌ وَ رُبَّ كَادِحٍ‏ 1711 خَاسِرٌ وَ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَنٍ لَا يَزْدَادُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِدْبَاراً وَ لَا الشَّرُّ فِيهِ إِلَّا إِقْبَالًا وَ لَا الشَّيْطَانُ‏ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا طَمَعاً فَهَذَا أَوَانٌ قَوِيَتْ عُدَّتُهُ وَ عَمَّتْ مَكِيدَتُهُ وَ أَمْكَنَتْ فَرِيسَتُهُ‏ 1712 اضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِيراً يُكَابِدُ فَقْراً أَوْ غَنِيّاً بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً أَوْ بَخِيلًا اتَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَفْراً أَوْ مُتَمَرِّداً كَأَنَّ بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْراً أَيْنَ أَخْيَارُكُمْ وَ صُلَحَاؤُكُمْ وَ أَيْنَ أَحْرَارُكُمْ وَ سُمَحَاؤُكُمْ وَ أَيْنَ الْمُتَوَرِّعُونَ فِي مَكَاسِبِهِمْ وَ الْمُتَنَزِّهُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ أَ لَيْسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِيعاً عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ الْعَاجِلَةِ الْمُنَغِّصَةِ وَ هَلْ [خُلِّفْتُمْ‏] خُلِقْتُمْ إِلَّا فِي حُثَالَةٍ 1713 لَا تَلْتَقِي إِلَّا بِذَمِّهِمُ الشَّفَتَانِ اسْتِصْغَاراً لِقَدْرِهِمْ وَ ذَهَاباً عَنْ ذِكْرِهِمْ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‏ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَيِّرٌ وَ لَا زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أَ فَبِهَذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا اللَّهَ فِي دَارِ قُدْسِهِ وَ تَكُونُوا أَعَزَّ أَوْلِيَائِهِ عِنْدَهُ هَيْهَاتَ لَا يُخْدَعُ اللَّهُ عَنْ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 196 / 138 و من خطبة له ع يومئ فيها إلى ذكر الملاحم ..... ص : 195

كَأَنِّي بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَ فَحَصَ‏ 1764 بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ‏ 1765 فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ‏ 1766 وَ فَرَشَ الْأَرْضَ بِالرُّءُوسِ قَدْ فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ‏ 1767 وَ ثَقُلَتْ فِي الْأَرْضِ وَطْأَتُهُ بَعِيدَ الْجَوْلَةِ عَظِيمَ الصَّوْلَةِ- 47 وَ اللَّهِ لَيُشَرِّدَنَّكُمْ‏ 1768 فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ كَالْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ فَلَا تَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى تَئُوبَ إِلَى الْعَرَبِ عَوَازِبُ أَحْلَامِهَا 1769 فَالْزَمُوا السُّنَنَ الْقَائِمَةَ وَ الْآثَارَ الْبَيِّنَةَ وَ الْعَهْدَ الْقَرِيبَ الَّذِي عَلَيْهِ بَاقِي النُّبُوَّةِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الشَّيْطَانَ‏ إِنَّمَا يُسَنِّي‏ 1770 لَكُمْ طُرُقَهُ لِتَتَّبِعُوا عَقِبَهُ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 202 / أهل الضلال ..... ص : 201

الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَصَرَفُوا عَنِ الْجَنَّةِ وُجُوهَهُمْ وَ أَقْبَلُوا إِلَى النَّارِ بِأَعْمَالِهِمْ وَ دَعَاهُمْ رَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَ وَلَّوْا وَ دَعَاهُمُ الشَّيْطَانُ‏ فَاسْتَجَابُوا وَ أَقْبَلُوا

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 204 / الغاية من البعثة ..... ص : 204

فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ‏ إِلَى طَاعَتِهِ بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَ أَحْكَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ وَ لِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَ لِيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ‏ 1803 فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ وَ خَوَّفَهُمْ مِنْ سَطْوَتِهِ وَ كَيْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ بِالْمَثُلَاتِ‏ 1804 وَ احْتَصَدَ مَنِ احْتَصَدَ بِالنَّقِمَاتِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 209 / الله و رسوله ..... ص : 209

وَ أَحْمَدُ اللَّهَ وَ أَسْتَعِينُهُ عَلَى مَدَاحِرِ 1850 الشَّيْطَانِ‏ وَ مَزَاجِرِهِ وَ الِاعْتِصَامِ مِنْ حَبَائِلِهِ وَ مَخَاتِلِهِ‏ 1851 وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 211 / التحذير من الفتن ..... ص : 210

بَيْنَ قَتِيلٍ مَطْلُولٍ‏ 1874 وَ خَائِفٍ مُسْتَجِيرٍ يَخْتِلُونَ‏ 1875 بِعَقْدِ الْأَيْمَانِ وَ بِغُرُورِ الْإِيمَانِ فَلَا تَكُونُوا أَنْصَابَ‏ 1876 الْفِتَنِ وَ أَعْلَامَ الْبِدَعِ- 146 وَ الْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَةِ وَ بُنِيَتْ عَلَيْهِ أَرْكَانُ الطَّاعَةِ وَ اقْدَمُوا عَلَى اللَّهِ مَظْلُومِينَ وَ لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ وَ اتَّقُوا مَدَارِجَ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَهَابِطَ الْعُدْوَانِ وَ لَا تُدْخِلُوا بُطُونَكُمْ لُعَقَ‏ 1877 الْحَرَامِ فَإِنَّكُمْ بِعَيْنِ‏ 1878 مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَعْصِيَةَ وَ سَهَّلَ لَكُمْ سُبُلَ الطَّاعَةِ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 259 / 181 2286 و من كلام له ع: و قد أرسل رجلا من أصحابه يعلم له علم أحوال قوم من جند الكوفة قد هموا باللحاق بالخوارج و كانوا على خوف منه ع فلما عاد إليه الرجل قال له أ أمنوا فقطنوا 2287 أم جبنوا فظعنوا 2288 فقال الرجل بل ظعنوا يا أمير المؤمنين فقال ع ..... ص : 259

بُعْداً لَهُمْ‏ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ أَمَا لَوْ أُشْرِعَتِ‏ 2289 الْأَسِنَّةُ إِلَيْهِمْ وَ صُبَّتِ السُّيُوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ‏ 2290 لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ الْيَوْمَ قَدِ اسْتَفَلَّهُمْ‏ 2291 وَ هُوَ غَداً مُتَبَرِّئٌ مِنْهُمْ وَ مُتَخَلٍ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 267 / الوصية بالتقوى ..... ص : 266

لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ قَدْ أُوذِنْتُمْ مِنْهَا بِالارْتِحَالِ وَ أُمِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّادِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا أَ فَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ وَ الْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ وَ الرَّمْضَاءِ تُحْرِقُهُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ نَارٍ ضَجِيعَ حَجَرٍ وَ قَرِينَ شَيْطَانٍ‏ أَ عَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً 2351 إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَبِهِ وَ إِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ أَيُّهَا الْيَفَنُ الْكَبِيرُ 2352 الَّذِي قَدْ لَهَزَهُ الْقَتِيرُ 2353 كَيْفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحَمَتْ أَطْوَاقُ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَعْنَاقِ وَ نَشِبَتِ الْجَوَامِعُ‏ 2354 حَتَّى أَكَلَتْ لُحُومَ السَّوَاعِدِ فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ الْعِبَادِ وَ أَنْتُمْ سَالِمُونَ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ وَ فِي الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضِّيقِ فَاسْعَوْا فِي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا- 123 2355 أَسْهِرُوا عُيُونَكُمْ وَ أَضْمِرُوا بُطُونَكُمْ وَ اسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ وَ أَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ وَ خُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ لَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ- إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ‏ وَ قَالَ تَعَالَى‏ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ‏ فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 287 / التحذير من الشيطان ..... ص : 287

التحذير من الشيطان‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 288 / التحذير من الشيطان ..... ص : 287

وَ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى إِذَا انْقَادَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ 2534 مِنْكُمْ وَ اسْتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِيَّةُ 2535 مِنْهُ فِيكُمْ فَنَجَمَتِ [فَنَجَمَتْ فِيهِ‏] 2536 الْحَالُ مِنَ السِّرِّ الْخَفِيِّ إِلَى الْأَمْرِ الْجَلِيِّ اسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ وَ دَلَفَ‏ 2537 بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ فَأَقْحَمُوكُمْ‏ 2538 وَلَجَاتِ‏ 2539 الذُّلِّ وَ أَحَلُّوكُمْ وَرَطَاتِ الْقَتْلِ وَ أَوْطَئُوكُمْ‏ 2540 إِثْخَانَ‏ 2541 الْجِرَاحَةِ طَعْناً فِي عُيُونِكُمْ وَ حَزّاً فِي حُلُوقِكُمْ وَ دَقّاً لِمَنَاخِرِكُمْ وَ قَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ وَ سَوْقاً بِخَزَائِمِ‏ 2542 الْقَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِي دِينِكُمْ حَرْجاً وَ أَوْرَى‏ 2543 فِي دُنْيَاكُمْ قَدْحاً مِنَ الَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِينَ‏ 2544 وَ عَلَيْهِمْ مُتَأَلِّبِينَ‏ 2545 فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ‏ 2546 وَ لَهُ جِدَّكُمْ‏ 2547 فَلَعَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَى أَصْلِكُمْ وَ وَقَعَ فِي حَسَبِكُمْ وَ دَفَعَ فِي نَسَبِكُمْ وَ أَجْلَبَ بِخَيْلِهِ عَلَيْكُمْ وَ قَصَدَ بِرَجِلِهِ سَبِيلَكُمْ يَقْتَنِصُونَكُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ وَ يَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانٍ‏ 2548 لَا تَمْتَنِعُونَ بِحِيلَةٍ وَ لَا تَدْفَعُونَ بِعَزِيمَةٍ فِي حَوْمَةِ ذُلٍ‏ 2549 وَ حَلْقَةِ ضِيقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتٍ وَ جَوْلَةِ بَلَاءٍ فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيرَانِ الْعَصَبِيَّةِ وَ أَحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ‏ وَ نَخَوَاتِهِ‏ 2550 وَ نَزَغَاتِهِ‏ 2551 وَ نَفَثَاتِهِ‏ 2552 وَ اعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَلُّلِ عَلَى رُءُوسِكُمْ وَ إِلْقَاءَ التَّعَزُّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَ خَلْعَ التَّكَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ وَ اتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً 2553 بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ عَدُوِّكُمْ إِبْلِيسَ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 289 / التحذير من الشيطان ..... ص : 287

وَ جُنُودِهِ فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ جُنُوداً وَ أَعْوَاناً وَ رَجِلًا [رَجْلًا] وَ فُرْسَاناً وَ لَا تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ سِوَى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ [الْحَسَبِ‏] وَ قَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ وَ نَفَخَ الشَّيْطَانُ‏ فِي أَنْفِهِ مِنْ رِيحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّدَامَةَ وَ أَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 289 / التحذير من الكبر ..... ص : 289

أَلَا وَ قَدْ أَمْعَنْتُمْ‏ 2554 فِي الْبَغْيِ وَ أَفْسَدْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُصَارَحَةً 2555 لِلَّهِ بِالْمُنَاصَبَةِ وَ مُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَبَةِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِي كِبْرِ الْحَمِيَّةِ وَ فَخْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مَلَاقِحُ‏ 2556 الشَّنَئَانِ‏ 2557 وَ مَنَافِخُ الشَّيْطَانِ‏ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْأُمَمَ الْمَاضِيَةَ وَ الْقُرُونَ الْخَالِيَةَ حَتَّى أَعْنَقُوا 2558 فِي حَنَادِسِ‏ 2559 جَهَالَتِهِ وَ مَهَاوِي‏ 2560 ضَلَالَتِهِ ذُلُلًا 2561 عَنْ سِيَاقِهِ سُلُساً 2562 فِي قِيَادِهِ أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِيهِ وَ تَتَابَعَتِ الْقُرُونُ عَلَيْهِ وَ كِبْراً تَضَايَقَتِ الصُّدُورُ بِهِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 300 / 2656 لوم العصاة ..... ص : 298

فَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ‏ 2660 فَقَدْ جَاهَدْتُ وَ أَمَّا الْمَارِقَةُ 2661 فَقَدْ دَوَّخْتُ‏ 2662 وَ أَمَّا شَيْطَانُ‏ الرَّدْهَةِ 2663 فَقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ 2664 سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ 2665 قَلْبِهِ وَ رَجَّةُ صَدْرِهِ- 183 2666 وَ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ لَئِنْ أَذِنَ اللَّهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأُدِيلَنَّ مِنْهُمْ‏ 2667 إِلَّا مَا يَتَشَذَّرُ 2668 فِي أَطْرَافِ الْبِلَادِ تَشَذُّراً

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 301 / فضل الوحي ..... ص : 300

فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَدِيجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ‏ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ ص فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّيْطَانُ‏ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ ص لَمَّا أَتَاهُ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا لَهُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ عَظِيماً لَمْ يَدَّعِهِ آبَاؤُكَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ بَيْتِكَ وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ أَمْراً إِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنَا إِلَيْهِ وَ أَرَيْتَنَاهُ عَلِمْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَ رَسُولٌ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَقَالَ ص وَ مَا تَسْأَلُونَ قَالُوا تَدْعُو لَنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَ تَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ ص- إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ كُلِّ 213 شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ أَ تُؤْمِنُونَ وَ تَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي سَأُرِيكُمْ مَا تَطْلُبُونَ وَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تَفِيئُونَ‏ 2676 إِلَى خَيْرٍ وَ [أَنَ‏] إِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلِيبِ‏ 2677 وَ مَنْ يُحَزِّبُ الْأَحْزَابَ ثُمَّ قَالَ ص يَا أَيَّتُهَا الشَّجَرَةُ إِنْ كُنْتِ تُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ تَعْلَمِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَانْقَلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتَّى تَقِفِي بَيْنَ يَدَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ- [وَ الَّذِي‏] فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَانْقَلَعَتْ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 306 / 193 و من خطبة له ع يصف فيها المتقين ..... ص : 303

فَقَالَ ع وَيْحَكَ إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا يَعْدُوهُ وَ سَبَباً لَا يَتَجَاوَزُهُ فَمَهْلًا لَا تَعُدْ لِمِثْلِهَا فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ‏ عَلَى لِسَانِكَ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 308 / 194 و من خطبة له ع يصف فيها المنافقين ..... ص : 307

وَ إِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا- 164 قَدْ أَعَدُّوا لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا وَ لِكُلِّ قَائِمٍ مَائِلًا وَ لِكُلِّ حَيٍّ قَاتِلًا وَ لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحاً وَ لِكُلِّ لَيْلٍ مِصْبَاحاً يَتَوَصَّلُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالْيَأْسِ لِيُقِيمُوا بِهِ أَسْوَاقَهُمْ وَ يُنْفِقُوا 2731 بِهِ أَعْلَاقَهُمْ‏ 2732 يَقُولُونَ فَيُشَبِّهُونَ‏ 2733 وَ يَصِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ وَ أَضْلَعُوا الْمَضِيقَ‏ 2734 فَهُمْ لُمَةُ 2735 الشَّيْطَانِ‏ وَ حُمَةُ 2736 النِّيرَانِ- أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ‏ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ‏ هُمُ الْخاسِرُونَ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 365 / 3 و من كتاب له ع‏[كتبه‏] لشريح بن الحارث قاضيه ..... ص : 364

وَ دَارَ الْآخِرَةِ. أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ [بِالدِّرْهَمِ‏] بِدِرْهَمٍ فَمَا فَوْقُ وَ النُّسْخَةُ هَذِهِ هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِنْ مَيِّتٍ قَدْ أُزْعِجَ لِلرَّحِيلِ اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ الْفَانِينَ وَ خِطَّةِ 3311 الْهَالِكِينَ وَ تَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ الْحَدُّ الْأَوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْآفَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى الْهَوَى الْمُرْدِي وَ الْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ‏ الْمُغْوِي وَ فِيهِ يُشْرَعُ‏ 3312 بَابُ هَذِهِ الدَّارِ اشْتَرَى هَذَا الْمُغْتَرُّ بِالْأَمَلِ مِنْ هَذَا 28 الْمُزْعَجِ بِالْأَجَلِ هَذِهِ الدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ وَ الدُّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَ الضَّرَاعَةِ 3313 فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكٍ فَعَلَى مُبَلْبِلِ أَجْسَامِ‏ 3314 الْمُلُوكِ وَ سَالِبِ نُفُوسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مُزِيلِ مُلْكِ الْفَرَاعِنَةِ مِثْلِ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ تُبَّعٍ وَ حِمْيَرَ وَ مَنْ جَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَرَ وَ مَنْ بَنَى وَ شَيَّدَ 3315 وَ زَخْرَفَ وَ نَجَّدَ 3316 وَ ادَّخَرَ وَ اعْتَقَدَ 3317 وَ نَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ إِشْخَاصُهُمْ‏ 3318 جَمِيعاً إِلَى مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَ الْحِسَابِ وَ مَوْضِعِ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ إِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ‏ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَسْرِ الْهَوَى وَ سَلِمَ مِنْ عَلَائِقِ الدُّنْيَا

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 370 / 10 و من كتاب له ع‏[إلى معاوية] إليه أيضا ..... ص : 369

وَ قَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا وَ أَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا وَ إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَقِفَكَ وَاقِفٌ عَلَى مَا\* لَا يُنْجِيكَ مِنْهُ [مُنْجٍ‏] مِجَنٌ‏ 3359 فَاقْعَسْ‏ 3360 عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ خُذْ أُهْبَةَ 3361 الْحِسَابِ وَ شَمِّرْ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ وَ لَا تُمَكِّنِ الْغُوَاةَ 3362 مِنْ سَمْعِكَ وَ إِلَّا تَفْعَلْ أُعْلِمْكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّكَ مُتْرَفٌ‏ 3363 قَدْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ‏ مِنْكَ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فِيكَ أَمَلَهُ وَ جَرَى مِنْكَ مَجْرَى الرُّوحِ وَ الدَّمِ وَ مَتَى كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ 3364 وَ وُلَاةَ أَمْرِ الْأُمَّةِ بِغَيْرِ قَدَمٍ سَابِقٍ وَ لَا شَرَفٍ بَاسِقٍ‏ 3365 وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لُزُومِ سَوَابِقِ الشَّقَاءِ وَ أُحَذِّرُكَ أَنْ تَكُونَ مُتَمَادِياً فِي غِرَّةِ 3366 الْأُمْنِيِّةِ 3367 مُخْتَلِفَ الْعَلَانِيَةِ وَ السَّرِيرَةِ وَ قَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْحَرْبِ فَدَعِ النَّاسَ جَانِباً وَ اخْرُجْ إِلَيَّ وَ أَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ لِتَعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ‏ 3368 عَلَى قَلْبِهِ وَ الْمُغَطَّى عَلَى بَصَرِهِ فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَ أَخِيكَ وَ خَالِكَ شَدْخاً 3369 يَوْمَ بَدْرٍ وَ ذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي وَ بِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عَدُوِّي مَا اسْتَبْدَلْتُ دِيناً وَ لَا اسْتَحْدَثْتُ نَبِيّاً وَ إِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ‏ 3370 الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ وَ دَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرَهِينَ وَ زَعَمْتَ أَنَّكَ جِئْتَ ثَائِراً 3371 بِدَمِ عُثْمَانَ وَ لَقَدْ عَلِمْتَ حَيْثُ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 375 / 17 و من كتاب له ع إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه ..... ص : 374

اسْتِوَاؤُنَا فِي الْحَرْبِ وَ الرِّجَالِ فَلَسْتَ بِأَمْضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِّي عَلَى الْيَقِينِ وَ لَيْسَ أَهْلُ الشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ فَكَذَلِكَ نَحْنُ وَ لَكِنْ لَيْسَ أُمَيَّةُ كَهَاشِمٍ وَ لَا حَرْبٌ كَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ لَا أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طَالِبٍ وَ لَا الْمُهَاجِرُ 3415 كَالطَّلِيقِ‏ 3416 وَ لَا الصَّرِيحُ‏ 3417 كَاللَّصِيقِ‏ 3418 وَ لَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ‏ 3419 وَ لَبِئْسَ الْخَلْفُ خَلْفٌ يَتْبَعُ سَلَفاً هَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ فِي أَيْدِينَا بَعْدُ فَضْلُ النُّبُوَّةِ الَّتِي أَذْلَلْنَا بِهَا الْعَزِيزَ وَ نَعَشْنَا 3420 بِهَا الذَّلِيلَ وَ لَمَّا أَدْخَلَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً وَ أَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ طَوْعاً وَ كَرْهاً كُنْتُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الدِّينِ إِمَّا رَغْبَةً وَ إِمَّا رَهْبَةً عَلَى حِينَ فَازَ أَهْلُ السَّبْقِ بِسَبْقِهِمْ وَ ذَهَبَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ بِفَضْلِهِمْ فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيكَ نَصِيباً وَ لَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا وَ السَّلَامُ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 406 / 32 و من كتاب له ع إلى معاوية ..... ص : 406

وَ أَرْدَيْتَ‏ 3741 جِيلًا مِنَ النَّاسِ كَثِيراً خَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ‏ 3742 وَ أَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ وَ تَتَلَاطَمُ بِهِمُ الشُّبُهَاتُ- [فَجَارُوا] فَجَازُوا 3743 عَنْ وِجْهَتِهِمْ‏ 3744 وَ نَكَصُوا 3745 عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَ تَوَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ وَ عَوَّلُوا 3746 عَلَى أَحْسَابِهِمْ إِلَّا مَنْ فَاءَ 3747 مِنْ أَهْلِ الْبَصَائِرِ فَإِنَّهُمْ فَارَقُوكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ وَ هَرَبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ مُوَازَرَتِكَ‏ 3748 إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَ جَاذِبِ‏ 3749 الشَّيْطَانَ‏ قِيَادَكَ‏ 3750 فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ وَ الْآخِرَةَ قَرِيبَةٌ مِنْكَ وَ السَّلَامُ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 415 / 44 و من كتاب له ع إلى زياد ابن أبيه و قد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه ..... ص : 415

وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْتَزِلُ‏ 3856 لُبَّكَ‏ 3857 وَ يَسْتَفِلُ‏ 3858 غَرْبَكَ‏ 3859 فَاحْذَرْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ‏ يَأْتِي الْمَرْءَ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 416 / 44 و من كتاب له ع إلى زياد ابن أبيه و قد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه ..... ص : 415

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ‏ 3860 وَ يَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ‏ 3861 وَ قَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلْتَةٌ 3862 مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَ نَزْغَةٌ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ‏ لَا يَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ وَ لَا يُسْتَحَقُّ بِهَا إِرْثٌ وَ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ وَ النَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 423 / 48 و من كتاب له ع إلى معاوية ..... ص : 423

فَإِنَّ الْبَغْيَ وَ الزُّورَ يُوتِغَانِ‏ 3972 الْمَرْءَ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ يُبْدِيَانِ خَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعِيبُهُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ غَيْرُ مُدْرِكٍ مَا قُضِيَ فَوَاتُهُ‏ 3973 وَ قَدْ رَامَ أَقْوَامٌ أَمْراً بِغَيْرِ الْحَقِّ فَتَأَلَّوْا 3974 عَلَى اللَّهِ فَأَكْذَبَهُمْ‏ 3975 فَاحْذَرْ يَوْماً يَغْتَبِطُ 3976 فِيهِ مَنْ أَحْمَدَ 3977 عَاقِبَةَ عَمَلِهِ وَ يَنْدَمُ مَنْ أَمْكَنَ‏ 3978 الشَّيْطَانَ‏ مِنْ قِيَادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبْهُ وَ قَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ وَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لَسْنَا إِيَّاكَ أَجَبْنَا وَ لَكِنَّا أَجَبْنَا الْقُرْآنَ فِي حُكْمِهِ وَ السَّلَامُ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 444 / 53 4000 و من كتاب له ع كتبه للأشتر النخعي‏[رحمه الله‏] لما ولاه على مصر و أعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر، و هو أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاسن. ..... ص : 426

الْإِطْرَاءِ 4214 فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّيْطَانِ‏ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِينَ وَ إِيَّاكَ وَ الْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ أَوِ التَّزَيُّدَ 4215 فِيمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الْإِحْسَانَ وَ التَّزَيُّدَ يَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ وَ الْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ‏ 4216 عِنْدَ اللَّهِ وَ النَّاسِ قَالَ اللَّهُ [سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‏] تَعَالَى‏ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‏ وَ إِيَّاكَ وَ الْعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا أَوِ [التَّسَاقُطَ] التَّسَقُّطَ 4217 فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا أَوِ اللَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ‏ 4218 أَوِ الْوَهْنَ‏ 4219 عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ كُلَّ [عَمَلٍ‏] أَمْرٍ مَوْقِعَهُ وَ إِيَّاكَ وَ الِاسْتِئْثَارَ 4220 بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ 4221 وَ التَّغَابِيَ‏ 4222 عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُيُونِ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ وَ عَمَّا قَلِيلٍ تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَغْطِيَةُ الْأُمُورِ وَ يُنْتَصَفُ مِنْكَ لِلْمَظْلُومِ امْلِكْ حَمِيَّةَ أَنْفِكَ‏ 4223 وَ سَوْرَةَ 4224 حَدِّكَ‏ 4225 وَ سَطْوَةَ يَدِكَ وَ غَرْبَ‏ 4226 لِسَانِكَ وَ احْتَرِسْ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِكَفِّ الْبَادِرَةِ 4227 وَ تَأْخِيرِ السَّطْوَةِ حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُكَ فَتَمْلِكَ الِاخْتِيَارَ وَ لَنْ تَحْكُمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ-

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 447 / 55 و من كتاب له ع إلى معاوية ..... ص : 446

فَاتَّقِ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ وَ نَازِعِ الشَّيْطَانَ‏ قِيَادَكَ‏ 4233 وَ اصْرِفْ إِلَى الْآخِرَةِ وَجْهَكَ فَهِيَ طَرِيقُنَا وَ طَرِيقُكَ وَ احْذَرْ أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ 4234 تَمَسُّ الْأَصْلَ‏ 4235 وَ تَقْطَعُ الدَّابِرَ 4236 فَإِنِّي أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِيَّةً 4237 غَيْرَ فَاجِرَةٍ لَئِنْ جَمَعَتْنِي وَ إِيَّاكَ جَوَامِعُ الْأَقْدَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحَتِكَ- 4238 حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 460 / 69 و من كتاب له ع إلى الحارث‏[الهمداني‏] الهمذاني ..... ص : 459

وَ مَالِهِ- [وَ إِنَّكَ‏] فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُهُ وَ مَا تُؤَخِّرْهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ- 42 وَ احْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ‏ 4377 رَأْيُهُ وَ يُنْكَرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ وَ اسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَ الْجَفَاءِ وَ قِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ اقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَعْنِيكَ وَ إِيَّاكَ وَ مَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَعَارِيضُ‏ 4378 الْفِتَنِ وَ أَكْثِرْ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ‏ 4379 فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ وَ لَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا 4380 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ وَ أَطِعِ اللَّهَ فِي [جُمَلِ‏] جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا وَ خَادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ بِهَا وَ لَا تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا 4381 وَ نَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ إِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ آبِقٌ‏ 4382 مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ وَ وَقِّرِ اللَّهَ وَ أَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ وَ احْذَرِ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ وَ السَّلَامُ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 463 / 73 و من كتاب له ع إلى معاوية ..... ص : 463

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي عَلَى التَّرَدُّدِ فِي جَوَابِكَ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَى كِتَابِكَ لَمُوَهِّنٌ‏ 4400 رَأْيِي وَ مُخَطِّئٌ فِرَاسَتِي‏ 4401 وَ إِنَّكَ إِذْ تُحَاوِلُنِي الْأُمُورَ 4402 وَ تُرَاجِعُنِي السُّطُورَ 4403 كَالْمُسْتَثْقِلِ النَّائِمِ تَكْذِبُهُ أَحْلَامُهُ‏ 4404 وَ الْمُتَحَيِّرِ الْقَائِمِ يَبْهَظُهُ‏ 4405 مَقَامُهُ لَا يَدْرِي أَ لَهُ مَا يَأْتِي أَمْ عَلَيْهِ وَ لَسْتَ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ بِكَ شَبِيهٌ وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَوْ لَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ 4406 لَوَصَلَتْ [مِنِّي إِلَيْكَ‏] إِلَيْكَ مِنِّي قَوَارِعُ‏ 4407 تَقْرَعُ‏ 4408 الْعَظْمَ وَ [تَنْهَسُ‏] تَهْلِسُ‏ 4409 اللَّحْمَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ‏ قَدْ ثَبَّطَكَ‏ 4410 عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنَ أُمُورِكَ وَ تَأْذَنَ‏ 4411 لِمَقَالِ [نَصِيحِكَ‏] نَصِيحَتِكَ وَ السَّلَامُ لِأَهْلِهِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 465 / 76 و من وصية له ع لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة ..... ص : 465

سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ 4418 مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنَ اللَّهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا بَاعَدَكَ مِنَ اللَّهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ النَّارِ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 532 / [329] 323 ..... ص : 532

وَ قَالَ ع‏ وَ قَدْ مَرَّ بِقَتْلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ بُؤْساً لَكُمْ لَقَدْ ضَرَّكُمْ مَنْ غَرَّكُمْ فَقِيلَ لَهُ مَنْ غَرَّهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الشَّيْطَانُ‏ الْمُضِلُّ وَ الْأَنْفُسُ [النَّفْسُ‏] الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ غَرَّتْهُمْ بِالْأَمَانِيِّ وَ فَسَحَتْ لَهُمْ بِالْمَعَاصِي [فِي الْمَعَاصِي‏] وَ وَعَدَتْهُمُ الْإِظْهَارَ فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّارَ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 564 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

(46) اغْتَرّ آدمَ عدوّهُ الشيطانُ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 565 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

(69) مَدحَرَةُ الشيطان‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 568 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

: جمع شرك و هو ما يصاد به، فكأنهم آلة الشيطان‏ في الإضلال.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 568 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

: كناية عن توطّنه صدورهم و طول مكثه فيها، لأن الطائر لا يبيض إلا في عشّه، و فراخ الشيطان‏: و ساوسه.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 594 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

النفس التي يقارنها الشيطان‏ بالوسوسة.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 594 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

: تبرأ الشيطان‏ ممن أغواه.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 597 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

(940) «مَحْضِرةٌ للشيطان‏»

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 628 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

(1851) مخاتل الشيطان‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 655 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

- بالفتح-: النقرة في الجبل قد يجتمع فيها الماء. و شيطان‏ الرَدْهةُ: ذو الثديّة، من رؤساء الخوارج وجد مقتولا في ردهة.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 670 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

: من أصابه مس من الشيطان‏.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 671 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

- بالتحريك-: كل ذنب موبق يملك الشيطان‏ فاعله و يستحوذ عليه.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 688 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

(3749) جاذبِ الشيطان‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 688 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

: أي إذا جذبك الشيطان‏ فامنع نفسك من متابعته.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 695 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

(3978) «أمكن الشيطان‏ من قِياده»

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 710 / فهرس الالفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب ارقامها في هذه المطبوعة

(4418) طَيْرة من الشيطان‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 734 / إبليس(انظر أيضا الشيطان) ..... ص : 734

إبليس (انظر أيضاً الشيطان‏)

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 738 / أهل الجاهلية ..... ص : 738

أطاعوا الشيطان‏ فسلكوا مسالكه 47- كانوا على شرّ دين و في شرّ دار 68- استخفّتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر و بلاء من الجهل 140- جفاة الجاهلية لا في الدين يتفقهون و لا عن اللَّه يعقلون 240- قادتهم أزمة الحين، و استغلقت على أفئدتهم أقفال الرين 283.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 745 / الخوارج ..... ص : 745

قول الإمام «كلمة حق يراد بها باطل» لما سمع الخوارج يقولون: «لا حكم إلا للَّه» 82- قول الإمام للخوارج: «فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت و ضللت فلم تضلّلون عامّة أمة محمد بضلالي و تأخذونها بخطئي 184- إن الشيطان‏ اليوم قد استغلّ الخوارج، و هو غدا متبرى‏ء منهم 259.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 750 / الشاذ ..... ص : 750

الشاذ من الناس للشيطان‏، كما أن الشاذ من الغنم للذئب 184.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 751 / الشيطان ..... ص : 751

الشيطان‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 751 / الشيطان ..... ص : 751

الشيطان‏ يبيض و يفرّخ في صدور أتباعه 53- الشيطان‏ قد ذمّر حزبه و استجلب جلبه 63- الشيطان‏ يستولي على أوليائه 88- الشيطان‏ موكّل بالإنسان، يزيّن له المعصية ليركبها 95- الشيطان‏ كامن في كسره، و قد قدّم للوثبة يدا و أخّر للنكوص رجلا 97- نفذ في الصدور خفيّا و نفث في الآذان نجيّا فأضلّ و أردى 112- الشيطان‏ يسنّي لكم طرقه، و يريد أن يحل دينكم عقدة عقدة 178- الشاذ من الناس للشيطان‏ 184- متى انقادت له الجامحة منكم استفحل سلطانه عليكم و دلف بجنوده نحوكم 288- ينفخ الشيطان‏ في أنف الإنسان من ريح الكبر ما يعقبه به الندامة 289- سمع عليّ رنة الشيطان‏ حين نزل الوحي على الرسول الأمين 301- ثبطك الشيطان‏ عن أن تراجع أحسن أمورك 463.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 761 / حمده و شكره: ..... ص : 761

لا يبلغ مدحته القائلون، و لا يحصي نعماءه العادّون 39- نحمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزته 46- الحمد للَّه و إن أتى بالخطب الفادح و الحدث الجليل 79- الحمد للَّه غير مقنوط من رحمته و لا مخلوّ من نعمته 85- الحمد للَّه كلما وقب ليل و غسق 87- الحمد للَّه الذي بطن خفيّات الأمور 87- الحمد للَّه الذي لم تسبق له حال حالا 96- الحمد للَّه الذي علا بحوله و دنا بطوله 107- الحمد للَّه المعروف من غير رؤية، و الخالق من غير رويّة 122- الحمد للَّه الذي لا يفره المنع و الجمود، و لا يكديه الإعطاء و الجود 124- تبارك اللَّه الذي لا يبلغه بعد الهمم و لا يناله حدس الفطن 138- الحمد للَّه الناشر في الخلق فضله، و الباسط فيهم بالجود يده 145- الحمد للَّه الأول قبل كل أول، و الآخر بعد كل آخر 146- الحمد للَّه الذي شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن ورده 153- الحمد للَّه المتجلي لخلقه بخلقه، و الظاهر لقلوبهم بحجّته 155- الحمد للَّه الواصل الحمد بالنعم 169- نحمده على ما أخذ و أعطى، و على ما أبلى و ابتلى 189- أحمد اللَّه و أستعينه على مداحر الشيطان‏ و مزاجره، و الاعتصام من حبائله و مخاتله 209- الحمد للَّه الدال على وجوده بخلقه، و بمحدث خلقه على‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 765 / الملائكة ..... ص : 764

فهي كرايات بيض قد نفذت في مخارق الهواء 130- قد ذاقوا حلاوة معرفته، و شربوا بالكأس الرويّة من محبته 130- لم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان‏ عليهم 131- ليس في أطباق السماء موضع إهاب إلا و عليه ملك ساجد 131- الملائكة أعلم خلق اللَّه به، و أخوفهم له، و أقربهم منه، لم يسكنوا الأصلاب، و لم يضمّنوا الأرحام 159- سبط من الملائكة لا يسأمون من عبادة اللَّه 245- يوم وفاة رسول اللَّه كانت الملائكة أعوان عليّ، ظلّوا يصلون عليه حتى و وري ضريحه 311- إن المرء إذا هلك قال الناس: ما ترك؟ و قالت الملائكة: ما قدّم؟ 321.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 774 / النقد و التعريض ..... ص : 774

رقم 7- من أول قوله ص 53 (اتخذوا الشيطان‏ لأمرهم ملاكا) حتى نهاية الخطبة في الصفحة ذاتها (بالباطل على لسانه).

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 774 / النقد و التعريض ..... ص : 774

رقم 10- من أول قوله ص 54 (ألا و إن الشيطان‏ قد جمع حزبه) حتى نهاية الخطبة في الصفحة ذاتها (و لا يعودون إليه).

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 781 / التهديد و الإنذار ..... ص : 781

رقم 22- من أول قوله ص 63 (الا و إن الشيطان‏ قد ذمّر حزبه) حتى نهاية الخطبة ص 64 (شبهة من ديني).

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 799 / - 5 - فهرس الآيات القرآنية

ص 308- «أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ‏ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ‏ هُمُ الْخاسِرُونَ».

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 808 / الشيطان ..... ص : 808

الشيطان‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 808 / الشيطان ..... ص : 808

الشيطان‏ موكّل بالإنسان، يزيّن له المعصية ليرتكبها 95.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 816 / 10 - فهرس التعاليم و الوصايا الاجتماعية

و لكل حق طالبا 151- من عشق شيئا أعشى بصره، و أمرض قلبه 160- صنائع المعروف تقي مصارع الهوان 163- كم من منقوص رابح و مزيد خاسر 170- ما فات اليوم من العمر لم يرج اليوم رجعته 171- من لا ينفعه حاضر لبّه فعازبه عنه أعجز 176- اللسان الصالح يجعله اللَّه للمرء في الناس خير له من المال يورثه من لا يحمده 177- إن أكرم الموت القتل 180- إن يد اللَّه مع الجماعة، و إياكم و الفرقة، فإن الشاذّ من الناس للشيطان‏، كما أن الشاذّ من الغنم للذئب 184- قول عليّ: يهلك في صنفان: محب مفرط و مبغض مفرط 184- ربّ دائب مضيّع، و ربّ كادح خاسر 187- الحكمة حياة للقلب الميت، و بصر للعين العمياء 192- إنما البصير من سمع فتفكر، و نظر فأبصر 213- كما تدين تدان 214- المثل دليل على شبهه 215- لا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها عدّ سارقا 215- العامل بغير علم كالسائر على غير طريق 216- آخر الدواء الكيّ 243- لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، و لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه 253- طوبى لمن شغل عينيه عن عيوب الناس 255- لا تهيجوا النساء بأذى و إن شتمن أعراضكم 373- إياك و مقاعد الأسواق فانها محاضر الشيطان‏ 460- أشرف الغنى ترك المنى 474- ما أخسر المشقة وراءها العقاب 475- إنما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه 528- الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل 531- المسؤول حر حتى يعد 534.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 822 / - ش - ..... ص : 822

شيطان‏ الرّدهة (ذو الثديّة من الخوارج) 300.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 833 / خطب أمير المؤمنين عليه السلام 37 - 359 ..... ص : 833

رقم 7- و من خطبة له عليه السلام يذم فيها أتباع الشيطان‏ 53.

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 834 / خطب أمير المؤمنين عليه السلام 37 - 359 ..... ص : 833

رقم 10- و من خطبة له عليه السلام، يريد الشيطان‏ أو يكني به عن قوم 54.

الإختصاص / النص / 32 / طائفة من أقوال النبي ص و الأئمة ع

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَ اللَّهُ وَلَايَتَهُ إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ‏ فَلَا يَقْبَلُهُ الشَّيْطَانُ‏.

الإختصاص / النص / 36 / فيها مسائل اليهودي التي ألقاها على النبي ص ..... ص : 33

فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ‏ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعَتَمَةِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ ظُلْمَةً وَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ظُلْمَةً أَمَرَ اللَّهُ لِي وَ لِأُمَّتِي بِهَذِهِ الصَّلَاةِ وَ مَا مِنْ قَدَمٍ مشيت [مَشَتْ‏] إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قُعُورَ النَّارِ وَ يُنَوِّرُ اللَّهُ قَبْرَهُ وَ يُعْطَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوراً تُجَاوَزُ بِهِ الصِّرَاطُ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي اخْتَارَهَا لِلْمُرْسَلِينَ قَبْلِي وَ أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَطْلُعُ مِنْ قَرْنِ الشَّيْطَانِ‏ فَأَمَرَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ الْفَجْرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ الْكُفَّارُ لَهَا يَسْجُدُونَ أُمَّتِي لِلَّهِ وَ سُرْعَتُهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الرَّابِعِ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ أَمَرَ اللَّهُ غَسْلَ هَذِهِ الْأَرْبَعِ جَوَارِحَ وَ هِيَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِي الْجَسَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ‏ فَدَنَا آدَمُ إِلَى الشَّجَرَةِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ذَهَبَ بِمَاءِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَامَ فَهِيَ أَوَّلُ قَدَمٍ مشيت [مَشَتْ‏] إِلَى الْخَطِيئَةِ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا ثُمَّ شَقَّهَا فَأَكَلَ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ أَكَلَ مِنْهَا طَارَتْ مِنْهُ الْحُلَلُ وَ النُّورُ مِنْ جَسَدِهِ وَ وَضَعَ آدَمُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ بَكَى فَلَمَّا أَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ اغْتِسَالَ هَذِهِ الْأَرْبَعِ جَوَارِحَ وَ أَمَرَ أَنْ يَغْسِلَ الْوَجْهَ لِمَا نَظَرَ آدَمُ إِلَى الشَّجَرَةِ وَ أَمَرَ أَنْ يَغْسِلَ السَّاعِدَيْنِ إِلَى الْمَرَافِقِ لِمَا مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى الْخَطِيئَةِ وَ أَمَرَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّأْسَ لِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ أَنْ يَمْسَحَ الْقَدَمَ بِمَا مشيت [مَشَتْ‏] إِلَى الْخَطِيئَةِ ثُمَّ سَنَّنْتُ عَلَى أُمَّتِيَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ وَ الْمَضْمَضَةُ تُنَقِّي الْقَلْبَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِنْشَاقُ يُحَرِّمُ رَائِحَةَ النَّارِ فَقَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ مَا جَزَاءُ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرْتَ قَالَ أَوَّلَ مَا يَمَسُّ الْمَاءَ يَتَبَاعَدُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ‏ وَ إِذَا مَضْمَضَ نَوَّرَ اللَّهُ لِسَانَهُ وَ قَلْبَهُ بِالْحِكْمَةِ وَ إِذَا اسْتَنْشَقَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فِتَنِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتَنِ النَّارِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ بَيَّضَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَوْمَ تَسْوَدُّ الْوُجُوهُ وَ إِذَا غَسَلَ سَاعِدَيْهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ غُلُولَ النَّارِ وَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ وَ إِذَا مَسَحَ قَدَمَيْهِ جَاوَزَهُ اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْخَامِسِ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ أَمَرَ اللَّهُ الِاغْتِسَالَ مِنَ النُّطْفَةِ وَ لَمْ يَأْمُرْ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ النُّطْفَةُ أَنْظَفُ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ

الإختصاص / النص / 56 / حديث أبي الحسن موسى بن جعفر ع ..... ص : 54

قِيلَ فِيكَ فَقُلْتُ مَا كَانَ عِلْمُهُ عِنْدِي أَجَبْتُكَ فِيهِ فَقَالَ لِمَ لَا تَنْهَوْنَ شِيعَتَكُمْ عَنْ قَوْلِهِمْ لَكُمْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ وُلْدُ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ إِنَّمَا هِيَ وِعَاءٌ وَ الْوَلَدُ يُنْسَبُ إِلَى الْأَبِ لَا إِلَى الْأُمِّ فَقُلْتُ إِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعْفِيَنِي مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَعَلَ فَقَالَ لَسْتُ أَفْعَلُ أَوْ أَجَبْتَ فَقُلْتُ فَأَنَا فِي أَمَانِكَ أَلَّا تصيبني [يُصِيبَنِي‏] مِنْ آفَةِ السُّلْطَانِ شيئا [شَيْ‏ءٌ] فَقَالَ لَكَ الْأَمَانُ قُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى‏ وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى‏ وَ عِيسى‏ فَمَنْ أَبُو عِيسَى فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَبٌ إِنَّمَا خُلِقَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُوحِ الْقُدُسِ فَقُلْتُ إِنَّمَا أُلْحِقَ عِيسَى بِذَرَارِيِّ الْأَنْبِيَاءِ ع مِنْ قِبَلِ مَرْيَمَ وَ أُلْحِقْنَا بِذَرَارِيِّ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قِبَلِ فَاطِمَةَ ع لَا مِنْ قِبَلِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ أَحْسَنْتَ يَا مُوسَى زِدْنِي مِنْ مِثْلِهِ فَقُلْتُ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ بِرُّهَا وَ فَاجِرُهَا أَنَّ حَدِيثَ النَّجْرَانِيِّ حِينَ دَعَاهُ النَّبِيُّ ص إِلَى الْمُبَاهَلَةِ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِسَاءِ إِلَّا النَّبِيُّ ص وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ‏ فَكَانَ تَأْوِيلُ أَبْنَائِنَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ نِسَائِنَا فَاطِمَةَ وَ أَنْفُسِنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكُمْ لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ مِيرَاثٌ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ اللَّهِ وَ بِحَقِّ رَسُولِهِ ص أَنْ تُعْفِيَنِي مِنْ تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَ كَشْفِهَا وَ هِيَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَسْتُورَةٌ فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ ضَمِنْتَ لِي أَنْ تُجِيبَ فِيمَا أَسْأَلُكَ وَ لَسْتُ أُعْفِيكَ‏

الإختصاص / النص / 106 / أحاديث الأئمة ع في مواضيع متنوعة ..... ص : 102

قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي فَقَالَ لَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ‏ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً فَمُحَمَّدٌ ص النبيين [النَّبِيُّونَ‏] وَ نَحْنُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدَاءُ وَ أَنْتُمُ الصَّالِحُونَ فَتَسَمَّوْا بِالصَّلَاحِ كَمَا سَمَّاكُمُ اللَّهُ فَوَ اللَّهِ مَا عَنَى غَيْرَكُمْ فَهَلْ سَرَرْتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي فَقَالَ لَقَدْ جَمَعَنَا اللَّهُ وَ وَلِيَّنَا وَ عَدُوَّنَا فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ فَقَالَ قُلْ يَا مُحَمَّدُ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ فَهَلْ سَرَرْتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ‏ وَ قالُوا ما لَنا لا نَرى‏ رِجالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ فَأَنْتُمْ فِي النَّارِ تُطْلَبُونَ وَ فِي الْجَنَّةِ وَ اللَّهِ تُحْبَرُونَ فَهَلْ سَرَرْتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَأَعَاذَكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَقَالَ‏ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ‏ وَ اللَّهِ مَا عَنَى غَيْرَنَا وَ غَيْرَ شِيعَتِنَا فَهَلْ سَرَرْتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَأَوْجَبَ لَكُمُ الْمَغْفِرَةَ فَقَالَ‏ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ هَكَذَا نَقْرَؤُهُ إِنَّمَا نَقْرَأُ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَإِذَا

الإختصاص / النص / 110 / مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق ..... ص : 109

عُقِدَ بِالطَّاعَةِ وَ لَا يَحِلُّ بِالْمَعْصِيَةِ وَ إِذَا لَمْ يَجُزِ التَّزْوِيجُ بِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ لَمْ يَجُزِ الطَّلَاقُ بِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ وَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ طَعْنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ فِيمَا سَنَّ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِمَا فَلَا مَعْنَى لَهُمَا وَ فِي قَوْلِنَا مَنْ شَذَّ عَنْهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا وَ هُوَ صَاغِرٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ بِئْسَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ جَوَّزُوا لِلْعَبْدِ الْعَمَلَ بِالْمَعْصِيَةِ وَ اسْتِعْمَالَ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ‏ فِي دِينِ اللَّهِ وَ لَا عَالِمَ أَكْبَرُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَلِمَ تُجَوِّزُونَ لِلْعَبْدِ الْجَمْعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ لَا تُجَوِّزُونَ لَهُ الْجَمْعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ تَعْطِيلُ الْكِتَابِ وَ هَدْمُ السُّنَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏ الْمُتَعَدِّي لِحُدُودِ اللَّهِ بِإِفْرَاقِهِ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى سُنَّةِ الشَّيْطَانِ‏ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ الطَّلَاقُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ عَصَى رَبَّهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَهُوَ كَمَا قُلْنَا إِذَا خَالَفَ سُنَّةَ اللَّهِ عَمِلَ بِسُنَّةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَنْ أَمْضَى سُنَّتَهُ فَهُوَ عَلَى مِلَّتِهِ لَيْسَ لَهُ فِي دِينِ اللَّهِ نَصِيبٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةً فَاسْتَعْجَلْتُمُوهُ وَ أَجَزْنَا لَكُمْ مَا اسْتَعْجَلْتُمُوهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَا أَقُولُ فِيهِ مَا تُنْكِرُهُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُصَلِّي الْجُنُبُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَ لَوْ سَنَةً وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَ أَتَاهُ أَبُو كَيْفٍ الْعَائِذِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ فَقَدِمْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتِي فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوْلَى بِهَا وَ هَذَا حُكْمٌ لَا يَعْرِفُ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ أَبَداً حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ كَفَرَ أَوْ طَلَّقَهَا

الإختصاص / النص / 122 / حديث علي ع مع الخوارج و إرسال صعصعة بن صوحان إليهم ..... ص : 121

مِنَ النَّهَلِ أَ تَسْتَهْدِفُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ وَصِيَّ رَسُولِ اللَّهِ ص لَقَدْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ خُسْرَاناً مُبِيناً فَبُعْداً وَ سُحْقاً لِلْكَفَرَةِ الظَّالِمِينَ عَدَلَ بِكُمْ عَنِ الْقَصْدِ الشَّيْطَانُ‏ وَ عَمِيَ لَكُمْ عَنْ وَاضِحِ الْمَحَجَّةِ الْحِرْمَانُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ نَطَقْتَ يَا ابْنَ صُوحَانَ بِشِقْشِقَةِ بَعِيرٍ وَ هَدَرَتْ فَأَطْنَبَتْ فِي الْهَدِيرِ أَبْلِغْ صَاحِبَكَ أَنَّا مُقَاتِلُوهُ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَ التَّنْزِيلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَبْيَاتاً قَالَ الْعُكْلِيُّ الْحِرْمَارِيُّ وَ لَا أَدْرِي أَ هِيَ لَهُ أَمْ لِغَيْرِهِ‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نُقَاتِلُكُمْ كَيْ تَلْزَمُوا الْحَقَّ وَحْدَهُ‏ |  | وَ نَضْرِبُكُمْ حَتَّى يَكُونَ لَنَا الْحُكْمُ‏ |
| فَإِنْ تَبْتَغُوا حُكْمَ الْإِلَهِ نَكُنْ لَكُمْ‏ |  | إِذَا مَا اصْطَلَحْنَا الْحَقَّ وَ الْأَمْنَ وَ السِّلْمَ‏ |
| وَ إِلَّا فَإِنَّ الْمَشْرَفِيَّةَ مِحْذَمٌ‏ |  | بِأَيْدِي رِجَالٍ فِيهِمُ الدِّينُ وَ الْعِلْمُ. |
|  |  |  |

فَقَالَ صَعْصَعَةُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ يَا أَخَا رَاسِبٍ مُتَرَمِّلًا بِدِمَائِكَ يَحْجِلُ الطَّيْرُ بِأَشْلَائِكَ لَا تُجَابُ لَكُمْ دَاعِيَةٌ وَ لَا تُسْمَعُ لَكُمْ وَاعِيَةٌ يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِمَامُ هُدًى قَالَ الرَّاسِبِيُ‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| سَيَعْلَمُ اللَّيْثُ إِذَا الْتَقَيْنَا |  | دَوْرَ الرَّحَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْنَا. |
|  |  |  |

الإختصاص / النص / 133 / أحاديث وصايا النبي ص لعلي ع

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ أَحْوَلَ وَ الشَّيْطَانُ‏ يَفْرَحُ بِالْأَحْوَلِ مِنَ الْإِنْسَانِ يَا عَلِيُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِكَ وَ غُضَّ بَصَرَكَ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى يَعْنِي لِلْوَلَدِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُخَنَّثاً مُؤَنَّثاً مُتَذَلِّلًا يَا عَلِيُّ إِذَا كُنْتَ جُنُباً فِي الْفِرَاشِ فَلَا تَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَكُمَا يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ. وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَقَعُ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ ثُمَّ يُؤَدِّيكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ وَ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ إِذَا قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُنْكَثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَ لَا يُصِيبُ وَلَداً إِلَّا عَلَى كِبَرِ السِّنِّ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِيَ سِتْراً فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يَزَالُ فِي بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّى يَمُوتَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ جَلَّاداً أَوْ قَتَّالًا أَوْ عَرِيفاً يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَرِيصاً عَلَى هَرَاقَةِ الدِّمَاءِ

الإختصاص / النص / 134 / أحاديث وصايا النبي ص لعلي ع

يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِي بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي نِصْفٍ مِنَ الشَّعْبَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مَشُوماً ذَا شَامَةٍ فِي شَعْرِهِ وَ وَجْهِهِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ يَعْنِي إِذَا بَقِيَ يَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُعْدِماً يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي شَهْوَةِ أُخْتِهَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَشَّاراً أَوْ عَوْناً لِلظَّالِمِ أَوْ يَكُونُ هَلَاكُ فِئَامِ النَّاسِ عَلَى يَدِهِ يَا عَلِيُّ إِذَا جَامَعْتَ أَهْلَكَ فَقُلْ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ‏ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ‏ مِمَّا رَزَقْتَنِي فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ‏ أَبَداً يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي سُقُوفِ الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُنَافِقاً مُرَائِياً مُبْتَدِعاً يَا عَلِيُّ إِذَا خَرَجْتَ فِي السَّفَرِ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ وَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ‏ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالْجِمَاعِ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَافِظاً لِكِتَابِ اللَّهِ رَاضِياً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا عَلِيُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُرْزَقُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَ يَكُونُ طَيِّبَ النَّكْهَةِ مِنَ الْفَمِ رَحِيمَ الْقَلْبِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِيبَةِ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ‏

الإختصاص / النص / 135 / أحاديث وصايا النبي ص لعلي ع

يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ فِي لَيْلَةِ الْخَمِيسِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَكِيماً مِنَ الْحُكَمَاءِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي كَبِدِ الشَّمْسِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَقِيهاً وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ وَلَدُكَ مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً كَاهِناً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي هَذِهِ كَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِيلَ ع.

الإختصاص / النص / 178 / كتاب محنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع

مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص أَخْيَاراً وَ أَبْرَاراً مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ أَيْنَ مِثْلُ عَمَّارٍ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ أَتَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ص وَ لَا يُعَدُّ مِنَّا خَمْسَةٌ إِلَّا كَانَ سَادِسَهُمْ وَ لَا أَرْبَعَةٌ إِلَّا كَانَ عَمَّارٌ خَامِسَهُمْ اشْتَرَطَ دَفْعَهُمْ إِلَيْهِ لِيَقْتُلَهُمْ وَ يَصْلِبَهُمْ وَ انْتَحَلَ دَمَ عُثْمَانَ وَ لَعَمْرُ اللَّهِ مَا أَلَّبَ عَلَى عُثْمَانَ وَ لَا أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى قَتْلِهِ إِلَّا هُوَ وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ فَلَمَّا لَمْ أُجِبْهُ إِلَى مَا اشْتَرَطَ مِنْ ذَلِكَ كَرَّ مُسْتَعْلِياً فِي نَفْسِهِ بِطُغْيَانِهِ وَ بَغْيِهِ بِحَمِيرٍ لَا عُقُولَ لَهُمْ وَ لَا بَصَائِرَ فَمَوَّهَ لَهُمْ أَمْراً فَاتَّبَعُوهُ وَ أَعْطَاهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَمَالَهُمْ بِهِ إِلَيْهِ فَنَاجَزْنَاهُمْ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْإِعْذَارِ وَ الْإِنْذَارِ فَلَمَّا لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا تَمَادِياً وَ بَغْياً لَقِينَاهُ بِعَادَةِ اللَّهِ الَّتِي عَوَّدْنَاهُ مِنَ النَّصْرِ عَلَى أَعْدَائِهِ وَ عَدُوِّنَا وَ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِأَيْدِينَا لَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَفُلُّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ‏ بِهَا حَتَّى أَفْضَى الْمَوْتُ إِلَيْهِ فَحَلَّ مِنْهُ مَحَلَّ السَّحَا وَ هُوَ مُعَلِّمُ رَايَاتِ أَبِيهِ الَّتِي لَمْ أَزَلْ أُقَاتِلُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي كُلِّ الْمَوَاطِنِ فَلَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَوْتِ مَنْجًى إِلَّا الْهَرَبَ فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَ قَلَبَ رَايَتَهُ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَحْتَالُ فَاسْتَعَانَ بِرَأْيِ ابْنِ الْعَاصِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِإِظْهَارِ الْمَصَاحِفِ وَ رَفْعِهَا عَلَى الْأَعْلَامِ وَ الدُّعَاءِ إِلَى مَا فِيهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ حِزْبَهُ أَهْلُ بَصِيرَةٍ وَ رَحْمَةٍ وَ مَعْنًى وَ قَدْ دَعَوْكَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ أَوَّلًا وَ هُمْ مُجِيبُوكَ إِلَيْهِ آخِراً فَأَطَاعَهُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ إِلَيْهِ إِذْ رَأَى أَنَّهُ لَا مُنْجِيَ مِنَ الْقَتْلِ غَيْرُهُ فَرَفَعَ الْمَصَاحِفَ يَدْعُو إِلَى مَا فِيهَا بِزَعْمِهِ فَمَالَتْ إِلَى الْمَصَاحِفِ قُلُوبُ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِي بَعْدَ فَنَاءِ خِيَارِهِمْ وَ جِدِّهِمْ فِي قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ أَعْدَائِهِمْ عَلَى بَصَائِرِهِمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ ابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ لَهُ الْوَفَاءُ بِمَا دَعَا إِلَيْهِ وَ التَّمَامُ عَلَى مَا يُفَارِقُهُمْ عَلَيْهِ فَأَصْغَوْا إِلَى دَعْوَتِهِ وَ أَقْبَلُوا عَلَيَّ بِأَجْمَعِهِمْ فِي إِجَابَتِهِ فَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ مَكْرٌ وَ مِنِ ابْنِ الْعَاصِ مَعَهُ وَ أَنَّهُمَا إِلَى الْمَكْرِ أَقْرَبُ مِنْهُمَا إِلَى الْوَفَاءِ فَلَمْ يَقْبَلُوا قَوْلِي وَ لَمْ يُطِيعُوا أَمْرِي وَ أَبَوْا إِلَّا إِجَابَتَهُ كَرِهْتُ أَمْ هَوِيتُ شِئْتُ أَمْ أَبَيْتُ حَتَّى أَخَذَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَأَلْحِقُوهُ بِابْنِ عَفَّانَ أَوِ ادْفَعُوهُ إِلَى ابْنِ هِنْدٍ بِرُمَّتِهِ فَجَهَدْتُ عَلِمَ اللَّهُ جُهْدِي وَ لَمْ أَدَعْ غَايَةً فِي نَفْسِي إِلَّا بَلَّغْتُهَا فِي أَنْ يُخَلُّونِي وَ رَأْيِي فَلَمْ يَفْعَلُوا وَ رَاوَدْتُهُمْ‏

الإختصاص / النص / 204 / أبو جعفر الأحول محمد بن النعمان مؤمن الطاق ..... ص : 204

أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ مَوْلًى لِبَجِيلَةَ وَ كَانَ صَيْرَفِيّاً وَ لَقَّبَهُ النَّاسُ شَيْطَانَ‏ الطَّاقِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ شَكَوْا فِي دِرْهَمٍ فَعَرَضُوهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ سَتُّوقٌ فَقَالُوا مَا هُوَ إِلَّا شَيْطَانُ‏ الطَّاقِ وَ أَصْحَابُنَا يُلَقِّبُونَهُ مُؤْمِنَ الطَّاقِ وَ كَانَ مِنْ مُتَكَلِّمِي الشِّيعَةِ مَدَحَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى ذَلِكَ.

الإختصاص / النص / 220 / حديث في أوقات المكروهة للجماع و جملة من وصاياهم ع ..... ص : 218

قَالَ وَ مَا قِيلَ فِيهِ فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ وَ مَنْ شُغِفَ بِمَحَبَّةِ الْحَرَامِ وَ شَهْوَةِ الزِّنَاءِ فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ‏ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ لِوَلَدِ الزِّنَاءِ عَلَامَاتٍ أَحَدُهَا بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ ثَانِيهَا أَنْ يَحِنَّ إِلَى الْحَرَامِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ وَ ثَالِثُهَا الِاسْتِخْفَافُ بِالدِّينِ وَ رَابِعُهَا سُوءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّاسِ وَ لَا يُسِي‏ءُ مَحْضَرَ إِخْوَانِهِ إِلَّا مَنْ وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشِ أَبِيهِ أَوْ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.

الإختصاص / النص / 242 / في بيان جملة من الحكم و المواعظ و الوصايا عنهم ع ..... ص : 227

الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ قَالَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَإِنَّهُ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ وَكَّلَ إِبْلِيسُ بِهِ مِائَةَ شَيْطَانٍ‏ مِنْ مَرَدَةِ أَعْوَانِهِ لِيُضِلُّوهُ وَ يُوَسْوِسُوا إِلَيْهِ حَتَّى يُهْلِكُوهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ.

الإختصاص / النص / 247 / في بيان جملة من الحكم و المواعظ و الوصايا عنهم ع ..... ص : 227

وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: يَا عَبْدَ الْعَظِيمِ أَبْلِغْ عَنِّي أَوْلِيَائِيَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ أَنْ لَا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ‏ عَلَى أَنْفُسِهِمْ سَبِيلًا وَ مُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَ تَرْكِ الْجِدَالِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ وَ إِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ الْمُزَاوَرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ وَ لَا يَشْتَغِلُوا أَنْفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ أَسْخَطَ وَلِيّاً مِنْ أَوْلِيَائِي دَعَوْتُ اللَّهَ لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ كَانَ‏ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ\* وَ عَرِّفْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ وَ تَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ آذَى وَلِيّاً مِنْ أَوْلِيَائِي أَوْ أَضْمَرَ لَهُ سُوءاً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْهُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا نَزَعَ رُوحَ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ وَ خَرَجَ عَنْ وَلَايَتِي وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيباً فِي وَلَايَتِنَا وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.

الإختصاص / النص / 287 / جهات علوم الأئمة ع ..... ص : 278

مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَالِسَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَانَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع حَدِيثاً مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَطُّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنَا بِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ أَتَانَا وَ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْكَ حَدِيثاً مَا سَمِعَهُ مِنْكَ قَطُّ وَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْكَ أَحَدٌ قَطُّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنَا بِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَجَدْنَا عِلْمَ عَلِيٍّ ع فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلِهِ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ فَقُلْنَا لَيْسَتْ هَكَذَا هِيَ فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ‏ فِي أُمْنِيَّتِهِ قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْمُحَدَّثُ قَالَ يُنْكَتُ فِي أُذُنِهِ فَيَسْمَعُ طَنِيناً كَطَنِينِ الطَّسْتِ أَوْ يُقْرَعُ عَلَى قَلْبِهِ فَيَسْمَعُ وَقْعاً كَوَقْعِ السِّلْسِلَةِ يَقَعُ فِي الطَّسْتِ فَقُلْتُ نَبِيٌّ فَقَالَ لَا مِثْلُ الْخَضِرِ وَ ذِي الْقَرْنَيْنِ.

الإختصاص / النص / 337 / بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه ع ..... ص : 336

يَا بُنَيَّ لَا تَأْمَنِ الدُّنْيَا وَ الذُّنُوبُ وَ الشَّيْطَانُ‏ فِيهَا يَا بُنَيَّ إِنَّهُ قَدِ افْتَتَنَ الصَّالِحُونَ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَكَيْفَ يَنْجُو مِنْهُ الْآخَرُونَ يَا بُنَيَّ اجْعَلِ الدُّنْيَا سِجْنَكَ فَتَكُونَ الْآخِرَةُ جَنَّتَكَ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَمْ تُكَلَّفْ أَنْ تُشِيلَ الْجِبَالَ وَ لَمْ تُكَلَّفْ مَا لَا تُطِيقُهُ فَلَا تَحْمِلِ الْبَلَاءَ عَلَى كَتِفِكَ وَ لَا تَذْبَحْ نَفْسَكَ بِيَدِكَ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ وَ كَمَا تَعْمَلُ تَجِدُ يَا بُنَيَّ لَا تُجَاوِرَنَّ الْمُلُوكَ فَيَقْتُلُوكَ وَ لَا تُطِيعُهُمْ فَتَكْفُرَ يَا بُنَيَّ جَاوِرِ الْمَسَاكِينَ وَ اخْصُصِ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا بُنَيَّ كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ وَ لِلْأَرْمَلَةِ كَالزَّوْجِ الْعَطُوفِ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ اغْفِرْ لِي غُفِرَ لَهُ إِنَّهُ لَا يُغْفَرُ إِلَّا لِمَنْ عَمِلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ يَا بُنَيَّ الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ يَا بُنَيَّ الرَّفِيقَ ثُمَّ الطَّرِيقَ يَا بُنَيَّ لَوْ كَانَتِ الْبُيُوتُ عَلَى الْعَجَلِ مَا جَاوَرَ رَجُلٌ جَارَ سَوْءٍ أَبَداً يَا بُنَيَّ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ يَا بُنَيَّ الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ يَا بُنَيَّ نَقْلُ الْحِجَارَةِ وَ الْحَدِيدِ خَيْرٌ مِنْ قَرِينِ السَّوْءِ يَا بُنَيَّ إِنِّي نَقَلْتُ الْحِجَارَةَ وَ الْحَدِيدَ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً أَثْقَلَ مِنْ قَرِينِ السَّوْءِ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ مَنْ يَصْحَبْ قَرِينَ السَّوْءِ لَا يَسْلَمْ وَ مَنْ يَدْخُلْ مَدَاخِلَ السَّوْءِ يُتَّهَمْ يَا بُنَيَّ مَنْ لَا يَكُفَّ لِسَانَهُ يَنْدَمْ يَا بُنَيَّ الْمُحْسِنُ تُكَافَى بِإِحْسَانِهِ وَ الْمُسِي‏ءُ يَكْفِيكَ مَسَاوِيهِ لَوْ جَهَدْتَ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَفْعَلُهُ بِنَفْسِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ يَا بُنَيَّ مَنْ ذَا الَّذِي عَبَدَ اللَّهَ فَخَذَلَهُ وَ مَنْ ذَا الَّذِي ابْتَغَاهُ فَلَمْ يَجِدْهُ يَا بُنَيَّ وَ مَنْ ذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهُ وَ مَنْ ذَا الَّذِي تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَوَكَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ ذَا الَّذِي تَضَرَّعَ إِلَيْهِ جَلَّ ذِكْرُهُ فَلَمْ يَرْحَمْهُ‏

الإختصاص / النص / 361 / باب صفة النار ..... ص : 359

فَإِذَا كَانَتْ صَيْحَةُ الْقِيَامَةِ اشْتَعَلَ قَبْرُهُ نَاراً فَيَقُولُ لِيَ الْوَيْلُ إِذَا اشْتَعَلَ قَبْرِي نَاراً فَيُنَادِي مُنَادٍ أَلَا الْوَيْلُ قَدْ دَنَا مِنْكَ وَ الْهَوَانُ قُمْ مِنْ نِيرَانِ الْقَبْرِ إِلَى نِيرَانٍ لَا تُطْفَأُ فَيَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ قَدْ طَالَ خُرْطُومُهُ وَ كُسِفَ بَالُهُ مُنَكَّساً رَأْسُهُ يُسَارِقُ النَّظَرَ فَيَأْتِيهِ عَمَلُهُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا كُنْتَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ مُبْطِئاً وَ إِلَى مَعْصِيَتِهِ مُسْرِعاً قَدْ كُنْتَ تَرْكَبُنِي فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَرْكَبَكَ الْيَوْمَ كَمَا كُنْتَ تَرْكَبُنِي وَ أَقُودُكَ إِلَى النَّارِ قَالَ ثُمَّ يَسْتَوِي عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَرْكَلُ قَفَاهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى عَجُزَةِ جَهَنَّمَ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ قَدِ اسْتَعَدُّوا لَهُ بِالسَّلَاسِلِ وَ الْأَغْلَالِ قَدْ عَضُّوا عَلَى شِفَاهِهِمْ مِنَ الْغَيْظِ وَ الْغَضَبِ فَيَقُولُ يَا وَيْلَتَى‏ لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ‏ وَ يُنَادِي الْجَلِيلُ جِيئُوا بِهِ إِلَى النَّارِ فَصَارَتِ الْأَرْضُ تَحْتَهُ نَاراً وَ الشَّمْسُ فَوْقَهُ نَاراً وَ جَاءَتْ نَارٌ فَأَحْدَقَتْ بِعُنُقِهِ فَنَادَى وَ بَكَى طَوِيلًا يَقُولُ وَا عُقْبَاهُ قَالَ فَتُكَلِّمُهُ النَّارُ فَتَقُولُ أَبْعَدَ اللَّهُ عَقِبَيْكَ عَقِباً مِمَّا أَعْقَبْتَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ تَجِي‏ءُ صَحِيفَةٌ تَطِيرُ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ وَ تَقَعُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ يَأْتِيهِ مَلَكٌ فَيَثْقُبُ صَدْرَهُ إِلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ يَفْتِلُ شِمَالَهُ إِلَى خَلْفِ ظَهْرِهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ‏ اقْرَأْ كِتابَكَ‏ قَالَ فَيَقُولُ أَيُّهَا الْمَلَكُ كَيْفَ أَقْرَأُ وَ جَهَنَّمُ أَمَامِي قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ دُقَّ عُنُقَهُ وَ اكْسِرْ صُلْبَهُ وَ شُدَّ نَاصِيَتَهُ إِلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ‏ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ‏ قَالَ فَيَبْتَدِرُهُ لِتَعْظِيمِ قَوْلِ اللَّهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ‏ غِلاظٌ شِدادٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتِفُ لِحْيَتَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَحْطِمُ عِظَامَهُ قَالَ فَيَقُولُ أَ مَا تَرْحَمُونِّي قَالَ فَيَقُولُونَ يَا شَقِيُّ كَيْفَ نَرْحَمُكَ وَ لَا يَرْحَمُكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَ فَيُؤْذِيكَ هَذَا قَالَ فَيَقُولُ أَشَدَّ الْأَذَى قَالَ فَيَقُولُونَ يَا شَقِيُّ وَ كَيْفَ لَوْ قَدْ طَرَحْنَاكَ فِي النَّارِ قَالَ فَيَدْفَعُهُ الْمَلَكُ فِي صَدْرِهِ دَفْعَةً فَيَهْوِي سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ قَالَ فَيَقُولُونَ‏ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا قَالَ فَيَقْرِنُ مَعَهُ حَجَرٌ عَنْ يَمِينِهِ وَ شَيْطَانٌ‏ عَنْ يَسَارِهِ حَجَرُ كِبْرِيتٍ مِنْ نَارٍ يَشْتَعِلُ فِي وَجْهِهِ وَ يَخْلُقُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ جِلْداً كُلُّ جِلْدٍ غِلْظَتُهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ الْمَلَكِ الَّذِي يُعَذِّبُهُ وَ بَيْنَ الْجِلْدِ إِلَى الْجِلْدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ بَيْنَ الْجِلْدِ إِلَى الْجِلْدِ حَيَّاتٌ وَ عَقَارِبُ مِنْ نَارٍ وَ دِيدَانٌ مِنْ نَارٍ رَأْسُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ وَ فَخِذَاهُ مِثْلُ جَبَلِ وَرِقَانَ‏

الإختصاص / النص / 362 / باب صفة النار ..... ص : 359

وَ هُوَ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ مِشْفَرُهُ أَطْوَلُ مِنْ مِشْفَرِ الْفِيلِ فَيَسْحَبُهُ سَحْباً وَ أُذُنَاهُ عَضُوضَانِ بَيْنَهُمَا سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ تَشْتَعِلُ قَدِ أَطْلَعَتِ النَّارُ مِنْ دُبُرِهِ عَلَى فُؤَادِهِ فَلَا يَبْلُغُ درين سامهما [دُوَيْنَ بُنْيَانِهِمَا] حَتَّى يُبَدَّلَ لَهُ سَبْعُونَ سِلْسِلَةً لِلسِّلْسِلَةِ سَبْعُونَ ذِراعاً مَا بَيْنَ الذِّرَاعِ إِلَى الذِّرَاعِ حَلَقٌ عَدَدَ الْقَطْرِ وَ الْمَطَرِ لَوْ وُضِعَتْ حَلْقَةٌ مِنْهَا عَلَى جِبَالِ الْأَرْضِ لَأَذَابَتْهَا قَالَ وَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ سِرْبَالًا مِنْ قَطِرانٍ‏ مِنْ نَارٍ وَ تَغْشى‏ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ مِنْ نَارٍ وَ لَيْسَ فِي جَسَدِهِ مَوْضِعُ فِتْرٍ إِلَّا وَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ نَارٍ وَ فِي رِجْلَيْهِ قُيُودٌ مِنْ نَارٍ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ سِتُّونَ ذِرَاعاً مِنْ نَارٍ قَدْ نُقِبَ رَأْسُهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ نَقْباً يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ النَّقْبِ الدُّخَانُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَ قَدْ غَلَى مِنْهَا دِمَاغُهُ حَتَّى يَجْرِيَ عَلَى كَتِفَيْهِ يَسِيلُ مِنْهَا ثَلَاثُمِائَةِ نَهَرٍ وَ سِتُّونَ نَهَراً مِنْ صَدِيدٍ يَضِيقُ عَلَيْهِ مَنْزِلُهُ كَمَا يَضِيقُ الرُّمْحُ فِي الزُّجِّ فَمِنْ ضِيقِ مَنَازِلِهِمْ عَلَيْهِمْ وَ مِنْ رِيحِهَا وَ شِدَّةِ سَوَادِهَا وَ زَفِيرِهَا وَ شَهِيقِهَا وَ تَغَيُّظِهَا وَ نَتْنِهَا اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَ عَظُمَتْ دِيدَانُهُمْ فَيَنْبُتُ لَهَا أَظْفَارٌ كَأَظْفَارِ السِّنَّوْرِ وَ الْعِقْبَانِ تَأْكُلُ لَحْمَهُ وَ تَقْرِضُ عِظَامَهُ وَ تَشْرَبُ دَمَهُ لَيْسَ لَهُنَّ مَأْكَلٌ وَ لَا مَشْرَبٌ غَيْرُهُ ثُمَّ يُدْفَعُ فِي صَدْرِهِ دَفْعَةً فَيَهْوِي عَلَى رَأْسِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُطَمَةَ فَإِذَا وَاقَعَهَا دَقَّتْ عَلَيْهِ وَ عَلَى شَيْطَانِهِ‏ وَ جَاذَبَهُ الشَّيْطَانُ‏ بِالسِّلْسِلَةِ كُلَّمَا وَقَعَ رَأْسُهُ نَظَرَ إِلَى قُبْحِ وَجْهِهِ كَلَحَ فِي وَجْهِهِ قَالَ فَيَقُولُ‏ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ‏ وَيْحَكَ بِمَا أَغْوَيْتَنِي احْمِلْ عَنِّي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَيَقُولُ يَا شَقِيُّ كَيْفَ أَحْمِلُ عَنْكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ أَنَا وَ أَنْتَ الْيَوْمَ‏ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ. ثُمَّ يَضْرِبُ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً فَيَهْوِي سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى عَيْنٍ يُقَالُ لَهَا آنِيَةٌ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى‏ تُسْقى‏ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ وَ هِيَ عَيْنٌ يَنْتَهِي حَرُّهَا وَ طَبْخُهَا وَ أُوقِدَ عَلَيْهَا مُذْ خَلَقَ اللَّهُ جَهَنَّمَ كُلُّ أَوْدِيَةِ النَّارِ تَنَامُ وَ تِلْكَ الْعَيْنُ لَا تَنَامُ مِنْ حَرِّهَا وَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا مَعْشَرَ الْأَشْقِيَاءِ ادْنُوا فَاشْرَبُوا مِنْهَا فَإِذَا أَعْرَضُوا عَنْهَا ضَرَبَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمَقَامِعِ وَ قِيلَ لَهُمْ‏ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

الإختصاص / النص / 363 / باب صفة النار ..... ص : 359

قَالَ ثُمَّ يُؤْتَوْنَ بِكَأْسٍ مِنْ حَدِيدٍ فِيهِ شَرْبَةٌ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُمْ تَقَلَّصَتْ شِفَاهُهُمْ وَ انْتَثَرَتْ لُحُومُ وُجُوهِهِمْ فَإِذَا شَرِبُوا مِنْهَا وَ صَارَ فِي أَجْوَافِهِمْ‏ يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ ثُمَّ يُضْرَبُ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةٌ فَيَهْوِي سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى يُوَاقِعَ السَّعِيرَ فَإِذَا وَاقَعَهَا سُعِّرَتْ فِي وُجُوهِهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ غُشِيَتْ أَبْصَارُهُمْ مِنْ نَفْحِهَا ثُمَّ يُضْرَبُ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةٌ فَيَهْوِي سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى شَجَرَةِ الزَّقُّومِ‏ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ‏ عَلَيْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ غُصْنٍ مِنْ نَارٍ فِي كُلِّ غُصْنٍ سَبْعُونَ أَلْفَ ثَمَرَةٍ مِنْ نَارٍ كُلُّ ثَمَرَةٍ كَأَنَّهَا رَأْسُ الشَّيْطَانِ‏ قُبْحاً وَ نَتْناً تَنْشِبُ عَلَى صَخْرَةٍ مُمَلَّسَةٍ سَوْخَاءَ كَأَنَّهَا مِرْآةٌ زَلِقَةٌ بَيْنَ أَصْلِ الصَّخْرَةِ إِلَى الصَّخْرَةِ سَبْعُونَ أَلْفَ عَامٍ أَغْصَانُهَا تُشْرَبُ مِنْ نَارٍ ثِمَارُهَا نَارٌ وَ فُرُوعُهَا نَارٌ فَيُقَالُ لَهُ يَا شَقِيُّ اصْعَدْ فَكُلَّمَا صَعِدَ زَلِقَ وَ كُلَّمَا زَلِقَ صَعِدَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ فِي الْعَذَابِ وَ إِذَا أَكَلَ مِنْهَا ثَمَرَةً يَجِدُهَا أَمَرَّ مِنَ الصَّبِرِ وَ أَنْتَنَ مِنَ الْجِيَفِ وَ أَشَدَّ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِذَا وَاقَعَتْ بَطْنَهُ غَلَتْ فِي بَطْنِهِ‏ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ‏ فَيَذْكُرُونَ مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِي دَارِ الدُّنْيَا مِنْ طِيبِ الطَّعَامِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ تَجْذِبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَهْوَوْنَ دَهْراً فِي ظُلَمٍ مُتَرَاكِبَةٍ فَإِذَا اسْتَقَرُّوا فِي النَّارِ سُمِعَ لَهُمْ صَوْتٌ كَصَيْحِ السَّمَكِ عَلَى الْمِقْلَى أَوْ كَقَضِيبِ الْقَصَبِ ثُمَّ يَرْمِي بِنَفْسِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ فِي أَوْدِيَةٍ مُذَابَةٍ مِنْ صُفْرٍ مِنْ نَارٍ وَ أَشَدَّ حَرّاً مِنَ النَّارِ تَغْلِي بِهِمُ الْأَوْدِيَةُ وَ تَرْمِي بِهِمْ فِي سَوَاحِلِهَا وَ لَهَا سَوَاحِلُ كَسَوَاحِلِ بَحْرِكُمْ هَذَا فَأَبْعَدُهُمْ مِنْهَا بَاعٌ وَ الثَّانِي ذِرَاعٌ وَ الثَّالِثُ فِتْرٌ فَتَحْمِلُ عَلَيْهِمْ هَوَامُّ النَّارِ الْحَيَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الدُّلْمِ لِكُلِّ عَقْرَبٍ سِتُّونَ فَقَاراً فِي كُلِّ فَقَارٍ قُلَّةٌ مِنْ سَمٍّ وَ حَيَّاتٌ سُودٌ زُرْقٌ مِثَالُ‏

المقنعة / 39 / 3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ..... ص : 39

و من أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة و ليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان‏ و من وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه و هو سنة من سنن النبي ص و فيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد و قلة الشكر منه-.

المقنعة / 39 / 3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ..... ص : 39

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ.

المقنعة / 104 / 9 باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون منه ..... ص : 103

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ وَ وَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ‏ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‏ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏.

المقنعة / 127 / 9 باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون منه ..... ص : 103

لِيَسْمَعَ دُعَائِي وَ يُعْطِيَنِي سُؤْلِي وَ يَغْفِرَ ذَنْبِي يَا رَبِّ أَنْتَ أَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ وَ أَكْرَمُ مَنْ أَعْطَى وَ أَرْحَمُ مَنِ اسْتُرْحِمَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قُلْتُ‏ وَ لَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ‏ نِعْمَ وَ اللَّهِ الْمُجِيبُ أَنْتَ وَ نِعْمَ الْمَدْعُوُّ وَ نِعْمَ الْمَسْئُولُ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ وَ عِزِّ مَلَكُوتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ وَ بِكُلِّ اسْمٍ تَسَمَّيْتَ بِهِ وَ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي مَغْفِرَةً جَمَّةً لَا تُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً وَ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذُنُوبِي بَعْدَهَا أَبَداً أَبَداً وَ أَعْطِنِي عِصْمَةً لَا أَعْصِيكَ مَعَهَا أَبَداً أَبَداً وَ خُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَحَبَّتِكَ وَ رِضَاكَ وَ وَفِّقْنِي لِذَلِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي بِهِ أَبَداً أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي وَ مِنْ فَوْقِي وَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيَّ وَ امْنَعْنِي أَنْ يُوصَلَ إِلَيَّ بِسُوءٍ وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ ضَعِيفٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ شَدِيدٍ وَ شَرَّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ الْعَامَّةِ وَ شَرَّ كُلِّ دَابَّةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ بِاللَّيْلِ‏

المقنعة / 146 / 11 باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة ..... ص : 145

ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه و إن اعتدل توهمه في الجميع بنى على الأكثر و قضى ما ظن أنه فاته كأنه أوهم في ثالثة أو رابعة و استوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة و يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس يتشهد في الثانية منهما و يسلم فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة و عند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها أو الركعتان من جلوس لا تضره و فيها احتياط للصلاة و تكتب له في الحسنات و يرغم بها الشيطان‏ و إن كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة أو الركعتان من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة.

المقنعة / 179 / 15 باب الدعاء بين الركعات ..... ص : 171

مَا لَا يَقْبَلُ مِنِّي جَهْلَهُ وَ ذَلِّلْ لِكُلِّ خَيْرٍ لِسَانِي وَ طَهِّرْ مِنَ الرِّيَاءِ قَلْبِي وَ لَا تُجْرِهِ فِي مَفَاصِلِي وَ اجْعَلْ عَمَلِي خَالِصاً لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَ أَنْوَاعِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَ بَاطِنِهَا وَ غَفَلَاتِهَا وَ جَمِيعِ مَا يُرِيدُنِي بِهِ الشَّيْطَانُ‏ الْعَنِيدُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعِلْمِهِ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى صَرْفِهِ عَنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ زَوَابِعِهِمْ وَ بَوَائِقِهِمْ وَ مَكَايِدِهِمْ وَ مَشَاهِدِ الْفَسَقَةِ مِنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ أَنْ أُسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي فَتَفْسُدَ عَلَيَّ آخِرَتِي وَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ضَرَراً مِنْهُمْ عَلَيَّ فِي مَعَاشِي أَوْ بِعَرْضِ بَلَاءٍ يُصِيبُنِي مِنْهُمْ لَا قُوَّةَ لِي بِهِ وَ لَا صَبْرَ لِي عَلَى احْتِمَالِهِ فَلَا تَبْتَلِيَنِّي يَا إِلَهِي بِمُقَاسَاتِهِ فَيَمْنَعَنِي ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِكَ أَوْ يَشْغَلَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ أَنْتَ الْعَاصِمُ الدَّافِعُ الْمَانِعُ الْوَاقِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الرَّفَاهِيَةَ فِي مَعِيشَتِي مَعِيشَةٍ أَقْوَى بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ وَ أَبْلُغُ بِهَا رِضْوَانَكَ وَ أَصِيرُ بِهَا بِمَنِّكَ إِلَى دَارِ الْحَيَوَانِ غَداً وَ ارْزُقْنِي (21)

المقنعة / 334 / 17 باب الدعاء في كل يوم منه و شرحه ..... ص : 332

وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَسَتِهِ وَ تَسْلِيطِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ خُدَعِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ شَرِكِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَحْزَابِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ مَكَايِدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِي قِيَامِهِ وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ عَنِّي صَبْراً وَ احْتِسَاباً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنِّي بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الْقُرْبَةَ وَ الْخَيْرَ الْمَقْبُولَ وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ التَّضَرُّعَ وَ الْخُشُوعَ وَ الرِّقَّةَ وَ النِّيَّةَ الصَّادِقَةَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ مَعَ صَالِحِ الْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدَّعْوَةِ وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ لَا هَمٍّ وَ لَا غَمٍّ وَ لَا سَقَمٍ وَ لَا غَفْلَةٍ وَ لَا نِسْيَانٍ بَلْ بِالتَّعَهُّدِ وَ التَّحَفُّظِ

المقنعة / 393 / 5 باب العمل و القول عند الخروج ..... ص : 391

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.

المقنعة / 401 / 9 باب الطواف ..... ص : 400

أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَهَّدْتُهُ لِيَشْهَدَ لِي عِنْدَكَ بِالْمُوَافَاةِ اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ اللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ إِحْسَانِي وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ الذُّلِّ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

المقنعة / 415 / 13 باب الغدو إلى عرفات ..... ص : 408

و ليجتهد في الدعاء فإنه يوم مسألة و طلب و لا يشتغل بالنظر إلى الناس و ليقبل قبل نفسه و يتعوذ بالله من الشيطان‏ و ليكثر من الاستغفار إن شاء الله.

المقنعة / 417 / 15 باب نزول المزدلفة ..... ص : 416

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ‏ وَ جُنُودَهُ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ ذَنْباً

المقنعة / 778 / 1 باب حدود الزناء ..... ص : 774

و هذا بضد ما ذهب إليه شيطان‏ الناصبة المكنى بأبي حنيفة و زعم أن من عقد على أمه أو أخته أو ابنته و هو يعرفهن و لا يجهل الرحم بينه و بينهن ثم وطئهن سقط عنه الحد لموضع الشبهة زعم بالعقد فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب و الاستخفاف بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات و هذا هدم للإسلام.

المقنعة / 798 / 7 باب الحد في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المخطور من الطعام ..... ص : 798

قال الله عز و جل‏ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏.

المقنعة / 798 / 7 باب الحد في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المخطور من الطعام ..... ص : 798

فوصفها تعالى بالنجاسة و هي الرجاسة و أضافها إلى أعمال الشيطان‏ الملعون على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين و أمر باجتنابها أمرا على الوجوب و كان ذلك مفيدا للنهي عنها بما يقتضي فيها التحريم.

المقنعة / 799 / 7 باب الحد في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المخطور من الطعام ..... ص : 798

إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ‏ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏1 / 52 / المبيت على فراش النبي ص ..... ص : 51

فَلَمَّا أَصْبَحَ الْقَوْمُ وَ أَرَادُوا الْفَتْكَ بِهِ ع ثَارَ إِلَيْهِمْ وَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ حِينَ عَرَفُوهُ وَ انْصَرَفُوا عَنْهُ وَ قَدْ ضَلَّتْ حِيَلُهُمْ فِي النَّبِيِّ ص وَ انْتَقَضَ مَا بَنَوْهُ مِنَ التَّدْبِيرِ فِي قَتْلِهِ وَ خَابَتْ ظُنُونُهُمْ وَ بَطَلَتْ آمَالُهُمْ وَ كَانَ بِذَلِكَ انْتِظَامُ الْإِيمَانِ وَ إِرْغَامُ الشَّيْطَانِ‏ وَ خِذْلَانُ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ الْعُدْوَانِ.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏1 / 191 / في الوصية لعلي ع في مرض النبي ص بعد تجهيزه أسامة لغزو الروم ..... ص : 179

الشيطان‏ و تعاون فيها أهل الإفك و العدوان فتخاذل في إنكارها أهل الإيمان و كان ذلك تأويل قول الله عز اسمه‏ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (فصل) و فيما عددناه من مناقب أمير المؤمنين ع بعد الذي تقدم ذكره من ذلك في حجة الوداع أدل دليل على تخصصه ع فيها بما لم يشركه فيه أحد من الأنام إذ كان كل واحد منه بابا من الفضل قائما بنفسه غير محتاج في معناه إلى سواه.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏1 / 200 / قضاء علي ع أيام خلافة أبي بكر ..... ص : 199

وَ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي وَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ مَا أَغْنَاهُ عَنِ الرَّأْيِ فِي هَذَا الْمَكَانِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ الْكَلَالَةَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ عَلَى انْفِرَادِهِ وَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَيْضاً عَلَى حِدَتِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ قَائِلًا

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏1 / 208 / قضاء علي ع أيام خلافة عمر بن الخطاب ..... ص : 202

فَلَمَّا انْتَهَى الْخَبَرُ إِلَى مَنْ بِالْكُوفَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْهَوْهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ الْخَبَرُ فَزِعَ عُمَرُ لِذَلِكَ فَزَعاً شَدِيداً ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ قَدْ جَمَعَ لَكُمْ جُمُوعاً وَ أَقْبَلَ بِهَا لِيُطْفِئَ بِهَا نُورَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ أَهْلَ هَمَذَانَ وَ أَهْلَ أَصْفَهَانَ وَ الرَّيِّ وَ قُومَسَ وَ نَهَاوَنْدَ مُخْتَلِفَةٌ أَلْسِنَتُهَا وَ أَلْوَانُهَا وَ أَدْيَانُهَا قَدْ تَعَاهَدُوا وَ تَعَاقَدُوا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ بِلَادِهِمْ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ يَخْرُجُوا إِلَيْكُمْ فَيَغْزُوكُمْ فِي بِلَادِكُمْ فَأَشِيرُوا عَلَيَّ وَ أَوْجِزُوا وَ لَا تُطْنِبُوا فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ لَهُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَيَّامِ.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏1 / 225 / كلامه ع في وجوب المعرفة بالله و التوحيد ..... ص : 223

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ حَرْبِ صِفِّينَ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَبِّرْنَا عَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مِنَ الْحَرْبِ أَ كَانَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَدَرٍ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا عَلَوْتُمْ تَلْعَةً وَ لَا هَبَطْتُمْ وَادِياً إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهِ قَضَاءٌ وَ قَدَرٌ فَقَالَ الرَّجُلُ فَعِنْدَ اللَّهِ أَحْتَسِبُ عَنَائِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ وَ الْقَدَرُ سَاقَانَا إِلَى الْعَمَلِ فَمَا وَجْهُ الثَّوَابِ لَنَا عَلَى الطَّاعَةِ وَ مَا وَجْهُ الْعِقَابِ لَنَا عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ وَ ظَنَنْتَ يَا رَجُلُ أَنَّهُ قَضَاءٌ حَتْمٌ وَ قَدَرٌ لَازِمٌ لَا تَظُنَّ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهِ مَقَالُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ حِزْبِ الشَّيْطَانِ‏ وَ خُصَمَاءِ الرَّحْمَنِ وَ قَدَرِيَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مَجُوسِهَا إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَمَرَ تَخْيِيراً وَ نَهَى تَحْذِيراً وَ كَلَّفَ يَسِيراً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏1 / 251 / كلامه ع لما أراد الخروج من ذي قار إلى البصرة ..... ص : 251

و من كلامه ع حين نهض من ذي قار متوجها إلى البصرة بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْجِهَادَ وَ عَظَّمَهُ وَ جَعَلَهُ نُصْرَةً لَهُ وَ اللَّهِ مَا صَلَحَتْ دُنْيَا قَطُّ وَ لَا دِينٌ إِلَّا بِهِ وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَ شَبَّهَ فِي ذَلِكَ وَ خَدَعَ وَ قَدْ بَانَتِ الْأُمُورُ وَ تَمَخَّضَتْ وَ اللَّهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَراً وَ لَا جَعَلُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ نَصَفاً وَ إِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقّاً تَرَكُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ وَ لَئِنْ كُنْتُ شَرِكْتُهُمْ فِيهِ إِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا تَبِعَتُهُ إِلَّا قِبَلَهُمْ وَ إِنَّ أَعْظَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ إِنِّي لَعَلَى بَصِيرَتِي مَا لُبِسَتْ عَلَيَّ وَ إِنَّهَا لَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فِيهَا الْحُمَّى وَ الْحُمَّةُ قَدْ طَالَتْ هُلْبَتُهَا وَ أَمْكَنَتْ دِرَّتُهَا يَرْضَعُونَ أُمّاً فَطَمَتْ وَ يُحْيُونَ بَيْعَةً تُرِكَتْ لِيَعُودَ الضَّلَالُ إِلَى نِصَابِهِ مَا أَعْتَذِرُ مِمَّا فَعَلْتُ وَ لَا أَتَبَرَّأُ مِمَّا صَنَعْتُ فَخَيْبَةً لِلدَّاعِي وَ مَنْ دَعَا لَوْ قِيلَ لَهُ إِلَى مَنْ دَعْوَاكَ وَ إِلَى مَنْ أَجَبْتَ وَ مَنْ إِمَامُكَ وَ مَا سُنَّتُهُ إِذاً لَزَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ مَقَامِهِ وَ لَصَمَتَ لِسَانُهُ فَمَا نَطَقَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنَا مَاتِحُهُ لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ وَ لَا يَلْقَوْنَ بَعْدَهُ رِيّاً

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏1 / 353 / ما وقع لرجل من عبس بسبب تكذيبه لعلي ع ..... ص : 352

الْحَارِثِ وَ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا شَهِدْنَا عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ‏ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ وَرِثْتُ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ وَ نَكَحْتُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَنَا سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَ آخِرُ أَوْصِيَاءِ النَّبِيِّينَ لَا يَدَّعِي ذَلِكَ غَيْرِي إِلَّا أَصَابَهُ اللَّهُ بِسُوءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَبْسٍ كَانَ جَالِساً بَيْنَ الْقَوْمِ مَنْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يَبْرَحْ مَكَانَهُ حَتَّى تَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ‏ فَجُرَّ بِرِجْلِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَا قَوْمَهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ تَعْرِفُونَ بِهِ عَرْضاً قَبْلَ هَذَا قَالُوا اللَّهُمَّ لَا.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏2 / 93 / خطبة الإمام الحسين ع بأصحابه في كربلاء قبل عاشوراء ..... ص : 91

وَ تَكَلَّمَ جَمَاعَةُ أَصْحَابِهِ بِكَلَامٍ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ فَجَزَاهُمُ الْحُسَيْنُ ع خَيْراً وَ انْصَرَفَ إِلَى مِضْرَبِهِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنِّي لَجَالِسٌ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ الَّتِي قُتِلَ أَبِي فِي صَبِيحَتِهَا وَ عِنْدِي عَمَّتِي زَيْنَبُ تُمَرِّضُنِي إِذِ اعْتَزَلَ أَبِي فِي خِبَاءٍ لَهُ وَ عِنْدَهُ جُوَيْنٌ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ وَ هُوَ يُعَالِجُ سَيْفَهُ وَ يُصْلِحُهُ وَ أَبِي يَقُولُ-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| يَا دَهْرُ أُفٍّ لَكَ مِنْ خَلِيلِ‏ |  | كَمْ لَكَ بِالْإِشْرَاقِ وَ الْأَصِيلِ‏ |
| مِنْ صَاحِبٍ أَوْ طَالِبٍ قَتِيلِ‏ |  | وَ الدَّهْرُ لَا يَقْنَعُ بِالْبَدِيلِ‏ |
| وَ إِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ‏ |  | وَ كُلُّ حَيٍّ سَالِكٌ سَبِيلِي‏ |
|  |  |  |

- فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً حَتَّى فَهِمْتُهَا وَ عَرَفْتُ مَا أَرَادَ فَخَنَقَتْنِي الْعَبْرَةُ فَرَدَدْتُهَا وَ لَزِمْتُ السُّكُوتَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ الْبَلَاءَ قَدْ نَزَلَ وَ أَمَّا عَمَّتِي فَإِنَّهَا سَمِعَتْ مَا سَمِعْتُ وَ هِيَ امْرَأَةٌ وَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ الرِّقَّةُ وَ الْجَزَعُ فَلَمْ تَمْلِكْ نَفْسَهَا أَنْ وَثَبَتْ تَجُرُّ ثَوْبَهَا وَ إِنَّهَا لَحَاسِرَةٌ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ وَا ثُكْلَاهْ لَيْتَ الْمَوْتَ أَعْدَمَنِي الْحَيَاةَ الْيَوْمَ مَاتَتْ أُمِّي فَاطِمَةُ وَ أَبِي عَلِيٌّ وَ أَخِي الْحَسَنُ يَا خَلِيفَةَ الْمَاضِي وَ ثِمَالَ الْبَاقِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْحُسَيْنُ ع فَقَالَ لَهَا يَا أُخَيَّةُ لَا يُذْهِبَنَّ حِلْمَكِ الشَّيْطَانُ‏ وَ تَرَقْرَقَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ وَ قَالَ لَوْ تُرِكَ الْقَطَاةُ لَنَامَ فَقَالَتْ يَا وَيْلَتَاهْ‏

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏2 / 103 / واقعة كربلاء و بطولة الإمام الحسين و أصحابه و استشهادهم و ما جرى عليهم بعده ..... ص : 95

فَبَرَزَ إِلَيْهِ مُزَاحِمُ بْنُ حُرَيْثٍ فَقَالَ لَهُ أَنَا عَلَى دِينِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ نَافِعٌ أَنْتَ عَلَى دِينِ الشَّيْطَانِ‏ وَ حَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / ج‏2 / 200 / مناظرة الإمام الصادق ع مع جماعة من الزنادقة ..... ص : 199

الْمُقَفَّعِ فِي نَفَرٍ مِنَ الزَّنَادِقَةِ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ فِي الْمَوْسِمِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فِيهِ إِذْ ذَاكَ يُفْتِي النَّاسَ وَ يُفَسِّرُ لَهُمُ الْقُرْآنَ وَ يُجِيبُ عَنِ الْمَسَائِلِ بِالْحُجَجِ وَ الْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الْقَوْمُ لِابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ هَلْ لَكَ فِي تَغْلِيطِ هَذَا الْجَالِسِ وَ سُؤَالِهِ عَمَّا يَفْضَحُهُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْمُحِيطِينَ بِهِ فَقَدْ تَرَى فِتْنَةَ النَّاسِ بِهِ وَ هُوَ عَلَّامَةُ زَمَانِهِ فَقَالَ لَهُمُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ نَعَمْ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَفَرَّقَ النَّاسَ فَقَالَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَاتٌ وَ لَا بُدَّ لِكُلِّ مَنْ كَانَ بِهِ سُعَالٌ أَنْ يَسْعُلَ فَتَأْذَنُ فِي السُّؤَالِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَلْ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ إِلَى كَمْ تَدُوسُونَ هَذَا الْبَيْدَرَ وَ تَلُوذُونَ بِهَذَا الْحَجَرِ وَ تَعْبُدُونَ هَذَا الْبَيْتَ الْمَرْفُوعَ بِالطُّوبِ وَ الْمَدَرِ وَ تُهَرْوِلُونَ حَوْلَهُ هَرْوَلَةَ الْبَعِيرِ إِذَا نَفَرَ مَنْ فَكَّرَ فِي ذَلِكَ وَ قَدَّرَ عَلِمَ أَنَّهُ فِعْلُ غَيْرِ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ وَ نِظَامُهُ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ وَ آبَائِهِ السَّلَامُ إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَّ فَلَمْ يَسْتَعْذِبْهُ وَ صَارَ الشَّيْطَانُ‏ وَلِيَّهُ وَ رَبَّهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ لَهُ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مَجْمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَأَحَقُّ مَنْ‏

الأمالي (للمفيد) / النص / 59 / المجلس السابع

ص لَا يَبْدَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِقِتَالٍ حَتَّى آمُرَكُمْ قَالَ فَرَمَوْا فِينَا فَقُلْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رُمِينَا فَقَالَ كُفُّوا ثُمَّ رَمَوْنَا فَقَتَلُوا مِنَّا- قُلْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَتَلُونَا فَقَالَ احْمِلُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ قَالَ فَحَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَنْشَبَ بَعْضُنَا فِي بَعْضِ الرِّمَاحِ حَتَّى لَوْ مَشَى مَاشٍ لَمَشَى عَلَيْهَا ثُمَّ نَادَى مُنَادِي عَلِيٍّ ع عَلَيْكُمْ بِالسُّيُوفِ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُ بِهَا الْبِيضَ فَتَنْبُو لَنَا فَنَادَى مُنَادِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَيْكُمْ بِالْأَقْدَامِ- قَالَ فَمَا رَأَيْنَا يَوْماً كَانَ أَكْثَرَ قَطْعَ أَقْدَامٍ مِنْهُ قَالَ فَذَكَرْتُ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ أَنْصَارُهَا بَنُو ضَبَّةَ جَدَّ اللَّهُ أَقْدَامَهُمْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ- ثُمَّ نَادَى مُنَادِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَيْكُمْ بِالْبَعِيرِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ‏ قَالَ فَعَقَرَهُ رَجُلٌ بِرُمْحِهِ وَ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ فَبَرَكَ وَ رَغَا وَ صَاحَتْ عَائِشَةُ صَيْحَةً شَدِيدَةً فَوَلَّى النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَنَادَى مُنَادِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ.

الأمالي (للمفيد) / النص / 77 / المجلس التاسع

الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقُومَ بِتَفْضِيلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع خَطِيباً عَلَى أَصْحَابِكَ لِيُبَلِّغُوا مَنْ بَعْدَهُمْ ذَلِكَ عَنْكَ- وَ قَدْ أَمَرَ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ تَسْمَعَ مَا تَذْكُرُهُ وَ اللَّهُ يُوحِي إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ مَنْ خَالَفَكَ فِي أَمْرِهِ فَلَهُ النَّارُ وَ مَنْ أَطَاعَكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص مُنَادِياً فَنَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَ خَرَجَ حَتَّى عَلَا الْمِنْبَرَ- وَ كَانَ أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ ثُمَّ قَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ أَنَا الْبَشِيرُ وَ أَنَا النَّذِيرُ وَ أَنَا النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ إِنِّي مُبَلِّغُكُمْ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَمْرِ رَجُلٍ لَحْمُهُ مِنْ لَحْمِي وَ دَمُهُ مِنْ دَمِي وَ هُوَ عَيْبَةُ الْعِلْمِ وَ هُوَ الَّذِي انْتَجَبَهُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ اصْطَفَاهُ وَ تَوَلَّاهُ وَ هَدَاهُ وَ خَلَقَنِي وَ إِيَّاهُ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ فَفَضَّلَنِي بِالرِّسَالَةِ وَ فَضَّلَهُ بِالتَّبْلِيغِ عَنِّي وَ جَعَلَنِي مَدِينَةَ الْعِلْمِ وَ جَعَلَهُ الْبَابَ وَ جَعَلَهُ خَازِنَ الْعِلْمِ وَ الْمُقْتَبَسَ مِنْهُ الْأَحْكَامُ وَ خَصَّهُ بِالْوَصِيَّةِ وَ أَبَانَ أَمْرَهُ وَ خَوَّفَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ أَوْجَبَ مُوَالاتَهُ وَ أَمَرَ جَمِيعَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِ وَ إِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ عَادَاهُ عَادَانِي وَ مَنْ وَالاهُ وَالانِي وَ مَنْ نَاصَبَهُ نَاصَبَنِي- وَ مَنْ خَالَفَهُ خَالَفَنِي وَ مَنْ عَصَاهُ عَصَانِي وَ مَنْ آذَاهُ فَقَدْ آذَانِي- وَ مَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَ مَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَ مَنْ أَرْضَاهُ فَقَدْ أَرْضَانِي وَ مَنْ حَفِظَهُ حَفِظَنِي وَ مَنْ حَارَبَهُ حَارَبَنِي وَ مَنْ أَعَانَهُ أَعَانَنِي وَ مَنْ أَرَادَهُ أَرَادَنِي وَ مَنْ كَادَهُ فَقَدْ كَادَنِي-

الأمالي (للمفيد) / النص / 110 / المجلس الثاني عشر

مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ بِكُمْ يُفْتَحُ هَذَا الْأَمْرُ وَ بِكُمْ يُخْتَمُ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ‏- أَنْتُمْ حِزْبُ اللَّهِ وَ أَعْدَاؤُكُمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏ طُوبَى لِمَنْ أَطَاعَكُمْ وَ وَيْلٌ لِمَنْ عَصَاكُمْ أَنْتُمْ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا اهْتَدَى وَ مَنْ تَرَكَهَا ضَلَّ أَسْأَلُ اللَّهَ لَكُمُ الْجَنَّةَ لَا يَسْبِقُكُمْ أَحَدٌ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ- فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا.

الأمالي (للمفيد) / النص / 118 / المجلس الرابع عشر

2 قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَلِيٍّ الدَّهَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَسْعَدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏ سَمِعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلًا يَشْتِمُ قَنْبَراً وَ قَدْ رَامَ قَنْبَرٌ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَنَادَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع مَهْلًا يَا قَنْبَرُ دَعْ شَاتِمَكَ مُهَاناً تُرْضِ الرَّحْمَنَ وَ تُسْخِطِ الشَّيْطَانَ‏ وَ تُعَاقِبْ عَدُوَّكَ فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَرْضَى الْمُؤْمِنُ رَبَّهُ بِمِثْلِ الْحِلْمِ وَ لَا أَسْخَطَ الشَّيْطَانَ‏ بِمِثْلِ الصَّمْتِ وَ لَا عُوقِبَ الْأَحْمَقُ بِمِثْلِ السُّكُوتِ عَنْهُ.

الأمالي (للمفيد) / النص / 145 / المجلس الثامن عشر

شُعْبَةٍ عَلَى كُلِّ شُعْبَةٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ‏ يَكْلَحُ فِي وَجْهِهِ وَ يَتْفُلُ فِيهِ.

الأمالي (للمفيد) / النص / 201 / المجلس الثالث و العشرون

الشَّيْطَانِ‏ لَيَدْرَأُ الْقُلُوبَ عَنْ تَنَبُّهِهَا وَ تُذْهِلُهَا عَنْ مَوْجُودِ الْهُدَى وَ مَعْرِفَةِ أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ عَصَمَ اللَّهُ وَ لَيْسَ يَعْرِفُ تَصَرُّفَ أَيَّامِهَا- وَ تَقَلُّبَ حَالاتِهَا وَ عَاقِبَةَ ضَرَرِ فِتْنَتِهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ وَ نَهَجَ سَبِيلَ الرُّشْدِ- وَ سَلَكَ سَبِيلَ الْقَصْدِ مِمَّنِ اسْتَعَانَ عَلَى ذَلِكَ بِالزُّهْدِ فَكَرَّرَ التَّفَكُّرَ وَ اتَّعَظَ بِالْعِبَرِ فَازْدَجَرَ وَ زَهِدَ فِي عَاجِلِ بَهْجَةِ الدُّنْيَا فَتَجَافَى عَنْ لَذَّاتِهَا- وَ رَغِبَ فِي دَائِمِ نَعِيمِ الْآخِرَةِ وَ سَعى‏ لَها سَعْيَها وَ رَاقَبَ الْمَوْتَ وَ سَئِمَ الْحَيَاةَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَظَرَ إِلَى مَا فِي الدُّنْيَا بِعَيْنٍ نَيِّرَةٍ حَدِيدَةِ النَّظَرِ فَأَبْصَرَ حَوَادِثَ الْفِتَنِ وَ ضَلَالَ الْبِدَعِ وَ جَوْرَ الْمُلُوكِ الظَّلَمَةِ فَقَدْ لَعَمْرِي اسْتَدْبَرْتُمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُتَرَاكِمَةِ وَ الِانْهِمَاكِ فِيهَا مَا تَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَى تَجَنُّبِ الْغُوَاةِ وَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَ الْبَغْيِ وَ

الأمالي (للمفيد) / النص / 234 / المجلس السابع و العشرون

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَقَالَتِي وَ عُوا كَلَامِي إِنَّ الْخُيَلَاءَ مِنَ التَّجَبُّرِ وَ النَّخْوَةَ مِنَ التَّكَبُّرِ- وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ عَدُوٌّ حَاضِرٌ يَعِدُكُمُ الْبَاطِلَ أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ فَ لا تَنابَزُوا وَ لَا تَخَاذَلُوا فَإِنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَ مَنْ تَرَكَهَا مَرَقَ وَ مَنْ فَارَقَهَا مُحِقَ- لَيْسَ الْمُسْلِمُ بِالْخَائِنِ إِذَا ائْتُمِنَ وَ لَا بِالْمُخْلِفِ إِذَا وَعَدَ وَ لَا بِالْكَذُوبِ إِذَا نَطَقَ نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ وَ قَوْلُنَا الْحَقُّ وَ فِعْلُنَا الْقِسْطُ وَ مِنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَ فِينَا قَادَةُ الْإِسْلَامِ وَ أُمَنَاءُ الْكِتَابِ نَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّهِ وَ الشِّدَّةِ فِي أَمْرِهِ وَ ابْتِغَاءِ رِضْوَانِهِ وَ إِلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَوْفِيرِ الْفَيْ‏ءِ لِأَهْلِهِ- أَلَا وَ إِنَّ أَعْجَبَ الْعَجَبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الْأُمَوِيَّ وَ عَمْرَو بْنَ‏

الأمالي (للمفيد) / النص / 244 / المجلس الثامن و العشرون

رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَكْرِهِ وَ بَغْيِهِ وَ ظُلْمِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ شَرَكِهِ وَ زَبَانِيَتِهِ وَ جُنْدِهِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ مِنْ دَابَّةٍ وَ هَامَّةٍ أَوْ جِنٍّ أَوْ إِنْسٍ مِمَّا يَتَحَرَّكُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ كَاهِنٍ وَ سَاحِرٍ وَ رَاكِزٍ وَ نَافِثٍ وَ رَاقٍ رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَ طَاغٍ وَ بَاغٍ وَ نَافِسٍ وَ ظَالِمٍ وَ مُعْتَدٍ وَ جَائِرٍ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَمَى وَ الصَّمَمِ وَ الْبَكَمِ- وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الشَّكِّ وَ الرَّيْبِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْفَشَلِ وَ الْعَجْزِ وَ التَّفْرِيطِ وَ الْعَجَلَةِ وَ التَّضْيِيعِ وَ التَّقْصِيرِ وَ الْإِبْطَاءِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ- فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ‏ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى‏- رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْحَاجَةِ وَ الْفَاقَةِ وَ الْمَسْأَلَةِ وَ الضَّيْعَةِ وَ الْعَائِلَةِ- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّيقِ وَ الشِدَّةِ وَ الْقَيْدِ وَ الْحَبْسِ وَ الْوَثَاقِ وَ السُّجُونِ وَ الْبَلَاءِ وَ كُلِّ مُصِيبَةٍ لَا صَبْرَ لِي عَلَيْهَا آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- اللَّهُمَّ أَعْطِنَا كُلَّ الَّذِي سَأَلْنَاكَ وَ زِدْنَا مِنْ فَضْلِكَ عَلَى قَدْرِ جَلَالِكَ وَ عَظَمَتِكَ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

الأمالي (للمفيد) / النص / 289 / المجلس الرابع و الثلاثون

فِيهَا الْجِهَادُ قَالَ فِتْنَةُ قَوْمٍ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَ هُمْ مُخَالِفُونَ لِسُنَّتِي وَ طَاعِنُونَ فِي دِينِي فَقُلْتُ فَعَلَامَ نُقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى إِحْدَاثِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَ فِرَاقِهِمْ لِأَمْرِي وَ اسْتِحْلَالِهِمْ دِمَاءَ عِتْرَتِي- قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ وَعَدْتَنِي الشَّهَادَةَ فَسَلِ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُعَجِّلَهَا لِي فَقَالَ أَجَلْ قَدْ كُنْتُ وَعَدْتُكَ الشَّهَادَةَ فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذَا خُضِبَتْ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ أَوْمَى إِلَى رَأْسِي وَ لِحْيَتِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا إِذَا بَيَّنْتَ لِي مَا بَيَّنْتَ فَلَيْسَ بِمَوْطِنِ صَبْرٍ وَ لَكِنَّهُ مَوْطِنُ بُشْرَى وَ شُكْرٍ- فَقَالَ أَجَلْ فَأَعِدَّ لِلْخُصُومَةِ فَإِنَّكَ مُخَاصَمُ أُمَّتِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْشِدْنِي الْفَلْجَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ قَوْماً قَدْ عَدَلُوا عَنِ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالِ فَخَاصِمْهُمْ فَإِنَّ الْهُدَى مِنَ اللَّهِ وَ الضَّلَالَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏- يَا عَلِيُّ إِنَّ الْهُدَى هُوَ اتِّبَاعُ أَمْرِ اللَّهِ دُونَ الْهَوَى وَ الرَّأْيِ وَ كَأَنَّكَ بِقَوْمٍ قَدْ تَأَوَّلُوا الْقُرْآنَ وَ أَخَذُوا بِالشُّبُهَاتِ وَ اسْتَحَلُّوا الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ الْبَخْسَ بِالزَّكَاةِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا هُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَ هُمْ أَهْلُ رِدَّةٍ أَمْ أَهْلُ فِتْنَةٍ قَالَ هُمْ أَهْلُ فِتْنَةٍ يَعْمَهُونَ فِيهَا إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُمُ الْعَدْلُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَدْلُ مِنَّا أَمْ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ بَلْ مِنَّا بِنَا يَفْتَحُ اللَّهُ‏

الأمالي (للمفيد) / النص / 291 / المجلس الرابع و الثلاثون

9 قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْآدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَعْرُوفُ بِزُحَلَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ- يَا جَمِيلُ أَخْبِرْ بِهَذَا الْحَدِيثِ غُرَرَ أَصْحَابِكَ قُلْتُ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِي قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يَهُونُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ قَدْ مَدَحَ اللَّهُ صَاحِبَ الْقَلِيلِ فَقَالَ‏ وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏.

الأمالي (للمفيد) / النص / 346 / المجلس الحادي و الأربعون

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع نَزَلَ عَلَيَّ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقُومَ بِتَفْضِيلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع خَطِيباً عَلَى أَصْحَابِكَ لِيُبَلِّغُوا مَنْ بَعْدَهُمْ ذَلِكَ عَنْكَ وَ يَأْمُرُ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ تَسْمَعَ مَا تَذْكُرُهُ وَ اللَّهُ يُوحِي إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ مَنْ خَالَفَكَ فِي أَمْرِهِ فَلَهُ النَّارُ وَ مَنْ أَطَاعَكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص مُنَادِياً فَنَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَ خَرَجَ حَتَّى عَلَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ ثُمَّ قَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ أَنَا الْبَشِيرُ وَ أَنَا النَّذِيرُ وَ أَنَا النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ إِنِّي مُبَلِّغُكُمْ عَنِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ فِي أَمْرِ رَجُلٍ لَحْمُهُ مِنْ لَحْمِي وَ دَمُهُ مِنْ دَمِي وَ هُوَ عَيْبَةُ الْعِلْمِ وَ هُوَ الَّذِي انْتَجَبَهُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ اصْطَفَاهُ وَ هَدَاهُ وَ تَوَلَّاهُ وَ خَلَقَنِي وَ إِيَّاهُ وَ فَضَّلَنِي بِالرِّسَالَةِ وَ فَضَّلَهُ بِالتَّبْلِيغِ عَنِّي وَ جَعَلَنِي مَدِينَةَ الْعِلْمِ وَ جَعَلَهُ الْبَابَ وَ جَعَلَنِي خَازِنَ الْعِلْمِ وَ الْمُقْتَبَسَ مِنْهُ الْأَحْكَامُ- وَ خَصَّهُ بِالْوَصِيَّةِ وَ أَبَانَ أَمْرَهُ وَ خَوَّفَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ أَزْلَفَ مَنْ وَالاهُ- وَ غَفَرَ لِشِيعَتِهِ وَ أَمَرَ النَّاسَ جَمِيعاً بِطَاعَتِهِ وَ أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ عَادَاهُ عَادَانِي وَ مَنْ وَالاهُ وَالانِي وَ مَنْ نَاصَبَهُ نَاصَبَنِي وَ مَنْ خَالَفَهُ خَالَفَنِي وَ مَنْ عَصَاهُ عَصَانِي وَ مَنْ آذَاهُ آذَانِي وَ مَنْ أَبْغَضَهُ أَبْغَضَنِي وَ مَنْ أَحَبَّهُ أَحَبَّنِي وَ مَنْ أَرَادَهُ أَرَادَنِي وَ مَنْ كَادَهُ كَادَنِي وَ مَنْ نَصَرَهُ نَصَرَنِي- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا لَمَّا أَمَرَكُمْ بِهِ وَ أَطِيعُوهُ فَإِنِّي أُخَوِّفُكُمْ عِقَابَ اللَّهِ-

الأمالي (للمفيد) / النص / 349 / المجلس الحادي و الأربعون

الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَخْطُبُ النَّاسَ بَعْدَ الْبَيْعَةِ لَهُ بِالْأَمْرِ فَقَالَ نَحْنُ حِزْبُ اللَّهِ الْغَالِبُونَ وَ عِتْرَةُ رَسُولِهِ الْأَقْرَبُونَ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ الطَّيِّبُونَ الطَّاهِرُونَ وَ أَحَدُ الثَّقَلَيْنِ اللَّذَيْنِ خَلَّفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أُمَّتِهِ وَ التَّالِي كِتَابَ اللَّهِ فِيهِ تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ- لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‏ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْنَا فِي تَفْسِيرِهِ لَا نَتَظَنَّى تَأْوِيلَهُ بَلْ نَتَيَقَّنُ حَقَائِقَهُ فَأَطِيعُونَا فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ إِذْ كَانَتْ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ مَقْرُونَةً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‏ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‏ وَ أُحَذِّرُكُمُ الْإِصْغَاءَ لِهُتَافِ الشَّيْطَانِ‏ بِكُمْ فَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏ فَتَكُونُوا كَأَوْلِيَائِهِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ- لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ‏ فَتُلْقَوْنَ إِلَى الرِّمَاحِ وَزَراً وَ إِلَى السُّيُوفِ جَزَراً وَ لِلْعُمُدِ حَطَماً وَ لِلسِّهَامِ غَرَضاً ثُمَ‏ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 12 / في تنزيه آدم ع

الكراهة تتعلق بالقبيح و غير القبيح من الحكيم تعالى و كذلك النهي كما جعلنا الأمر منه يتعلق بالواجب و غير الواجب لارتفع الفرق بين الواجب و الندب مع ثبوت الفصل بينهما في العقول فإن قيل فما معنى حكايته تعالى عنهما قولهما رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا و قوله تعالى‏ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‏ قلنا معناه أنا نقصنا أنفسنا و بخسناها ما كنا نستحقه من الثواب بفعل ما أريد منا من الطاعة و حرمناها الفائدة الجليلة من التعظيم من ذلك الثواب و إن لم نكن مستحقا قبل أن نفعل الطاعة التي نستحق بها فهو في حكم المستحق فيجوز أن يوصف من فوت نفسه بأنه ظالم لها كما يوصف بذلك من فوت نفسه المنافع المستحقة و هذا هو معنى قوله تعالى‏ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‏ فإن قيل فإذا لم يقع من آدم ع على قولكم معصية فلم أخرج من الجنة على سبيل العقوبة و سلب لباسه على هذا الوجهة و لو لا أن الإخراج من الجنة و سلب اللباس على سبيل الجزاء على الذنب لما قال الله تعالى‏ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ‏ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما و قال تعالى في موضع آخر فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ‏ قلنا نفس الإخراج من الجنة لا يكون عقابا لأن سلب اللذات و المنافع ليس بعقوبة و إنما العقوبة هي الضرب و الألم الواقعان على سبيل الاستخفاف و الإهانة و كذلك نزع اللباس و إبداء السوءة و لو كانت هذه الأمور مما يجوز أن تكون عقابا و يجوز أن يكون غيره لصرفناها عن باب العقاب إلى غيره بدلالة أن العقاب لا يجوز أن يستحقه الأنبياء ع فإذا فعلنا ذلك فيما يجوز أن يكون واقعا على سبيل العقوبة فهو أولى فيما لا يجوز أن يكون كذلك فإن قيل فما وجه ذلك إن لم تكن عقوبة قلنا لا يمتنع أن يكون الله تعالى علم أن المصلحة تقتضي تبقية آدم ع في الجنة و تكليفه فيها متى لم يتناول من الشجرة فمتى تناول منها تغيرت الحال في المصلحة و صار إخراجه عنها و تكليفه في دار

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 29 / في تنزيه إبراهيم ع

أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‏ قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى‏ وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي‏ أ و ليس هذا الكلام و الطلب عن إبراهيم ع يدلان على أنه لم يكن موقنا بأن الله تعالى يحيي الأموات و كيف يكون نبيا من يشك في ذلك أ و ليس قد روى المفسرون أن إبراهيم ع مر بحوت نصفه في البر و نصفه في البحر و دواب البر و البحر تأكل منه و أخطر الشيطان‏ بباله استبعاد رجوع ذلك حيا مؤلفا مع تفرق أجزائه و انقسام أعضائه في بطون حيوان البر و البحر فشك فسأل الله تعالى ما تضمنته الآية

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 58 / يوسف بن يعقوب ع

ع لم يتمكن من ذلك و لا قدر عليه فلذلك عدل عنه مسألة فإن قيل فما معنى قوله تعالى‏ وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً و كيف يرضى بأن يسجدوا له و السجود لا يكون إلا لله تعالى الجواب قلنا في ذلك وجوه منها أن يكون تعالى لم يرد بقوله إنهم سجدوا له إلى جهته بل سجدوا لله تعالى من أجله لأنه تعالى جمع بينهم و بينه كما يقول القائل إنما صليت لوصولي إلى أهلي و صمت لشفائي من مرضي و إنما يريد من أجل ذلك فإن قيل هذا التأويل يفسده قوله تعالى‏ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا قلنا ليس هذا التأويل بمانع من مطابقة الرؤيا المتقدمة في المعنى دون الصورة لأنه ع لما رأى سجود الكواكب و القمرين له كان تأويل ذلك بلوغه أرفع المنازل و أعلى الدرجات و نيله أمانيه و أغراضه فلما اجتمع مع أبويه و رأياه في الحال الرفيعة العالية و نال ما كان يتمناه من اجتماع الشمل كان ذلك مصدقا لرؤياه المتقدمة فلذلك قال‏ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ‏ فلا بد لمن ذهب إلى أنهم سجدوا له على الحقيقة من أن يجعل ذلك مطابقا للرؤيا المتقدمة في المعنى دون الصورة لأنه ما كان رأى في منامه أن إخوته و أبويه سجدوا له و لا رأى في يقظته الكواكب تسجد له فقد صح أن التطابق في المعنى دون الصورة و منها أن يكون السجود لله تعالى غير أنه كان إلى جهة يوسف ع و نحوه كما يقال صلى فلان إلى القبلة و للقبلة و هذا لا يخرج يوسف ع من التعظيم أ لا ترى أن القبلة معظمة و إن كان السجود لله تعالى نحوها و منها أن السجود ليس يكون بمجرده عبادة حتى يضامه من الأفعال ما يكون عبادة فلا يمتنع أن يكون سجدوا له على سبيل التحية و الإعظام و الإكرام و لا يكون ذلك منكرا لأنه لم يقع على وجه العبادة التي يختص بها القديم تعالى مسألة فإن قيل فما معنى قوله تعالى حكاية عنه ع‏ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ‏ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي‏

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 59 / يوسف بن يعقوب ع

و هذا يقتضي أن يكون قد أطاع الشيطان‏ و نفذ فيه كيده و نزغه الجواب قلنا هذه الإضافة لا يقتضي ما تضمنه السؤال بل النزغ و القبيح كان منهم إليه و يجري ذلك مجرى قول القائل جرى بيني و بين فلان شر و إن كان من أحدهما و لم يشتركا فيه مسألة فإن قيل فما معنى قوله ع للعزيز اجْعَلْنِي عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ‏ و كيف يجوز أن يطلب الولاية من قبل الظالم الجواب قلنا إنما التمس تمكينه من خزائن الأرض ليحكم فيها بالعدل و ليصرفها إلى مستحقها و كان ذلك له من غير ولاية و إنما سأل الولاية للتمكن من الحق الذي له أن يفعله و لمن لا يتمكن من إقامة الحق أو الأمر بالمعروف أن يتسبب إليه و يتوصل إلى فعله فلا لوم في ذلك على يوسف ع و لا حرج‏

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 59 / أيوب ع

مسألة فإن قيل فما قولكم في الأمراض و المحن التي لحقت أيوب ع أ و ليس قد نطق القرآن بأنها كانت جزاء على ذنب في قوله‏ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ‏ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏ و العذاب لا يكون إلا جزاء كالعقاب و الآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا تسمى عذابا و لا عقابا أ و ليس قد روى جميع المفسرين أن الله تعالى إنما عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قصته مشهورة يطول شرحها الجواب قلنا أما ظاهر القرآن فليس يدل على أن أيوب ع عوقب بما نزل به من المضار و ليس في ظاهره شي‏ء مما ظنه السائل لأنه تعالى قال‏ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ‏ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏ و النصب هو التعب و فيه لغتان فتح النون و الصاد و ضم النون و تسكين الصاد و التعب هو المضرة التي لا تختص بالعقاب و قد تكون على سبيل الامتحان و الاختبار و أما العذاب فهو أيضا يجري مجرى المضار التي لا يختص إطلاق ذكرها بجهة دون جهة و لهذا يقال للظالم‏

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 60 / أيوب ع

و المبتدئ بالظلم إنه معذب و مضر و مؤلم و ربما قيل معاقب على سبيل المجاز و ليست لفظة العذاب بجارية مجرى لفظة العقاب لأن لفظة العقاب تقتضي بظاهرها الجزاء لأنها من التعقيب و المعاقبة و لفظة العذاب ليست كذلك فأما إضافته ذلك إلى الشيطان‏ و إنما ابتلاه الله به فله وجه صحيح لأنه لم يضف المرض و السقم إلى الشيطان‏ و إنما أضاف إليه ما كان يستضر به من وسوسته و يتعب به من تذكيره له ما كان فيه من النعم و العافية و الرخاء و دعائه له إلى التضجر و التبرم مما هو عليه و لأنه كان أيضا يوسوس إلى قومه بأن يستقذروه و يتجنبوه و يستخفوه لما كان عليه من الأمراض الشنيعة المنظر و يخرجوه من بينهم و كل هذا ضرر من جهة اللعين إبليس و قد روي أن زوجته ع كانت تخدم الناس في منازلهم و تصير إليه بما يأكله و يشربه و كان الشيطان‏ لعنه الله تعالى يلقي إليهم أن داءه ع يعدي و يحسن إليهم تجنب خدمة زوجته من حيث كانت تباشر قروحه و تمس جسده و هذه مضار به لا شبهة فيها و أما قوله تعالى في سورة الأنبياء وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْرى‏ لِلْعابِدِينَ‏ فلا ظاهر لها أيضا يقتضي ما ذكروه لأن الضر هو الضرر الذي قد يكون محنة كما يكون عقوبة فأما ما روي في هذا الباب عن جملة [جهلة] المفسرين فمما لا يلتفت إلى مثله لأن هؤلاء لا يزالون يضيفون إلى ربهم تعالى و إلى رسله ع كل قبيح و منكر و يقذفونهم بكل عظيم و في روايتهم هذه السخيفة ما إذا تأمله المتأمل علم أنه موضوع باطل مصنوع لأنهم رووا أن الله تعالى سلط إبليس على مال أيوب ع و غنمه و أهله فلما أهلكهم و مر عليهم و رأى صبره ع و تماسكه قال إبليس لربه يا رب إن أيوب ع علم أنك ستخلف عليه ماله و ولده فسلطني على جسده‏

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 67 / موسى ع

مسألة فإن قيل فما الوجه في قتل موسى ع للقبطي و ليس يخلو من أن يكون مستحقا للقتل أو غير مستحق فإن كان مستحقا فلا معنى لندمه ع و قوله‏ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ و قوله‏ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي‏ و إن كان غير مستحق فهو عاص في قتله و ما بنا حاجة إلى أن نقول إن القتل لا يكون صغيرة لأنكم تنفون الصغير و الكبير من المعاصي عنهم ع الجواب قلنا مما يجاب به عن هذا السؤال إن موسى ع لم يتعمد القتل و لا أراده و إنما اجتاز فاستغاثه رجل من شيعته على رجل من عدوه بغى عليه و ظلمه و قصد إلى قتله فأراد موسى ع أن يخلصه من يده و يدفع عنه مكروهه فأدى ذلك إلى القتل من غير قصد إليه و كل ألم يقع على سبيل المدافعة للظالم من غير أن يكون مقصودا فهو حسن غير قبيح و لا يستحق العوض به و لا فرق بين أن تكون المدافعة من الإنسان عن نفسه و بين أن تكون عن غيره في هذا الباب و الشرط في الأمرين أن يكون الضرر غير مقصود و أن يكون القصد كله إلى دفع المكروه و المنع من وقوع الضرر فإن أدى ذلك إلى ضرر فهو غير قبيح و من العجب أن أبا علي ذكر هذا الوجه في تفسيره ثم نسب مع ذلك موسى ع إلى أنه فعل معصية صغيرة و نسب معصيته إلى الشيطان‏ و قد قال في قوله‏ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي‏ أي في هذا الفعل الذي لم تأمرني به و ندم على ذلك ثم تاب إلى الله منه فيا ليت شعري ما الذي فعل مما لم يؤمر به و هو إنما دافع الظالم و مانعه و وقعت الوكزة منه على وجه‏

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 68 / موسى ع

الممانعة من غير قصد و لا شبهة في أن الله تعالى أمره بدفع الظلم عن المظلوم فكيف فعل ما لم يؤمر به و كيف يتوب من فعل الواجب و إذا كان يريد أن ينسب المعصية إليه فما الحاجة إلى ذكر المدافعة و الممانعة و له أن يجعل الوكزة تكون المعصية به صغيرة فإن قيل أ ليس لا بد أن يكون قاصدا إلى الوكزة و إن لم يكن مريدا بها إتلاف النفس قلنا ليس يجب ما ظننته و كيف يجعل الوكزة مقصودة و قد بينا الكلام على أن القصد كان إلى التخليص و المدافعة و من كان إنما يريد المدافعة لا يجوز أن يقصد إلى شي‏ء من الضرر و إنما وقعت الوكزة و هو لا يريدها و إنما أراد التخليص فأدى ذلك إلى الوكزة و القتل و وجه آخر و هو أن الله تعالى كان عرف موسى ع استحقاق القبطي للقتل بكفره و ندبه إلى تأخير قتله إلى حال التمكن فلما رأى موسى ع منه الإقدام على رجل من شيعته تعمد قتله تاركا لما ندب إليه من تأخير قتله فأما قوله‏ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ ففيه وجهان أحدهما أنه أراد أن تزيين قتلي له و تركي لما ندبت إليه من تأخيره و تفويتي ما أستحقه عليه من الثواب من عمل الشيطان‏ و الوجه الآخر أنه يريد أن عمل المقتول من عمل الشيطان‏ مفصحا بذلك عن خلافه لله تعالى و استحقاقه للقتل و أما قوله‏ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي‏ فعلى معنى قول آدم ع‏ رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‏ و المعنى أحد وجهين إما على سبيل الانقطاع و الرجوع إلى الله تعالى و الاعتراف بالتقصير عن حقوق نعمه و إن لم يكن هناك ذنب أو من حيث حرم نفسه المستحق بفعل الندب و ما قوله‏ فَاغْفِرْ لِي‏ فإنما أراد به فاقبل مني هذه القربة و الطاعة و الانقطاع أ لا ترى أن قبول الاستغفار و التوبة يسمى غفرانا و إذا شارك هذا القبول غيره في معنى استحقاق الثواب و المدح به جاز أن يسمى بذلك ثم يقال لمن ذهب إلى أن القتل منه ع كان‏

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 106 / في تنزيه سيدنا محمد المصطفى ص

الكسب يقال للرجل الذي لا يهتدي طريق معيشته و وجه مكسبه هو ضال لا يدري ما يصنع و لا أين يذهب فامتن الله تعالى عليه بأن رزقه و أغناه و كفاه و ثالثها أن يكون أراد وَجَدَكَ ضَالًّا بين مكة و المدينة عند الهجرة فهداك و سلمك من أعدائك و هذا الوجه قريب لو لا أن السورة مكية و هي مقدمة للهجرة إلى المدينة اللهم إلا أن يحمل قوله تعالى‏ وَجَدَكَ‏ على أنه سيجدك على مذهب العرب في حمل الماضي على معنى المستقبل فيكون له وجه و رابعها أن يكون أراد بقوله‏ وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى‏ أي مضلولا عنك في قوم لا يعرفون حقك فهداهم إلى معرفتك و أرشدهم إلى فضلك و هذا له نظير في الاستعمال يقال فلان ضال في قومه و بين أهله إذا كان مضلولا عنه و خامسها أنه روي في قراءة هذه الآية الرفع أ لم يجدك يتيم فآوى و وجدك ضال فهدى على أن اليتيم وجده و كذلك الضال و هذا الوجه ضعيف لأن القراءة غير معروفة و لأن هذا الكلام يسمج و يفسد أكثر معانيه مسألة فإن قيل فما معنى قوله تعالى‏ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ‏ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ‏ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏ أ و ليس قد

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 106 / في تنزيه سيدنا محمد المصطفى ص

روي في ذلك‏ أن رسول الله ص لما رأى تولى قومه عنه شق عليه ما هم عليه من المباعدة و المنافرة و تمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه و بينهم و تمكن حب ذلك في قلبه فلما أنزل الله تعالى عليه‏ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏ و تليها عليهم ألقى الشيطان‏ على لسانه لما كان تمكن في نفسه من محبة مقاربتهم تلك الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لترتجى فلما سمعت قريش ذلك سرت به و أعجبهم ما زكى به آلهتهم حتى انتهى إلى السجدة فسجد المؤمنون و سجد أيضا المشركون لما سمعوا من ذكره آلهتهم بما أعجبهم فلم يبق في المسجد مؤمن و لا مشرك إلا سجد إلا

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 107 / في تنزيه سيدنا محمد المصطفى ص

الجواب قلنا أما الآية فلا دلالة في ظاهرها على هذه الخرافة التي قصوها و ليس يقتضي الظاهر إلا أحد أمرين إما أن يريد بالتمني التلاوة كما قال حسان بن ثابت‏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تمنى كتاب الله أول ليلة |  | و آخره لاقى حمام المقادر |
|  |  |  |

أو يريد بالتمني تمني القلب فإن أراد التلاوة كان المراد أن من أرسل قبلك من الرسل كان إذا تلا ما يؤديه إلى قومه حرفوا عليه و زادوا فيما يقوله و نقصوا كما فعلت اليهود في الكذب على نبيهم فأضاف ذلك إلى الشيطان‏ لأنه يقع بوسوسته و غروره ثم بين أن الله تعالى يزيل ذلك و يدحضه بظهور حجته و ينسخه و يحسم مادة الشبهة به و إنما خرجت الآية على هذا الوجه مخرج التسلية له ص لما كذب المشركون عليه و أضافوا إلى تلاوته من مدح آلهتهم ما لم يكن فيها و إن كان المراد تمني القلب فالوجه في الآية أن الشيطان‏ متى تمنى النبي ع بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور يوسوس إليه بالباطل و يحدثه بالمعاصي و يغريه بها و يدعوه إليها و أن الله تعالى ينسخ ذلك و يبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان‏ و عصيانه و ترك استماع غروره فأما الأحاديث المروية في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمنت ما قد نزهت العقول الرسل ع عنه هذا لو لم تكن في أنفسها مطعونة ضعيفة عند أصحاب الحديث بما يستغنى عن ذكره و كيف يجيز ذلك على النبي ص من يسمع الله تعالى يقول‏ كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ‏ يعني القرآن و قوله تعالى‏ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَ‏

تنزيه الأنبياء عليهم السلام / 109 / في تنزيه سيدنا محمد المصطفى ص

قراءته و يلغون فيها و قيل أيضا إنه ع كان إذا تلا القرآن على قريش توقف في فصول الآيات و أتى بكلام على سبيل الحجاج لهم فلما تلا أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى‏ قال ص تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى على سبيل الإنكار عليهم و إن الأمر بخلاف ما ظنوه من ذلك و ليس يمتنع أن يكون هذا في الصلاة ح كان مباحا و إنما نسخ من بعد و قيل إن المراد بالغرانيق الملائكة و قد جاء مثل ذلك في بعض الحديث فتوهم المشركون أنه يريد آلهتهم و قيل إن ذلك كان قرآنا منزلا في وصف الملائكة فتلاه الرسول ص فلما ظن المشركون أن المراد به آلهتهم نسخت تلاوته و كل هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله‏ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ‏ فِي أُمْنِيَّتِهِ‏ لأن بغرور الشيطان‏ و وسوسته أضيف إلى تلاوته ع ما لم يرده بها و كل هذا واضح بحمد الله تعالى مسألة فإن قيل فما تأويل قوله تعالى‏ وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ‏ أ و ليس هذا عتابا له ص من حيث أضمر ما كان ينبغي أن يظهره و راقب من لا يجب أن يراقبه فما الوجه في ذلك الجواب قلنا وجه هذه الآية معروف و هو أن الله تعالى لما أراد نسخ ما كانت عليه الجاهلية من تحريم نكاح زوجة الدعي و الدعي هو الذي كان أحدهم يجتبيه و يربيه و يضيفه إلى نفسه على طريق البنوة و كان من عادتهم أن يحرموا على أنفسهم نكاح أزواج أدعيائهم كما يحرمون نكاح أزواج أبنائهم فأوحى الله تعالى إلى نبيه ص أن زيد بن حارثة و هو دعي رسول الله ص سيأتيه مطلقا زوجته و أمره أن يتزوجها بعد فراق زيد لها ليكون ذلك ناسخا لسنة الجاهلية التي تقدم ذكرها فلما حضر زيد مخاصما زوجته عازما على طلاقها أشفق‏

أمالي المرتضى / ج‏1 / 6 / تأويل خبر من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله تعالى و هو أجذم ..... ص : 5

كان المقطوع اليد؛ فإنّ هذا المعنى لا يليق بهذا الموضع. قال: لأنّ العقوبات من اللّه تعالى لا تكون إلا وفقا للذّنوب و بحسبها، و اليد لا مدخل لها فى نسيان القرآن، فكيف تعاقب فيه! و استشهد بقوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏ [البقرة: 275]، و زعم أن تأويل الآية أن الرّبا إذا أكلوه ثقل فى بطونهم، و ربا فى أجوافهم؛ فجعل قيامهم مثل قيام من يتخبّطه الشيطان‏ تعتّرا و تخبّلا. و استشهد أيضا بما روى عن النبي صلى اللّه عليه و آله أنه قال: «رأيت ليلة أسرى بى قوما تقرض شفاههم، و كلّما قرضت وفت، فقال لى جبريل: هؤلاء خطباء أمّتك، تقرض شفاههم؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون». قال:

أمالي المرتضى / ج‏1 / 151 / فقر من كلام على بن أبى طالب و الأئمة من أبنائه ..... ص : 148

فقال له عليه السلام: يا أخا أهل الشام، لعلّك ظننت قضاء لازما، و قدرا حتما؛ لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب و العقاب، و سقط الوعد و الوعيد، و الأمر من اللّه و النهى، و ما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المسي‏ء، و المسي‏ء أولى بعقوبة الذنب من المحسن؛ تلك مقالة عبدة الأوثان، و حزب الشيطان‏، و خصماء الرحمن، و شهداء الزور، و قدريّة هذه الأمة و مجوسها؛ إنّ اللّه أمر عباده تخييرا، و نهاهم تحذيرا، و كلّف يسيرا، و أعطى على القليل كثيرا، و لم يطع مكرها، و لم يعص مغلوبا، و لم يكلّف عسيرا، و لم يرسل الأنبياء لعبا، و لم ينزّل الكتب إلى عباده عبثا، و لا خلق السموات و الأرض و ما بينهما باطلا؛ ذلك ظنّ الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار!

أمالي المرتضى / ج‏1 / 164 / أخبار واصل بن عطاء: ..... ص : 163

و ذكر أبو الحسن البرذعىّ المتكلم أن إنسانا سأل عمرو بن عبيد أو غيره عن شي‏ء فى القدر بحضرة واصل بن عطاء، فتكلّم السائل بشي‏ء أغضب عمرا، فأجابه عمرو بجواب لم يرضه واصل، فقال له واصل: إياك و أجوبة الغضب فإنها مندمة، و الشيطان‏ يكون معها، و له فى تضاعيفها همزة، و قد أوجب اللّه جلّ و عز على نبيه/ عليه السلام أن يستعيذ من همزات الشيطان‏، و أن يكونوا معه بقوله: أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ‏؛ [المؤمنون: 97]؛ إلى خاتمة الآية، و قلّما شاهدت أحدا أجاب فتثبت فى جوابه، و ما يطلق به لسانه فلحقه لوم.

أمالي المرتضى / ج‏1 / 164 / أخبار واصل بن عطاء: ..... ص : 163

قال البرذعىّ: انظر إلى واصل كيف كلّم عمرا، فأخرج الرّاء من كلامه، فقال فى موضع «و الشيطان‏ يحضرها»: «يكون معها». و قال: «قد أوجب اللّه على نبيه»، و لم يقل:

أمالي المرتضى / ج‏1 / 174 / عمرو بن عبيد و أبو جعفر المنصور: ..... ص : 173

فقال الربيع: ما هو إلّا أن سمع الخليفة بمكانه، فما أمهل حتى أمر بمجلس ففرش لبودا، ثم انتقل إليه و المهدىّ معه عليه سواده و سيفه؛ ثم أذن له، فلما دخل عليه سلّم بالخلافة، فردّ عليه و ما زال يدنيه حتى أتكأه فخذه و تحفّى به، ثم سأله عن نفسه و عن عياله، يسمّيهم رجلا رجلا، و امرأة امرأة، ثم قال: يا أبا عثمان، عظنا فقال: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان‏ الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم: وَ الْفَجْرِ. وَ لَيالٍ عَشْرٍ. وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ؛ [الفجر: 1- 3]، و مرّ فيها إلى آخرها، و قال: إنّ ربك يا أبا جعفر لبالمرصاد، قال: فبكى بكاء شديدا؛ كأنه لم يسمع تلك الآيات إلّا تلك الساعة، ثم قال: زدنى، فقال: إن اللّه أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتر نفسك منه يبعضها، و اعلم أن هذا الأمر الّذي صار إليك إنما كان فى يد من كان قبلك، ثم أفضى إليك، و كذلك يخرج منك إلى من هو بعدك، و إنى أحذّرك ليلة تمخّض صبيحتها عن يوم القيامة. قال: فبكى أشدّ من بكائه الأول حتى رجف جنباه.

أمالي المرتضى / ج‏1 / 175 / عمرو بن عبيد و أبو جعفر المنصور: ..... ص : 173

فقال أبو جعفر: أولا تعرفه يا أبا عثمان؟ قال: لا، و لا أبالى ألّا أعرفه! فقال: هذا أخوك سليمان بن مجالد، فقال: هذا أخو الشيطان‏، ويلك يا ابن أم مجالد! خزنت نصيحتك عن أمير المؤمنين، ثم أردت أن تحول بينه و بين من أراد نصيحته! يا أمير المؤمنين؛ إنّ هؤلاء اتخذوك سلّما لشهواتهم، فأنت كالآخذ بالقرنين و غيرك يحلب، فاتّق اللّه فإنك ميت وحدك، و محاسب وحدك، و مبعوث وحدك، و لن يغنى عنك هؤلاء من ربك شيئا! فقال له المنصور: يا أبا عثمان؛ أعنّي بأصحابك أستعن بهم، فقال له: أظهر الحق يتّبعك أهله، قال: بلغنى أن محمد بن عبد اللّه ابن الحسن كتب إليك كتابا، قال: قد جاءنى كتاب يشبه أن يكون كتابه، قال: فبما ذا أجبته؟ قال: أ و لست قد عرفت رأيى فى السيف أيام كنت تختلف إلينا؟ و إنى لا أراه، قال: أجل! و لكن تحلف لى ليطمئن قلبى! قال: لئن كذبتك تقيّة لأحلفنّ لك تقيّة، قال له: أنت الصادق البارّ، و قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم، تستعين بها على زمانك؛

أمالي المرتضى / ج‏1 / 179 / أخبار أبى الهذيل العلاف و أخباره ..... ص : 178

كيف تكلمه و قد عرفت خبره، و أنه قطع مشايخ المتكلمين! فقال: لا بدّ من أن تمضى بى إليه، فمضى به قال: فوجدته يقرّر الناس على نبوّة موسى عليه السلام، فإذا اعترفوا له بها قال: نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجمع على ما تدّعونه؛ فتقدّمت إليه، فقلت: أسألك أم تسألنى؟ فقال: بل أسألك، فقلت: ذاك إليك، فقال لى: أ تعترف بأنّ موسى نبىّ صادق، أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك؟ فقلت له: إن كان موسى الّذي تسألنى عنه هو الّذي بشّر بنبيّ عليه السلام، و شهد بنبوّته، و صدّقه فهو نبىّ صادق، و إن كان غير من وصفت؛ فذلك شيطان‏ لا أعترف بنبوّته؛ فورد عليه ما لم يكن فى حسابه. ثم قال لى: أ نقول إن التوراة حق؟ فقلت:

أمالي المرتضى / ج‏1 / 181 / أخبار أبى الهذيل العلاف و أخباره ..... ص : 178

ملائكة اللّه؛ قصّ أجنحتها، و حطّها/ إلى الأرض يحرث عليها، فقلت: فالماء، قال: نور اللّه، قلت: فما الجوع و العطش؟ قال: فقر الشيطان‏ و فاقته، قلت: فمن يحمل الأرض؟

أمالي المرتضى / ج‏1 / 181 / أخبار أبى الهذيل العلاف و أخباره ..... ص : 178

قال: بهمن الملك، قلت: فما فى الدنيا شرّ من المجوس، أخذوا ملائكة اللّه فذبحوها، ثم غسلوها بنور اللّه، ثم شووها ببنت اللّه، ثم دفعوها إلى فقر الشيطان‏ و فاقته، ثم سلحوها على رأس بهمن الملك أعزّ ملائكة اللّه! فانقطع المجوسى، و خجل مما لزمه.

أمالي المرتضى / ج‏1 / 261 / أخبار عبد المسيح بن بقيلة الغسانى: ..... ص : 260

فرجع ابن بقيلة إلى قومه فقال: جئتكم من عند شيطان‏، أكل سمّ ساعة فلم يضرّه،

أمالي المرتضى / ج‏1 / 448 / إيراد طائفة من محاسن شعر أبى حية النميرى و تفسير ما فيها من الغريب: ..... ص : 442

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| لقد طالما عنّيت راحلة الصّبا |  | و علّلت شيطان‏ الغوىّ المشوّق‏ |
| و داويت قرح القلب منهنّ بالمنى‏ |  | و باللحظ- لو يبذلنه- المتسرّق‏ |
| و ساقيننى كأس الهوى و سقيتها |  | رقاق الثّنايا عذبة المتريّق‏ |
| و خمصانة تفترّ عن متنضّد |  | كنور الأقاحى طيّب المتذوّق‏ |
|  |  |  |

/- و يروى: «عن متنسّق»، يعنى ثغرا على نسق واحد لا اختلاف فيه-

أمالي المرتضى / ج‏1 / 481 / تأويل آية: و لقد همت به و هم بها... ..... ص : 477

و الجواب الرابع، أنّ من عادة العرب أن يسمّوا الشي‏ء باسم ما يقع عنده فى الأكثر، و على هذا لا ينكر أن يكون المراد ب هَمَّ بِها خطر بباله أمرها، و وسوس إليه الشيطان‏ بالدعاء إليها؛ من غير أن يكون هناك همّ أو عزم، فسمّى الخطور بالبال همّا من حيث كان الهمّ يقع فى الأكثر عنده، و العزم فى الأغلب يتبعه.

أمالي المرتضى / ج‏1 / 510 / أبيات لبشار يمدح فيها سليمان بن هشام بن عبد الملك: ..... ص : 510

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| إن أمس منشنج اليدين عن النّدى‏ |  | و عن العدوّ محبّس الشّيطان‏ |
| فلقد أروح على اللّئام مسلّطا |  | ثلج المقيل منعّم النّدمان‏ |
| فى ظلّ عيش عشيرة محمودة |  | تندى يدى، و يخاف فرط لسانى‏ |
| أزمان سربال الشّباب مذيّل‏ |  | و إذ الأمير عليّ من جيرانى‏ |
| / رئم بأحوية العراق إذا بدا |  | برقت عليه أكلة المرجان‏ |
| فاكحل بعبدة مقلتيك من القذى‏ |  | و بوشك رؤيتها من الهملان‏ |
| فلقرب من تهوى و أنت متيّم‏ |  | أشفى لدائك من بنى مروان‏ |
|  |  |  |

فلما رجع إلى العراق برّه ابن هبيرة و وصله، و كان ابن هبيرة يقدّمه و يؤثره لمدحه قيسا و افتخاره بها، فلما جاءت دولة خراسان عظم شأنه.

أمالي المرتضى / ج‏1 / 563 / عود إلى المختار من شعر مروان بن أبى حفصة: ..... ص : 553

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أتينا القادسيّة و هى ترنو |  | إلى بعين شيطان‏ رجيم‏ |
| فما بلغت بنا عسفان حتّى‏ |  | رنت بلحاظ لقمان الحكيم‏ |
| و بدّلها السّرى بالجهل حلما |  | و قد أديمها قد الأديم‏ |
| أذاب سنامها قطع الفيافى‏ |  | و مزّق جلدها نضح العصيم‏ |
| بدت كالبدر وافى ليل سعد |  | و آبت مثل عرجون قديم‏ |
|  |  |  |

و قال البحترىّ:

أمالي المرتضى / ج‏2 / 15 / تأويل آية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ..... ص : 14

أ لا ترى أنه تعالى قد أضاف إخراجهم من النور إلى الظلمات، إلى الطواغيت، و إن لم يدلّ ذلك على أن الطاغوت هو الفاعل للكفر فى الكفار؛ بل وجه الإضافة ما تقدم؛ لأن الشياطين يغوون و يدعون إلى الكفر، و يزيّنون فعله، فتصح إضافته إليهم من هذا الوجه، و الطاغوت هو الشيطان‏ و حزبه، و كلّ عدو للّه تعالى صدّ عن طاعته، و أغرى بمعصيته يصحّ إجراء هذه التّسمية عليه؛ فكيف اقتضت الإضافة الأولى أن الإيمان من فعل اللّه تعالى فى المؤمن، و لم تقتض الإضافة الثانية أنّ الكفر من فعل الشياطين فى الكفار؛ لو لا بله المخالفين و غفلتهم!

أمالي المرتضى / ج‏2 / 154 / تأويل آية و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الأرض مستقر و متاع إلى حين ..... ص : 154

و ثانيها أن يكون الخطاب لآدم و حواء عليهما السلام و لإبليس اللعين؛ و أن يكون الجميع مشتركين فى الأمر بالهبوط؛ و ليس لأحد أن يستبعد هذا الجواب من حيث لم يتقدم لإبليس ذكر فى قوله تعالى: وَ يا آدَمُ اسْكُنْ/ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ؛ [البقرة: 35] لأنه و إن لم يخاطب بذلك فقد جرى ذكره فى قوله تعالى: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ‏ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ‏، [البقرة: 36]؛ فجائز أن يعود الخطاب على الجميع.

أمالي المرتضى / ج‏2 / 182 / تأويل آية قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت؛ أولئك شر مكانا و أضل عن سواء السبيل ..... ص : 180

" و روى عن ابن مسعود رحمه اللّه: و عبدوا الطّاغوت فهذا يقوّى: وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ‏" قال:" و من قرأ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ‏ بضم الباء و خفض الطاغوت فإنه عند بعض أهل العربية ليس بالوجه من جهتين: إحداهما أن «عبد» على وزن «فعل»، و ليس هذا من أمثلة الجمع؛/ لأنهم فسّروه خدم الطاغوت. و الثانى أن يكون محمولا على «و جعل منهم عبدا للطّاغوت». ثم خرّج لمن قرأ عَبَدَ وجها فقال: إن الاسم بنى على «فعل»؛ كما يقال: رجل حذر أى مبالغ فى الحذر؛ فتأويل‏ عَبَدَ أنّه بلغ الغاية فى طاعة الشيطان‏". و هذا كلام الزجاج.

أمالي المرتضى / ج‏2 / 183 / تأويل آية قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت؛ أولئك شر مكانا و أضل عن سواء السبيل ..... ص : 180

جمع؛ أ لا ترى أنه ليس فى أبنية الجموع شي‏ء على هذا البناء! و لكنه واحد يراد به الكثرة؛ أ لا ترى أن فى الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد و معناه الجمع، كقوله تعالى: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها؛ [إبراهيم: 34] و كذلك قوله: وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ‏ جاء على «فعل» لأنّ هذا البناء يراد به الكثرة و المبالغة؛ و ذلك نحو «يقظ و ندس»؛ فهذا كأنّ تقديره أنّه قد ذهب فى عبادة الشيطان‏ و التذلّل له كلّ مذهب".

أمالي المرتضى / ج‏2 / 393 / مسألة فى المنامات ..... ص : 392

و منها ما يكون من وسواس الشيطان‏، يفعل فى داخل سمعه كلاما خفيا يتضمن أشياء مخصوصة؛ فيعتقد النائم إذا سمع ذلك الكلام أنه يراه؛ فقد نجد كثيرا من النّيّام يسمعون حديث من تحدّث بالقرب منهم، فيعتقدون أنهم يرون ذلك الحديث فى منامهم.

أمالي المرتضى / ج‏2 / 393 / مسألة فى المنامات ..... ص : 392

و معنى هذا الخاطر أيضا أن يكون كلاما يفعل فى داخل السمع، فيعتقد النائم أيضا أنه ما يتضمّن ذلك الكلام. و المنامات الداعية إلى الخير و الصلاح فى الدين يجب أن تكون إلى هذا الوجه مصروفة؛ كما أن ما يقتضي الشر منها الأولى أن تكون إلى وسواس الشيطان‏ مصروفة.

أمالي المرتضى / ج‏2 / 394 / مسألة فى المنامات ..... ص : 392

فإن قيل: فما تأويل ما يروى عنه عليه السلام من قوله: «من رآنى فقد رآنى، فإن الشيطان‏ لا يتخيل بى»، و قد علمنا أن المحق و المبطل و المؤمن و الكافر قد يرون النبىّ عليه السلام فى النوم، و يخبر كلّ واحد منهم عنه بضدّ ما يخبر به الآخر؛ فكيف يكون رائيا له فى الحقيقة مع هذا!.

أمالي المرتضى / ج‏2 / 394 / مسألة فى المنامات ..... ص : 392

قلنا: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد، و لا معوّل على مثل ذلك. على أنه يمكن مع تسليم صحته أن يكون المراد به: من رآنى فى اليقظة فقد رآنى على الحقيقة؛ لأن الشيطان‏ لا يتمثل بى لليقظان؛ فقد قيل: إن الشياطين ربما تمثلت بصورة البشر؛ و هذا التأويل أشبه بظاهر ألفاظ الخبر؛ لأنه قال: «من رآنى فقد رآنى»؛ فأثبت غيره رائيا له، و نفسه مرئيّة، و فى النوم لا رائى فى الحقيقة و لا مرئىّ؛ و إنما ذلك فى اليقظة. و لو حملناه على‏

كنز الفوائد / ج‏1 / 92 / فصل في صفة أهل الإيمان ..... ص : 86

الْخَيْرَاتِ بَطِي‏ءٌ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَفْعَلُهُ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَجْتَنِبُهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْأُمُورِ بِجَهْلٍ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ بِعَجْزٍ إِنْ صَمَتَ لَمْ يُعْيِهِ الصَّمْتُ وَ إِنْ نَطَقَ لَمْ يَعِبْهُ اللَّفْظُ وَ إِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ بِهِ صَوْتُهُ قَانِعٌ بِالَّذِي قُدِّرَ لَهُ لَا يَجْمَحُ بِهِ الْغَيْظُ وَ لَا يَغْلِبُهُ الْهَوَى وَ لَا يَقْهَرُهُ الشُّحُّ يُخَالِطُ النَّاسَ بِعِلْمٍ وَ يُفَارِقُهُمْ بِسِلْمٍ يَتَكَلَّمُ لِيَغْنَمَ وَ يَسْأَلُ لِيَفْهَمَ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَتْعَبَهَا لِإِخْوَتِهِ إِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ لِيَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُنْتَصِرُ يَقْتَدِي بِمَنْ سَلَفَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَهُ فَهُوَ قُدْوَةٌ لِمَنْ خَلَفَ مِنْ طَالِبِ الْبِرِّ بَعْدَهُ أُولَئِكَ عُمَّالٌ لِلَّهِ وَ مَطَايَا أَمْرِهِ وَ طَاعَتِهِ وَ سُرُجُ أَرْضِهِ وَ بَرِيَّتِهِ أُولَئِكَ شِيعَتُنَا وَ أَحِبَّتُنَا وَ مِنَّا وَ مَعَنَا آهاً شَوْقاً إِلَيْهِمْ فَصَاحَ هَمَّامُ بْنُ عُبَادَةَ صَيْحَةً وَقَعَ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ فَحَرَّكُوهُ فَإِذَنْ هُوَ قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاسْتَعْبَرَ الرَّبِيعُ بَاكِياً وَ قَالَ لَأَسْرَعَ مَا أَوْدَتْ مَوْعِظَتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِابْنِ أَخِي وَ لَوَدِدْتُ أَنِّي بِمَكَانِهِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ فَمَا بَالُكَ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَجَلًا لَا يَعْدُوهُ وَ سَبَباً لَنْ يَتَجَاوَزَهُ فَلَا تَعُدْ بِهَا فَإِنَّمَا يَنْفُثُهَا عَلَى لِسَانِكَ الشَّيْطَانُ‏ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَشِيَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ شَهِدَ جَنَازَتَهُ وَ نَحْنُ مَعَهُ قَالَ الرَّاوِي عَنْ نَوْفٍ فَصِرْتُ إِلَى الرَّبِيعِ بْنِ خَيْثَمٍ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا حَدَّثَنِي نَوْفٌ فَبَكَى الرَّبِيعُ حَتَّى كَادَتْ نَفْسُهُ أَنْ تُقْبَضَ وَ قَالَ صَدَقَ أَخِي إِنَّ مَوْعِظَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَلَامَهُ ذَلِكَ مِنِّي بِمَرْأًى وَ مَسْمَعٍ مَا ذَكَرْتُ مَا كَانَ مِنْ هَمَّامِ بْنِ عُبَادَةَ يَوْمَئِذٍ وَ أَتَانِي هُنَيْئَةً إِلَّا كَدَّرَهَا وَ لَا شِدَّةٍ إِلَّا فَرَّجَهَا.

كنز الفوائد / ج‏1 / 190 / فصل من أخبار عبد المطلب رضي الله عنه ..... ص : 184

إِنِّي أَجِدُ فِي الْكِتَابِ الْمَكْنُونِ وَ الْعِلْمِ الْمَخْزُونِ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ لِأَنْفُسِنَا وَ احْتَجَبْنَاهُ دُونَ غَيْرِنَا خَبَراً عَظِيماً وَ خَطَراً جَسِيماً فِيهِ شَرَفُ الْحَيَاةِ وَ فَضِيلَةُ الْوَفَاةِ وَ لِلنَّاسِ عَامَّةً وَ لِرَهْطِكَ كَافَّةً وَ لَكَ خَاصَّةً فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مِثْلُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ سَرَّ وَ بَرَّ فَمَا هُوَ فِدَاكَ أَهْلُ الْوَبَرِ زُمَراً بَعْدَ زُمَرٍ قَالَ إِذَا وُلِدَ بِتِهَامَةَ غُلَامٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ شَامَةٌ كَانَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ وَ لَكُمْ بِهِ الدِّعَامَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَبَيْتَ اللَّعْنَ لَقَدْ أُبْتَ بِخَيْرٍ مَا آبَ بِهِ وَافِدٌ لَوْ لَا هَيْبَةُ الْمَلِكِ وَ إِجْلَالُهُ لَسَأَلْتُهُ مِنْ بِشَارَتِهِ إِيَّايَ مَا ازْدَادَ بِهِ سُرُوراً قَالَ ابْنُ ذِي يَزَنَ هَذَا حِينُهُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ أَوْ قَدْ وُلِدَ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ يَمُوتُ أَبُوهُ وَ أُمُّهُ وَ يَكْفُلُهُ جَدُّهُ وَ عَمُّهُ قَدْ ولدناه مرارا [وَلَدَاهُ سِرَاراً] وَ اللَّهُ بَاعِثُهُ جِهَاراً وَ جَاعِلٌ لَهُ مِنَّا أَنْصَاراً يُعِزُّ بِهِمْ أَوْلِيَاءَهُ وَ يُذِلُّ بِهِمْ أَعْدَاءَهُ يَضْرِبُ بِهِمُ النَّاسَ عَنْ عُرْضٍ وَ يَسْتَبِيحُ بِهِ كَرَائِمَ الْأَرْضِ يَكْسِرُ الْأَوْثَانَ وَ يُخْمِدُ النِّيرَانَ وَ يَعْبُدُ الرَّحْمَنَ وَ يَدْحَرُ الشَّيْطَانَ‏ قَوْلُهُ فَصْلٌ وَ حُكْمُهُ عَدْلٌ يَأْمُرُ الْمَعْرُوفَ وَ يَفْعَلُهُ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُبْطِلُهُ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَيُّهَا الْمَلِكُ عَزَّ جَدُّكَ وَ عَلَا كَعْبُكَ وَ دَامَ مُلْكُكَ وَ طَالَ عُمُرُكَ فَهَلِ الْمَلِكُ سَارِّي بِإِفْصَاحٍ فَقَدْ أَوْضَحَ بَعْضَ الْإِيضَاحِ فَقَالَ ابْنُ ذِي يَزَنَ وَ الْبَيْتِ ذِي الْحُجُبِ وَ الْعَلَامَاتِ عَلَى النُّصُبِ إِنَّكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَجَدُّهُ غَيْرُ الْكَذِبِ فَخَرَّ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَاجِداً فَقَالَ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَ ثَلِجَ صَدْرُكَ وَ عَلَا أَمْرُكَ فَهَلْ أَحْسَسْتَ شَيْئاً مِمَّا ذَكَرْتُ لَكَ فَقَالَ أَيُّهَا الْمَلِكُ كَانَ لِي وَلَدٌ وَ كُنْتُ بِهِ مُعْجِباً وَ عَلَيْهِ شَفِيقاً فَزَوَّجْتُهُ‏

كنز الفوائد / ج‏1 / 216 / فصل من كلام سيدنا رسول الله ص ..... ص : 216

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ أَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ خَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ وَ خَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ وَ أَشْرَفَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ وَ خَيْرَ الْأُمُورِ عوامها [عَزَائِمُهَا] وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ أَهْدَى الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ وَ أَعْمَى الْعَمَى ضَلَالَةٌ بَعْدَ الْهُدَى وَ خَيْرَ الْعَمَلِ مَا نَفَعَ وَ خَيْرَ الْهُدَى مَا اتُّبِعَ وَ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى وَ شَرَّ الْمَعْذِرَةِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ وَ شَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلَّا نَزْراً وَ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجْراً وَ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ وَ خَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ وَ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوى‏ وَ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ وَ خَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ وَ الِارْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ وَ النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْغُلُولُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ وَ السُّكْرُ مِنَ النَّارِ وَ الشِّعْرُ مِنْ إِبْلِيسَ وَ الْخَمْرُ جَمَاعَةُ الْإِثْمِ وَ النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ‏ وَ الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَ شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا وَ شَرُّ الْمَالِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ الشَّقِيُّ شَقِيٌّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ‏

كنز الفوائد / ج‏1 / 239 / فصل من الألفاظ التي يقرون أن المسيح ع قالها و هي دالة على بطلان مذهبهم فيه ..... ص : 238

يُذَكِّرُكُمُ الْحَقَّ وَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِأَمْرِهِ وَ إِذَا جَاءَكُمْ فَهُوَ يَشْهَدُ لِي وَ يُبَيِّنُ لَكُمْ أَمْرِي وَ زَعَمُوا أَنَّ الشَّيْطَانَ‏ جَرَّبَ الْمَسِيحَ وَ أَرَاهُ مَلَكُوتَ الْأَرْضِ وَ قَالَ لَهُ هَذَا كُلُّهُ لِي فَاسْجُدْ لِي سَجْدَةً وَاحِدَةً أُعْطِكَهُ وَ أُسَلِّطْكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اعْزُبْ عَنِّي فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْجُدَ لِغَيْرِهِ وَ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ الْآنَ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ بَعَثَكَ فَرَفَعَ عَيْنَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُ رِسَالَتَكَ وَ إِنَّمَا جَنَّةُ الْخُلْدِ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّكَ وَحْدَكَ أَرْسَلْتَ الْمَسِيحَ مِنْ عِنْدِكَ وَ قَدْ أَمَرْتُهُمْ يَا إِلَهِي بِالَّذِي أَمَرْتَنِي بِهِ عَلِمُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي فَكَيْفَ أَبْتَغِي لَكَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا أَبْتَغِي لِلنَّاسِ مِنْكَ.

كنز الفوائد / ج‏1 / 293 / فصل أجبت به بعض الإخوان عن ثلاث آيات من القرآن ..... ص : 286

و الحجة الأخرى أن في الجنة شربا و إذا كان فيها شرب كان فيها أكل و ليست تذهب النصارى إلى هذا فأما روايتهم عنه ع أنه قال هذا لحمي فكلوه و هذا دمي فاشربوه فإنه يحتمل وجها من التأويل و يكون معناه التهديد و إن كان بلفظ الأمر كما يقول أحدنا لمن يتهدده اعمل ما شئت و هو لا يريد أمره. و يقوي هذا التأويل ما تضمنه الخبر عن قوله هذا لحمي و هذا دمي و نحن نعلم أن لحمه و دمه محرمان فيصح بما ذكرناه من أن المراد بالخبر التهديد و اعلم أنا لم نتأول هذا الخبر توقفا عن رده و أنا لنعلم أنهم متهمون فيما يروون و إنما تأولناه تصرفا في النظر و إقامة الحجة على الخصم فأما ما في القرآن من التهديد الذي هو بلفظ الأمر فواضح أحدها قول الله سبحانه لإبليس‏ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ‏ إِلَّا غُرُوراً و قوله تعالى‏ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مسألة إن سأل سائل عن قول الله تعالى في موضع من ذكر موسى ع‏ وَ أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ‏. و عن قوله في موضع آخر

كنز الفوائد / ج‏1 / 352 / فصل من كلام رسول الله ص ..... ص : 351

حَدَّثَنِي الشَّيْخُ أَبُو الْمَرْجَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْبَلَدِيُّ بِالْقَاهِرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أُسْتَاذِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ الْكُوفِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ الْأَرْبَعِينَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سِيرَتِي وَ سُنَّتِي وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ بِدَعٌ بَعْدِي مَنْ تَرَكَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِينِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوءَتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَ وَقَعَ فِيهَا وَ اتَّبَعَهَا كَانَ كَمَنْ رَعَى غَنَماً قُرْبَ الْحِمَى وَ مَنْ رَعَى مَاشِيَتَهُ قُرْبَ الْحِمَى نَازَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَرْعَاهَا فِي الْحِمَى أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَى اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ أَلَا وَ إِنَّ أَذَى الْمُؤْمِنِ مِنْ أَعْظَمِ سَبَبِ سَلْبِ الْإِيمَانِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَ أَعْطَى فِي اللَّهِ وَ مَنَعَ فِي اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَصْفِيَاءِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَلَا وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا تَحَابَّا فِي اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ تَصَافَيَا فِي اللَّهِ كَانَا كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى أَحَدُهُمَا مِنْ جَسَدِهِ مَوْضِعاً وَجَدَ الْآخَرُ أَلَمَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

كنز الفوائد / ج‏2 / 49 / منام ..... ص : 48

فهذه ستة مواضع تدل على فضل أبي بكر من آية الغار لا يمكنك و لا غيرك الظفر فيها قال المفيد رحمه الله فقلت له قد حررت كلامك و استقصيت البيان فيه و أتيت بما لا يقدر أحد من الخلق أن يزيد في الاحتجاج لصاحبك عليه غير أني بعون الله و توفيقه سأجعل ما أتيت به كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أما قولك إن الله تعالى ذكر النبي ص و جعل أبا بكر ثانية فليس في ذلك فضيلة لأنه إخبار عن عدد و لعمري إنهما كانا اثنين و نحن نعلم ضرورة أن مؤمنا و كافرا اثنان كما نعلم أن مؤمنا و مؤمنا اثنان فليس لك في ذكر العدد طائل تعتمده. و أما قولك إنه وصفهما بالاجتماع في المكان فإنه كالأول لأن المكان يجتمع فيه المؤمنون و الكفار كما يجتمع العدد للمؤمنين و الكفار و أيضا فإن مسجد النبي ص أشرف من الغار و قد جمع المؤمنين و المنافقين و الكفار و في ذلك قوله تعالى‏ فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزِينَ‏. و أيضا فإن سفينة نوح ع قد جمعت النبي و الشيطان‏ و البهيمة فبان لك أن الاجتماع في المكان لا يدل على ما ادعيت من الفضل فبطل فضلان. و أما قولك إنه أضافه إليه بذكر الصحبة فإنه أضعف من الفضلين الأولين لأن الصحبة أيضا تجمع المؤمن و الكافر و الدليل على ذلك قول الله عز و جل‏ قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا و أيضا فإن اسم الصحبة تكون من العاقل و البهيمة و الدليل على ذلك من كلام العرب أنهم جعلوا الحمار صاحبا فقالوا

كنز الفوائد / ج‏2 / 61 / فصل في الرؤيا في المنام ..... ص : 60

و الجهة الرابعة أسباب من الشيطان‏ و وسوسة يفعلها للإنسان و يذكره بها أمورا تحزنه و أسبابا تغمه و تطمعه فيها لا يناله أو يدعوه إلى ارتكاب محظور يكون فيه عطبه أو تخيل شبهة في دينه يكون فيها هلاكه و ذلك مختص بمن عدم التوفيق لعصيانه و كثرة تفريطه في طاعات الله سبحانه و لن ينجو من باطل المنامات و أحلامها إلا الأنبياء و الأئمة ع و من رسخ في العلم من الصالحين. و قد كان شيخي رضي الله عنه قال لي إن كل من كثر علمه و اتسع فهمه قلت مناماته فإن رأى مع ذلك مناما و كان جسمه من العوارض سليما فلا يكون منامه إلا حقا يريد بسلامة الجسم عدم الأمراض المهيجة و غلبة بعضها على ما تقدم به البيان. و السكران أيضا لا يصح له منام و كذلك الممتلئ من الطعام لأنه كالسكران و لذلك قيل إن المنامات قلما تصح في ليالي شهر رمضان. فأما منامات الأنبياء ص فلا تكون إلا صادقة و هي وحي في الحقيقة و منامات الأئمة ع جارية مجرى الوحي و إن لم تسم وحيا و لا تكون قط إلا حقا و صدقا و إذا صح منام المؤمن لأنه من قبل الله تعالى كما ذكرناه.

كنز الفوائد / ج‏2 / 62 / فصل في الرؤيا في المنام ..... ص : 60

وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْطُبُ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ رَأْسِي قَدْ قُطِعَ وَ هُوَ يَتَدَحْرَجُ وَ أَنَا أَتَّبِعُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُحَدِّثْ بِلَعْبِ الشَّيْطَانِ‏ بِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ‏ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ أَحَداً.

كنز الفوائد / ج‏2 / 63 / فصل في الرؤيا في المنام ..... ص : 60

مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَتَشَبَّهُ بِي.

كنز الفوائد / ج‏2 / 63 / فصل في الرؤيا في المنام ..... ص : 60

فإنه إذا كان المراد به المنام يحمل على التخصيص دون أن يكون في حال و يكون المراد به القسم الأول من الثلاثة الأقسام لأن الشيطان‏ لا يتشبه بالنبي ص في شي‏ء من الحق و الطاعات و أما ما روي عنه ص من قوله‏

كنز الفوائد / ج‏2 / 76 / فصل في ذكر سؤال ورد إلي من الساحل و جوابي عنه في صحة العبادة بالحج ..... ص : 73

نَفَرَ [إِنَ‏] مَنْ فَكَّرَ فِي هَذَا وَ قَدَّرَ عَلِمَ أَنَّهُ فِعْلُ غَيْرِ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ وَ نِظَامُهُ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَّ فَلَنْ يَسْتَعْذِبَهُ وَ صَارَ الشَّيْطَانُ‏ وَلِيَّهُ وَ حِزْبَهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ تُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مَجْمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَأَحَقُّ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ وَ انْتَهَى عَمَّا زَجَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ ذَكَرْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَأَحَلْتَ عَلَى غَائِبٍ فَقَالَ الصَّادِقُ ص كَيْفَ يَكُونُ يَا وَيْلَكَ غَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ وَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ‏ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ وَ لَا يَشْغَلُ بِهِ مَكَانٌ وَ لَا يَكُونُ مِنْ مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْ مَكَانٍ يَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ آثَارُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَفْعَالُهُ وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْآيَاتِ الْمُحْكَمَةِ وَ الْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ مُحَمَّدٌ ع جَاءَنَا بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِهِ فَاسْأَلْ عَنْهُ أُوضِحْهُ لَكَ قَالَ فَأَبْلَسَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَ لَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَانْصَرَفَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ سَأَلْتُكُمْ أَنْ تَلْتَمِسُوا خُمْرَةً فَأَلْقَيْتُمُونِي عَلَى جَمْرَةٍ فَقَالُوا لَهُ اسْكُتْ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ فَضَحْتَنَا بِحَيْرَتِكَ وَ انْقِطَاعِكَ وَ مَا رَأَيْنَا أَحْقَرَ مِنْكَ الْيَوْمَ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ إِلَيَّ تَقُولُونَ هَذَا إِنَّهُ ابْنُ مَنْ حَلَقَ رُءُوسَ مَنْ تَرَوْنَ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى أَهْلِ الْمَوْسِمِ.

كنز الفوائد / ج‏2 / 113 / مسألة ..... ص : 111

فإن قال فما معنى قوله في السورة لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ‏ و ظاهر هذا الكلام يقتضي إباحتهم المقام على أديانهم قلنا إن ظاهر الكلام و إن كان ظاهر الإباحة فإن المراد به الوعيد و المبالغة في الزجر و التهديد كما قال تعالى‏ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ‏ و قال‏ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ‏ إِلَّا غُرُوراً و قد قيل إن المعنى فيه لكم جزاء دينكم و لي جزاء ديني فحذف الجزاء من اللفظ لدلالة الكلام عليه و قيل إن الجزاء نفسه يسمى دينا قال الشاعر

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| إذا ما لقونا لقيناهم‏ |  | و دناهم مثلما يقرضونا |
|  |  |  |

أراد جزيناهم فيكون المعنى في قوله‏ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ‏ أي لكم جزاؤكم و لي جزائي.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 24 / 3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ..... ص : 24

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ الْغَائِطَ فَلْيَرْتَدْ مَوْضِعاً يَسْتَتِرُ فِيهِ عَنِ النَّاسِ بِالْحَاجَةِ وَ لْيُغَطِّ رَأْسَهُ إِنْ كَانَ مَكْشُوفاً لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ مِنْ عَبَثِ الشَّيْطَانِ‏ وَ مِنْ وُصُولِ الرَّائِحَةِ الْخَبِيثَةِ إِلَى دِمَاغِهِ وَ هُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ص وَ فِيهِ إِظْهَارُ الْحَيَاءِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِكَثْرَةِ نِعَمِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَ قِلَّةِ الشُّكْرِ مِنْهُ. فَهَذِهِ آدَابٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا الْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا فَلَيْسَ بِمَأْثُومٍ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 24 / 3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ..... ص : 24

ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَتَخَلَّى فِيهِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ-

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 25 / 3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ..... ص : 24

- 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\*.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 182 / 7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ..... ص : 151

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ‏ عِنْدَ ذَلِكَ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 278 / 12 - باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات ..... ص : 249

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ مِنَ الْهَوَامِّ وَ الْحُشَارِ كَالزُّنْبُورِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ الْخَنَافِسِ وَ بَنَاتِ وَرْدَانَ إِذَا أَصَابَ يَدَ الْإِنْسَانِ أَوْ جَسَدَهُ أَوْ ثِيَابَهُ لَمْ يَنْجَسْ بِذَلِكَ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا لَاقَاهُ مِنْهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ فِي طَعَامِهِ أَوْ شَرَابِهِ لَمْ يُفْسِدْهُ وَ كَانَ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بِالْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الطَّهَارَةِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. فَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْخَمْرُ وَ نَبِيذُ التَّمْرِ وَ كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ نَجَسٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ شَيْ‏ءٌ مِنْهُ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ لَمْ يَجُزْ فِيهِ الصَّلَاةُ حَتَّى يُغْسَلَ بِالْمَاءِ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ فَاجْتَنِبُوهُ‏ فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الرَّجَاسَةِ وَ الرِّجْسُ هُوَ النَّجَسُ بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ نَجَسٌ فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ ثُمَّ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ظَاهِرُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْوُجُوبِ وَ اجْتِنَابِ مَا يَتَنَاوَلُ اللَّفْظُ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ-

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 290 / 13 - باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال و تطهيرهم بالغسل و إسكانهم الأكفات ..... ص : 285

- 12- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَ يُتْرَكُ وَحْدَهُ إِلَّا لَعِبَ الشَّيْطَانُ‏ فِي جَوْفِهِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 313 / 13 - باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال و تطهيرهم بالغسل و إسكانهم الأكفات ..... ص : 285

909- 77- وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ صَادِقاً يَصْدُقُ عَلَى اللَّهِ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جِئْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَ دَعْهُ حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وَ لَا تَفْدَحْهُ بِهِ فَإِذَا أَدْخَلْتَهُ إِلَى قَبْرِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْيَحْسِرْ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقُ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ لْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ لْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ وَ يُسْمِعُهُ تَلْقِينَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ يَذْكُرُ لَهُ مَا يَعْلَمُ وَاحِداً وَاحِداً.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 317 / 13 - باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال و تطهيرهم بالغسل و إسكانهم الأكفات ..... ص : 285

- 90- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُلَّهُ سَلًّا رَفِيقاً فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ يَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقَهُ بِالْأَرْضِ فَعَلَ وَ لْيَتَشَهَّدْ وَ يَذْكُرُ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 347 / 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ..... ص : 345

- 9- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ وَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلَّا رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 351 / 15 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ..... ص : 351

1038- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقُلْ- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْبَلَاءِ وَ أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 352 / 15 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ..... ص : 351

1044- 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَكَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَبُولُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنَّهُ يُتَخَوَّفُ أَنْ يَلْتَبِسَ بِهِ الشَّيْطَانُ‏ أَيْ يُخَبِّلَهُ فَقُلْتُ يَبُولُ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 353 / 15 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ..... ص : 351

- 10- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِذَا انْكَشَفَ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَغُضُّ بَصَرَهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 364 / 16 - باب صفة الوضوء و الفرض منه ..... ص : 357

1103- 33- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْسِلُ وَجْهِي ثُمَّ أَغْسِلُ يَدِي وَ يُشَكِّكُنِي الشَّيْطَانُ‏ أَنِّي لَمْ أَغْسِلْ ذِرَاعِي وَ يَدِي قَالَ إِذَا وَجَدْتَ بَرْدَ الْمَاءِ عَلَى ذِرَاعِكَ فَلَا تُعِدْ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 373 / 18 - باب دخول الحمام و آدابه و سننه ..... ص : 373

1144- 2- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا تَعَرَّى أَحَدُكُمْ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 382 / 19 - باب الحيض و الاستحاضة و النفاس ..... ص : 380

فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً مَا كَانَتْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا- وَ كَذَلِكَ أَفْتَى أَبِي ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَزْفٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قِيلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ الْمَثْعَبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا أَيَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ ثُمَّ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ ذَلِكِ بِحَيْضٍ إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا فَكَانَ صُفْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الْمَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ هَذِهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْكَ أَ لَا تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ وَ لَكِنْ قَالَ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لَا وَقْتَهَا أَ لَا تَسْمَعُهَا تَقُولُ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّهَا اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَفِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا يَكُونُ الرِّيبَةُ وَ الِاخْتِلَاطُ فَلِهَذَا احْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ الدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرَ لَوْنِهِ مِنَ السَّوَادِ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَ لَوْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا مَا احْتَاجَتْ إِلَى مَعْرِفَةِ لَوْنِ الدَّمِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْحَيْضِ أَنْ يَكُونَ الصُّفْرَةُ وَ الْكُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ إِذَا عَرَفَتْ حَيْضاً كُلَّهُ إِنْ كَانَ الدَّمُ أَسْوَدَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَلِيلَ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 67 / 8 - باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون ..... ص : 65

- 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ- لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏ ثُمَّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 116 / 8 - باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون ..... ص : 65

- 204- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَدَعُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ- أُعِيذُ نَفْسِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَالِي بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ فَذَلِكَ الَّذِي عَوَّذَ بِهِ- جَبْرَئِيلُ ع الْحُسَيْنَ ع.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 147 / 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز ..... ص : 139

- 32 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ‏ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ\* ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لَا قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 151 / 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز ..... ص : 139

- 50 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 174 / 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز ..... ص : 139

- 152- الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 175 / 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز ..... ص : 139

- 155- رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ رَوَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ‏ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمِ الشَّيْطَانَ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 188 / 10 - باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة ..... ص : 176

- 47 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فَلَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ قَالَ كُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 188 / 10 - باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة ..... ص : 176

- 48 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ يُعِيدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ بِهِ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 236 / 12 - باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون ..... ص : 236

933- 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ‏ ذَعِراً مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ هَائِباً لَهُ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَيْهِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 265 / 13 - باب المواقيت ..... ص : 243

- 95- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَاهُ حَرُّ الشَّمْسِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَعَادَ نَادِيَهُ سَاعَةً وَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ وَ قَالَ يَا بِلَالُ مَا لَكَ فَقَالَ بِلَالٌ أَرْقَدَنِي الَّذِي أَرْقَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ كَرِهَ الْمُقَامَ وَ قَالَ نِمْتُمْ بِوَادِي الشَّيْطَانِ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 268 / 13 - باب المواقيت ..... ص : 243

- 105- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 290 / 15 - باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون ..... ص : 286

1162- 18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‏ يَا ثُمَالِيُّ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُقِيمَتْ جَاءَ الشَّيْطَانُ‏ إِلَى قَرِينِ الْإِمَامِ فَيَقُولُ هَلْ ذَكَرَ رَبَّهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ذَهَبَ وَ إِنْ قَالَ لَا رَكِبَ عَلَى كَتِفَيْهِ فَكَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّى يَنْصَرِفُوا قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ قَالَ بَلَى لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ يَا ثُمَالِيُّ إِنَّمَا هُوَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ-.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 324 / 15 - باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون ..... ص : 286

- 184- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَ هِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَثَأَّبُ فِي الصَّلَاةِ وَ يَتَمَطَّى قَالَ هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ لَنْ يَمْلِكَهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 334 / 15 - باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون ..... ص : 286

- 234- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا يُوقَظُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَحَّجَ الشَّيْطَانُ‏ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ أَ وَ لَا يَرَى أَحَدُكُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ قَامَ وَ هُوَ مُتَخَثِّرٌ ثَقِيلٌ كَسْلَانُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 344 / 16 - باب أحكام السهو ..... ص : 341

هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏2 / 353 / 16 - باب أحكام السهو ..... ص : 341

1465- 53- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَسَّ الرَّجُلُ أَنَّ بِثَوْبِهِ بَلَلًا وَ هُوَ يُصَلِّي فَلْيَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَمْسَحُهُ بِفَخِذِهِ فَإِنْ كَانَ بَلَلًا يَعْرِفُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَلًا فَذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 76 / 5 - باب الدعاء بين الركعات ..... ص : 71

234- 6- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الدُّعَاءَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ كَانَ يُسَمِّيهِ الدُّعَاءَ الْجَامِعَ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ\* أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِجَمِيعِ رُسُلِ اللَّهِ وَ بِجَمِيعِ مَا أُنْزِلَتْ بِهِ جَمِيعُ رُسُلِ اللَّهِ وَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لِقَاءَهُ حَقٌّ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ بَلَّغَ الْمُرْسَلُونَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* وَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُلَّمَا سَبَّحَ اللَّهَ شَيْ‏ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُسَبَّحَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَّمَا حَمِدَ اللَّهَ شَيْ‏ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُحْمَدَ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلَّمَا هَلَّلَ اللَّهَ شَيْ‏ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُهَلَّلَ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا كَبَّرَ اللَّهَ شَيْ‏ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُكَبَّرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ وَ خَوَاتِيمَهُ وَ سَوَابِغَهُ وَ فَوَائِدَهُ وَ شَرَائِعَهُ وَ بَرَكَاتِهِ مَا بَلَغَ عِلْمُهُ عِلْمِي وَ مَا قَصَرَ عَنْ إِحْصَائِهِ حِفْظِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْهَجْ لِي أَسْبَابَ مَعْرِفَتِهِ وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَهُ وَ غَشِّنِي بَرَكَاتِ رَحْمَتِكَ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِعِصْمَةٍ عَنِ الْإِزَالَةِ عَنْ دِينِكَ وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشَّكِّ وَ لَا تَشْغَلْ قَلْبِي بِدُنْيَايَ وَ عَاجِلِ مَعَاشِي عَنْ آجِلِ ثَوَابِ آخِرَتِي وَ اشْغَلْ قَلْبِي بِحِفْظِ مَا لَا تَقْبَلُ مِنِّي جَهْلَهُ وَ ذَلِّلْ لِكُلِّ خَيْرٍ لِسَانِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الرِّيَاءِ وَ لَا تُجْرِهِ فِي مَفَاصِلِي وَ اجْعَلْ عَمَلِي خَالِصاً لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَ أَنْوَاعِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَ بَاطِنِهَا وَ غَفَلَاتِهَا وَ جَمِيعِ مَا يُرِيدُنِي بِهِ الشَّيْطَانُ‏ الرَّجِيمُ وَ مَا يُرِيدُنِي بِهِ السُّلْطَانُ الْعَنِيدُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعِلْمِهِ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى صَرْفِهِ عَنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ زَوَابِعِهِمْ وَ بَوَائِقِهِمْ وَ مَكَايِدِهِمْ وَ مَشَاهِدِ الْفَسَقَةِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَنْ أُسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي فَتَفْسُدَ عَلَيَّ آخِرَتِي وَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ضَرَراً مِنْهُمْ عَلَيَّ فِي مَعَاشِي أَوْ تَعْرِضَ بَلَاءٌ يُصِيبُنِي مِنْهُمْ وَ لَا قُوَّةَ لِي بِهِ وَ لَا صَبْرَ لِي عَلَى احْتِمَالِهِ فَلَا تَبْتَلِيَنِّي يَا إِلَهِي بِمُقَاسَاتِهِ فَيَمْنَعَنِي ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِكَ وَ يَشْغَلَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ أَنْتَ الْعَاصِمُ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 81 / الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة ..... ص : 79

السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِدِرْعِكَ الْحَصِينَةِ وَ بِقُوَّتِكَ وَ عَظَمَتِكَ وَ سُلْطَانِكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُبِّي إِيَّاكَ وَ بِحُبِّي رَسُولَكَ ص وَ بِحُبِّي أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ يَا خَيْراً لِي مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ مِنَ النَّاسِ جَمِيعاً اقْدِرْ لِي خَيْراً مِنْ قَدْرِي لِنَفْسِي وَ خَيْراً لِي مِمَّا يَقْدِرُ لِي أَبِي وَ أُمِّي أَنْتَ جَوَادٌ لَا تَبْخَلُ وَ حَلِيمٌ لَا تَجْهَلُ وَ عَزِيزٌ لَا تُسْتَذَلُّ اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ النَّاسُ ثِقَتَهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَنْتَ ثِقَتِي وَ رَجَائِي اقْدِرْ لِي خَيْرَهَا عَافِيَةً وَ رَضِّنِي بِمَا قَضَيْتَ لِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ الْحَصِينَةَ فَإِنِ ابْتَلَيْتَنِي فَصَبِّرْنِي وَ الْعَافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 112 / دعاء أول يوم من شهر رمضان ..... ص : 106

شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ هَذَا شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ‏ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ وَ سَلِّمْهُ لِي وَ سَلِّمْنِي فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَافِيَةَ وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ لِي فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغِرَّةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ\* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَسَتِهِ وَ تَثْبِيطِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ خُدَعِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ شَرَكِهِ وَ أَحْزَابِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ مَكَايِدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا قِيَامَهُ وَ صِيَامَهُ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِيهِ وَ فِي قِيَامِهِ وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ عَنِّي صَبْراً وَ احْتِسَاباً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنِّي بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِي الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الْقُرْبَةَ وَ الْخَيْرَ الْمَقْبُولَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الرَّغْبَةَ وَ التَّضَرُّعَ وَ الْخُشُوعَ وَ الرِّقَّةَ وَ النِّيَّةَ الصَّادِقَةَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ مَعَ صَالِحِ الْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدَّعْوَةِ وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ لَا هَمٍّ وَ لَا غَمٍّ وَ لَا سَقَمٍ وَ لَا غَفْلَةٍ وَ لَا نِسْيَانٍ بَلْ بِالتَّعَاهُدِ وَ التَّحَفُّظِ لَكَ وَ فِيكَ وَ الرِّعَايَةِ لِحَقِّكَ وَ الْوَفَاءِ

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 127 / وداع شهر رمضان ..... ص : 122

لَا تُذِلُّنِي بَعْدَهُ أَبَداً وَ عَافِنِي عَافِيَةً لَا تَبْتَلِينِي بَعْدَهَا أَبَداً وَ ارْفَعْنِي رِفْعَةً لَا تَضَعُنِي بَعْدَهَا أَبَداً وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ شَرَّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ‏ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏ اللَّهُمَّ مَا كَانَ فِي قَلْبِي مِنْ شَكٍّ أَوْ رِيبَةٍ أَوْ جُحُودٍ أَوْ قُنُوطٍ أَوْ تَرَحٍ أَوْ مَرَحٍ أَوْ بَطَرٍ أَوْ فَرَحٍ أَوْ خُيَلَاءَ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ أَوْ شِقَاقٍ أَوْ نِفَاقٍ أَوْ كُفْرٍ أَوْ فُسُوقٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ شَيْ‏ءٍ لَا تُحِبُّ عَلَيْهِ وَلِيّاً لَكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمْحُوَهُ مِنْ قَلْبِي وَ تُبَدِّلَنِي مَكَانَهُ إِيمَاناً بِكَ وَ رِضًا بِقَضَائِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ وَجَلًا مِنْكَ وَ زُهْداً فِي الدُّنْيَا وَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَكَ وَ ثِقَةً بِكَ وَ طُمَأْنِينَةً إِلَيْكَ وَ تَوْبَةً نَصُوحاً إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ بَلَّغْتَنَاهُ وَ إِلَّا فَأَخِّرْ آجَالَنَا إِلَى قَابِلٍ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ وَ سَلَّمَ كَثِيراً طَيِّباً وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 146 / 7 - باب صلاة الغدير ..... ص : 143

وَ الْمُغَيِّرِينَ خَلْقَ اللَّهِ وَ مِنَ الَّذِينَ‏ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ‏ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ‏ وَ صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِكَ فِي يَوْمِكَ وَ لَيْلَتِكَ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْجَاحِدِينَ وَ النَّاكِثِينَ وَ الْمُغَيِّرِينَ وَ الْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ الدِّينِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى إِنْعَامِكَ عَلَيْنَا بِالَّذِي هَدَيْتَنَا إِلَى وَلَايَةِ وُلَاةِ أَمْرِكَ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ الرَّاشِدِينَ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ أَرْكَاناً لِتَوْحِيدِكَ وَ أَعْلَامَ الْهُدَى وَ مَنَارَ التَّقْوَى وَ الْعُرْوَةَ الْوُثْقَى وَ كَمَالَ دِينِكَ وَ تَمَامَ نِعْمَتِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ آمَنَّا بِكَ وَ صَدَّقْنَا بِنَبِيِّكَ وَ اتَّبَعْنَا مِنْ بَعْدِهِ النَّذِيرَ الْمُنْذِرَ وَ وَالَيْنَا وَلِيَّهُمْ وَ عَادَيْنَا عَدُوَّهُمْ وَ بَرِئْنَا مِنَ الْجَاحِدِينَ وَ النَّاكِثِينَ وَ الْمُكَذِّبِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِكَ يَا صَادِقَ الْوَعْدِ يَا مَنْ‏ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ\*- يَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِمُوَالاةِ أَوْلِيَائِكَ الْمَسْئُولِ عَنْهَا عِبَادُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ- ثُمَّ لَتُسْئَلُنَ‏ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ‏ وَ قُلْتَ‏ وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ‏ وَ مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِشَهَادَةِ الْإِخْلَاصِ لَكَ بِمُوَالاةِ أَوْلِيَائِكَ الْهُدَاةِ مِنْ بَعْدِ النَّذِيرِ الْمُنْذِرِ وَ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَ أَكْمَلْتَ الدِّينَ بِمُوَالاتِهِمْ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ الَّتِي جَدَّدْتَ لَنَا عَهْدَكَ وَ ذَكَّرْتَنَا مِيثَاقَكَ الْمَأْخُوذَ مِنَّا فِي مُبْتَدَإِ خَلْقِكَ إِيَّانَا وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ الْإِجَابَةِ وَ ذَكَّرْتَنَا الْعَهْدَ وَ الْمِيثَاقَ وَ لَمْ تُنْسِنَا ذِكْرَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ‏ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى‏ اللَّهُمَّ بَلَى شَهِدْنَا بِمَنِّكَ وَ لُطْفِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّنَا وَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ نَبِيُّنَا وَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحُجَّةُ الْعُظْمَى وَ آيَتُكَ الْكُبْرَى وَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ‏ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ‏ اللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِالْهِدَايَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهِمْ فَلْيَكُنْ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا الَّذِي ذَكَّرْتَنَا فِيهِ عَهْدَكَ وَ مِيثَاقَكَ وَ أَكْمَلْتَ دِينَنَا وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ الْإِجَابَةِ وَ الْإِخْلَاصِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَ التَّصْدِيقِ بِوَلَايَةِ أَوْلِيَائِكَ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَاءِ أَوْلِيَائِكَ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 203 / 22 - باب الزيادات ..... ص : 197

الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 283 / 25 - باب فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها ..... ص : 248

839- 159- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لَا يَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 310 / 31 باب من الصلوات المرغب فيها ..... ص : 309

960- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنِ الْيَسَعِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُرِيدُ الشَّيْ‏ءَ فَأَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ فَلَا يُوفَقُ فِيهِ الرَّأْيُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ فَقَالَ انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَانْظُرْ إِلَى شَيْ‏ءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَخُذْ بِهِ وَ افْتَحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فِيهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 315 / 31 باب من الصلوات المرغب فيها ..... ص : 309

- 20- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا إِذْ قَالَ‏ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‏ اللَّهُمَّ هَبْ لِي‏ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شِرْكاً.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 321 / 32 - باب الصلاة على الأموات ..... ص : 315

- 24- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏4 / 112 / 29 باب من الزيادات في الزكاة ..... ص : 92

- 65- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُّ مِنْ بَيْنِ لَحْيَيْ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ‏ وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ‏ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏4 / 191 / 46 - باب ثواب الصيام ..... ص : 190

- 6- وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ‏ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ‏ عَنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْمُوَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَجْسَامِ الصِّيَامُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏5 / 50 / 5 - باب العمل و القول عند الخروج ..... ص : 46

- 17- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تُرِيدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَادْعُ دُعَاءَ الْفَرَجِ وَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ‏ مَرِيدٍ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَاهَدْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي بِسْمِ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي سَفَرِي هَذَا ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأُمُورِ كُلِّهَا وَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَ سَيِّرْنَا فِيهَا بِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَ نَاصِرِي اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّي بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ اصْحَبْنِي فِيهِ وَ اخْلُفْنِي فِي أَهْلِي بِخَيْرٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏5 / 102 / 9 - باب الطواف ..... ص : 101

ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ‏ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سُبْحَتِي وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏5 / 182 / 13 - باب الغدو إلى عرفات ..... ص : 178

611- 15- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ تَأْتِي الْمَوْقِفَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْطِنٍ قَطُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُهُ- اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ فَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ وَ ارْحَمْ مَسِيرِي إِلَيْكَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي وَ لَا تَخْدَعْنِي وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَ جُودِكَ وَ كَرَمِكَ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏5 / 198 / 15 - باب نزول المزدلفة ..... ص : 188

- 38- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدَيْكَ- اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَرْمِي فَتَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ‏ وَ جُنُودَهُ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرُ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ فَقُلِ اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْمَى الْجِمَارُ عَلَى طُهْرٍ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏5 / 238 / 16 - باب الذبح ..... ص : 199

804- 143- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ‏ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 30 / 9 - باب وداع أمير المؤمنين ع ..... ص : 30

فَإِذَا أَرَدْتَ الْوَدَاعَ فَقُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرُّسُلِ وَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ وَ دَعَتْ إِلَيْهِ وَ دَلَّتْ عَلَيْهِ‏ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ‏ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ مَعَ الشَّاهِدِينَ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ فِي حَيَاتِي أَشْهَدُ أَنَّهُمُ الْأَئِمَّةُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَشْهَدُ أَنَّ قَاتِلَهُمْ وَ خَاذِلَهُمْ مُشْرِكُونَ وَ أَنَّ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ فِي دَرْكِ الْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ حَارَبَهُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَ نَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وَ أَنَّهُمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ\* وَ مَنْ شَرِكَ فِيهِمْ وَ مَنْ سَرَّهُ قَتْلُهُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَمِّيهِمْ ع وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِي مَعَ هَؤُلَاءِ الْمَيَامِينِ الْأَئِمَّةِ اللَّهُمَّ وَ ذَلِّلْ قُلُوبَنَا لَهُمْ بِالطَّاعَةِ وَ الْمُنَاصَحَةِ وَ الْمَحَبَّةِ وَ حُسْنِ الْمُوَازَرَةِ وَ التَّسْلِيمِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 98 / 46 - باب زيارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ..... ص : 95

وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ وَ الرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ وَ الْآيَةُ الْمَخْزُونَةُ وَ الْأَمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَ مَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ سَعِدَ مَنْ وَالاكُمْ وَ هَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ وَ خَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَ هُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فَهُوَ فِي أَسْفَلِ دَرْكِ الْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ‏ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ‏ خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ‏ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ‏ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ‏ فَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَايَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَ بَرَكَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا وَ كُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَ أَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَ لَا يَفُوقُهُ فَائِقٌ وَ لَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَ لَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ حَتَّى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا صِدِّيقٌ وَ لَا شَهِيدٌ وَ لَا عَالِمٌ وَ لَا جَاهِلٌ وَ لَا دَنِيٌّ وَ لَا فَاضِلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لَا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَ لَا جَبَّارٌ عَنِيدٌ وَ لَا شَيْطَانٌ‏ مَرِيدٌ وَ لَا خَلْقٌ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلَّا عَرَّفَهُمْ جَلَالَةَ أَمْرِكُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِكُمْ وَ كِبَرَ شَأْنِكُمْ وَ تَمَامَ نُورِكُمْ وَ صِدْقَ مَقَاعِدِكُمْ وَ ثَبَاتَ مَقَامِكُمْ وَ شَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَ مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَ كَرَامَتَكُمْ عَلَيْهِ وَ خَاصَّتَكُمْ لَدَيْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَ بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ مُوَالٍ لَكُمْ وَ لِأَوْلِيَائِكُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ مُعَادٍ لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ حَرْبٌ لِمَنْ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 118 / زيارة سلمان رحمة الله عليه ..... ص : 118

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَابِعَ صَفْوَةِ الرَّحْمَنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْإِيمَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ خَالَفَ حِزْبَ الشَّيْطَانِ‏ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ نَطَقَ بِالْحَقِّ وَ لَمْ يَخَفْ صَوْلَةَ السُّلْطَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ نَابَذَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ مَنْ تَبِعَ الْوَصِيَّ زَوْجَ سَيِّدَةِ النِّسْوَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَاهَدَ فِي اللَّهِ مَرَّتَيْنِ مَعَ النَّبِيِّ وَ الْوَصِيِّ أَبِي‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 165 / 77 - باب ارتباط الخيل و آلات الركوب ..... ص : 163

- 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَيْطَانٌ‏ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 165 / 77 - باب ارتباط الخيل و آلات الركوب ..... ص : 163

- 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا رَكِبَ رَجُلٌ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ وَ مَنْ رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ‏ فَيَقُولُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‏ إِلَّا حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 326 / 93 - باب المكاسب ..... ص : 321

- 18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ فَقُلْنَا صَالِحٌ وَ لَكِنَّهُ قَدْ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَلُ الشَّيْطَانِ‏ ثَلَاثاً أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اشْتَرَى عِيراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ وَ قَسَمَ فِي قَرَابَتِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ يَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَّجِرُونَ كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي مِيقَاتِهَا وَ هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يَتَّجِرْ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 371 / 93 - باب المكاسب ..... ص : 321

- 196- مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ص- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ قَالَ كُلُّ مَا يُقْتَمَرُ بِهِ حَتَّى الْكِعَابُ وَ الْجَوْزُ فَقِيلَ مَا الْأَنْصَابُ فَقَالَ مَا ذَبَحُوا لآِلِهَتِهِمْ قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِي كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 4 / 1 - باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه و حكم الربا ..... ص : 2

11- 11- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْماً وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْكَرَابِيسِ فَقِيلَ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ‏ عَمَلُ الشَّيْطَانِ‏ مَنْ تَرَكَ التِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَاشْتَرَى مِنْهَا وَ اتَّجَرَ فَرَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 181 / 16 - باب الوديعة ..... ص : 179

- 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَالًا لَهُ قِيمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَ الْمُسْتَوْدِعُ رَجُلٌ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ شَيْطَانٌ‏ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 407 / 35 - باب الاستخارة للنكاح و الدعاء قبله ..... ص : 407

- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَإِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ فِي مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ اقْدِرْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ‏ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ‏ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ الشَّيْطَانُ‏ فَإِنْ هُوَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّى الشَّيْطَانُ‏ عَنْهُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ‏ ذَكَرَهُ فَكَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 410 / 36 - باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع ..... ص : 408

قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ إِنِّي أَخَافُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ فَرَأَتْنِي أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَ كِبَرِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا أَنْتَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مُرْهُمْ يَأْمُرُوهَا أَنْ تُصَلِّيَ أَيْضاً رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا بِي وَ أَرْضِنِي بِهَا وَ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَنْفَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 437 / 40 - باب الولادة و النفاس و العقيقة ..... ص : 436

- 6 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْيُقِمْ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 444 / 40 - باب الولادة و النفاس و العقيقة ..... ص : 436

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ وَ الشُّكْرَ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةَ بِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَ لِي ذَكَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ كُلَّمَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ ص وَ اخْسَ عَنَّا الشَّيْطَانَ‏ الرَّجِيمَ لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِيكَ لَكَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\*.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 284 / 4 - باب الأيمان و الأقسام ..... ص : 277

- 35- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\*.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 288 / 4 - باب الأيمان و الأقسام ..... ص : 277

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ فَقَالَ لَهُ يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\*.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 288 / 4 - باب الأيمان و الأقسام ..... ص : 277

- 55- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ ذَلِكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\*.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 289 / 4 - باب الأيمان و الأقسام ..... ص : 277

1065- 57- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 289 / 4 - باب الأيمان و الأقسام ..... ص : 277

1067- 59- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانَ‏ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْ‏ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 292 / 4 - باب الأيمان و الأقسام ..... ص : 277

- 71- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَ مَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\*.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 302 / 4 - باب الأيمان و الأقسام ..... ص : 277

1123- 115- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانَ‏ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْ‏ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 313 / 5 - باب النذور ..... ص : 303

وَ لَا هَدْيَ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ تِلْكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\* وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ الْجَزُورُ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 318 / 5 - باب النذور ..... ص : 303

رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\*.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏9 / 4 / 1 باب الصيد و الذكاة ..... ص : 2

- 8- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا طَافِياً وَ لَا طِحَالًا إِنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّيْطَانِ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏9 / 89 / 2 - باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ..... ص : 63

- 113- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّ التَّمَنِّيَ عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أَكْبَرَ مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ‏ أَكْلُ الطِّينِ إِنَّ أَكْلَ الطِّينِ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ فَضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏9 / 98 / 2 - باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ..... ص : 63

- 162- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي طَعَامِكُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلشَّيْطَانِ‏ اخْرُجْ يَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ أَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ يُسَمُّوا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ‏ امْشِ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏9 / 262 / 21 باب في إبطال العول و العصبة ..... ص : 247

طَاوُسٍ خِلَافَ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ‏ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏9 / 262 / 21 باب في إبطال العول و العصبة ..... ص : 247

قَالَ قَارِيَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِيتُ طَاوُساً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَوَيْتُ هَذَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ وَ إِنَّمَا الشَّيْطَانُ‏ أَلْقَاهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ- فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ حَمْلًا شَدِيداً يَعْنِي بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى خِلَافِهِ أَ لَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَاتَ وَ خَلَّفَ بِنْتاً وَ أَخاً وَ أُخْتاً فَمِنْ قَوْلِهِمْ أَجْمَعَ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ وَ الْخَبَرُ يَقْتَضِي أَنَّ مَا بَقِيَ لِلْأَخِ لِأَنَّهُ الذَّكَرُ وَ لَا يَكُونُ لِلْأُخْتِ شَيْ‏ءٌ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَكَ بِنْتَا وَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ عَمّاً أَنْ يَكُونَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ لِلْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَى ذَكَرٍ وَ لَا تُعْطَى بِنْتُ الِابْنِ شَيْئاً وَ كَذَلِكَ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ-

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏9 / 272 / 23 - باب ميراث الوالدين ..... ص : 269

فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ مَا قَرَأْتَ قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ هُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَإِنَّ الَّذِي رَأَيْتَ وَ اللَّهِ يَا زُرَارَةُ الْحَقُّ الَّذِي رَأَيْتَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ‏ فَوَسْوَسَ فِي صَدْرِي فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيهِ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَقَالَ لِي قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ يَا زُرَارَةُ لَا تَشُكَّنَّ وَدَّ الشَّيْطَانُ‏ وَ اللَّهِ أَنَّكَ شَكَكْتَ وَ كَيْفَ لَا أَدْرِي أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي- أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَدَّثَهُ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَا كَيْفَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ وَ تَنَدَّمْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي مِنَ الْكِتَابِ وَ لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُهُ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَلَّا يَفُوتَنِي مِنْهُ حَرْفٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْكُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْبِنْتِ وَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏10 / 184 / 14 - باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار و العبيد و الأحرار ..... ص : 180

- 16- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ قُلْتُ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ‏ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ إِنَّ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتِ انْمَحَقَ الدِّينُ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 90 / 55 - باب الريح يجدها الإنسان في بطنه ..... ص : 90

- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلَّا رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 286 / 156 - باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن يتنفل أم لا ..... ص : 286

- 4- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَاهُ حَرُّ الشَّمْسِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَالَ يَا بِلَالُ مَا لَكَ فَقَالَ بِلَالٌ أَرْقَدَنِي الَّذِي أَرْقَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ كَرِهَ الْمُقَامَ وَ قَالَ نِمْتُمْ بِوَادِي شَيْطَانٍ‏.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 290 / 158 - باب وقت قضاء ما فات من النوافل ..... ص : 289

- 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 291 / 158 - باب وقت قضاء ما فات من النوافل ..... ص : 289

- 10 رَوَى ذَلِكَ- أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ وَ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ‏ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ‏ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ‏.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 354 / 206 - باب من نسي القراءة ..... ص : 353

- 6- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ وَ إِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 357 / 208 - باب من شك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لا ..... ص : 357

- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 374 / 217 - باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا ..... ص : 373

- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فَلَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ قَالَ كُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 375 / 217 - باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا ..... ص : 373

يُعِيدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ وَ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏1 / 470 / 289 - باب وقت الصلاة على الميت ..... ص : 469

- 3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏3 / 124 / 82 - باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد ..... ص : 123

شَيْطَانٌ‏ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ رُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏4 / 41 / 23 - باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا ..... ص : 40

- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَ مَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَلَّا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\*.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏4 / 48 / 29 - باب من نذر أن يذبح ولدا له ..... ص : 47

- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ‏ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏\*.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏4 / 58 / 38 - باب النهي عن صيد الجري و المارماهي و الزمار ..... ص : 58

- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا طَافِياً وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّيْطَانِ‏.

الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة / النص / 1 / مقدمة المؤلف

الحمد للّه الذي هدانا لحمده، و جعلنا من أهله، و وفّقنا للتمسّك بدينه و الانقياد لسبيله، و لم يجعلنا من الجاحدين لنعمته، المنكرين لطوله و فضله و من الذين‏ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ‏ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ‏ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ‏ هُمُ الْخاسِرُونَ‏ و صلّى اللّه على سيّد أنبيائه و خاتم أصفيائه محمّد صلّى اللّه عليه و على آله الطيّبين، النجوم الزاهرة، و الأعلام الظاهرة، الذين نتمسك بولايتهم، و نتعلّق بعرى حبلهم، و نرجو الفوز بالتمسّك بهم، و سلّم تسليما.

الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة / النص / 236 / 2 - فصل الكلام في ولادة صاحب الزمان و إثباتها بالدليل و الأخبار

مِنَ الْمَرْأَةِ لِلْوِلَادَةِ فَقَبَضَتْ عَلَى كَفِّي وَ غَمَزَتْ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ أَنَّتْ أَنَّةً وَ تَشَهَّدَتْ وَ نَظَرْتُ تَحْتَهَا فَإِذَا أَنَا بِوَلِيِّ اللَّهِ ص مُتَلَقِّياً الْأَرْضَ بِمَسَاجِدِهِ فَأَخَذْتُ بِكَتِفَيْهِ فَأَجْلَسْتُهُ فِي حَجْرِي فَإِذَا هُوَ نَظِيفٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ فَنَادَانِي أَبُو مُحَمَّدٍ ع يَا عَمَّةِ هَلُمِّي فَأْتِينِي بِابْنِي فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَتَنَاوَلَهُ وَ أَخْرَجَ لِسَانَهُ فَمَسَحَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَفَتَحَهَا ثُمَّ أَدْخَلَهُ فِي فِيهِ فَحَنَّكَهُ ثُمَّ [أَدْخَلَهُ‏] فِي أُذُنَيْهِ وَ أَجْلَسَهُ فِي رَاحَتِهِ الْيُسْرَى فَاسْتَوَى وَلِيُّ اللَّهِ جَالِساً فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ قَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ انْطِقْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ فَاسْتَعَاذَ وَلِيُّ اللَّهِ ع مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ وَ اسْتَفْتَحَ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ‏ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَاحِداً وَاحِداً حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبِيهِ فَنَاوَلَنِيهِ أَبُو مُحَمَّدٍ ع وَ قَالَ يَا عَمَّةِ رُدِّيهِ إِلَى أُمِّهِ حَتَّى‏ تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ‏ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَرَدَدْتُهُ إِلَى أُمِّهِ وَ قَدِ انْفَجَرَ الْفَجْرُ الثَّانِي فَصَلَّيْتُ الْفَرِيضَةَ وَ عَقَّبْتُ إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ وَدَّعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع وَ انْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِي فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ اشْتَقْتُ إِلَى وَلِيِّ اللَّهِ فَصِرْتُ إِلَيْهِمْ فَبَدَأْتُ بِالْحُجْرَةِ الَّتِي كَانَتْ سَوْسَنُ فِيهَا فَلَمْ أَرَ أَثَراً وَ لَا سَمِعْتُ ذِكْراً فَكَرِهْتُ أَنْ أَسْأَلَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَبْدَأَهُ بِالسُّؤَالِ فَبَدَأَنِي فَقَالَ هُوَ

الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة / النص / 296 / 4 - فصل بعض معجزات الإمام المهدي ع و ما ظهر من جهته ع من التوقيعات على يدي سفرائه

وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‏ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ‏ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ [أَنْفَ‏] الشَّيْطَانِ‏..

الأمالي (للطوسي) / النص / 11 / [1] المجلس الأول

النَّاسُ، اسْمَعُوا مَقَالَتِي وَ عُوا كَلَامِي، إِنَّ الْخُيَلَاءَ مِنَ التَّجَبُّرِ، وَ النَّخْوَةَ مِنَ التَّكَبُّرِ، وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ عَدُوٌّ حَاضِرٌ يَعِدُكُمُ الْبَاطِلَ، أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، فَ لا تَنابَزُوا، وَ لَا تَخَاذَلُوا، فَإِنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةٌ، وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ، مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ، وَ مَنْ تَرَكَهَا مَرَقَ، وَ مَنْ فَارَقَهَا مُحِقَ، لَيْسَ الْمُسْلِمُ بِالْخَائِنِ إِذَا ائْتُمِنَ، وَ لَا بِالْمُخْلِفِ إِذَا وَعَدَ، وَ لَا بِالْكَذُوبِ إِذَا نَطَقَ، نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ وَ قَوْلُنَا الْحَقُّ، وَ فِعْلُنَا الْقِسْطُ، وَ مِنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَ فِينَا قَادَةُ الْإِسْلَامِ وَ أُمَنَاءُ الْكِتَابِ، نَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّهِ، وَ الشِّدَّةِ فِي أَمْرِهِ، وَ ابْتِغَاءِ رِضْوَانِهِ، وَ إِلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَ حِجِّ الْبَيْتِ، وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ تَوْفِيرِ الْفَيْ‏ءِ لِأَهْلِهِ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 18 / [1] المجلس الأول

وَ الْبَذَخِ وَ الْأَشَرِ وَ الْبَطَرِ وَ الْإِعْجَابِ بِنَفْسِي وَ الْجَبَرِيَّةِ رَبِّ فَنَجِّنِي، رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ الْعَجْزِ وَ الشُّحِّ وَ الْحَسَدِ وَ الْحِرْصِ وَ الْمُنَافَسَةِ وَ الْغِشِّ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الطَّمَعِ وَ الطَّبَعِ وَ الْهَلَعِ وَ الْجَزَعِ وَ الزَّيْغِ وَ الْقَمْعِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَغْيِ وَ الظُّلْمِ وَ الِاعْتِدَاءِ وَ الْفَسَادِ وَ الْفُجُورِ وَ الْفُسُوقِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الطُّغْيَانِ، رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ الْقَطِيعَةِ وَ السَّيِّئَةِ وَ الْفَوَاحِشِ وَ الذُّنُوبِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الْمَأْثَمِ وَ الْحَرَامِ وَ الْمُحَرَّمِ وَ الْخَبِيثِ وَ كُلِّ مَا لَا تُحِبُّ، رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ وَ بَغْيِهِ وَ ظُلْمِهِ وَ عُدْوَانِهِ وَ شَرِكِهِ وَ زَبَانِيَتِهِ وَ جُنْدِهِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ مِنْ دَابَّةٍ وَ هَامَّةٍ أَوْ جِنٍّ أَوْ إِنْسٍ مِمَّا يَتَحَرَّكُ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ كَاهِنٍ وَ سَاحِرٍ وَ زَاكِنٍ وَ نَافِثٍ وَ رَاقٍ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَ طَاغٍ وَ بَاغٍ وَ نَافِسٍ وَ ظَالِمٍ وَ مُعْتَدٍ وَ جَائِرٍ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَمَى وَ الصَّمَمِ وَ الْبَكَمِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الشَّكِّ وَ الرَّيْبِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْفَشَلِ وَ الْعَجْزِ وَ التَّفْرِيطِ وَ الْعَجَلَةِ وَ التَّضْيِيعِ وَ التَّقْصِيرِ وَ الْإِبْطَاءِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى‏، رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الضَّيْقَةِ وَ الْعَائِلَةِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَيْلَةِ وَ الذِّلَّةِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّيقِ وَ الشِدَّةِ وَ الْقَيْدِ وَ الْحَبْسِ وَ الْوَثَاقِ وَ السُّجُونِ وَ الْبَلَاءِ وَ كُلِّ مُصِيبَةٍ لَا صَبْرَ لِي عَلَيْهَا، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 40 / [2] المجلس الثاني

قَالَ عَلِيٌّ: فَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، ثُمَّ أَتَانِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: قُمْ بِسْمِ اللَّهِ وَ قُلْ:" عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ، وَ ما شاءَ اللَّهُ، لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ‏ ثُمَّ جَاءَنِي حِينَ أَقْعَدَنِي عِنْدَهَا (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، ثُمَّ قَالَ:" اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا أَحَبُّ خَلْقِكَ إِلَيَّ فَأَحِبَّهُمَا، وَ بَارِكْ فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، وَ اجْعَلْ عَلَيْهِمَا مِنْكَ حَافِظاً، وَ إِنِّي أُعِيذُهُمَا وَ ذُرِّيَّتَهُمَا بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ".

الأمالي (للطوسي) / النص / 66 / [3] المجلس الثالث

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْشِدْنِي الْفَلْجَ. قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ قَوْمَكَ قَدْ عَدَلُوا عَنِ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالِ فَخَاصِمْهُمْ، فَإِنَّ الْهُدَى مِنَ اللَّهِ وَ الضَّلَالَ مِنَ الشَّيْطَانِ‏، يَا عَلِيُّ، إِنَّ الْهُدَى هُوَ اتِّبَاعُ أَمْرِ اللَّهِ دُونَ الْهَوَى وَ الرَّأْيِ، وَ كَأَنَّكَ بِقَوْمٍ قَدْ تَأَوَّلُوا الْقُرْآنَ وَ أَخَذُوا بِالشُّبُهَاتِ فَاسْتَحَلُّوا الْخَمْرَ وَ النَّبِيذَ وَ الْبَخْسَ بِالزَّكَاةِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 68 / [3] المجلس الثالث

98- 7- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْآدَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَعْرُوفُ بِزُحَلَ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، قَالَ: خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ، وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، وَ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ، وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ، وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏، وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ، وَ دُخُولُ الْجِنَانِ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 118 / [4] المجلس الرابع

فَأَمَرَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مُنَادِياً فَنَادَى بِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَ خَرَجَ حَتَّى رَقِيَ الْمِنْبَرَ، وَ كَانَ أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏.

الأمالي (للطوسي) / النص / 122 / [5] المجلس الخامس

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» وَ أُحَذِّرُكُمُ الْإِصْغَاءَ لِهُتَافِ الشَّيْطَانِ‏، فَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏، فَتَكُونُوا كَأَوْلِيَائِهِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ: «لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ» فَتُلْقَوْنَ إِلَى الرِّمَاحِ وَزَراً وَ إِلَى السُّيُوفِ جَزَراً وَ لِلْعَمَدِ حِطَماً وَ لِلسِّهَامِ غَرَضاً ثُمَ‏ «لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً».

الأمالي (للطوسي) / النص / 149 / [5] المجلس الخامس

وَ رَسُولِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمُ حَالَهُ فِي حُبِّنَا فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ حُبَّ مَنْ أَلَّبَ عَلَيْنَا فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَدُوُّهُ وَ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ، وَ اللَّهُ‏ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ‏.

الأمالي (للطوسي) / النص / 237 / [9] المجلس التاسع

فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ مَعَ الْفَذِّ، فَلَا تَسْتَمِعُوا إِلَى قَوْلِ هَذَا، وَ إِنَّ هَذَا لَا يَدْرِي مَنِ اللَّهُ وَ لَا أَيْنَ اللَّهُ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 241 / [9] المجلس التاسع

فَسَارَ ابْنُ الْأَشْتَرِ حَتَّى أَتَى الْمَدَائِنَ، ثُمَّ سَارَ يُرِيدُ ابْنَ زِيَادٍ، فَشَخَصَ الْمُخْتَارُ عَنِ الْكُوفَةِ لِمَا أَتَاهُ أَنَّ ابْنَ الْأَشْتَرِ قَدِ ارْتَحَلَ مِنَ الْمَدَائِنِ، وَ أَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ الْمَدَائِنَ، فَلَمَّا نَزَلَ ابْنُ الْأَشْتَرِ نَهَرَ الْخَازِرِ بِالْمَوْصِلِ أَقْبَلَ ابْنُ زِيَادٍ فِي الْجُمُوعِ، وَ نَزَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ مِنْ عَسْكَرِ ابْنِ الْأَشْتَرِ، ثُمَّ الْتَقَوْا فَحَضَّ ابْنُ الْأَشْتَرِ أَصْحَابَهُ وَ قَالَ: يَا أَهْلَ الْحَقِّ وَ أَنْصَارَ الدِّينِ، هَذَا ابْنُ زِيَادٍ قَاتَلَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) قَدْ أَتَاكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ بِحِزْبِهِ حِزْبِ الشَّيْطَانِ‏، فَقَاتِلُوهُمْ بِنِيَّةٍ وَ صَبْرٍ، لَعَلَّ اللَّهَ يَقْتُلُهُ بِأَيْدِيكُمْ، وَ يَشْفِي صُدُورَكُمْ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 245 / [9] المجلس التاسع

427- 19- وَ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَقُولُ: لَنَا أَعْيُنٌ لَا تُشْبِهُ أَعْيُنَ النَّاسِ، وَ فِيهَا نُورٌ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ‏ فِيهَا نَصِيبٌ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 270 / [10] المجلس العاشر

502- 40- أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُرَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُرَيْدٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ صَارِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رُشَيْدٍ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَقُولُ: نَحْنُ النُّجَبَاءُ، وَ أَفْرَاطُنَا أَفْرَاطُ الْأَنْبِيَاءِ، حِزْبُنَا حِزْبُ اللَّهِ، وَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏، مَنْ سَاوَى بَيْنَنَا وَ بَيْنَ عَدُوِّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

الأمالي (للطوسي) / النص / 300 / [11] المجلس الحادي عشر

قَالَ: فِي وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) «وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏» قَالَ:

الأمالي (للطوسي) / النص / 324 / [11] المجلس الحادي عشر

الْمَنَامِ، فَأَجَابَنِي ثُمَّ قَالَ لِي: امْضِ بِنَا، فَمَضَيْتُ فَوَقَفْتُ مَعَهُ عَلَى الْمَوْضِعِ وَ هُوَ مَكْرُوبٌ، فَلَمْ يَفُتْنِي شَيْ‏ءٌ فِي مَنَامِي إِلَّا الْآذِنُ وَ الْحَيْرُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ حَيْراً وَ لَمْ أَرَ آذِناً، فَاتَّقِ اللَّهِ أَيُّهَا الرَّجُلُ، فَإِنِّي قَدْ آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أَدَعَ إِذَاعَةَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَ لَا زِيَارَةَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ قَصْدَهُ وَ إِعْظَامَهُ، فَإِنَّ مَوْضِعاً يَأْتِيهِ إِبْرَاهِيمُ وَ مُحَمَّدٌ وَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلَ (عَلَيْهِمْ السَّلَامُ) لَحَقِيقٌ بِأَنْ يُرْغَبَ فِي إِتْيَانِهِ وَ زِيَارَتِهِ، فَإِنَّ أَبَا حُصَيْنٍ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) قَالَ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَإِيَّايَ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَتَشَبَّهُ بِي.

الأمالي (للطوسي) / النص / 325 / [11] المجلس الحادي عشر

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ قَالَ: يَا كَلْبُ، وَ شَتَمَنِي، وَ قَالَ: إِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تُظْهِرَ هَذَا، فَإِنَّهُ إِنَّمَا خَيَّلَ لِهَذَا الشَّيْخِ الْأَحْمَقِ شَيْطَانٌ‏ يَلْعَبُ بِهِ فِي مَنَامِهِ، اخْرُجَا عَلَيْكُمَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ غَضَبُهُ، فَخَرَجْنَا وَ قَدْ يَئِسْنَا مِنَ الْحَيَاةِ، فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى مَنْزِلِ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ وَ هُوَ يَمْشِي وَ قَدْ ذَهَبَ حِمَارُهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ قَالَ: احْفَظْ هَذَا الْحَدِيثَ وَ أَثْبِتْهُ عِنْدَكَ، وَ لَا تُحَدِّثَنَّ هَؤُلَاءِ الرِّعَاعَ، وَ لَكِنْ حَدِّثْ بِهِ أَهْلَ الْعُقُولِ وَ الدِّينِ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 362 / [13] المجلس الثالث عشر

757- 8- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَ سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ أَ يُذْبَحُ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ يُذَكَّى، فَكُلُوا الْقَرْعَ وَ لَا تَذْبَحُوهُ، وَ لَا يَسْتَفِزَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ‏.

الأمالي (للطوسي) / النص / 384 / [13] المجلس الثالث عشر

831- 82- أَخْبَرَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّحْوِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالزَّاهِدِ فِي السَّنَةِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: نَزَلَ ضَيْفٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبْطَأَ الْأَنْصَارِيُّ عَلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: مَا عَشَّيْتُمْ ضَيْفِي، وَ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ عَشَاءَكُمْ. وَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ اللَّيْلَةَ. قَالَ الضَّيْفُ: وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَبِيتُ اللَّيْلَةَ ضَيْفِي بِغَيْرِ عَشَاءٍ! قَرِّبُوا طَعَامَكُمْ، فَأَكَلَ وَ أَكَلُوا مَعَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): أَطَعْتَ اللَّهَ (عَزَّ وَ جَلَّ)، وَ عَصَيْتَ الشَّيْطَانَ‏.

الأمالي (للطوسي) / النص / 415 / [14] المجلس الرابع عشر

قُولَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: إِنَّ فِيمَنْ يَنْتَحِلُ هَذَا الْأَمْرَ لَمَنْ يَكْذِبُ حَتَّى يَحْتَاجَ الشَّيْطَانُ‏ إِلَى كَذِبِهِ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 415 / [14] المجلس الرابع عشر

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ):" اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ عَصَيْتُكَ بِارْتِكَابِ شَيْ‏ءٍ مِمَّا نَهَيْتَنِي، فَإِنِّي قَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ الْإِيمَانِ بِكَ، مَنّاً مِنْكَ بِهِ عَلَيَّ لَا مَنّاً مِنِّي بِهِ عَلَيْكَ، وَ تَرَكْتُ مَعْصِيَتَكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ أَنْ أَجْعَلَ لَكَ شَرِيكاً، أَوْ أَجْعَلَ لَكَ وَلَداً أَوْ نِدّاً، وَ عَصَيْتُكَ عَلَى غَيْرِ مُكَابَرَةٍ وَ لَا مُعَانَدَةٍ وَ لَا اسْتِخْفَافٍ مِنِّي بِرُبُوبِيَّتِكَ، وَ لَا جُحُودٍ لِحَقِّكَ، وَ لَكِنْ اسْتَزَلَّنِي الشَّيْطَانُ‏ بَعْدَ الْحُجَّةِ عَلَيَّ وَ الْبَيَانِ، فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذُنُوبِي غَيْرَ ظَالِمٍ لِي، وَ إِنْ تَغْفِرْ لِي فَبِجُودِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

الأمالي (للطوسي) / النص / 541 / [19] مجلس يوم الجمعة الرابع من المحرم سنة سبع و خمسين و أربعمائة

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّهُ مُطَرِّدُ الشَّيْطَانِ‏ عَنْكَ، وَ عَوْنٌ لَكَ عَلَى أُمُورِ دِينِكَ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 641 / [32] مجلس يوم الجمعة الثاني من رجب سنة سبع و خمسين و أربعمائة

1330- 16- وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ): كَيْفَ أَصْبَحْتَ، يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: أَصْبَحْتُ مَطْلُوباً بِثَمَانٍ: اللَّهُ (تَعَالَى) يَطْلُبُنِي بِالْفَرَائِضِ، وَ النَّبِيُّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِالسُّنَّةِ، وَ الْعِيَالُ بِالْقُوتِ، وَ النَّفْسُ بِالشَّهْوَةِ، وَ الشَّيْطَانُ‏ بِاتِّبَاعِهِ، وَ الْحَافِظَانِ بِصِدْقِ الْعَمَلِ، وَ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالرُّوحِ، وَ الْقَبْرُ بِالْجَسَدِ، فَأَنَا بَيْنَ هَذِهِ الْخِصَالِ مَطْلُوبٌ.

الأمالي (للطوسي) / النص / 691 / [39] مجلس يوم الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة سبع و خمسين و أربعمائة

وَ أُحَذِّرُكُمُ الْإِصْغَاءَ لِهُتَافِ الشَّيْطَانِ‏، فَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏، فَتَكُونُوا أَوْلِيَاءَهُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ: «لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى‏ عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى‏ ما لا تَرَوْنَ» فَتُلْقَوْنَ إِلَى الرِّمَاحِ وِزْراً، وَ إِلَى السُّيُوفِ جَزْراً، وَ لِلْعُمُدِ حَطْماً، وَ لِلسِّهَامِ غَرَضاً، ثُمَ‏ «لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 6 / الجزء الأول

تعالى‏ وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ‏ و قال تعالى‏ وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ و قال سبحانه‏ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ‏ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ و قال سبحانه‏ يا أَيُّهَا النَّاسُ‏ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ‏ءٌ عَظِيمٌ‏ و قال سبحانه‏ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً و قال عز و جل‏ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ‏ و قال سبحانه‏ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ و قال جل من قائل‏ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ‏ و قال سبحانه‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ و قال جل و عز من قائل‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ‏ و قال‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ‏ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ‏ و قال‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‏ و قال‏ يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ‏ و قال‏ أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِ‏ و قال‏ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ‏ و قال‏ أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى‏ و قال‏ أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى‏ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ. أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرى‏ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَ هُمْ يَلْعَبُونَ‏ و قال‏ فَأَمَّا مَنْ طَغى‏ وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى‏. وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى‏. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى‏ و قال‏ أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ‏ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جاءَكُمُ النَّذِيرُ و قال‏ وَ أَنِيبُوا إِلى‏ رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ‏ و قال‏ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ و قال‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً و قال‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 25 / الباب الرابع في ترك الدنيا ..... ص : 23

الثناء و ذهب الناس و بقي حثالة من الناس و يوشك أن تدعوا فلا تجابوا و يظهروا عليكم أيدي المشركين فلا تغاثوا فأعدوا الجواب فإنكم مسئولون و الله لو تكاشفتم ما تدافنتم فاتقوا الله و قدموا فضلكم فإن من كان قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بلاغهم و يأثرون بفضل ذلك إخوانهم المؤمنين و مساكينهم و أيتامهم و أراملهم فانتبهوا من رقدتكم فإن الموت فضح الدنيا و لم نجعل لذي عقل فسحا و اعلموا أنه من عرف ربه أحبه فأطاعه و من عرف عداوة الشيطان‏ عصاه و من عرف الدنيا و غدرها بأهلها زهد فيها و أن المؤمن ليس بذي لهو و لا غفلة و إنما همته التفكر و الاعتبار و شعاره الذكر قائما و قاعدا و على كل حال نطقه ذكر و صمته فكر و نظره اعتبار لأنه يعلم أنه يصبح و يمسي بين أخطار ثلاثة إما ببلية نازلة أو نعمة زائلة أو منية قاضية و لقد كدر ذكر الموت عيش كل عاقل فعجبا لقوم نودي فيهم بالرحيل و هم غافلون عن التزود و لقد علموا أن لكل سفر زاد لا بد منه حبس أولهم عن آخرهم و هم لاهون ساهون.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 32 / الباب الخامس في التخويف و الترهيب ..... ص : 31

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ طُولِ السَّيِّئَاتِ بِنَقْصِ الثَّمَرَاتِ وَ حَبْسِ الْبَرَكَاتِ وَ إِغْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ لِيَتُوبَ تَائِبٌ وَ يُقْلِعَ مُقْلِعٌ وَ يَتَذَكَّرَ مُتَذَكِّرٌ وَ يَنْزَجِرَ مُنْزَجِرٌ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الِاسْتِغْفَارَ سَبَباً لَهُ وَ لِلرِّزْقِ وَ رَحْمَةً لِلْخَلْقِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ‏ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً. يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَدَّمَ تَوْبَتَهُ وَ أَخَّرَ شَهْوَتَهُ وَ اسْتَقَالَ عَثْرَتَهُ فَإِنَّ أَمَلَهُ خَادِعٌ لَهُ وَ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ الشَّيْطَانَ‏ مُوَكَّلٌ بِهِ يُمَنِّيهِ التَّوْبَةَ لِيُسَوِّفَهَا وَ يُزَهِّي لَهُ الْمَعْصِيَةَ لِيَرْتَكِبَهَا حَتَّى تَأْتِيَ عَلَيْهِ مَنِيَّتُهُ وَ هُوَ أَغْفَلُ مَا يَكُونُ عَنْهَا فَيَا لَهَا حَسْرَةً عَلَى ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمُرُهُ حَسْرَةً عَلَيْهِ وَ أَنْ تُؤَدِّيَهُ الْأَيَّامُ إِلَى شِقْوَةٍ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ لَا يُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ وَ لَا تَقْتَصِرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةٌ وَ لَا تجعل [تَحُلُ‏] بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَ لَا كَآبَةٌ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 46 / الباب الحادي عشر في التوبة و شروطها ..... ص : 44

وَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَذْنَبْتُ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقَالَ إِنِّي أَتُوبُ ثُمَّ أَعُودُ فَقَالَ كُلَّمَا أَذْنَبْتَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقَالَ إِذَنْ تَكْثُرَ ذُنُوبِي فَقَالَ عَفْوُ اللَّهِ أَكْثَرُ فَلَا تَزَالُ تَتُوبُ حَتَّى يَكُونَ الشَّيْطَانُ‏ هُوَ الْمَدْحُورَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ قَدْ قَالَ‏ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 47 / الباب الحادي عشر في التوبة و شروطها ..... ص : 44

و التوبة النصوح أن يتوب فلا يرجع فيما تاب عنه وَ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ الْمُصِرُّ عَلَى الذَّنْبِ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ يَسْتَهْزِئُ بِنَفْسِهِ وَ يَسْخَرُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ‏ و أن الرجل إذا قال أستغفرك يا رب و أتوب إليك ثم عاد ثم قال ثم عاد ثم قال كان في الرابعة من الكذابين.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 54 / الباب الثالث عشر في المبادرة في العمل ..... ص : 49

قَدْ أَذِنَ اللَّهُ فِي مَوْتِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَيَهْبِطُ إِسْرَافِيلُ عِنْدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ فَيَنْفُخُ فِي الصُّورِ نَفْخَةَ الْفَزَعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ‏ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى‏ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ‏ وَ تَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ وَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ يَصِيرُ النَّاسُ يَمِيدُونَ وَ يَقَعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَأَنَّهُمْ سُكَارَى‏ وَ ما هُمْ بِسُكارى‏ وَ لَكِنْ مِنْ عَظِيمِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْفَزَعِ وَ تَبْيَضُّ لِحَى الشُّبَّانِ مِنَ الْفَزَعِ وَ تَطِيرُ الشَّيَاطِينُ هَارِبَةً إِلَى أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُمْسِكُ أَرْوَاحَ الْخَلَائِقِ فِي أَجْسَادِهِمْ لَخَرَجَتْ مِنْ هَوْلِ تِلْكَ النَّفْخَةِ فَيَمْكُثُونَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِسْرَافِيلَ أَنْ يَنْفُخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةَ الصَّعْقِ فَيَخْرُجُ الصَّوْتُ مِنَ الطَّرَفِ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ إِنْسٌ وَ لَا جِنٌّ وَ لَا شَيْطَانٌ‏ وَ لَا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَهُ رُوحٌ إِلَّا صَعِقَ وَ مَاتَ وَ يَخْرُجُ الصَّوْتُ مِنَ الطَّرَفِ الَّذِي يَلِي السَّمَاءَ فَلَا يَبْقَى فِي السَّمَاوَاتِ ذُو رُوحٍ إِلَّا مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ‏ وَ هُوَ جَبْرَائِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ وَ عِزْرَائِيلُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ شَاءَ اللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ الْمَوْتِ مَنْ بَقِيَ مِنْ خَلْقِي فَقَالَ يَا رَبِّ أَنْتَ الْحَيُ‏ الَّذِي لا يَمُوتُ‏ بَقِيَ جَبْرَائِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ وَ بَقِيتُ أَنَا فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ فَيَقْبِضُهَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ مَنْ بَقِيَ فَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ بَقِيَ عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الْمِسْكِينُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ اللَّهُ مُتْ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ بِإِذْنِي فَيَمُوتُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ يَصِيحُ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ صَيْحَةً عَظِيمَةً لَوْ سَمِعَهَا بَنُو آدَمَ قَبْلَ مَوْتِهِمْ لَهَلَكُوا وَ يَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ فِي نَزْعِ أَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ هَذِهِ الْمَرَارَةَ وَ الشِدَّةَ وَ الْغُصَصَ لَكُنْتُ عَلَى قَبْضِ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ شَفِيقاً فَإِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ نَادَى الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ يَا دُنْيَا أَيْنَ الْمُلُوكُ وَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ وَ أَبْنَاؤُهُمْ وَ أَيْنَ مَنْ مَلَكَ الدُّنْيَا بِأَقْطَارِهَا أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَأْكُلُونَ رِزْقِي وَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقِّي ثُمَّ يَقُولُ‏ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ‏ فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ فَيُجِيبُ هُوَ عَنْ نَفْسَهُ فَيَقُولُ‏ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فَتَمُورُ أَيْ تَدُورُ بِأَفْلَاكِهَا وَ نُجُومِهَا كَالرَّحَى وَ يَأْمُرُ الْجِبَالَ فَتَسِيرُ

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 56 / الباب الثالث عشر في المبادرة في العمل ..... ص : 49

قلت و ذلك في تفسير قوله تعالى آخر سورة المؤمنين‏ حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ‏ يعني فيما تركته ورائي لوراثي- فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ‏ فيقول له ملك الموت‏ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها أي كلا لا رجوع لك إلى دار الدنيا و قوله‏ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها أي قال هذه الكلمة لما شاهده من شدة سكرات الموت و أهوال ما عاينه من عذاب القبر و هول المطلع و من هول سؤال منكر و نكير قال الله تعالى‏ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ‏ أي لو ردوا إلى دار الدنيا و مددنا لهم في العمر لعادوا إلى ما كانوا عليه من بخلهم بأموالهم فلم يتصدقوا و لم يطعموا الجيعان و لم يكسوا العريان و لم يواسوا الجيران بل يطيعون الشيطان‏ في البخل و ترك الطاعة ثم قال تعالى‏ وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ‏ و البرزخ في التفسير القبر ثم قال تعالى‏ فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يَتَساءَلُونَ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ الآية قوله‏ فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ‏-

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 60 / الباب الثالث عشر في المبادرة في العمل ..... ص : 49

وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ‏ عَنْهُمْ وَ الدُّنْيَا فَيَقُولُ الشَّيْطَانُ‏ لِلدُّنْيَا أَ لَا تَرَيْنَ مَا يَصْنَعُونَ فَتَقُولُ الدُّنْيَا دَعْهُمْ فَلَوْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَخَذْتُ بِأَعْنَاقِهِمْ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 61 / الباب الثالث عشر في المبادرة في العمل ..... ص : 49

وَ قَالَ ع‏ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ خَادِمٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ وَ إِذَا تَرَكَ الذِّكْرَ الْتَقَمَهُ فَجَذَبَهُ وَ أَغْوَاهُ وَ استنزله [اسْتَزَلَّهُ‏] وَ أَطْغَاهُ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 74 / الباب الثامن عشر وصايا و حكم بليغة ..... ص : 72

الْيَقِينُ وَ إِنَّ جِمَاحَ الْإِثْمِ الْكَذِبُ وَ الِارْتِيَابُ وَ النِّسَاءُ وَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ‏ وَ الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَ شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا وَ شَرُّ الْمَآثِمِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ لَيْسَ لِجِسْمٍ نَبَتَ عَلَى الْحَرَامِ إِلَّا النَّارُ وَ مَنْ تَغَذَّى بِالْحَرَامِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ دُعَاءٌ وَ الصَّلَاةُ نُورٌ وَ الصَّدَقَةُ حِرْزٌ وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ وَ سَكِينَةٌ وَ تَرْكُهَا مَغْنَمٌ مُغْرِمٌ وَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا صُنْعَ اللَّهِ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ يَتَخَلَّى فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنْ حَلَالٍ وَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ سَاعِياً فِي ثَلَاثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ وَ سَعْيٍ لِمَعَاشٍ وَ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 75 / الباب الثامن عشر وصايا و حكم بليغة ..... ص : 72

أَبَدٌ لَا أَمَدَ لَهُ وَ أَجَلٌ لَا مُنْتَهَى لَهُ وَ نَعِيمٌ لَا زَوَالَ لَهُ فَاعْرِفُوا مَا تُرِيدُونَ وَ مَا يُرَادُ بِكُمْ وَ اتْرُكُوا مِنَ الدُّنْيَا مَا يَشْغَلُكُمْ عَنِ الْآخِرَةِ وَ احْذَرُوا حَسْرَةَ الْمُفَرِّطِينَ وَ نَدَامَةَ الْمُغْتَرِّينَ وَ اسْتَدْرِكُوا فِيمَا بَقِيَ مَا فَاتَ وَ تَأَهَّبُوا لِلرَّحِيلِ مِنْ دَارِ الْبَوَارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ وَ احْذَرُوا الْمَوْتَ أَنْ يُفَاجِئَكُمْ عَلَى غِرَّةٍ وَ يُعَجِّلَكُمْ عَنِ التَّأَهُّبِ وَ الِاسْتِعْدَادِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لا إِلى‏ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ‏ فَرُبَّ ذِي عَقْلٍ أَشْغَلَهُ هَوَاهُ عَمَّا خُلِقَ لَهُ حَتَّى صَارَ كَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَ لَا تَعْذِرُوا أَنْفُسَكُمْ فِي خَطَئِهَا وَ لَا تُجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ فِيمَا يُوَافِقُ هَوَاكُمْ وَ اجْعَلُوا هَمَّكُمْ نَصْرَ الْحَقِّ مِنْ جِهَتِكُمْ أَوْ مِنْ جِهَةِ مَنْ يُجَادِلُكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ‏ فَلَا تَكُونُوا أَنْصَاراً لِهَوَاكُمْ وَ الشَّيْطَانِ‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَا هَدَمَ الدِّينَ مِثْلُ إِمَامِ ضَلَالَةٍ وَ أَضَلَّ وَ جِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْبَاطِلِ وَ الدُّنْيَا قَطَعَتْ رِقَابَ طَالِبِيهَا وَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهَا وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ فَمَهِّدُوهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَمَثَلُ أَحَدِكُمْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ كَمَثَلِ الرَّجُلِ يُنْفِذُ كَلَامَهُ يُمَهِّدُ لَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ‏ وَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مَا يُحِبُّ وَ هُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَتِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ لَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ‏.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 83 / الباب الحادي و العشرون في الذكر و المحافظة عليه ..... ص : 82

وَ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ إِذَا غَضِبَ وَ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ‏ إِذَا حَرِدَ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 84 / الباب الحادي و العشرون في الذكر و المحافظة عليه ..... ص : 82

أَمَلَ مَنَ لَا يَدْرِي إِذَا أَصْبَحَ أَنَّهُ يُمْسِي وَ لَا إِذَا أَمْسَى أَنَّهُ يُصْبِحُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ خَطَفَاتُ الْمَنَايَا وَ خَطَرَاتُ الْأَمَلِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الْغَرُورِ وَ يُزَيِّنُ لَكُمُ الْمَعْصِيَةَ لِتَرْكَبُوهَا وَ يُنْسِئُكُمُ التَّوْبَةَ لِتَنْسَوْهَا حَتَّى تَأْتِيَ الْمَنِيَّةُ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى غُرُورِهِ فَيَصِيدَكُمْ بِشَرَكِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا يَغْتَبِطُ وَ يَطْمَئِنُّ مَنْ وَثِقَ بِالنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا مَنْ لَا يَدْرِي رَبُّهُ سَاخِطٌ عَلَيْهِ أَمْ رَاضٍ عَنْهُ كَيْفَ يَطْمَئِنُّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْ آمُرَكُمْ أَوْ أَنْهَاكُمْ بِمَا أُخَالِفُكُمْ فِيهِ فَتَخْسَرَ صَفْقَتِي وَ تَعْظُمَ لَوْعَتِي يَوْمَ لَا يُنْجِي مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ وَ الصِّدْقُ وَ لَا يَفُوزُ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ‏.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 88 / الباب الثاني و العشرون في فضل صلاة الليل ..... ص : 85

و اعلم يا أخي أن العقلاء العارفين بالله المجتهدين في تحصيل رضاء الله تراهم عامة ليلهم بذكر ربهم يتلذّذون و في عبادته يتقلّبون ما بين صلاة نافلة و قراءة سورة و تسبيح و استغفار و دعاء و تضرع و ابتهال و بكاء من خشيته لا ينامون من ليلهم إلا ما غلبوا و ما أراحوا به أبدانهم فهم الرجال الأخيار و وصفك وصف اغترار جيفة بالليل بطال بالنهار تعتذر في ترك القيام بالليل بأعذار كاذبة تقول أنا ضعيف القوى أنا تاعب بكدر الدنيا بي مرض و صداع و تحتج بالبرد في الشتاء و الحر في الصيف و هذه أعذار كاذبة و لو أن سلطانا أعطاك دينارا أو كسوة و أمرك أن تقف ببابه تحرسه بالليل لبادرت إلى ذلك لا بل لو قال لك خذ سلاحك و أخرج قدامي تحارب عدوي لبذلت روحك العزيزة و إن قتلت و كم من إنسان يأخذ درهما أجرة له على حراسة زرع غيره أو ثمرة غيره و يسهر الليل كله في برد شديد و حر عظيم و لو أنك أردت سفرا أو عملا من أعمال الدنيا لسهرت عامة الليل في تعبئة أشغالك و تحفظ تجارتك و لم تعتذر بتلك الأعذار عن خدمة ربك و هذا يدل على كذبك و ضعف يقينك بما وعد الله العاملين بالثواب و الجنة على الطاعة فإنك قد أطعت في ذلك نفسك الأمارة بالسوء و أطعت إبليس و قد حذرك الله من طاعته فقال تعالى‏ إِنَّ الشَّيْطانَ‏ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ و قال تعالى‏ الشَّيْطانُ‏ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا فاحذر نفسك يا أخي من طول الرقاد و اعبد ربك حتى تبلغ منه المراد و لله در بعض الزهاد حيث قال شعرا-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| حبيبي تجاف من المهاد |  | خوف من الموت و المعاد |
| من خاف من سكرة المنايا |  | لم يدر ما لذة الرقاد |
| قد بلغ الزرع منتهاه‏ |  | لا بد للزروع من حصاد. |
|  |  |  |

فاستيقظ يا أخي من رقدتك فقد مضى من عمرك أكثره في غفلة و نوم و لا تنس نصيبك من قيام لله فيما بقي من عمرك لتكون خاتمتك خاتمة خير فاغتنمها تغنم و لا تغفل عنها فتندم فقد سمى الله تعالى يوم القيامة يوم الحسرة و الندامة و سماها في موضع آخر يوم التغابن‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 89 / الباب الثاني و العشرون في فضل صلاة الليل ..... ص : 85

وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ حَسْبُ الرَّجُلِ مِنَ الْخَيْبَةِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَهُ لَا يُصَلِّي فِيهَا رَكْعَتَيْنِ وَ لَا يَذْكُرَ اللَّهَ فِيهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً نَامَ الْبَارِحَةَ عَنْ وِرْدِهِ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ‏ فِي أُذُنِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 91 / الباب الثاني و العشرون في فضل صلاة الليل ..... ص : 85

وَ قَالَ ص‏ اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَ بِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَ مَا نَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ أَحَدٌ إِلَّا بَالَ الشَّيْطَانُ‏ فِي أُذُنَيْهِ وَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُفْلِساً وَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ مَلَكٌ يُوقِظُهُ مِنْ نَوْمِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ يَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اقْعُدْ لِتَذْكُرَ رَبَّكَ فَفِي الثَّالِثَةِ إِنْ لَمْ يَنْتَبِهْ يَبُولُ الشَّيْطَانُ‏ فِي أُذُنِهِ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 98 / الباب الرابع و العشرون في الجهاد في سبيل الله ..... ص : 98

و ينبغي للعاقل مجاهدة نفسه على القيام بحقوق الله و سلوك طريق السلامة فإن الله تعالى قال‏ وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا و من أراد السلامة من الشيطان‏ فليجاهد نفسه و يحاسبها محاسبة الشريك لشريكه‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 99 / الباب الخامس و العشرون في مدح الخمول و الاعتزال ..... ص : 99

و العزلة في الحقيقة اعتزال الأمور الذميمة و الذي حصل علوم معارفه و عمله ثم اعتزل بنى أمره على أساس ثابت و ينبغي لصاحب العزلة الاشتغال بذكر ربه و الفكر في صنائعه و إلا أوقعته خلوته في بلية و فتنة و يكون عنده قوة في العلم تدفع عنه هواجس الشيطان‏ و وساوسه و لا شكّ أن خير الدنيا و الآخرة في العزلة و التقليل من علق الدنيا و شرّها في الكثرة و الاختلاط بالناس و الخمول رأس كل‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 103 / الباب السابع و العشرون في الصمت ..... ص : 102

وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا ع أَوْصِنِي قَالَ احْفَظْ لِسَانَكَ تُعَزَّ وَ لَا تُمَكِّنِ الشَّيْطَانَ‏ مِنْ قِيَادِكَ فَتَذِلَّ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 103 / الباب السابع و العشرون في الصمت ..... ص : 102

وَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْجُو بِهِ فَقَالَ أَطْعِمِ الْجَائِعَ وَ أَرْوِ الْعَطْشَانَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَكُفَّ لِسَانَكَ فَإِنَّهُ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ‏.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 112 / الباب الحادي و الثلاثون في الحزن و فضله ..... ص : 112

فقال مصنف هذا الكتاب ليس العجب من أن يكون الإنسان حزينا بل العجب أن يخلو من الحزن ساعة واحدة و كيف لا يكون كذلك و هو يصبح و يمسي على جناح سفر بعيد أول منازله الموت و مورده القبر و مصدره القيامة و موقفه بين يدي الله تعالى أعضاؤه شهوده و جوارحه جنوده و ضمائره عيونه و خلواته عيانه يمسي و يصبح بين نعمة يخاف زوالها و ميتة يخاف حلولها و بلية لا يأمن نزولها مكتوم الأجل مكنون العلل محفوظ العمل صريع بطنته و عبد شهوته و عريف زوجته متعب في كل أحواله حتى في أوقات لذته بين أعداء كثيرة نفسه و الشيطان‏ و الأمل و العائل يطلبونه بالقوت و حاسد يحسده و جار يؤذيه و أهل يقطعونه و قرين سوء يريد حتفه و الموت متوجه إليه و العلل متقاطرة عليه و لقد جمع هذا كله مولانا

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 114 / الباب الثاني و الثلاثون في الخشوع لله سبحانه و التذلل له تعالى ..... ص : 114

وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ‏.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 130 / الباب الأربعون في ذم الحسد ..... ص : 129

و إذا كان النبي ص و أمير المؤمنين ع قد شهدا بأن الحسد يأكل الإيمان و الحسنات فأي شي‏ء يبقى مع العبد بعد ذهاب الإيمان و الحسنات فتحرزوا منه تستريح قلوبكم و أبدانكم من التعب و الإثم و لقد سرني أني مثلت في نفسي أن عقلي لو تحول إلى رأس غيري لم أحسده إذ قد فات الأمر في ذلك و لم يبق إلا الصبر و الاحتساب و أن الحزن و الحسد بعد فوات ذلك مصيبة ثانية فتمثلوا رحمكم الله آخر الأمر تستريحوا و تفوزوا فالعاقل يحسب آخر الأمور فيقف عندها و لا يتجاوزها و متى كان الغالب على القلب الفكر و على اللسان الذكر فإن العبد لا يتخلى مع ذلك لحسد و لا لشي‏ء من المعاصي و غيرها إن الذكر و الفكر سيف قاطع لكل شيطان‏ من الجن و الإنس و جنة واقية من الغفلة و خير الذكر الخفي‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 140 / الباب الرابع و الأربعون في سؤال أبي ذر ره ..... ص : 139

أَمْثَالًا كُلُّهَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمَغْرُورُ الْمُتَسَلِّطُ الْمُبْتَلَى إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ لَكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ أَوْ فَاجِرٍ فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ كَانَ فِيهَا مِثَالٌ وَ عَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُفَكِّرُ فِي صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِي نَفْسِهِ فِيمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْحَلَالِ فِي المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ وَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ سَعْيٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ وَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ وَ مَنْ حَسَبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى ع قَالَ كَانَتْ عِبَراً كُلَّهَا عَجَباً لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ عَجَباً لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ كَيْفَ يَضْحَكُ عَجَباً لِمَنْ أَبْصَرَ الدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا حال [حَالًا] بَعْدَ حَالٍ ثُمَّ هُوَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا عَجَباً لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَداً ثُمَّ لَمْ يَعْمَلْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ فِي أَيْدِينَا شَيْ‏ءٌ مِمَّا كَانَ فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ قَالَ اقْرَأْ يَا أَبَا ذَرٍّ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏. إِنَّ هذا يَعْنِي ذِكْرَ هَذِهِ الْآيَاتِ‏ لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى‏ صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‏- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ أَمْرِكَ كُلِّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّهُ مُطْرِدٌ لِلشَّيْطَانِ‏ عَنْكَ وَ عَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَ يَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتَكَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرِيَ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ صِلْ قَرَابَتَكَ وَ إِنْ قَطَعُوكَ وَ أَحِبَّ الْمَسَاكِينَ وَ أَكْثِرْ مُجَالَسَتَهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ يَا

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 143 / الباب الخامس و الأربعون في ولاية الله تعالى ..... ص : 141

وَ قَالَ ع‏ مِنْ عَلَامَاتِ شِرْكِ الشَّيْطَانِ‏ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فَحَّاشاً لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لُعِبَ بِهِ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 161 / الباب التاسع و الأربعون في الأدب مع الله تعالى ..... ص : 160

فاختبر ص على صحة أدبه في المحبة لله تعالى فالأدب مع الله بالاقتداء بآدابه و آداب نبيه و أهل بيته ع و هو العمل بطاعته و الحمد لله على السراء و الضراء و الصبر على البلاء و لهذا قال أيوب ع رب إني‏ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ‏ فقد تأدب هنا من وجهين أحدهما إنه لم يقل إنك أمستني بالضر و الآخر لم يقل ارحمني بل عرض تعريضا فقال‏ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ‏ و إنما فعل ذلك حفظا لمرتبة الصبر و كذا قال إبراهيم‏ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ‏ و لم يقل إذا مرضتني حفظا للأدب و قال أيوب ع في موضع آخر- أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ‏ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏ أشار بذلك إلى الشيطان‏ لأنه كان يغري الناس فيؤذونه و كل ذلك تأدب منهم مع الله تعالى في مخاطبتهم و قوم آخرون افتروا عليه سبحانه و نسبوا إليه من القبيح ما نزهوا عنه آباءهم و أمهاتهم و قالوا

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 162 / الباب التاسع و الأربعون في الأدب مع الله تعالى ..... ص : 160

كلما في الوجود من كفر و ظلم و فساد و قتل و غضب فمنه قضاء و إرادة و هذا باطل لأنه تعالى يقول‏ وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِ‏ و يقولون إنه سبحانه يأمر بما لا يريد و ينهى عما يريد و إنه أمر قوما بالإيمان و أراد منهم الكفر و هو قوله تعالى يقول‏ وَ لا يَرْضى‏ لِعِبادِهِ الْكُفْرَ و قيل لأحدهم إنك تأمر بما لا تريد و تنهى عما لا تكره و كذلك أبوك و أمك لغار من ذلك و غضب و قال لقائله إنك قد نسبتني إلى السفه و الجنون و الجهل فسبحانه ما أحلمه و أكرمه و لو لا حلمه و رحمته لأحل بالأرض النقمة غضبا على القائل لذلك و الراضي به و إن الله سبحانه لم يعص مغلوبا و لم يطع مكرها و إنما أمر الله سبحانه تخييرا و نهى تحذيرا و أقدر على الحالين. و قد قال سبحانه‏ وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ‏ يعني عرفناه الطريقين الخير و الشر و أمر سبحانه بالخير و نهى عن الشر كما قال سبحانه‏ وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى‏ عَلَى الْهُدى‏ و قال سبحانه‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً و ما كان يأمر بالدخول في باب ثم يغلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فاعتبروا و تفكروا و دعوا اتباع الهوى فهو مردي لصاحبه و مهلك له فسبحانه و تعالى كيف يجبر عباده على الكفر ثم يعذبهم عليه و على الزناء و السرقة و القذف للمحصنات و يأمرهم بحدهم أ فمن العدل و الحكمة هذا أم لا خبرونا هداكم الله تعالى و لا شك أن هذه مكيدة من الشيطان‏ عظيمة منتجة لارتكاب كل قبيح و ضلال‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 177 / الباب الحادي و الخمسون في أخبار عن النبي ص و الأئمة الأطهار ..... ص : 173

قَالَ تَعَالَى‏ فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ تَعَالَى- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ قَالَ تَعَالَى‏ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى‏ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَ أَكْلُ الرِّبَا قَالَ تَعَالَى‏ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏ وَ السِّحْرُ قَالَ تَعَالَى- وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ‏ وَ الزِّنَاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً. يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الْفَاجِرَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ الْغُلُولُ قَالَ تَعَالَى‏ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ قَالَ تَعَالَى‏ يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ‏ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ قَالَ تَعَالَى‏ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‏ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنْهُ كَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ أَوْ شَيْ‏ءٍ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ قَالَ تَعَالَى‏ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ قَالَ فَجَزِعَ عَمْرٌو وَ عَلَا صُرَاخُهُ وَ بُكَاؤُهُ وَ هُوَ يَقُولُ هَلَكَ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَ نَازَعَكُمْ فِي الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 179 / الباب الحادي و الخمسون في أخبار عن النبي ص و الأئمة الأطهار ..... ص : 173

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ يُغْرِي بَيْنَ الْمُؤْمِنَيْنِ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا عَنْ ذَنْبِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ قَالَ فُزْتُ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَلَّفَ بَيْنَ وَلِيَّيْنِ لَنَا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ تَأَلَّفُوا وَ تَعَاطَفُوا.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 187 / الباب الثاني و الخمسون في أحاديث منتخبة ..... ص : 187

رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ تَلَامِيذِهِ يَوْماً أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَعَلَّمْتَ مِنِّي قَالَ لَهُ يَا مَوْلَايَ ثَمَانَ مَسَائِلَ قَالَ ع قُصَّهَا عَلَيَّ لِأَعْرِفَهَا قَالَ الْأُولَى رَأَيْتُ كُلَّ مَحْبُوبٍ يُفَارِقُ مَحْبُوبَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَصَرَفْتُ هَمِّي إِلَى مَا لَا يُفَارِقُنِي بَلْ يُؤْنِسُنِي فِي وَحْدَتِي وَ هُوَ فِعْلُ الْخَيْرِ قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الثَّانِيَةُ قَدْ رَأَيْتُ قَوْماً يَفْخَرُونَ بِالْحَسَبِ وَ آخَرِينَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ إِذَا ذَلِكَ لَا فَخْرَ فِيهِ وَ رَأَيْتُ الْفَخْرَ الْعَظِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ‏ فَاجْتَهَدْتُ أَنْ أَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ كَرِيماً قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الثَّالِثَةُ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي لَهْوِهِمْ وَ طَرَبِهِمْ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى‏ وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى‏ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى‏ فَاجْتَهَدْتُ فِي صَرْفِ الْهَوَى عَنْ نَفْسِي حَتَّى اسْتَقْرَرْتُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الرَّابِعَةُ قَالَ رَأَيْتُ كُلَّ مَنْ وَجَدَ شَيْئاً يُكْرَمُ عِنْدَهُ اجْتَهَدَ فِي حِفْظِهِ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى‏ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ‏ فَأَحْبَبْتُ الْمُضَاعَفَةَ وَ لَمْ أَرَ أَحْفَظَ مِمَّا يَكُونُ عِنْدَهُ فَكُلَّمَا وَجَدْتُ شَيْئاً يُكْرَمُ عِنْدَهُ وَجَّهْتُ بِهِ إِلَيْهِ لِيَكُونَ لِي ذُخْراً إِلَى وَقْتِ حَاجَتِي قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الْخَامِسَةُ قَالَ رَأَيْتُ حَسَدَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى‏ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ‏- فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ خَيْرُ مَا يَجْمَعُونَ مَا حَسَدْتُ أَحَداً وَ لَا أَسِفْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ السَّادِسَةُ قَالَ رَأَيْتُ عَدَاوَةَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَ الْحَزَازَاتِ الَّتِي فِي صُدُورِهِمْ وَ سَمِعْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى‏ إِنَّ الشَّيْطانَ‏ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا فَاشْتَغَلْتُ بِعَدَاوَةِ الشَّيْطَانِ‏ عَنْ عَدَاوَةِ غَيْرِهِ قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ السَّابِعَةُ قَالَ رَأَيْتُ كَدْحَ النَّاسِ وَ اجْتِهَادَهُمْ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى‏ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ‏ فَعَلِمْتُ‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 190 / الباب الثاني و الخمسون في أحاديث منتخبة ..... ص : 187

وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ سِرَاجٌ لِصَاحِبِهَا فِي ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ‏ عَنْ قَائِلِهَا.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 191 / الباب الثاني و الخمسون في أحاديث منتخبة ..... ص : 187

وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ حُبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ نُورُ الْمَعْرِفَةِ وَ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَ رَاحَةُ الْأَبْدَانِ وَ كَرَاهِيَةٌ لِلشَّيْطَانِ‏ وَ سِلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَ إِجَابَةٌ لِلدُّعَاءِ وَ قَبُولٌ لِلْأَعْمَالِ وَ بَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ وَ شَفِيعٌ بَيْنَ صَاحِبِهَا وَ بَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ سِرَاجٌ فِي قَبْرِهِ وَ فِرَاشٌ مِنْ تَحْتِ جَنْبَيْهِ وَ جَوَابُ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ مُونِسٌ وَ زَائِرٌ فِي قَبْرِهِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَتِ الصَّلَاةُ ظِلًّا عَلَيْهِ وَ تَاجاً عَلَى رَأْسِهِ وَ لِبَاساً عَلَى بَدَنِهِ وَ نُوراً يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ وَ حُجَّةً لِلْمُؤْمِنِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ثِقْلًا فِي الْمَوَازِينِ وَ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ وَ مِفْتَاحاً لِلْجَنَّةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَكْبِيرٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَمْجِيدٌ وَ تَقْدِيسٌ وَ تَعْظِيمٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ دُعَاءٌ وَ أَنَّ أَصْلَ الْأَعْمَالِ كُلَّهَا الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 196 / الباب الثاني و الخمسون في أحاديث منتخبة ..... ص : 187

قِيلَ‏ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ الْبَصْرَةَ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَ قَالُوا يَا أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏ وَ نَحْنُ نَدْعُو فَلَا يُسْتَجَابُ لَنَا قَالَ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ قَدْ صَارَتْ فِي عَشَرَةٍ أَوَّلُهَا عَرَفْتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ الثَّانِي قَرَأْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ الثَّالِثُ قُلْتُمْ نُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ وَ تَرَكْتُمُ سُنَّتَهُ الرَّابِعُ قُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَنَا عَدُوٌّ فَوَافَقْتُمُوهُ الْخَامِسُ قُلْتُمْ نُحِبُّ الْجَنَّةَ وَ لَمْ تَعْمَلُوا لَهَا السَّادِسُ قُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ لَمْ تَتَهَيَّئُوا لَهُ السَّابِعُ انْتَبَهْتُمْ مِنَ النَّوْمِ فَاشْتَغَلْتُمْ بِاغْتِيَابِ إِخْوَانِكُمْ الثَّامِنُ أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا التَّاسِعُ قُلْتُمْ نَخَافُ مِنَ النَّارِ وَ لَمْ تَهْرَبُوا مِنْهَا الْعَاشِرُ دَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 201 / الباب الرابع و الخمسون فيما سأل رسول الله ص ربه ليلة المعراج ..... ص : 199

جُوعَهُمْ وَ لَا ظَمَأَهُمْ وَ لَمْ يَكْذِبُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ لَمْ يَغْضَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَ لَمْ يَغْتَمُّوا عَلَى مَا فَاتَهُمْ وَ لَمْ يَفْرَحُوا بِمَا آتَاهُمْ يَا أَحْمَدُ مَحَبَّتِي مَحَبَّةُ الْفُقَرَاءِ فَأَدْنِ الْفُقَرَاءَ وَ قَرِّبْ مَجْلِسَهُمْ مِنْكَ وَ أَبْعِدِ الْأَغْنِيَاءَ وَ أَبْعِدْ مَجْلِسَهُمْ عَنْكَ فَإِنَّ الْفُقَرَاءَ أَحِبَّائِي يَا أَحْمَدُ لَا تَزَيَّنْ بِلَيِّنِ اللِّبَاسِ وَ طَيِّبِ الطَّعَامِ وَ لَيِّنِ الْوِطَاءِ فَإِنَّ النَّفْسَ مَأْوَى كُلِّ شَرٍّ وَ رَفِيقُ كُلِّ سُوءٍ تَجُرُّهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ تَجُرُّكَ إِلَى مَعْصِيَتِهِ وَ تُخَالِفُكَ فِي طَاعَتِهِ وَ تُطِيعُكَ فِيمَا تكره [يَكْرَهُ‏] وَ تَطْغَى إِذَا شَبِعَتْ وَ تَشْكُو إِذَا جَاعَتْ وَ تَغْضَبُ إِذَا افْتَقَرَتْ وَ تَتَكَبَّرُ إِذَا اسْتَغْنَتْ وَ تَنْسَى إِذَا كَبِرَتْ وَ تَغْفُلُ إِذَا آمَنَتْ وَ هِيَ قَرِينَةُ الشَّيْطَانِ‏ وَ مَثَلُ النَّفْسِ كَمَثَلِ النَّعَامَةِ تَأْكُلُ الْكَثِيرَ وَ إِذَا حُمِلَ عَلَيْهَا لَا تَطِيرُ وَ كَمَثَلِ الدِّفْلَى لَوْنُهُ حَسَنٌ وَ طَعْمُهُ مُرٌّ يَا أَحْمَدُ أَبْغِضِ الدُّنْيَا وَ أَهْلَهَا وَ أَحِبَّ الْآخِرَةَ وَ أَهْلَهَا قَالَ يَا رَبِّ وَ مَنْ أَهْلُ الدُّنْيَا وَ مَنْ أَهْلُ الْآخِرَةِ قَالَ أَهْلُ الدُّنْيَا مَنْ كَثُرَ أَكْلُهُ وَ ضَحِكُهُ وَ نَوْمُهُ وَ غَضَبُهُ قَلِيلُ الرِّضَا لَا يَعْتَذِرُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ وَ لَا يَقْبَلُ عُذْرَ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ كَسْلَانُ عِنْدَ الطَّاعَةِ شُجَاعٌ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ أَمَلُهُ بَعِيدٌ وَ أَجَلُهُ قَرِيبٌ لَا يُحَاسِبُ نَفْسَهُ قَلِيلُ الْمَنْفَعَةِ كَثِيرُ الْكَلَامِ قَلِيلُ الْخَوْفِ كَثِيرُ الْفَرَحِ عِنْدَ الطَّعَامِ وَ إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا لَا يَشْكُرُونَ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَ لَا يَصْبِرُونَ عِنْدَ الْبَلَاءِ كَثِيرُ النَّاسِ عِنْدَهُمْ قَلِيلٌ يَحْمَدُونَ أَنْفُسَهُمْ بِمَا لَا يَفْعَلُونَ وَ يَدَّعُونَ بِمَا لَيْسَ لَهُمْ وَ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يَتَمَنَّوْنَ وَ يَذْكُرُونَ مَسَاوِئَ النَّاسِ وَ يُخْفُونَ حَسَنَاتِهِمْ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ هَذَا الْعَيْبِ فِي أَهْلِ الدُّنْيَا قَالَ يَا أَحْمَدُ إِنَّ عَيْبَ أَهْلِ الدُّنْيَا كَثِيرٌ فِيهِمُ الْجَهْلُ وَ الْحُمْقُ لَا يَتَوَاضَعُونَ لِمَنْ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ وَ هُمْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ عُقَلَاءُ وَ عِنْدَ الْعَارِفِينَ حُمَقَاءُ يَا أَحْمَدُ إِنَّ أَهْلَ الْخَيْرِ وَ أَهْلَ الْآخِرَةِ رَقِيقَةٌ وُجُوهُهُمْ كَثِيرٌ حَيَاؤُهُمْ قَلِيلٌ حُمْقُهُمْ كَثِيرٌ نَفْعُهُمْ قَلِيلٌ مَكْرُهُمْ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي رَاحَةٍ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي تَعَبٍ كَلَامُهُمْ مَوْزُونٌ مُحَاسِبِينَ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَعَيِّبِينَ لَهَا تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَ لَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ أَعْيُنُهُمْ بَاكِيَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ ذَاكِرَةٌ إِذَا كُتِبَ النَّاسُ مِنَ الْغَافِلِينَ كُتِبُوا مِنَ الذَّاكِرِينَ فِي أَوَّلِ النِّعْمَةِ يَحْمَدُونَ وَ فِي آخِرِهَا يَشْكُرُونَ دُعَاؤُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَرْفُوعٌ وَ كَلَامُهُمْ مَسْمُوعٌ تَفْرَحُ‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 204 / الباب الرابع و الخمسون فيما سأل رسول الله ص ربه ليلة المعراج ..... ص : 199

ضَعِيفٌ إِنْ لَمْ تُقَوِّنِي وَ أَنَا مَيِّتٌ إِنْ لَمْ تُحْيِنِي بِذِكْرِكَ وَ لَوْ لَا سَتْرُكَ لَافْتَضَحْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ عَصَيْتُكَ إِلَهِي كَيْفَ لَا أَطْلُبُ رِضَاكَ وَ قَدْ أَكْمَلْتَ عَقْلِي حَتَّى عَرَفْتُكَ وَ عَرَفْتُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ وَ الْأَمْرَ مِنَ النَّهْيِ وَ الْعِلْمَ مِنَ الْجَهْلِ وَ النُّورَ مِنَ الظُّلْمَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أَحْجُبُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ كَذَلِكَ أَفْعَلُ بِأَحِبَّائِي يَا أَحْمَدُ هَلْ تَدْرِي أَيُّ عَيْشٍ أَهْنَى وَ أَيُّ حَيَاةٍ أَبْقَى قَالَ اللَّهُمَّ لَا قَالَ أَمَّا الْعَيْشُ الْهَنِي‏ءُ فَهُوَ الَّذِي لَا يَفْتُرُ صَاحِبُهُ عَنْ ذِكْرِي وَ لَا يَنْسَى نِعْمَتِي وَ لَا يَجْهَلُ حَقِّي يَطْلُبُ رِضَايَ لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ وَ أَمَّا الْحَيَاةُ الْبَاقِيَةُ فَهِيَ الَّتِي يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ حَتَّى تَهُونَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَ تَصْغُرَ فِي عَيْنَيْهِ وَ تَعْظُمَ الْآخِرَةُ عِنْدَهُ وَ يُؤْثِرَ هَوَايَ عَلَى هَوَاهُ وَ يَبْتَغِيَ مَرْضَاتِي وَ يُعَظِّمَ حَقَّ عَظَمَتِي وَ يَذْكُرَ عِلْمِي بِهِ وَ يُرَاقِبَنِي بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عِنْدَ كُلِّ سَيِّئَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ وَ يَنْفِيَ قَلْبَهُ عَنْ كُلِّ مَا أَكْرَهُ وَ يُبْغِضَ الشَّيْطَانَ‏ وَ وَسَاوِسَهُ لَا يَجْعَلُ لِإِبْلِيسَ عَلَى قَلْبِهِ سُلْطَاناً وَ سَبِيلًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَسْكَنْتُ فِي قَلْبِهِ حُبّاً حَتَّى أَجْعَلَ قَلْبَهُ لِي وَ فَرَاغَهُ وَ اشْتِغَالَهُ وَ هَمَّهُ وَ حَدِيثَهُ مِنَ النِّعْمَةِ الَّتِي أَنْعَمْتُ بِهَا عَلَى أَهْلِ مَحَبَّتِي مِنْ خَلْقِي وَ أَفْتَحَ عَيْنَ قَلْبِهِ وَ سَمْعَهُ حَتَّى يَسْمَعَ بِقَلْبِهِ وَ يَنْظُرَ بِقَلْبِهِ إِلَى جَلَالِي وَ عَظَمَتِي وَ أُضَيِّقَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَ أُبَغِّضَ إِلَيْهِ مَا فِيهَا مِنَ اللَّذَّاتِ وَ أُحَذِّرَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا كَمَا يُحَذِّرُ الرَّاعِي غَنَمَهُ مِنْ مَرَاتِعِ الْهَلْكَةِ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا يَفِرُّ مِنَ النَّاسِ فِرَاراً وَ يُنْقَلُ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ وَ مِنْ دَارِ الشَّيْطَانِ‏ إِلَى دَارِ الرَّحْمَنِ يَا أَحْمَدُ لَأُزَيِّنَنَّهُ بِالْهَيْبَةِ وَ الْعَظَمَةِ فَهَذَا هُوَ الْعَيْشُ الْهَنِي‏ءُ وَ الْحَيَاةُ الْبَاقِيَةُ وَ هَذَا مَقَامُ الرَّاضِينَ فَمَنْ عَمِلَ بِرِضَائِي أُلْزِمُهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ أُعَرِّفُهُ شُكْراً لَا يُخَالِطُهُ الْجَهْلُ وَ ذِكْراً لَا يُخَالِطُهُ النِّسْيَانُ وَ مَحَبَّةً لَا يُؤْثِرُ عَلَى مَحَبَّتِي مَحَبَّةَ الْمَخْلُوقِينَ فَإِذَا أَحَبَّنِي أَحْبَبْتُهُ وَ أَفْتَحُ عَيْنَ قَلْبِهِ إِلَى جَلَالِي فَلَا أُخْفِي عَلَيْهِ خَاصَّةَ خَلْقِي فَأُنَاجِيهِ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ وَ نُورِ النَّهَارِ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَدِيثُهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَ مُجَالَسَتُهُ مَعَهُمْ وَ أُسْمِعُهُ كَلَامِي وَ كَلَامَ مَلَائِكَتِي وَ أُعَرِّفُهُ السِّرَّ الَّذِي سَتَرْتُهُ عَنْ خَلْقِي وَ أُلْبِسُهُ الْحَيَاءَ حَتَّى يَسْتَحِيَ مِنْهُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ وَ يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَغْفُوراً لَهُ وَ أَجْعَلَ قَلْبَهُ وَاعِياً وَ بَصِيراً وَ لَا أُخْفِي عَلَيْهِ شي‏ء [شَيْئَاً] مِنْ جَنَّةٍ وَ لَا نَارٍ وَ أُعَرِّفَهُ بِمَا يَمُرُّ عَلَى النَّاسِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْهَوْلِ‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏1 / 205 / الباب الرابع و الخمسون فيما سأل رسول الله ص ربه ليلة المعراج ..... ص : 199

وَ الشِدَّةِ وَ مَا أُحَاسِبُ بِهِ الْأَغْنِيَاءَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْجُهَّالَ وَ الْعُلَمَاءَ وَ أُنَوِّرُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أُنْزِلُ عَلَيْهِ مُنْكَراً يَسْأَلُهُ وَ لَا يَرَى غَمَّ الْمَوْتِ وَ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ وَ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ حَتَّى أَنْصِبَ لَهُ مِيزَانَهُ وَ أَنْشُرَ لَهُ دِيوَانَهُ ثُمَّ أَضَعُ كِتَابَهُ فِي يَمِينِهِ فَيَقْرَأُ مَنْشُوراً ثُمَّ لَا أَجْعَلُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ تَرْجُمَاناً فَهَذِهِ صِفَاتُ الْمُحِبِّينَ يَا أَحْمَدُ اجْعَلْ هَمَّكَ هَمّاً وَاحِداً فَاجْعَلْ لِسَانَكَ وَاحِداً وَ اجْعَلْ بَدَنَكَ حَيّاً لَا تَغْفُلْ أَبَداً مَنْ غَفَلَ عَنِّي لَا أُبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ يَا أَحْمَدُ اسْتَعْمِلْ عَقْلَكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ فَمَنِ اسْتَعْمَلَ عَقْلَهُ لَا يُخْطِئُ وَ لَا يَطْغَى يَا أَحْمَدُ أَنْتَ لَا تَغْفُلُ أَبَداً مَنْ غَفَلَ عَنِّي لَا أُبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ يَا أَحْمَدُ هَلْ تَدْرِي لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ فَضَّلْتُكَ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا قَالَ بِالْيَقِينِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ سَخَاوَةِ النَّفْسِ وَ رَحْمَةٍ بِالْخَلْقِ وَ كَذَلِكَ أَوْتَادُ الْأَرْضِ لَمْ يَكُونُوا أَوْتَاداً إِلَّا بِهَذَا يَا أَحْمَدُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاعَ بَطْنُهُ وَ حَفِظَ لِسَانَهُ عَلَّمْتُهُ الحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً تَكُونُ حِكْمَتُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَ وَبَالًا وَ إِنْ كَانَ مُؤْمِناً تَكُونُ حِكْمَتُهُ لَهُ نُوراً وَ بُرْهَاناً وَ شِفَاءً وَ رَحْمَةً فَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ وَ يُبْصِرُ مَا لَمْ يَكُنْ يُبْصِرُ فَأَوَّلُ مَا أُبَصِّرُهُ عُيُوبُ نَفْسِهِ حَتَّى يُشْغَلَ بِهَا عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ وَ أُبَصِّرُهُ دَقَائِقَ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ‏ يَا أَحْمَدُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْعِبَادَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّمْتِ وَ الصَّوْمِ فَمَنْ صَامَ وَ لَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ كَانَ كَمَنْ قَامَ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِي صَلَاتِهِ فَأُعْطِيهِ أَجْرَ الْقِيَامِ وَ لَمْ أُعْطِهِ أَجْرَ الْعَابِدِينَ يَا أَحْمَدُ هَلْ تَدْرِي مَتَى يَكُونُ لِيَ الْعَبْدُ عَابِداً قَالَ لَا يَا رَبِّ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ سَبْعُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَ صَمْتٌ يَكُفُّهُ عَمَّا لَا يَعْنِيهِ وَ خَوْفٌ يَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ بُكَائِهِ وَ حَيَاءٌ يَسْتَحِي مِنِّي فِي الْخَلَاءِ وَ أَكْلُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ يُبْغِضُ الدُّنْيَا لِبُغْضِي لَهَا وَ يُحِبُّ الْأَخْيَارَ لِحُبِّي إِيَّاهُمْ يَا أَحْمَدُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ أُحِبُّ اللَّهَ أَحَبَّنِي حَتَّى يَأْخُذَ قُوتاً وَ يَلْبَسَ دُوناً وَ يَنَامَ سُجُوداً وَ يُطِيلَ قِيَاماً وَ يَلْزَمَ صَمْتاً وَ يَتَوَكَّلَ عَلَيَّ وَ يَبْكِيَ كَثِيراً وَ يُقِلَّ ضَحِكاً وَ يُخَالِفَ هَوَاهُ وَ يَتَّخِذَ الْمَسْجِدَ بَيْتاً وَ الْعِلْمَ صَاحِباً وَ الزُّهْدَ جَلِيساً وَ الْعُلَمَاءَ أَحِبَّاءَ

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 258 / في فضائله من طريق أهل البيت ع ..... ص : 253

وَ فِي عُنُقِهِ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ فِيهِ ثَلَاثُمِائَةِ شُعْلَةٍ عَلَى كُلِّ شُعْلَةٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ‏ يَلْطِمُ وَجْهَهُ حَتَّى يُوقَفَ مَوْقِفَ الْحِسَابِ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 265 / في قول رسول الله ص لأبي بكر في مسجد قبا ..... ص : 264

بَكْرٍ ذَكَّرْتَنِي أَمْراً يَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ص شَاهِداً فَأَسْمَعَهُ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ رَسُولُهُ عَلَيْكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ حَيّاً يَقُولُ لَكَ إِنَّكَ ظَالِمٌ فِي أَخْذِ حَقِّيَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لِي دُونَكَ وَ دُونَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تُسَلِّمَ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيَّ وَ تَخْلَعَ نَفْسَكَ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا أَبَا الْحَسَنِ وَ هَذَا يَكُونُ أَنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ حَيّاً بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَقُولَ لِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ نَعَمْ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ فَأَرِنِي إِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ عَلَيْكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ إِنَّكَ تَفِي بِمَا قُلْتَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ نَعَمْ فَضَرَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى يَدِهِ وَ قَالَ تَسْعَى مَعِي نَحْوَ مَسْجِدِ قُبَا فَلَمَّا وَرَدَهُ تَقَدَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ وَرَائِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ سَقَطَ لِوَجْهِهِ كَالْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ارْفَعْ رَأْسَكَ أَيُّهَا الضِّلِّيلُ الْمَفْتُونُ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهُ وَ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَيَاةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى‏ إِنَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ قَالَ فَسَكَتَ أَبُو بَكْرٍ وَ شَخَصَتْ عَيْنَاهُ نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ وَيْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَ نَسِيتَ مَا عَهِدْتَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَوَاطِنِ الْأَرْبَعِ لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ مَا نَسِيتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا بَالُكَ الْيَوْمَ تُنَاشِدُ عَلِيّاً فِيهَا وَ يُذَكِّرُكَ فَتَقُولُ نَسِيتُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى آخِرٍ فَمَا نَقَصَ مِنْهُ كَلِمَةً وَ مَا زَادَ فِيهِ كَلِمَةً فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ وَ هَلْ يَعْفُو اللَّهُ عَنِّي إِذَا سَلَّمْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا بَكْرٍ وَ أَنَا الضَّامِنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ ذَلِكَ إِنْ وَفَيْتَ قَالَ وَ غَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ فَتَشَبَّثَ أَبُو بَكْرٍ بِعَلِيٍّ وَ قَالَ اللَّهَ اللَّهَ فِيَّ يَا عَلِيُّ سِرْ مَعِي إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى أَعْلُوَ الْمِنْبَرَ وَ أَقُصَّ عَلَى النَّاسِ مَا شَاهَدْتُ وَ رَأَيْتُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا قَالَ لِي وَ مَا قُلْتُ لَهُ وَ أَمَرَنِي بِهِ وَ أَخْلَعَ نَفْسِي مِنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ أُسَلِّمَهُ إِلَيْكَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا مَعَكَ إِنْ تَرَكَكَ شَيْطَانُكَ‏ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنْ لَمْ يَتْرُكْنِي تَرَكْتُهُ وَ عَصَيْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِذاً تُطِيعُهُ وَ لَا تَعْصِيهِ وَ إِنَّمَا رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ لِتَأْكِيدِ الْحُجَّةِ

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 266 / في قول رسول الله ص لأبي بكر في مسجد قبا ..... ص : 264

عَلَيْكَ وَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَ خَرَجَا مِنْ مَسْجِدِ قُبَا يُرِيدَانِ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبُو بَكْرٍ يَخْفِقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ يَتَلَوَّنُ أَلْوَاناً وَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ لَا يَدْرُونَ مَا الَّذِي كَانَ حَتَّى لَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ مَا شَأْنُكَ وَ مَا الَّذِي دَهَاكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَلِّ عَنِّي يَا عُمَرُ فَوَ اللَّهِ لَا سَمِعْتُ لَكَ قَوْلًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أُرِيدُ الْمَسْجِدَ وَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا وَقْتُ صَلَاةٍ وَ مِنْبَرٍ فَقَالَ خَلِّ عَنِّي فَلَا حَاجَةَ لِي فِي كَلَامِكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ أَ فَلَا تَدْخُلُ قَبْلَ الْمَسْجِدِ مَنْزِلَكَ فَتُسْبِغَ الْوُضُوءَ قَالَ بَلَى ثُمَّ الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ ع وَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ تَجْلِسُ إِلَى جَانِبِ الْمِنْبَرِ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَتَبَسَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ قَدْ قُلْتُ إِنَّ شَيْطَانَكَ‏ لَا يَدَعُكَ أَوْ يُرْدِيَكَ وَ مَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَجَلَسَ بِجَانِبِ الْمِنْبَرِ وَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ مَنْزِلَهُ وَ عُمَرُ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص لِمَ لَا تُنْبِئُنِي أَمْرَكَ وَ تُحَدِّثُنِي بِمَا دَهَاكَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَبُو بِكْرٍ وَيْحَكَ يَا عُمَرُ يَرْجِعُ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ حَيّاً فَيُخَاطِبُنِي فِي ظُلْمِي لِعَلِيٍّ وَ بِرَدِّ حَقِّهِ عَلَيْهِ وَ خَلْعِ نَفْسِي مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ قُصَّ عَلَيَّ قِصَّتَكَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَيْحَكَ يَا عُمَرُ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي عَلِيٌّ إِنَّكَ لَا تَدَعُنِي أَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْمَظْلِمَةِ وَ إِنَّكَ شَيْطَانِي‏ فَدَعْنِي فَلَمْ يَزَلْ يَرْقُبُهُ إِلَى أَنْ حَدَّثَهُ بِحَدِيثِهِ كُلِّهِ فَقَالَ لَهُ بِاللَّهِ يَا أَبَا بَكْرٍ أَ نَسِيتَ شِعْرَكَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا صِيَامَهُ حَيْثُ جَاءَكَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَ نُعْمَانُ الْأَزْدِيُّ وَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ دَارَكَ لِيَتَقَاضَوْنَكَ دَيْناً عَلَيْكَ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الدَّارِ سَمِعُوا لَكَ صَلْصَلَةً فِي الدَّارِ فَوَقَفُوا بِالْبَابِ وَ لَمْ يَسْتَأْذِنُوا عَلَيْكَ فَسَمِعُوا أُمَّ بَكْرٍ زَوْجَتَكَ تُنَاشِدُكَ وَ تَقُولُ قَدْ عَمِلَ حَرُّ الشَّمْسِ بَيْنَ كَتِفَيْكَ قُمْ إِلَى دَاخِلِ الْبَيْتِ وَ ابْعُدْ عَنِ الْبَابِ لِئَلَّا يَسْمَعَكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص فَيُهْدِرُوا دَمَكَ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مُحَمَّداً قَدْ أَهْدَرَ دَمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ خِلَافاً عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتَ لَهَا هَاتِ لَا أُمَّ لَكِ فَضْلَ طَعَامِي مِنَ اللَّيْلِ وَ اتْرَعِي الْكَأْسَ مِنَ الْخَمْرِ وَ حُذَيْفَةُ وَ مَنْ مَعَهُ بِالْبَابِ يَسْمَعُونَ مُحَاوَرَتَكُمَا إِلَى أَنِ انْتَهَيْتَ فِي‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 317 / في جوابه ع عن مسائل اليهوديين ..... ص : 316

وَ مَا الْخَمْسَةُ وَ مَا السِّتَّةُ وَ مَا السَّبْعَةُ وَ مَا الثَّمَانِيَةُ وَ مَا التِّسْعَةُ وَ مَا الْعَشْرُ وَ مَا الْأَحَدَ عَشَرَ وَ مَا الِاثْنَا عَشَرَ وَ مَا الْعِشْرُونَ وَ مَا الثَّلَاثُونَ وَ مَا الْأَرْبَعُونَ وَ مَا الْخَمْسُونَ وَ مَا السِّتُّونَ وَ مَا الثَّمَانُونَ وَ مَا التِّسْعُونَ وَ مَا الْمِائَةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَقِيَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَرُدُّ جَوَاباً فَتَخَوَّفْنَا أَنْ يَرْتَدَّ الْقَوْمُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَتَيْتُ مَنْزِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقُلْتُ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ رُؤَسَاءَ الْيَهُودِ قَدْ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَ أَلْقَوْا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَسَائِلَ وَ قَدْ بَقِيَ لَا يَرُدُّ جَوَاباً فَتَبَسَّمَ عَلِيٌّ ع ضَاحِكاً ثُمَّ قَالَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَخَذَ يَمْشِي أَمَامِي فَمَا أَخْطَأَتْ مِشْيَتُهُ مِشْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى قَعَدَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَقْعُدُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْيَهُودِيَّيْنِ فَقَالَ يَا يَهُودِيَّانِ ادْنُوَا مِنِّي وَ أَلْقِيَا عَلَيَّ مَا أَلْقَيْتُمَا عَلَى الشَّيْخِ فَقَالا مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخُو النَّبِيِّ وَ زَوْجُ فَاطِمَةَ وَ أَبُو الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ وَصِيُّهُ فِي حَالاتِهِ كُلِّهَا وَ صَاحِبُ كُلِّ مَنْقَبَةٍ وَ غَزَاةٍ وَ مَوْضِعُ سِرِّ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ أَحَدُ الْيَهُودِيَّيْنِ مَا أَنَا وَ مَا أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَمُؤْمِنٌ مُنْذُ عَرَفْتُ نَفْسِي وَ أَنْتَ كَافِرٌ مُنْذُ عَرَفْتَ نَفْسَكَ وَ مَا أَدْرِي مَا يَحْدُثُ فِيكَ يَا يَهُودِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا نَفْسٌ فِي نَفْسٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ ذَاكَ يُونُسُ ع فِي بَطْنِ الْحُوتِ قَالَ قَبْرٌ سَارَ بِصَاحِبِهِ قَالَ يُونُسُ حِينَ طَافَ بِهِ الْحُوتُ فِي سَبْعَةِ أَبْحُرٍ قَالا لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَيْنَ تَطْلُعُ قَالَ مِنْ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ‏ قَالَ فِي أَيْنَ تَغْرُبُ قَالَ‏ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ قَالَ لِي حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُصَلِّي فِي إِقْبَالِهَا وَ لَا فِي إِدْبَارِهَا حَتَّى تَصِيرَ فِي مِقْدَارِ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ قَالَ فَأَيْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ لَمْ تَطْلُعْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَالَ الْبَحْرُ حِينَ فَرَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْمِ مُوسَى ع قَالَ لَهُ رَبُّكَ يَحْمِلُ أَوْ لا يُحْمَلُ قَالَ رَبِّي يَحْمِلُ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ لَا يَحْمِلُهُ شَيْ‏ءٌ قَالَ فَكَيْفَ قَوْلُهُ تَعَالَى‏ وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ قَالَ يَا يَهُودِيُّ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ‏ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى‏ عَلَى الْقُدْرَةِ فَالْقُدْرَةُ عِنْدَ رَبِّي قَالَ فَأَيْنَ تَكُونُ الْجَنَّةُ وَ أَيْنَ تَكُونُ النَّارُ قَالَ الْجَنَّةُ فِي السَّمَاءِ وَ النَّارُ فِي الْأَرْضِ قَالَ فَأَيْنَ وَجْهُ رَبِّكَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِابْنِ عَبَّاسٍ ائْتِنِي‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 355 / مكالمته ع مع رأس اليهود ..... ص : 343

تَأْتِينِي وَ الْأَخْبَارُ تَرِدُ عَلَيَّ بِذَلِكَ فَأَتَانِي أَعْوَرُ ثَقِيفٍ فَأَشَارَ عَلَيَّ أَنْ أُوَلِّيَهُ الْبِلَادَ الَّذِي هُوَ بِهَا لِأُدَارِيَهُ بِمَا أُوَلِّيهِ مِنْهَا وَ فِي الَّذِي أَشَارَ بِهِ الرَّأْيَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا لَوْ وَجَدْتُ عِنْدَ اللَّهِ فِي تَوْلِيَتِهِ لِي مَخْرَجاً وَ أَصَبْتُ لِنَفْسِي فِي ذَلِكَ عُذْراً فَأَعْمَلْتُ الرَّأْيَ فِي ذَلِكَ وَ شَاوَرْتُ مَنْ أَثِقُ بِنَصِيحَتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَ لِرَسُولِهِ ص وَ لِي وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ رَأْيُهُ فِي ابْنِ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ كَرَأْيِي يَنْهَانِي عَنْ تَوْلِيَتِهِ وَ يُحَذِّرُنِي أَنْ أُدْخِلَ فِي الْمُسْلِمِينَ يَدَهُ وَ لَمْ يَكُنْ يَرَانِي أَنْ أَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً فَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ أَخَا بَجِيلَةَ مَرَّةً وَ أَخَا أَشْعَرِيِّينَ أُخْرَى وَ كِلَاهُمَا رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا وَ تَابَعَ هَوَاهُ فِيمَا أَرْضَاهُ فَلَمَّا لَمْ [أَرَهُ‏] يَزْدَادُ فِيمَا انْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا تَمَادِياً شَاوَرْتُ مَنْ مَعِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص الْبَدْرِيِّينَ وَ الَّذِينَ ارْتَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْرَهُمْ وَ رَضِيَ عَنْهُمْ بَيْعَتَهُمْ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ صُلَحَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ التَّابِعِينَ فَكُلٌّ يُوَافِقُ رَأْيُهُ رَأْيِي فِي غَزْوِهِ وَ مُحَارَبَتِهِ وَ مَنْعِهِ مِمَّا نَالَتْ يَدُهُ وَ إِنِّي أَنْهَضْتُ إِلَيْهِ أَصْحَابِي وَ أَنْفَذْتُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ كُتُبِي وَ أُوَجِّهُ إِلَيْهِ رُسُلِي أَدْعُوهُ إِلَى الرُّجُوعِ عَمَّا هُوَ فِيهِ وَ الدَّلِيلِ فِيمَا فِيهِ النَّاسُ مَعِي فَكَتَبَ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ وَ يَتَمَنَّى عَلَيَّ الْأَمَانِيَّ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ شُرُوطاً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا رَسُولُهُ وَ لَا المسلمين [الْمُسْلِمُونَ‏] وَ يَشْتَرِطُ فِي بَعْضِهَا أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابِي وَ هُمْ أقواما [أَقْوَامٌ‏] مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص أَبْرَارٌ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ أَيْنَ مِثْلُ عَمَّارٍ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ النَّبِيِّ وَ مَا تَقَدَّمَ خَمْسَةٌ إِلَّا كَانَ سَادِسَهُمْ وَ لَا أَرْبَعَةٌ إِلَّا كَانَ خَامِسَهُمْ اشْتَرَطَ دَفْعَهُمْ إِلَيْهِ لِيَقْتُلَهُمْ وَ يَصْلِبَهُمْ وَ انْتَحَلَ دَمَ عُثْمَانَ وَ لَعَمْرُ اللَّهِ مَا أَلَبَّ عَلَى عُثْمَانَ وَ لَا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قَتْلِهِ إِلَّا هُوَ وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ فَلَمَّا لَمْ أُجِبْ إِلَى مَا اشْتَرَطَ كَرَّ مُسْتَعْلِياً فِي نَفْسِهِ بِطُغْيَانِهِ وَ بَغْيِهِ بِحَمِيرٍ لَا عُقُولَ لَهُمْ وَ لَا بَصَائِرَ فَمَوَّهَ لَهُمْ أَمْراً فَاتَّبَعُوهُ وَ أَعْطَاهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَمَالَهُمْ بِهِ إِلَيْهِ فَنَاجَزْنَاهُمْ وَ حَاكَمْنَاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَ الْإِعْذَارِ وَ الْإِنْذَارِ فَلَمَّا لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا تَمَادِياً وَ بَغْياً لَقِينَاهُ بِعَادَةِ اللَّهِ الَّتِي عَوَّدَنَا بِهَا مِنَ النَّصْرِ عَلَى أَعْدَائِهِ وَ عَدُوِّنَا وَ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِأَيْدِينَا لَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَعَالَى يَقْتُلُ حِزْبَ الشَّيْطَانِ‏ بِهَا حَتَّى يَقْضِيَ الْمَوْتَ عَلَيْهِ هُوَ مُعَلِّمُ رَايَةِ أَبِيهِ الَّتِي لَمْ أَزَلْ أُقَاتِلُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي كُلِّ الْمَوَاطِنِ فَلَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَوْتِ مَنْجًى إِلَّا الْهَرَبَ فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَ قَلَّبَ‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 366 / في إجابته ع عن مسائل قيصر ..... ص : 365

عَهِدْتُ إِلَى الْأُسَارَى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ النَّصْرَانِيَّةَ فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمُ اسْتَعْبَدْتُهُ وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ قَتَلْتُهُ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمَسَائِلَ أَحَدُهَا سُؤَالُهُ عَنْ تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ وَ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَيْسَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ السَّمَاءِ وَ عَمَّا يَتَنَفَّسُ وَ لَا رُوحَ فِيهِ وَ عَنْ عَصَا مُوسَى ممن [مِمَّا] كَانَتْ وَ مَا اسْمُهَا وَ مَا طُولُهَا وَ عَنْ جَارِيَةٍ بِكْرٍ لِأَخَوَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَ هِيَ فِي الْآخِرَةِ لِوَاحِدٍ فَلَمَّا وَرَدَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ عَلَى عُمَرَ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَهَا فَفَزِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَكَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صِهْرِ مُحَمَّدٍ وَ وَارِثِ عِلْمِهِ وَ أَقْرَبِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ وَ وَزِيرِهِ وَ مَنْ حَقَّتْ لَهُ الْوَلَايَةُ وَ أُمِرَ الْخَلْقُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ قُرَّةِ عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ وَ زَوْجِ ابْنَتِهِ وَ أَبُو وُلْدِهِ إِلَى قَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْخَفِيَّاتِ وَ مُنْزِلُ الْبَرَكَاتِ‏ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ‏ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ‏ ... فَلا هادِيَ لَهُ‏ وَرَدَ كِتَابُكَ وَ أَقْرَأَنِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَمَّا سُؤَالُكَ عَنِ اسْمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ اسْمٌ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَوْنٌ عَلَى كُلِّ دَوَاءٍ وَ أَمَّا سُؤَالُكَ عَنِ الرَّحْمَنِ فَهُوَ عَوْنٌ لِكُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ هُوَ اسْمٌ لَمْ يَتَسَمَّ بِهِ غَيْرُ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَمَّا الرَّحِيمُ فَرَحِيمٌ مَنْ عَصَى وَ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ فَذَلِكَ ثَنَاءٌ مِنَّا عَلَى رَبِّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‏ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ نَوَاصِيَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا شَاكّاً أَوْ جَبَّاراً أَدْخَلَهُ النَّارَ وَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَاكٌّ وَ لَا جَبَّارٌ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا طَائِعاً مُذْنِباً مَحَا خَطَايَاهُ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَإِنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ فَإِنَّا نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الشَّيْطَانِ‏ لَا يُضِلُّنَا كَمَا أَضَلَّكُمْ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‏ فَذَلِكَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ مَنْ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا صَالِحاً فَإِنَّهُ يَسْلُكُ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‏ فَتِلْكَ النِّعْمَةُ الَّتِي أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ فَنَسْأَلُ رَبَّنَا أَنْ يُنْعِمَ عَلَيْنَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ‏ فَأُولَئِكَ الْيَهُودُ

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 368 / خبر الراهب مع خالد بن الوليد ..... ص : 368

بِحَذْفِ الْإِسْنَادِ قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُ‏ أَقْبَلْنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتَيْنَا إِلَى دَيْرٍ فِيهِ دَيْرَانِيٌّ فِيمَا بَيْنَ الشَّامِ وَ الْعِرَاقِ فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا وَ قَالَ مَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُكُمْ فَأَتَيْنَاهُ خَالِداً فَسَلَّمَ عَلَى خَالِدٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ وَ إِذَا بِشَيْخٍ كَبِيرٍ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ كَمْ مَضَى عَلَيْكَ قَالَ مِائَتَا سَنَةٍ وَ ثَلَاثُونَ قَالَ مُنْذُ كَمْ سَنَةٍ سَكَنْتَ دَيْرَكَ هَذَا قَالَ سَكَنْتُهُ مُنْذُ نَحْوِ سِتِّينَ سَنَةً وَ قَالَ هَلْ لَقِيتَ أَحَداً لَقِيَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ع قَالَ نَعَمْ لَقِيتُ رَجُلَيْنِ قَالَ وَ مَا قَالا لَكَ قَالَ [قَالَ‏] أَحَدُهُمَا إِنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَ رُوحُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى أُمِّهِ مَرْيَمَ وَ إِنَّ عِيسَى مَخْلُوقٌ غَيْرُ خَالِقٍ فَقَبِلْتُ مِنْهُ وَ صَدَّقْتُهُ وَ قَالَ لِيَ الْآخَرُ إِنَّ عِيسَى هُوَ رَبُّهُ فَكَذَّبْتُهُ وَ لَعَنْتُهُ قَالَ خَالِدٌ إِنَّ ذَا لَعَجَبٌ كَيْفَ اخْتَلَفَا وَ قَدْ لَقِيَا عِيسَى ع قَالَ الدَّيْرَانِيُّ اتَّبَعَ هَذَا هَوَاهُ وَ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ‏ سُوءَ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعَ ذَلِكَ الْحَقَّ وَ هَدَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ هَلْ قَرَأْتَ الْإِنْجِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالتَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ آمَنْتَ بِمُوسَى ع قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ لَكَ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ تَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تُؤْمِنَ بِهِ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ قَالَ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ تُؤْمِنَ بِهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمْ أَسْمَعْهُ وَ لَمْ أراه [أَرَهُ‏] قَالَ فَأَنْتَ السَّاعَةَ تُؤْمِنُ بِمُحَمَّدٍ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ قَالَ وَ كَيْفَ لَا أُؤْمِنُ بِهِ وَ قَدْ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ بَشَّرَ بِهِ مُوسَى وَ عِيسَى ع قَالَ فَمَا مَقَامُكَ فِي هَذَا الدَّيْرِ قَالَ فَأَيْنَ أَذْهَبُ وَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِي مَنْ أَنْهَضُ بِهِ وَ بَلَغَنِي مَجِيئُكُمْ فَكُنْتُ أَنْتَظِرُ أَنْ أَلْقَاكُمْ وَ أُلْقِيَ إِلَيْكُمْ سَلَامِي وَ أُخْبِرَكُمْ أَنِّي عَلَى مِلَّتِكُمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَبِيُّكُمْ قَالُوا تُوُفِّيَ ص قَالَ فَأَنْتَ وَصِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ رَجُلٌ مِنْ عَشِيرَتِهِ وَ مِمَّنْ صَحِبَهُ قَالَ فَمَنْ بَعَثَكَ إِلَى هَاهُنَا وَصِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ خَلِيفَتُهُ قَالَ غَيْرُ وَصِيِّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ ذَلِكَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ عَشِيرَتِهِ وَ مِنْ‏

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 393 / خبر وفاة أبي بكر و معاذ بن جبل ..... ص : 391

فَلَمَّا سَمِعَهَا عُمَرُ خَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَهْجُرُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ أَيْنَ تَذْهَبُ قَالَ كَيْفَ لَا تَهْجُرُ وَ أَنْتَ‏ ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ قَالَ أَ وَ لَمْ أُحَدِّثْكَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ لَمْ يَقُلْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِي وَ أَنَا مَعَهُ فِي الْغَارِ إِنِّي أَرَى سَفِينَةَ جَعْفَرٍ وَ أَصْحَابِهِ تَعُومُ فِي الْبَحْرِ فَقُلْتُ أَرِنِيهَا فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَ نَظَرْتُ إِلَيْهَا فَأَضْمَرْتُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ سَاحِرٌ وَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَكَ بِالْمَدِينَةِ فَاجْتَمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُكَ عَلَى أَنَّهُ سَاحِرٌ قَالَ عُمَرُ يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَهْذِي فَاجْتَنِبُوهُ وَ اكْتُمُوا مَا تَسْمَعُونَ مِنْهُ لِئَلَّا يَشْمَتَ بِكُمْ أَهْلُ هَذَا الْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ هُوَ وَ أَخِي وَ عَائِشَةُ لِيَتَوَصَّلُوا الصَّلَاةَ فَأَسْمَعَنِي مِنْ قَوْلِهِ مَا لَمْ يَسْمَعُوهُ فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا انْفَرَدْتُ بِهِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا أَقُولُهَا وَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا أَبَداً حَتَّى أَرِدَ النَّارَ وَ أَدْخُلَ التَّابُوتَ فَلَمَّا ذَكَرَ التَّابُوتَ ظَنَنْتُهُ يَهْجُرُ فَقُلْتُ أَيُّ تَابُوتٍ قَالَ تَابُوتٌ مِنْ نَارٍ مُقَفَّلٌ بِقُفْلٍ مِنَ النَّارِ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا أَنَا وَ صَاحِبِي هَذَا قُلْتُ عُمَرُ قَالَ نَعَمْ وَ عَشَرَةٌ فِي جُبٍّ مِنْ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ صَخْرَةٌ قُلْتُ هَلْ تَهْذِي قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَهْذِي لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ صُهَاكَ هُوَ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي‏ ... فَبِئْسَ الْقَرِينُ‏ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ حَتَّى غَلَبَهُ النَّوْمُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ عَلَيَّ وَ قَالَ هَلْ حَدَّثَ بَعْدَنَا شَيْئاً فَحَدَّثَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَرْحَمُ اللَّهُ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ اكْتُمْ هَذَا كُلُّهُ هَذَيَانٌ وَ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتٍ يُعْرَفُ لَكُمُ الْهَذَيَانُ فِي مَوْتِكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقْتَ قَالَ لِي عُمَرُ إِيَّاكَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْكَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا سَمِعْتَهُ وَ يَشْمَتَ بِهِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ مَنْ تَرَاهُ حَدَّثَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ بِمَا قَالُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ يَرَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي الْمَنَامِ وَ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا حَدَّثَهُ إِيَّاهُ فِي الْيَقَظَةِ وَ الْحَيَاةِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‏ لَا يَتَمَثَّلُ بِي فِي النَّوْمِ وَ لَا فِي الْيَقَظَةِ وَ لَا بِأَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَائِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ سُلَيْمٌ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقُلْتُ وَ أَنَا أَيْضاً سَمِعْتُهُ مِنْهُ كَمَا سَمِعْتَهُ أَنْتَ فَلَعَلَّ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 424 / أحاديث في فضائل أهل البيت ع ..... ص : 414

مَرْفُوعاً إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْكَبَ سَفِينَةَ النَّجَاةِ وَ يَتَمَسَّكَ‏ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏\* وَ يَعْتَصِمَ بِحَبْلِ [اللَّهِ‏] الْمَتِينِ فَلْيُوَالِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع بَعْدِي وَ لْيُعَادِ عَدُوَّهُ ثُمَّ لْيَأْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَ أَوْصِيَائِي وَ حُجَجُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي وَ سَادَةُ أُمَّتِي وَ قَادَةُ الْأَتْقِيَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ حِزْبُهُمْ حِزْبِي وَ حِزْبِي حِزْبُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ حِزْبُ أَعْدَائِهِمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ‏.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 425 / أحاديث في فضائل أهل البيت ع ..... ص : 414

وَ عَنِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع‏ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي غُنَيْمَاتٍ قَدْرَ سِتِّينَ شَاةً أَكْرَهُ أَنْ أَبْدُوَ فِيهَا وَ أُفَارِقَ حَضْرَتَكَ وَ خِدْمَتَكَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَكِلَهَا إِلَى رَاعٍ فَيَظْلِمَهَا وَ يُسِي‏ءَ إِلَيْهَا رِعَايَتَهَا فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ابدأ [ابْدُ] فِيهَا فَبَدَا فِيهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ص يَا أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا فَعَلَتْ غَنَمُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا قِصَّةً عَجِيبَةً فَقَالَ وَ مَا هِيَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا أَنَا فِي صَلَاتِي إِذْ عَدَا عَلَى غَنَمِيَ الذِّئْبُ فَقُلْتُ فِي قَلْبِي يَا رَبِّ صَلَاتِي يَا رَبِّ غَنَمِي وَ أَخْطَرَ الشَّيْطَانُ‏ عَلَى بَالِي يَا أَبَا ذَرٍّ أَيْنَ أَنْتَ إِنْ كَانَتِ الذِّئَابُ عَدَتْ عَلَى غَنَمِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَأَهْلَكَتْهَا جَمِيعاً وَ مَا يَبْقَى لَكَ فِي الدُّنْيَا مَا تَعِيشُ فِيهِ فَقُلْتُ لِلشَّيْطَانِ‏ يَبْقَى لِي تَوْحِيدُ اللَّهِ وَ الْإِيمَانُ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ مُوَالاةُ أَخِيهِ سَيِّدِ الْخَلْقِ بَعْدَهُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ مُوَالاةُ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ مِنْ وُلْدِهِ ع وَ مُعَادَاةُ أَعْدَائِهِمْ وَ كُلُّ مَا فَاتَ مِنَ الدُّنْيَا بَعْدَ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَ أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي فَجَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ حَمَلًا فَذَهَبَ بِهِ وَ أَنَا أَحُسُّ بِهِ إِذْ أَقْبَلَ عَلَى الذِّئْبِ أَسَدٌ فَقَطَعَهُ نِصْفَيْنِ فَاسْتَخْلَصَ الْحَمَلَ وَ رَدَّهُ إِلَى الْقَطِيعِ ثُمَّ نَادَى يَا أَبَا ذَرٍّ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ وَكَّلَنِي بِغَنَمِكَ إِلَى أَنْ تُصَلِّيَ فَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي وَ قَدْ غَشِيَنِي مِنَ الْعَجَبِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَجَاءَنِي الْأَسَدُ وَ قَالَ لِي امْضِ إِلَى مُحَمَّدٍ ص وَ أَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ أَخْبِرْهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَ صَاحِبَكَ الْحَافِظَ لِشَرِيعَتِكَ وَ وَكَّلَ أَسَداً بِغَنَمِهِ يَحْفَظُهَا فَسُرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَجِبَ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ لَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ.

إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) / ج‏2 / 426 / أحاديث في فضائل أهل البيت ع ..... ص : 414

كَمَا وَرَدَ عَنْهُمْ ع‏ انْفُوا عَنَّا الرُّبُوبِيَّةَ وَ قُولُوا مَا شِئْتُمْ.

نرم افزار جامع التفاسیر نور

*ابلیس*

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري عليهم السلام / 396 / [دحر إبليس و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:] ..... ص : 396

[دحر إبليس‏ و أعوانه بمحمد و آله صلوات الله عليهم أجمعين:]

تفسير القرآن العظيم / ج‏1 / 84 / قوله: فسجدوا إلا إبليس ..... ص : 84

قوله: فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1443 / قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ..... ص : 1443

قوله تعالى: فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏7 / 2366 / قوله: إلا إبليس كان من الجن ..... ص : 2366

قوله: إِلَّا إِبْلِيسَ‏ كانَ مِنَ الْجِنِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏8 / 2786 / قوله: و جنود إبليس أجمعون ..... ص : 2786

قوله: وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ‏ أَجْمَعُونَ‏

ترجمه تفسير طبرى / ج‏1 / 45 / قصه آمدن ابليس بزمين ..... ص : 45

قصه آمدن ابليس‏ بزمين‏

ترجمه تفسير طبرى / ج‏3 / 572 / فريفتن ابليس مر آدم را عليه الصلاة و السلام ..... ص : 572

فريفتن ابليس‏ مر آدم را عليه الصلاة و السلام‏

ترجمه تفسير طبرى / ج‏6 / 1474 / قصه حيلت ساختن ابليس با فرزندان آدم ..... ص : 1474

قصه حيلت ساختن ابليس‏ با فرزندان آدم‏

النكت فى القرآن الكريم فى معانى القرآن الكريم و اعرابه / 133 / فصل: و مما يسأل عنه أن يقال: أكان إبليس من الملائكة حتى استثنى منهم أم لا؟ ..... ص : 133

فصل: و ممّا يسأل عنه أن يقال: أكان إبليس‏ من الملائكة حتى استثنى منهم أم لا؟

ترجمه تفسير مجمع البيان / ج‏1 / 127 / ابليس فرشته بود يا جن؟ ..... ص : 127

ابليس‏ فرشته بود يا جن؟

قصص الأنبياء / ج‏2 / 148 / فصل‏[نبي الله عيسى عليه السلام و شبهات إبليس‏] ..... ص : 148

فصل [نبيّ اللّه عيسى عليه السّلام و شبهات إبليس‏]

متشابه القرآن و مختلفه / ج‏1 / 18 / فصل في إبليس ..... ص : 18

فصل [في إبليس‏]

مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار / ج‏2 / 1080 / [بين الله و ابليس‏] ..... ص : 1080

[بين اللّه و ابليس‏]

التفسير الكبير / ج‏21 / 471 / في قوله تعالى و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ..... ص : 471

[في قوله تعالى‏ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ‏ كانَ مِنَ الْجِنِ‏]

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏1 / 116 / كيف توجه الخطاب على إبليس و هو ليس من صنف الملائكة؟ ..... ص : 116

[كيف توجه الخطاب على إبليس‏ و هو ليس من صنف الملائكة؟]

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏2 / 128 / - إشارة - فإن قلت: لم أتى إبليس ابن آدم من جميع جهاته إلا من أعلاه؟ ..... ص : 128

[- إشارة- فإن قلت: لم أتى إبليس‏ ابن آدم من جميع جهاته إلا من أعلاه؟]

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏3 / 554 / تحقيق: طمع إبليس في شموله بالرحمة ..... ص : 554

[تحقيق: طمع إبليس‏ في شموله بالرحمة]

سعد السعود / النص / 34 / فصل في خلق الجن و إبليس ..... ص : 34

فصل [في خلق الجن و إبليس‏]

اعراب القراءات الشواذ / ج‏1 / 76 / 54 - قوله تعالى:«إلا إبليس أبى». ..... ص : 76

54- قوله تعالى: «إِلَّا إِبْلِيسَ‏ أَبى‏».

اعراب القراءات الشواذ / ج‏2 / 162 / 23 - قوله تعالى:«إبليس». ..... ص : 162

23- قوله تعالى: «إِبْلِيسُ‏».

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 144 / و وجه دوم شرك بمعنى شريك كردن ابليس بود با خداى در طاعت ..... ص : 144

و وجه دوم شرك بمعنى شريك كردن ابليس‏ بود با خداى در طاعت‏

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 114 / (أول الأشقياء من الجن هو إبليس) ..... ص : 114

(أوّل الأشقياء من الجنّ هو إبليس‏)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 260 / (في بيان تكرر قصة آدم و الملائكة و إبليس في القرآن) ..... ص : 260

(في بيان تكرّر قصّة آدم و الملائكة و إبليس‏ في القرآن)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 271 / (في أن إبليس أهو من الملائكة أم لا؟) ..... ص : 271

(في أنّ إبليس‏ أهو من الملائكة أم لا؟)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 272 / (في بيان سبب عداوة إبليس لآدم) ..... ص : 272

(في بيان سبب عداوة إبليس‏ لآدم)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 281 / الثاني، قوله:«فاغتره» إبليس ..... ص : 281

الثاني، قوله: «فاغتره» إبليس‏

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 283 / (في بيان التحذير عن المعاصي في قصة آدم و إبليس) ..... ص : 283

(في بيان التحذير عن المعاصي في قصة آدم و إبليس‏)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 292 / (في بيان سبب استكبار إبليس عن السجود) ..... ص : 292

(في بيان سبب استكبار إبليس‏ عن السجود)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 296 / (في بيان وجه عداوة إبليس مع آدم(ع)) ..... ص : 296

(في بيان وجه عداوة إبليس‏ مع آدم (ع))

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏3 / 437 / (أشد الخلق عذابا في النار إبليس) ..... ص : 437

(أشد الخلق عذابا في النار إبليس‏)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏5 / 358 / (إبليس أول الأشقياء من الجن) ..... ص : 358

(إبليس‏ أوّل الأشقياء من الجن)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏6 / 251 / (الحاسد شر من إبليس) ..... ص : 251

(الحاسد شرّ من إبليس‏)

جلاء الأذهان و جلاء الأحزان / ج‏1 / 69 / ابليس چگونه بآدم رسيد ..... ص : 69

ابليس‏ چگونه بآدم رسيد

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏1 / 540 / فصل في جنس إبليس ..... ص : 540

فصل في جنس إبليس‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏1 / 545 / فصل في بيان حال إبليس ..... ص : 545

فصل في بيان حال إبليس‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏1 / 562 / فصل في بيان كيف وسوس إبليس لآدم ..... ص : 562

فصل في بيان كيف وسوس إبليس‏ لآدم‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏9 / 39 / فصل في معنى إغواء إبليس ..... ص : 39

فصل في معنى إغواء إبليس‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏12 / 508 / فصل في الخلاف في أصل إبليس ..... ص : 508

فصل في الخلاف في أصل إبليس‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏16 / 52 / فصل في معنى الآية:«و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» ..... ص : 52

فصل [في معنى الآية: «وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»]

بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز / ج‏6 / 103 / 36 - بصيرة فى ذكر إبليس ..... ص : 103

36- بصيرة فى ذكر إبليس‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏5 / 234 / قوله تعالى و لقد صدق عليهم إبليس ظنه الآية ..... ص : 234

قوله تعالى‏ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ‏ الآية

تفسير القرآن الكريم / ج‏3 / 9 / فصل‏[إبليس من الملائكة أم لا؟] ..... ص : 9

فصل [إبليس‏ من الملائكة أم لا؟]

تفسير القرآن الكريم / ج‏3 / 72 / فصل‏[الكفر و الايمان، و الأقوال في كفر إبليس‏] ..... ص : 72

فصل [الكفر و الايمان، و الأقوال في كفر إبليس‏]

تفسير القرآن الكريم / ج‏3 / 75 / فصل‏[إبليس أول من كفر] ..... ص : 75

فصل [إبليس‏ أوّل من كفر]

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏11 / 204 / باب 4 كيفية نزول آدم ع من الجنة و حزنه على فراقها و ما جرى بينه و بين إبليس لعنه الله ..... ص : 204

باب 4 كيفية نزول آدم ع من الجنة و حزنه على فراقها و ما جرى بينه و بين إبليس‏ لعنه الله‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏11 / 290 / باب 2 مكارم أخلاقه و ما جرى بينه و بين إبليس و أحوال أولاده و ما أوحي إليه و صدر عنه من الحكم و الأدعية و غيرها ..... ص : 290

باب 2 مكارم أخلاقه و ما جرى بينه و بين إبليس‏ و أحوال أولاده و ما أوحي إليه و صدر عنه من الحكم و الأدعية و غيرها

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏13 / 323 / باب 11 ما ناجى به موسى عليه السلام ربه و ما أوحي إليه من الحكم و المواعظ و ما جرى بينه و بين إبليس لعنه الله و فيه بعض النوادر ..... ص : 323

باب 11 ما ناجى به موسى عليه السلام ربه و ما أوحي إليه من الحكم و المواعظ و ما جرى بينه و بين إبليس‏ لعنه الله و فيه بعض النوادر

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏14 / 270 / باب 19 ما جرى بينه ع و بين إبليس لعنه الله ..... ص : 270

باب 19 ما جرى بينه ع و بين إبليس‏ لعنه الله‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏39 / 162 / باب 83 ما وصف إبليس لعنه الله و الجن من مناقبه ع و استيلائه عليهم و جهاده معهم ..... ص : 162

باب 83 ما وصف إبليس‏ لعنه الله و الجن من مناقبه ع و استيلائه عليهم و جهاده معهم‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏60 / 131 / باب 3 إبليس لعنه الله و قصصه و بدء خلقه و مكايده و مصايده و أحوال ذريته و الاحتراز عنهم أعاذنا الله من شرورهم ..... ص : 131

باب 3 إبليس‏ لعنه الله و قصصه و بدء خلقه و مكايده و مصايده و أحوال ذريته و الاحتراز عنهم أعاذنا الله من شرورهم‏

تفسير الصراط المستقيم / ج‏5 / 264 / إبليس كان من الجن ..... ص : 264

إبليس‏ كان من الجنّ‏

تفسير الصراط المستقيم / ج‏5 / 303 / كيفية دخول إبليس الجنة ..... ص : 303

كيفيّة دخول إبليس‏ الجنّة

فتح القدير / ج‏6 / 428 / الجن و إبليس و الشيطان ..... ص : 428

الجن و إبليس‏ و الشيطان‏

فتح القدير / ج‏6 / 429 / 4 - أصل إبليس: ..... ص : 429

4- أصل إبليس‏:

فتح القدير / ج‏6 / 430 / 5 - رفض إبليس السجود و الرد عليه: ..... ص : 430

5- رفض إبليس‏ السجود و الرد عليه:

فتح القدير / ج‏6 / 430 / 7 - طلب إبليس إمهاله: ..... ص : 430

7- طلب إبليس‏ إمهاله:

فتح القدير / ج‏6 / 430 / 8 - طرد إبليس: ..... ص : 430

8- طرد إبليس‏:

التفسير الكاشف / ج‏1 / 20 / منطق إبليس: ..... ص : 20

منطق إبليس‏:

التفسير الكاشف / ج‏3 / 403 / رحمة الله تسع إبليس: ..... ص : 403

رحمة اللّه تسع إبليس‏:

ترجمه تفسير كاشف / ج‏1 / 97 / منطق ابليس ..... ص : 97

منطق ابليس‏

ترجمه تفسير كاشف / ج‏3 / 622 / رحمت خدا حتى شامل حال ابليس نيز مى‏شود ..... ص : 622

رحمت خدا حتى شامل حال ابليس‏ نيز مى‏شود

ترجمه تفسير كاشف / ج‏8 / 275 / ابليس ..... ص : 275

ابليس‏

تفسير المنار / ج‏11 / 424 / (الشاهد الاول كرامات ولي شيطاني موحد ألوهية ابليس) ..... ص : 424

(الشاهد الاول كرامات ولي شيطاني موحد ألوهية ابليس‏)

بيان المعانى / ج‏1 / 332 / مطلب مقاييس إبليس: ..... ص : 332

مطلب مقاييس إبليس‏:

بيان المعانى / ج‏1 / 333 / مطلب مناظرة إبليس و قول سيف الدولة: ..... ص : 333

مطلب مناظرة إبليس‏ و قول سيف الدولة:

بيان المعانى / ج‏3 / 301 / مطلب جهل إبليس و أن المزين في الحقيقة هو الله، و أن مبنى الأيمان على العرف و خلق الأفعال: ..... ص : 301

مطلب جهل إبليس‏ و أن المزين في الحقيقة هو اللّه، و أن مبنى الأيمان على العرف و خلق الأفعال:

بيان المعانى / ج‏3 / 506 / مطلب تصديق ظن إبليس و بحث نفسي في قوله تعالى ما ذا قال ربكم: ..... ص : 506

مطلب تصديق ظن إبليس‏ و بحث نفسي في قوله تعالى ما ذا قال ربكم:

بيان المعانى / ج‏4 / 185 / مطلب إبليس من الجن لا من الملائكة و انواع ذريته و ما جاء فيهم من الأخبار: ..... ص : 185

مطلب إبليس‏ من الجن لا من الملائكة و انواع ذريته و ما جاء فيهم من الأخبار:

بيان المعانى / ج‏5 / 26 / مطلب تفضيل الرسل على الملائكة و امتناع إبليس عن السجود و كونه ليس من الملائكة: ..... ص : 26

مطلب تفضيل الرسل على الملائكة و امتناع إبليس‏ عن السجود و كونه ليس من الملائكة:

بيان المعانى / ج‏5 / 29 / مطلب إغواء إبليس لآدم و حواء و خروجهما من الجنة و إسكانهما الأرض: ..... ص : 29

مطلب إغواء إبليس‏ لآدم و حواء و خروجهما من الجنة و إسكانهما الأرض:

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏1 / 32 / صدور فرمان: سجده فرشتگان براى آدم، و كشف شدن راز ابليس بر فرشتگان ..... ص : 32

صدور فرمان: سجده فرشتگان براى آدم، و كشف شدن راز ابليس‏ بر فرشتگان‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏1 / 34 / دشمنى ابليس با آدم(ع) سرنوشت آدم را تغيير داد ..... ص : 34

دشمنى ابليس‏ با آدم (ع) سرنوشت آدم را تغيير داد

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏3 / 23 / ظهور ابليس ..... ص : 23

ظهور ابليس‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏4 / 75 / سركشى ابليس از سجده بر آدم(ع) ..... ص : 75

سركشى ابليس‏ از سجده بر آدم (ع)

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏6 / 24 / رد بر جماعتى از زنادقه كه ميگفتند بين خدا و ابليس و يا ملائكه و يا جن و يا شيطان خويشى و پيوند است ..... ص : 24

رد بر جماعتى از زنادقه كه ميگفتند بين خدا و ابليس‏ و يا ملائكه و يا جن و يا شيطان خويشى و پيوند است‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / تعليقه‏1ج‏7 / 113 / ابليس ..... ص : 113

ابليس‏

تفسير القرآن الكريم / ج‏5 / 376 / الأمر الثاني حول كلمة«إبليس» ..... ص : 376

الأمر الثاني حول كلمة «إبليس‏»

واژه‏هاى دخيل در قرآن مجيد / 102 / ابليس ..... ص : 102

ابليس‏

قصه‏هاى قرآنى / 22 / خودخواهى ابليس ..... ص : 22

خودخواهى ابليس‏

قصه‏هاى قرآنى / 25 / وسوسه‏هاى ابليس ..... ص : 25

وسوسه‏هاى ابليس‏

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 137 / سجده نكردن ابليس براى آدم: ..... ص : 137

سجده نكردن ابليس‏ براى آدم:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 561 / ابليس: ..... ص : 561

ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 564 / وجود ابليس: ..... ص : 564

وجود ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 565 / ماهيت ابليس: ..... ص : 565

ماهيّت ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 565 / 1. ابليس از جن: ..... ص : 565

1. ابليس‏ از جن:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 566 / 2. ابليس از ملائك: ..... ص : 566

2. ابليس‏ از ملائك:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 568 / ويژگى‏ها و صفات ابليس: ..... ص : 568

ويژگى‏ها و صفات ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 568 / قياس ابليس: ..... ص : 568

قياس ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 568 / علت رانده شدن ابليس: ..... ص : 568

علّت رانده شدن ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 569 / كفر ابليس: ..... ص : 569

كفر ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 571 / فلسفه آفرينش و امهال ابليس: ..... ص : 571

فلسفه آفرينش و امهال ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 574 / دشمنى ابليس با انسان و لزوم‏هوشيارى در برابر او: ..... ص : 574

دشمنى ابليس‏ با انسان و لزوم‏هوشيارى در برابر او:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 575 / گستره فعاليت ابليس: ..... ص : 575

گستره فعاليت ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 579 / كوشش ابليس براى وسوسه‏پيامبران: ..... ص : 579

كوشش ابليس‏ براى وسوسه‏پيامبران:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 581 / اهداف و شيوه‏هاى ابليس: ..... ص : 581

اهداف و شيوه‏هاى ابليس‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 586 / فرجام ابليس و ياران او: ..... ص : 586

فرجام ابليس‏ و ياران او:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏2 / 353 / 3. ايمنى از اغواى ابليس: ..... ص : 353

3. ايمنى از اغواى ابليس‏:

معارف قرآن / ج‏2 / 93 / استكبار و كفر پنهان ابليس ..... ص : 93

استكبار و كفر پنهان ابليس‏

معارف قرآن / ج‏2 / 94 / عبرت از سرانجام ابليس ..... ص : 94

عبرت از سرانجام ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 72 / سجده نكردن ابليس براى آدم ..... ص : 72

سجده نكردن ابليس‏ براى آدم‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 267 / ابليس ..... ص : 267

ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 272 / وجود ابليس ..... ص : 272

وجود ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 273 / ماهيت ابليس ..... ص : 273

ماهيّت ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 273 / 1. ابليس از جن: ..... ص : 273

1. ابليس‏ از جن:

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 275 / 2. ابليس از ملائك: ..... ص : 275

2. ابليس‏ از ملائك:

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 276 / ويژگى‏ها و صفات ابليس ..... ص : 276

ويژگى‏ها و صفات ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 277 / قياس ابليس ..... ص : 277

قياس ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 278 / علت رانده شدن ابليس ..... ص : 278

علّت رانده شدن ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 279 / كفر ابليس ..... ص : 279

كفر ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 280 / فلسفه آفرينش و امهال ابليس ..... ص : 280

فلسفه آفرينش و امهال ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 285 / دشمنى ابليس با انسان و لزوم هوشيارى در برابر او ..... ص : 285

دشمنى ابليس‏ با انسان و لزوم هوشيارى در برابر او

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 287 / گستره فعاليت ابليس ..... ص : 287

گستره فعاليت ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 292 / كوشش ابليس براى وسوسه پيامبران ..... ص : 292

كوشش ابليس‏ براى وسوسه پيامبران‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 294 / اهداف و شيوه‏هاى ابليس ..... ص : 294

اهداف و شيوه‏هاى ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 297 / گرفتارى بسيارى در دام ابليس ..... ص : 297

گرفتارى بسيارى در دام ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 298 / 1. پذيرفتن ولايت ابليس و شرك به خدا: ..... ص : 298

1. پذيرفتن ولايت ابليس‏ و شرك به خدا:

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 299 / راه‏هاى مقابله با كوشش‏هاى ابليس ..... ص : 299

راه‏هاى مقابله با كوشش‏هاى ابليس‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 300 / فرجام ابليس و ياران او ..... ص : 300

فرجام ابليس‏ و ياران او

فرهنگ موضوعى تفاسير / ج‏1 / 95 / ابليس ..... ص : 95

ابليس‏

الميزان في تفسير القرآن / ج‏8 / 35 / كلام في إبليس و عمله ..... ص : 35

كلام في إبليس‏ و عمله‏

الميزان في تفسير القرآن / ج‏8 / 44 / بحث عقلي و قرآني مختلط في اعتراضات إبليس على الملائكة. ..... ص : 44

بحث عقلي و قرآني مختلط [في اعتراضات إبليس‏ على الملائكة.]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏1 / 182 / ابليس قبل از بوجود آمدن صحنه خلقت آدم كافر بوده ..... ص : 182

[ابليس‏ قبل از بوجود آمدن صحنه خلقت آدم كافر بوده‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏1 / 190 / بحث روايتى(شامل رواياتى در باره قصه خلقت آدم و سجده ملائكه و اباء ابليس...) ..... ص : 190

بحث روايتى [ (شامل رواياتى در باره قصه خلقت آدم و سجده ملائكه و اباء ابليس‏ ...)]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏1 / 212 / ابليس چگونه خود را به آدم و همسرش رساند؟ ..... ص : 212

[ابليس‏ چگونه خود را به آدم و همسرش رساند؟]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 26 / ابليس با ملائكه بوده و فرقى با آنان نداشته و او و همه فرشتگان در مقامى قرار داشتند كه آن مقام مامور به سجده شده است ..... ص : 26

[ابليس‏ با ملائكه بوده و فرقى با آنان نداشته و او و همه فرشتگان در مقامى قرار داشتند كه آن مقام مامور به سجده شده است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 27 / بيان اينكه مراد از امتثال و تمرد در امر ملائكه به سجود براى آدم و تمرد ابليس، امور تكوينى است ..... ص : 27

[بيان اينكه مراد از امتثال و تمرد در امر ملائكه به سجود براى آدم و تمرد ابليس‏، امور تكوينى است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 28 / باز گشت تمامى معاصى به تكبر است و ابليس با استدلال به برترى خود بر آدم و مستقل ديدن خود، نافرمانى كرد ..... ص : 28

[باز گشت تمامى معاصى به تكبر است و ابليس‏ با استدلال به برترى خود بر آدم و مستقل ديدن خود، نافرمانى كرد]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 29 / ملاك برترى در تكوينيات بستگى دارد به بيشتر بودن عنايت الهى و استدلال ابليس به برترى آتش غلط بوده است ..... ص : 29

[ملاك برترى در تكوينيات بستگى دارد به بيشتر بودن عنايت الهى و استدلال ابليس‏ به برترى آتش غلط بوده است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 45 / اگر شيطانى نبود، نظام عالم انسانى هم نبود و صراط مستقيمى فرض نمى‏شد. آيات مربوط به داستان سجده آدم تصويرى است از روابط بين نوع انسانى و نوع ملائكه و ابليس ..... ص : 45

[اگر شيطانى نبود، نظام عالم انسانى هم نبود و صراط مستقيمى فرض نمى‏شد. آيات مربوط به داستان سجده آدم تصويرى است از روابط بين نوع انسانى و نوع ملائكه و ابليس‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 48 / تصرفات ابليس در ادراك انسان تصرف طولى است نه عرضى و با استقلال انسان در كارهايش منافاتى ندارد ..... ص : 48

[تصرفات ابليس‏ در ادراك انسان تصرف طولى است نه عرضى و با استقلال انسان در كارهايش منافاتى ندارد]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 50 / بعضى از لشكريان ابليس از جنس بشرند ..... ص : 50

[بعضى از لشكريان ابليس‏ از جنس بشرند]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 52 / بحث عقلى و قرآنى(مناظره‏اى كه شارح اناجيل نقل كرده و در تورات ذكر شده كه بين ابليس و ملائكه واقع شده است) ..... ص : 52

بحث عقلى و قرآنى [ (مناظره‏اى كه شارح اناجيل نقل كرده و در تورات ذكر شده كه بين ابليس‏ و ملائكه واقع شده است)]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 59 / تكليف ابليس و ملائكه به سجده بر آدم براى چه بود و لعن و عقاب ابليس بعد از نافرمانى چرا؟ ..... ص : 59

[تكليف ابليس‏ و ملائكه به سجده بر آدم براى چه بود و لعن و عقاب ابليس‏ بعد از نافرمانى چرا؟]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 77 / دو دسته روايات مربوط به تصرفات ابليس و كيفيت تصرف او در شعور آدمى ..... ص : 77

[دو دسته روايات مربوط به تصرفات ابليس‏ و كيفيت تصرف او در شعور آدمى‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 232 / ملائكه مامور به سجده(تواضع و خدمت) بر نوع بشر بودند و ابليس با اباء از سجده بر آدم، از خضوع در برابر نوع بشر استنكاف ورزيد ..... ص : 232

[ملائكه مامور به سجده (تواضع و خدمت) بر نوع بشر بودند و ابليس‏ با اباء از سجده بر آدم، از خضوع در برابر نوع بشر استنكاف ورزيد]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 245 / آيه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان... متضمن سه جواب به ابليس است ..... ص : 245

[آيه:" إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ..." متضمن سه جواب به ابليس‏ است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 246 / ابليس در اغواء عباد مستقل نبوده اغواى او مجازات غاوين بوده و مستند به سلطنت الهى است ..... ص : 246

[ابليس‏ در اغواء عباد مستقل نبوده اغواى او مجازات" غاوين" بوده و مستند به سلطنت الهى است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 249 / بيان اينكه اثبات سلطنت و ولايت براى ابليس، با سلطنت مطلقه خدا و با عدالت او منافات ندارد ..... ص : 249

[بيان اينكه اثبات سلطنت و ولايت براى ابليس‏، با سلطنت مطلقه خدا و با عدالت او منافات ندارد]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏13 / 198 / ياد آورى داستان سجده نكردن ابليس بر آدم(عليه السلام) و آغاز عصيان و اغواى او ..... ص : 198

[ياد آورى داستان سجده نكردن ابليس‏ بر آدم (عليه السلام) و آغاز عصيان و اغواى او]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏13 / 454 / دو برهان كه در آيه ما أشهدتهم خلق السماوات و الأرض... براى نفى ولايت ابليس و ذريه‏اش اقامه شده است ..... ص : 454

[دو برهان كه در آيه‏" ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ..." براى نفى ولايت ابليس‏ و ذريه‏اش اقامه شده است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏14 / 308 / علت دشمنى ابليس با آدم و همسرش و معناى كلمه فتشقى و وجه مفرد آوردن آن در آيه: فقلنا يا آدم... ..... ص : 308

[علت دشمنى ابليس‏ با آدم و همسرش و معناى كلمه" فتشقى" و وجه مفرد آوردن آن در آيه:" فَقُلْنا يا آدَمُ ..."]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏15 / 406 / فرجام بد مشركان و جنود ابليس در قيامت ..... ص : 406

[فرجام بد مشركان و جنود ابليس‏ در قيامت‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏17 / 344 / معناى جمله: أستكبرت أم كنت من العالين كه استفهام توبيخى از ابليس در باره سجده نكردنش براى آدم است ..... ص : 344

[معناى جمله:" أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ" كه استفهام توبيخى از ابليس‏ در باره سجده نكردنش براى آدم است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏17 / 345 / اشاره به اينكه عين خواسته ابليس(فأنظرني إلى يوم يبعثون) اجابت نشده و او الى وقت اليوم المعلوم مهلت داده شده ..... ص : 345

[اشاره به اينكه عين خواسته ابليس‏ (فَأَنْظِرْنِي إِلى‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ) اجابت نشده و او" الى وقت اليوم المعلوم" مهلت داده شده‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏17 / 348 / بحث روايتى(رواياتى در باره مخاصمه ملأ اعلى، استكبار ابليس و اباء او از سجده بر آدم، و اوصاف متكلفين) ..... ص : 348

بحث روايتى [ (رواياتى در باره مخاصمه ملأ اعلى، استكبار ابليس‏ و اباء او از سجده بر آدم، و اوصاف متكلفين)]

تفسير نمونه / ج‏1 / 182 / 1 - چرا ابليس مخالفت كرد؟ ..... ص : 182

1- چرا ابليس‏ مخالفت كرد؟

تفسير نمونه / ج‏6 / 98 / ماجراى سركشى و عصيان ابليس ..... ص : 98

ماجراى سركشى و عصيان ابليس‏

تفسير نمونه / ج‏12 / 179 / تفسير: دامهاى ابليس ..... ص : 179

تفسير: دامهاى ابليس‏

تفسير نمونه / ج‏19 / 349 / آخرين سخن در باره ابليس! ..... ص : 349

آخرين سخن در باره ابليس‏!

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏1 / 163 / 1 - لماذا أبى إبليس؟ ..... ص : 163

1- لماذا أبى إبليس‏؟

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏4 / 575 / قصة عصيان إبليس ..... ص : 575

قصّة عصيان إبليس‏

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏4 / 576 / 2 - إبليس لم يكن من الملائكة ..... ص : 576

2- إبليس‏ لم يكن من الملائكة

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏4 / 584 / إبليس أول القائلين بالجبر: ..... ص : 584

إبليس‏ أوّل القائلين بالجبر:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏9 / 47 / مكر إبليس: ..... ص : 47

مكر إبليس‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏14 / 564 / آخر حديث بشأن إبليس! ..... ص : 564

آخر حديث بشأن إبليس‏!

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه / ج‏1 / 328 / 6 - كيف استطاع إبليس أن يزلهما و هو خارج الجنة إذ أمر بالهبوط قبله؟. ..... ص : 328

6- كيف استطاع إبليس‏ أن يزلهما و هو خارج الجنة إذ أمر بالهبوط قبله؟.

من وحى القرآن / ج‏1 / 238 / إبليس يأبى و يستكبر ..... ص : 238

إبليس‏ يأبى و يستكبر

من وحى القرآن / ج‏1 / 239 / كفر إبليس ..... ص : 239

كفر إبليس‏

من وحى القرآن / ج‏1 / 241 / خرافة مأساة إبليس ..... ص : 241

خرافة مأساة إبليس‏

من وحى القرآن / ج‏1 / 250 / آدم و إبليس في الأرض ..... ص : 250

آدم و إبليس‏ في الأرض‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 35 / عنصرية إبليس وراء سقوطه ..... ص : 35

\*\*\* عنصرية إبليس‏ وراء سقوطه‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 38 / إبليس يثأر لنفسه من الإنسان ..... ص : 38

\*\*\* إبليس‏ يثأر لنفسه من الإنسان‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 39 / حزب إبليس في جهنم ..... ص : 39

\*\*\* حزب إبليس‏ في جهنم‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 39 / إبليس و القياس ..... ص : 39

\*\*\* إبليس‏ و القياس‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 43 / إبليس و التكبر ..... ص : 43

\*\*\* إبليس‏ و التكبر

من وحى القرآن / ج‏10 / 45 / لماذا أمهل الله إبليس؟ ..... ص : 45

\*\*\* لماذا أمهل الله إبليس‏؟

من وحى القرآن / ج‏10 / 48 / إبليس في إحاطته بالإنسان ..... ص : 48

\*\*\* إبليس‏ في إحاطته بالإنسان‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 53 / آدم و حواء يخضعان لخداع إبليس ..... ص : 53

\*\*\* آدم و حواء يخضعان لخداع إبليس‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 56 / إبليس يستغل براءة آدم و حواء ..... ص : 56

\*\*\* إبليس‏ يستغلّ براءة آدم و حواء

من وحى القرآن / ج‏10 / 73 / تحذير عام لبني آدم من إبليس ..... ص : 73

\*\*\* تحذير عام لبني آدم من إبليس‏

من وحى القرآن / ج‏13 / 159 / معصية إبليس ..... ص : 159

معصية إبليس‏

من وحى القرآن / ج‏13 / 159 / طرد إبليس من الجنة ..... ص : 159

طرد إبليس‏ من الجنة

من وحى القرآن / ج‏13 / 160 / إمهال إبليس إلى الوقت المعلوم ..... ص : 160

إمهال إبليس‏ إلى الوقت المعلوم‏

من وحى القرآن / ج‏14 / 167 / تكرار قصة آدم و إبليس للغظة و الاعتبار ..... ص : 167

تكرار قصة آدم و إبليس‏ للغظة و الاعتبار

من وحى القرآن / ج‏14 / 344 / سجود الملائكة لآدم إلا إبليس ..... ص : 344

سجود الملائكة لآدم إلا إبليس‏

من وحى القرآن / ج‏19 / 35 / و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ..... ص : 35

و لقد صدّق عليهم إبليس‏ ظنه فاتبعوه‏

من وحى القرآن / ج‏19 / 285 / قصة خلق آدم و كبرياء إبليس ..... ص : 285

قصة خلق آدم و كبرياء إبليس‏

التفسير القرآنى للقرآن / ج‏7 / 234 / [إبليس و من له سلطان عليهم‏] ..... ص : 234

[إبليس‏ و من له سلطان عليهم‏]

من هدى القرآن / ج‏2 / 456 / الخمر و الميسر من جنود إبليس: ..... ص : 456

الخمر و الميسر من جنود إبليس‏:

من هدى القرآن / ج‏3 / 281 / لماذا عصى إبليس؟ ..... ص : 281

لماذا عصى إبليس‏؟

من هدى القرآن / ج‏6 / 261 / إبليس يتحدى سلطان الحق: ..... ص : 261

إبليس‏ يتحدى سلطان الحق:

من هدى القرآن / ج‏6 / 263 / هكذا يمكر إبليس: ..... ص : 263

هكذا يمكر إبليس‏:

من هدى القرآن / ج‏6 / 275 / كيف نواجه خطط إبليس؟ ..... ص : 275

كيف نواجه خطط إبليس‏؟

التفسير الأثري الجامع / ج‏2 / 496 / ماذا فعل إبليس عند هبوط آدم؟ ..... ص : 496

ماذا فعل إبليس‏ عند هبوط آدم؟

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏14 / 28 / بدء خلق الإنسان و أمر الملائكة بالسجود له و إباء إبليس و عداؤه البشر[سورة الحجر(15): الآيات 26 الى 44] ..... ص : 28

بدء خلق الإنسان و أمر الملائكة بالسجود له و إباء إبليس‏ و عداؤه البشر [سورة الحجر (15): الآيات 26 الى 44]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏15 / 114 / قصة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالسجود[سورة الإسراء(17): الآيات 61 الى 65] ..... ص : 114

قصة آدم مع إبليس‏- أمر الملائكة بالسّجود [سورة الإسراء (17): الآيات 61 الى 65]

التفسير لكتاب الله المنير / ج‏3 / 272 / إغواء إبليس لآدم و زوجه ..... ص : 272

إغواء إبليس‏ لآدم و زوجه‏

التفسير الوسيط / ج‏2 / 1220 / قصة طرد إبليس من الجنة ..... ص : 1220

قصة طرد إبليس‏ من الجنّة

تفسير قرآن مهر / ج‏7 / 39 / ماجراى آدم و ابليس ..... ص : 39

ماجراى آدم و ابليس‏

تفسير قرآن مهر / ج‏12 / 113 / سرگذشت آدم و ابليس ..... ص : 113

\*\*\*

سرگذشت آدم و ابليس‏

تفسير قرآن مهر / ج‏12 / 242 / سرگذشت آدم و ابليس ..... ص : 242

سرگذشت آدم و ابليس‏

تفسير قرآن مهر / ج‏13 / 112 / سرگذشت آدم و سجده فرشتگان و نافرمان ابليس ..... ص : 112

سرگذشت آدم و سجده فرشتگان و نافرمان ابليس‏

تفسير راهنما / ج‏21 / 25 / ابليس: ..... ص : 25

ابليس‏:

تفسير راهنما / ج‏21 / 191 / جنود ابليس: ..... ص : 191

جنود ابليس‏:

تفسير القرآن الكريم / ج‏1 / 51 / إبليس: ..... ص : 51

إبليس‏:

برگزيده تفسير نمونه / ج‏1 / 63 / 1 - چرا ابليس مخالفت كرد؟ ..... ص : 63

1- چرا ابليس‏ مخالفت كرد؟

المعجم فى فقه لغه القرآن و سر بلاغته / ج‏1 / 147 / إبليس ..... ص : 147

إبليس‏

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 624 / قصة خلق آدم و استكبار إبليس عن السجود له ..... ص : 624

قصة خلق آدم و استكبار إبليس‏ عن السجود له‏

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 687 / (ب) محاكمة إبليس و الحكم عليه و ما كان منه عقب ذلك ..... ص : 687

(ب) محاكمة إبليس‏ و الحكم عليه و ما كان منه عقب ذلك‏

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 712 / (و) مكايد إبليس الشيطان لهما في الجنة ..... ص : 712

(و) مكايد إبليس‏ الشيطان لهما في الجنّة

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏5 / 526 / إبليس من الجن: ..... ص : 526

\*\*\* إبليس‏ من الجنّ:

البيان فى تفسير القرآن / 540 / التعليقة(22) ص 478 حديث إبليس مع الله ..... ص : 540

التعليقة (22) ص 478 حديث إبليس‏ مع اللّه‏

تفسير حكيم / ج‏2 / 83 / 2 - امتناع و كبر ورزى ابليس ..... ص : 83

2- امتناع و كبر ورزى ابليس‏

عقايد اسلام در قرآن / ج‏1 / 107 / ابليس ..... ص : 107

ابليس‏

عقايد اسلام در قرآن / ج‏1 / 117 / فشرده بحث درباره جن و شيطان و ابليس ..... ص : 117

فشرده بحث درباره جن و شيطان و ابليس‏

عقايد اسلام در قرآن / ج‏1 / 133 / اول - فرشتگان و ابليس: ..... ص : 133

اول- فرشتگان و ابليس‏:

عقايد اسلام در قرآن / ج‏1 / 139 / د - آفرينش جن و شيطان و ابليس: ..... ص : 139

د- آفرينش جنّ و شيطان و ابليس‏:

عقايد اسلام در قرآن / ج‏1 / 249 / 1 - ابليس بر جانشينان خدا در زمين سلطه‏اى ندارد ..... ص : 249

1- ابليس‏ بر جانشينان خدا در زمين سلطه‏اى ندارد

تفسير كوثر / ج‏1 / 138 / ابليس كيست و شيطان كدام است؟ ..... ص : 138

ابليس‏ كيست و شيطان كدام است؟

تفسير كوثر / ج‏1 / 139 / آيا ابليس از ملائكه بود يا از جن؟ ..... ص : 139

آيا ابليس‏ از ملائكه بود يا از جن؟

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 114 / ابليس از آتش همين مدخل، خلقت از آتش، ابليس از آتش ..... ص : 114

ابليس‏ از آتش همين مدخل، خلقت از آتش، ابليس‏ از آتش‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 114 / ابليس و آتش ..... ص : 114

ابليس‏ و آتش‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 115 / 1. ابليس از آتش ..... ص : 115

1. ابليس‏ از آتش‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 183 / آدم(ع) و ابليس ..... ص : 183

آدم (ع) و ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 189 / ابليس در بهشت آدم(ع) ..... ص : 189

ابليس‏ در بهشت آدم (ع)

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 192 / تطميع آدم(ع) همين مدخل، آدم(ع) و ابليس ..... ص : 192

تطميع آدم (ع) همين مدخل، آدم (ع) و ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 208 / 2. ابليس ..... ص : 208

2. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 154 / ابليس ..... ص : 154

ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 154 / ابليس از جن ..... ص : 154

ابليس‏ از جن‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 155 / ابليس در بهشت آدم(ع) ..... ص : 155

ابليس‏ در بهشت آدم (ع)

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 155 / ابليس در جهنم همين مدخل، كيفر ابليس ..... ص : 155

ابليس‏ در جهنم همين مدخل، كيفر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 155 / ابليس در ميان ملائكه ..... ص : 155

ابليس‏ در ميان ملائكه‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 156 / ابليس و آدم(ع) ..... ص : 156

ابليس‏ و آدم (ع)

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 159 / ابليس و بندگان خدا همين مدخل، سلطه ابليس، محدوده سلطه ابليس ..... ص : 159

ابليس‏ و بندگان خدا همين مدخل، سلطه ابليس‏، محدوده سلطه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 159 / ابليس و حوا(ع) ..... ص : 159

ابليس‏ و حوّا (ع)

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 161 / ابليس و خداوند همين مدخل، گفتگوى ابليس ..... ص : 161

ابليس‏ و خداوند همين مدخل، گفتگوى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 161 / ابليس و سجده بر آدم(ع) همين‏مدخل، ابليس و آدم(ع) و عصيان ابليس ..... ص : 161

ابليس‏ و سجده بر آدم (ع) همين‏مدخل، ابليس‏ و آدم (ع) و عصيان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 161 / ابليس و مخلصان ..... ص : 161

ابليس‏ و مخلصان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 161 / ابليس و مؤمنان ..... ص : 161

ابليس‏ و مؤمنان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 161 / احتجاج ابليس ..... ص : 161

احتجاج ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 162 / اختيار ابليس ..... ص : 162

اختيار ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 162 / اخراج ابليس همين مدخل، هبوط ابليس ..... ص : 162

اخراج ابليس‏ همين مدخل، هبوط ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 162 / ادعاهاى ابليس ..... ص : 162

ادّعاهاى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 163 / ارزشگذارى ابليس ..... ص : 163

ارزشگذارى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 163 / استكبار ابليس ..... ص : 163

استكبار ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 163 / آثار استكبار ابليس ..... ص : 163

آثار استكبار ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 164 / عامل استكبار ابليس ..... ص : 164

عامل استكبار ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 164 / استمهال ابليس همين مدخل، مهلت‏خواهى ابليس ..... ص : 164

استمهال ابليس‏ همين مدخل، مهلت‏خواهى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 164 / اضلال ابليس همين مدخل، اغواگرى ابليس ..... ص : 164

اضلال ابليس‏ همين مدخل، اغواگرى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 164 / اطاعت از ابليس همين مدخل، پيروى از ابليس ..... ص : 164

اطاعت از ابليس‏ همين مدخل، پيروى از ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 164 / اعتراض ابليس ..... ص : 164

اعتراض ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 164 / اعتراف ابليس همين مدخل، اقرار ابليس ..... ص : 164

اعتراف ابليس‏ همين مدخل، اقرار ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 165 / اعتقاد ابليس همين مدخل، علم ابليس ..... ص : 165

اعتقاد ابليس‏ همين مدخل، علم ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 165 / اغواگرى ابليس ..... ص : 165

اغواگرى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 166 / روش‏هاى اغواگرى ابليس ..... ص : 166

روش‏هاى اغواگرى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 167 / فلسفه اغواگرى ابليس ..... ص : 167

فلسفه اغواگرى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 168 / نجات از اغواگرى ابليس ..... ص : 168

نجات از اغواگرى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 168 / محدوده اغواگرى ابليس همين مدخل، ابليس و مخلصان، سلطه ابليس ..... ص : 168

محدوده اغواگرى ابليس‏ همين مدخل، ابليس‏ و مخلصان، سلطه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 168 / اقرار ابليس ..... ص : 168

اقرار ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 168 / امتحان با ابليس ..... ص : 168

امتحان با ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 169 / امهال به ابليس همين مدخل، مهلت خواهى ابليس ..... ص : 169

امهال به ابليس‏ همين مدخل، مهلت خواهى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 169 / انتقام ابليس همين مدخل، فلسفه اغواگرى ابليس ..... ص : 169

انتقام ابليس‏ همين مدخل، فلسفه اغواگرى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 169 / انذار از ابليس همين مدخل، دشمنى ابليس ..... ص : 169

انذار از ابليس‏ همين مدخل، دشمنى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 169 / اهداف ابليس همين مدخل، اغواگرى ابليس ..... ص : 169

اهداف ابليس‏ همين مدخل، اغواگرى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 169 / برائت ابليس همين مدخل، تبرى ابليس ..... ص : 169

برائت ابليس‏ همين مدخل، تبرّى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 169 / پيروان ابليس ..... ص : 169

پيروان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 169 / كيفر پيروان ابليس ..... ص : 169

كيفر پيروان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 169 / گمراهى پيروان ابليس ..... ص : 169

گمراهى پيروان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 169 / پيروى از ابليس ..... ص : 169

پيروى از ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 170 / آثار پيروى از ابليس ..... ص : 170

آثار پيروى از ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 170 / تبرى ابليس ..... ص : 170

تبرّى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 170 / تحقير ابليس ..... ص : 170

تحقير ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 170 / تكبر ابليس ..... ص : 170

تكبّر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 171 / تكليف ابليس ..... ص : 171

تكليف ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 171 / تمرد ابليس همين مدخل، عصيان ابليس ..... ص : 171

تمرّد ابليس‏ همين مدخل، عصيان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 171 / تهديدهاى ابليس ..... ص : 171

تهديدهاى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 172 / جنس ابليس همين مدخل، ابليس در ميان ملائكه، ابليس از جن، خلقت ابليس ..... ص : 172

جنس ابليس‏ همين مدخل، ابليس‏ در ميان ملائكه، ابليس‏ از جن، خلقت ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 172 / خلقت ابليس ..... ص : 172

خلقت ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 173 / دام‏هاى ابليس همين مدخل، اغواگرى ابليس، روش‏هاى اغواگرى ابليس ..... ص : 173

دام‏هاى ابليس‏ همين مدخل، اغواگرى ابليس‏، روش‏هاى اغواگرى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 173 / دروغ‏گويى ابليس ..... ص : 173

دروغ‏گويى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 173 / دشمنى ابليس ..... ص : 173

دشمنى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 173 / دوستى با ابليس ..... ص : 173

دوستى با ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 174 / اثر دوستى با ابليس ..... ص : 174

اثر دوستى با ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 174 / ذريه ابليس همين مدخل، نسل ابليس ..... ص : 174

ذريّه ابليس‏ همين مدخل، نسل ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 174 / راندن ابليس همين مدخل، اخراج ابليس ..... ص : 174

راندن ابليس‏ همين مدخل، اخراج ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 174 / سپاه ابليس ..... ص : 174

سپاه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 174 / سرزنش ابليس ..... ص : 174

سرزنش ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 175 / سلطه ابليس ..... ص : 175

سلطه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 175 / زمينه سلطه ابليس ..... ص : 175

زمينه سلطه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 175 / محدوده سلطه ابليس ..... ص : 175

محدوده سلطه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 175 / مصونيت از سلطه ابليس ..... ص : 175

مصونيّت از سلطه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 175 / عوامل مصونيت از سلطه ابليس ..... ص : 175

عوامل مصونيّت از سلطه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 176 / سوگند ابليس ..... ص : 176

سوگند ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 176 / شبهه‏افكنى ابليس ..... ص : 176

شبهه‏افكنى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 177 / صداى ابليس ..... ص : 177

صداى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 177 / طرد ابليس همين مدخل، هبوط ابليس ..... ص : 177

طرد ابليس‏ همين مدخل، هبوط ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 177 / ظن ابليس ..... ص : 177

ظن ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 177 / عجز ابليس ..... ص : 177

عجز ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 178 / عذاب ابليس همين مدخل، كيفر ابليس ..... ص : 178

عذاب ابليس‏ همين مدخل، كيفر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 178 / عصيان ابليس ..... ص : 178

عصيان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 179 / آثار عصيان ابليس ..... ص : 179

آثار عصيان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 179 / عوامل عصيان ابليس ..... ص : 179

عوامل عصيان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 180 / علم ابليس ..... ص : 180

علم ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 182 / عمر ابليس ..... ص : 182

عمر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 182 / فرجام ابليس همين مدخل، كيفر ابليس ..... ص : 182

فرجام ابليس‏ همين مدخل، كيفر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 182 / فسق ابليس ..... ص : 182

فسق ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 182 / قياس ابليس ..... ص : 182

قياس ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 182 / كفر ابليس ..... ص : 182

كفر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 183 / كيفر ابليس ..... ص : 183

كيفر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 184 / كيفر اخروى ابليس ..... ص : 184

كيفر اخروى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 184 / گستاخى ابليس ..... ص : 184

گستاخى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 184 / گفت‏وگوى ابليس ..... ص : 184

گفت‏وگوى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 185 / 2. با آدم(ع) همين مدخل، ابليس و آدم(ع) ..... ص : 185

2. با آدم (ع) همين مدخل، ابليس‏ و آدم (ع)

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 185 / 3. با حوا(ع) همين مدخل، ابليس و حوا(ع) ..... ص : 185

3. با حوّا (ع) همين مدخل، ابليس‏ و حوّا (ع)

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 186 / گمراهى ابليس ..... ص : 186

گمراهى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 186 / لعن ابليس ..... ص : 186

لعن ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 186 / مرگ ابليس ..... ص : 186

مرگ ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 187 / مقام ابليس ..... ص : 187

مقام ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 187 / مؤاخذه ابليس همين مدخل، سرزنش ابليس ..... ص : 187

مؤاخذه ابليس‏ همين مدخل، سرزنش ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 187 / مؤمنان و ابليس ..... ص : 187

مؤمنان و ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 187 / مهلت‏خواهى ابليس ..... ص : 187

مهلت‏خواهى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 187 / فلسفه مهلت‏خواهى ابليس ..... ص : 187

فلسفه مهلت‏خواهى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 188 / نامرئى بودن ابليس ..... ص : 188

نامرئى بودن ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 188 / نژادپرستى ابليس ..... ص : 188

نژادپرستى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 188 / نسل ابليس ..... ص : 188

نسل ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 188 / وسوسه ابليس ..... ص : 188

وسوسه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 189 / آثار وسوسه ابليس ..... ص : 189

آثار وسوسه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 189 / اهداف وسوسه ابليس ..... ص : 189

اهداف وسوسه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 189 / زمينه تأثير وسوسه ابليس ..... ص : 189

زمينه تأثير وسوسه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 189 / وعيد به ابليس ..... ص : 189

وعيد به ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 190 / هبوط ابليس ..... ص : 190

هبوط ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 191 / عوامل هبوط ابليس ..... ص : 191

عوامل هبوط ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 192 / يأس ابليس ..... ص : 192

يأس ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 293 / احتجاج ابليس ..... ص : 293

احتجاج ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 444 / اختيار ابليس ..... ص : 444

اختيار ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 120 / 1. ابليس ..... ص : 120

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 220 / 2. ابليس ..... ص : 220

2. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 501 / اطاعت از ابليس ..... ص : 501

اطاعت از ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 501 / آثار اطاعت از ابليس ..... ص : 501

آثار اطاعت از ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 501 / 1. سلطه ابليس ..... ص : 501

1. سلطه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 501 / كيفر اطاعت از ابليس ..... ص : 501

كيفر اطاعت از ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 144 / اقرار ابليس ..... ص : 144

اقرار ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 148 / اقرار به ناتوانى همين مدخل، اقرار ابليس و اقرار شيطان ..... ص : 148

اقرار به ناتوانى همين مدخل، اقرار ابليس‏ و اقرار شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 152 / اقرار سپاه ابليس ..... ص : 152

اقرار سپاه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 156 / اقرار گمراهان همين مدخل، اقرارجنيان، اقرار سپاه ابليس، اقرار مستكبران، اقرار مشركان و اقرار كافران ..... ص : 156

اقرار گمراهان همين مدخل، اقرارجنّيان، اقرار سپاه ابليس‏، اقرار مستكبران، اقرار مشركان و اقرار كافران‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 185 / انسان و ابليس همين مدخل، انسان و شيطان ..... ص : 185

انسان و ابليس‏ همين مدخل، انسان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 186 / تعجب ابليس ..... ص : 186

تعجّب ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 209 / تعصب ابليس ..... ص : 209

تعصّب ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 306 / ابليس و تقرب ..... ص : 306

ابليس‏ و تقرّب‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 307 / تقرب ابليس همين مدخل، ابليس و تقرب ..... ص : 307

تقرّب ابليس‏ همين مدخل، ابليس‏ و تقرّب‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 430 / 1. ابليس ..... ص : 430

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 474 / تكليف ابليس همين مدخل، مكلفان، ابليس ..... ص : 474

تكليف ابليس‏ همين مدخل، مكلّفان، ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 485 / 1. ابليس ..... ص : 485

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 302 / توليدمثل ابليس ..... ص : 302

توليدمثل ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 314 / 6. جهنم همين مدخل، تهديدشدگان، ابليس، كافران، منافقان ..... ص : 314

6. جهنّم همين مدخل، تهديدشدگان، ابليس‏، كافران، منافقان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 317 / 3. ابليس ..... ص : 317

3. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 330 / 37. پيروان ابليس ..... ص : 330

37. پيروان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 336 / 68. شيطان همين مدخل، تهديدشدگان، ابليس ..... ص : 336

68. شيطان همين مدخل، تهديدشدگان، ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 376 / 2. ابليس همين مدخل، تهديدشدگان، انسانها ..... ص : 376

2. ابليس‏ همين مدخل، تهديدشدگان، انسانها

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 531 / ابليس از جنيان ..... ص : 531

ابليس‏ از جنّيان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 588 / جنود ابليس ابليس ..... ص : 588

جنود ابليس‏ ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 256 / 1. ابليس ..... ص : 256

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 259 / 14. پيروان ابليس ..... ص : 259

14. پيروان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 260 / 29. سپاهيان ابليس ..... ص : 260

29. سپاهيان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 190 / ابليس و حوا عليها السلام ..... ص : 190

ابليس‏ و حوّا عليها السلام‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 196 / حوا عليها السلام و ابليس ..... ص : 196

حوّا عليها السلام و ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 234 / حيات ابليس ..... ص : 234

حيات ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 428 / ابليس و ربوبيت خدا ..... ص : 428

ابليس‏ و ربوبيّت خدا

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 479 / 3. با ابليس ..... ص : 479

3. با ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 503 / 1. ابليس ..... ص : 503

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 59 / خلقت ابليس ..... ص : 59

خلقت ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 60 / عنصر خلقت ابليس ..... ص : 60

عنصر خلقت ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 428 / 1. ابليس ..... ص : 428

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 429 / 3. فرزندان ابليس ..... ص : 429

3. فرزندان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 448 / دشمنى ابليس ..... ص : 448

دشمنى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 471 / دشمنى نسل ابليس ..... ص : 471

دشمنى نسل ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 499 / اجابت دعاى ابليس ..... ص : 499

اجابت دعاى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 527 / دعاى ابليس ..... ص : 527

دعاى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 271 / سلطه ابليس ..... ص : 271

سلطه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 456 / 3. ابليس ..... ص : 456

3. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 463 / 2 - 31. از ابليس ..... ص : 463

2- 31. از ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 637 / 2. سوگند دروغ ابليس ..... ص : 637

2. سوگند دروغ ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 390 / 2. ابليس ..... ص : 390

2. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 458 / ابليس و شناخت ..... ص : 458

ابليس‏ و شناخت‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 370 / صداى ابليس ..... ص : 370

صداى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 396 / ابليس و صراط مستقيم ..... ص : 396

ابليس‏ و صراط مستقيم‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 54 / 1. ابليس ..... ص : 54

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 59 / 1. ابليس ..... ص : 59

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 94 / 3. ابليس ..... ص : 94

3. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 99 / 16. پيروان ابليس ..... ص : 99

16. پيروان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 107 / 2. ابليس ..... ص : 107

2. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 409 / 1. ابليس ..... ص : 409

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 420 / ظن ابليس ..... ص : 420

ظنّ ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏20 / 109 / عجز ابليس ..... ص : 109

عجز ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏20 / 226 / عذاب ابليس ..... ص : 226

عذاب ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 68 / 4. ابليس ..... ص : 68

4. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 187 / عمر ابليس ..... ص : 187

عمر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 242 / 1. ابليس ..... ص : 242

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 268 / قسم ابليس ..... ص : 268

قسم ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 368 / 13. دشمنى ابليس ..... ص : 368

13. دشمنى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 565 / ابليس و قيامت ..... ص : 565

ابليس‏ و قيامت‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 316 / 2. ابليس ..... ص : 316

2. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 339 / كفر ابليس ..... ص : 339

كفر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 467 / گل در ديدگاه ابليس ..... ص : 467

گِل در ديدگاه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 505 / 1. ابليس ..... ص : 505

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 545 / 2. ابليس ابليس، عصيان ابليس ..... ص : 545

2. ابليس‏ ابليس‏، عصيان ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏28 / 186 / مرگ ابليس ..... ص : 186

مرگ ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏29 / 72 / مكر ابليس ..... ص : 72

مكر ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏29 / 148 / 3. ابليس ..... ص : 148

3. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏30 / 431 / 11. جنود ابليس ..... ص : 431

11. جنود ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏31 / 271 / 59. مرگ ابليس ..... ص : 271

59. مرگ ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏31 / 285 / 1. ابليس ..... ص : 285

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 301 / 1. ابليس ..... ص : 301

1. ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 301 / وسوسه ابليس ..... ص : 301

وسوسه ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 337 / وعده‏هاى ابليس ..... ص : 337

وعده‏هاى ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 406 / ولايت ابليس ..... ص : 406

ولايت ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 532 / هبوط ابليس ..... ص : 532

هبوط ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 533 / عوامل هبوط ابليس ..... ص : 533

عوامل هبوط ابليس‏

قاموس قرآن / ج‏1 / 226 / إبليس: ..... ص : 226

إِبلِيس‏: مراد از اين كلمه در قرآن مجيد، موجودى است زنده، با شعور، مكلّف، نامرئى، فريبكار و ... كه از امر خداوند سر پيچيد و بآدم سجده نكرد، در نتيجه رانده شد و مستحق عذاب و لعن گرديد.

تفسير البيان الصافى لكلام الله الوافى / ج‏1 / 143 / المشهد الثاني قصة الصراع بين الانسان - الحر المسئول و بين ابرز اعدائه، ابليس، ثم فلسفة التمرد: ..... ص : 143

المشهد الثاني [قصة الصراع بين الانسان- الحر المسئول و بين ابرز اعدائه، ابليس‏، ثم فلسفة التمرد]:

بيان در علوم و مسائل كلى قرآن / 694 / گفت‏وگوى ابليس با خدا ..... ص : 694

گفت‏وگوى ابليس‏ با خدا

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏2 / 322 / تعليق على ما روي في سياق قصة سليمان من رؤية النبي صلى الله عليه و سلم عفريتا من الجن و من رؤيته إبليس أيضا ..... ص : 322

تعليق على ما روي في سياق قصة سليمان من رؤية النبي صلّى اللّه عليه و سلّم عفريتا من الجنّ و من رؤيته إبليس‏ أيضا

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏2 / 342 / تعليق على قصة آدم و سجود الملائكة له و تمرد إبليس و تلقيناتها ..... ص : 342

تعليق على قصة آدم و سجود الملائكة له و تمرّد إبليس‏ و تلقيناتها

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏2 / 367 / تعليق على قصة آدم و إبليس في هذه السورة ..... ص : 367

تعليق على قصة آدم و إبليس‏ في هذه السورة

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏3 / 214 / تعليق على الجديد في قصة آدم و إبليس في هذه السورة ..... ص : 214

تعليق على الجديد في قصة آدم و إبليس‏ في هذه السورة

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏5 / 75 / تعليق على وصف إبليس أنه من الجن و ما أورده المفسرون في صدده ..... ص : 75

تعليق على وصف إبليس‏ أنه من الجنّ و ما أورده المفسرون في صدده‏

الاساس فى التفسير / ج‏4 / 1874 / فصل: في حكمة إنظار إبليس: ..... ص : 1874

فصل: في حكمة إنظار إبليس‏:

الاساس فى التفسير / ج‏6 / 2882 / 4 - حول أبواب جهنم السبعة و أتباع إبليس ..... ص : 2882

4- [حول أبواب جهنم السبعة و أتباع إبليس‏]

الاساس فى التفسير / ج‏6 / 3202 / 1 - فائدة حول الأقوال الواردة في أصل إبليس ..... ص : 3202

1- [فائدة حول الأقوال الواردة في أصل إبليس‏]

الاساس فى التفسير / ج‏8 / 4525 / 7 - كلام ابن كثير بمناسبة آية و لقد صدق عليهم إبليس ظنه ..... ص : 4525

7- [كلام ابن كثير بمناسبة آية وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ‏ ظَنَّهُ‏]

الاساس فى التفسير / ج‏8 / 4813 / 4 - كلام المؤلف بمناسبة قوله تعالى حكاية عن قسم إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين.. ..... ص : 4813

4- [كلام المؤلف بمناسبة قوله تعالى حكاية عن قسم إبليس‏ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ..]

الاعجاز العددى للقرآن الكريم / 97 / ابليس و الاستعاذة منه ..... ص : 97

ابليس‏ و الاستعاذة منه‏

موسوعة تفاسير المعتزلة / ج‏4 / 75 / ي - ابليس و الجن: ..... ص : 75

ي- ابليس‏ و الجن:

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 96 / (إبليس و الاستعاذة منه) ..... ص : 96

(إبليس‏ و الاستعاذة منه)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 408 / (إبليس) ..... ص : 408

(إبليس‏)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 421 / (أربعة نداءات لبني آدم تحذر من إبليس) ..... ص : 421

(أربعة نداءات لبني آدم تحذر من إبليس‏)

الموسوعة القرآنية، خصائص السور / ج‏3 / 96 / قصة آدم و إبليس الآيات‏[10 - 58] ..... ص : 96

قصة آدم و إبليس‏ الآيات [10- 58]

من علم النفس القرآنى / 98 / 4 - عقدة التعالي و التكبر و الغرور أو عقدة إبليس أو عقدة المعصية الأولى: ..... ص : 98

4- عقدة التعالي و التكبر و الغرور أو عقدة إبليس‏ أو عقدة المعصية الأولى:

موسوعة القرآن العظيم / ج‏1 / 845 / 708. إبليس ..... ص : 845

\*\*\* 708. إبليس‏

موسوعة القرآن العظيم / ج‏1 / 847 / 709 - قالت المعتزلة: إبليس ما دخل جنة الخلد ..... ص : 847

\*\*\* 709- قالت المعتزلة: إبليس‏ ما دخل جنة الخلد

موسوعة القرآن العظيم / ج‏1 / 848 / 710. إبليس أول من عصى و كفر ..... ص : 848

\*\*\* 710. إبليس‏ أول من عصى و كفر

موسوعة القرآن العظيم / ج‏1 / 850 / 712. إبليس و قابيل أول من أضلونا ..... ص : 850

\*\*\* 712. إبليس‏ و قابيل أوّل من أضلونا

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏1 / 347 / يأس ابليس و شياطين ..... ص : 347

يأس ابليس‏ و شياطين‏

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏2 / 135 / فرعون سقيفه در برابر ابليس ..... ص : 135

فرعون سقيفه در برابر ابليس‏

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏2 / 142 / ابليس و ابوبكر و عمر ..... ص : 142

ابليس‏ و ابوبكر و عمر

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏3 / 273 / آب در آسياب ابليس نريزيم ..... ص : 273

آب در آسياب ابليس‏ نريزيم‏

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏3 / 311 / 12. روز شناخت ياوران ابليس ..... ص : 311

12. روز شناخت ياوران ابليس‏

أعلام القرآن / 32 / إبليس ..... ص : 32

إبليس‏

أعلام القرآن / 34 / القرآن المجيد و إبليس ..... ص : 34

القرآن المجيد و إبليس‏

گلى از بوستان خدا / متن / 151 / «سركشى ابليس» ..... ص : 151

«سركشى ابليس‏»

*شیطان*

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري عليهم السلام / 222 / [وسوسة الشيطان و ارتكاب المعصية:] ..... ص : 222

[وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ‏ وَ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ:]

تفسير القرآن العظيم / ج‏1 / 87 / قوله: فأزلهما الشيطان عنها ..... ص : 87

قوله: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ‏ عَنْها

تفسير القرآن العظيم / ج‏1 / 87 / قوله: الشيطان ..... ص : 87

قوله: الشَّيْطانُ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏1 / 280 / قوله: و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ..... ص : 280

قوله: وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏1 / 281 / قوله: الشيطان ..... ص : 281

قوله: الشَّيْطانِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏2 / 371 / قوله تعالى: و لا تتبعوا خطوات الشيطان ..... ص : 371

قوله تعالى: وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏2 / 529 / قوله تعالى: الشيطان ..... ص : 529

قوله تعالى: الشَّيْطانُ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏2 / 544 / قوله تعالى: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ..... ص : 544

قوله تعالى: إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏2 / 638 / قوله تعالى: و ذريتها من الشيطان الرجيم ..... ص : 638

قوله تعالى: وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏3 / 797 / قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ..... ص : 797

قوله تعالى: إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ‏ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا

تفسير القرآن العظيم / ج‏3 / 820 / قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ..... ص : 820

قوله تعالى: إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ‏ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏3 / 992 / قوله تعالى: و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ..... ص : 992

قوله تعالى: وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ‏ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً

تفسير القرآن العظيم / ج‏3 / 1003 / قوله تعالى: و الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ..... ص : 1003

قوله تعالى: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ‏ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ‏ كانَ ضَعِيفاً.

تفسير القرآن العظيم / ج‏3 / 1017 / قوله تعالى: لاتبعتم الشيطان ..... ص : 1017

قوله تعالى: لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏4 / 1070 / قوله تعالى: و من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ..... ص : 1070

قوله تعالى: وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ‏ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً

تفسير القرآن العظيم / ج‏4 / 1199 / قوله تعالى: من عمل الشيطان ..... ص : 1199

قوله تعالى: مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏4 / 1200 / قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء ..... ص : 1200

قوله تعالى: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ‏ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ

تفسير القرآن العظيم / ج‏4 / 1315 / قوله: و إما ينسينك الشيطان. ..... ص : 1315

قوله: وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏.

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1401 / قوله تعالى: و لا تتبعوا خطوات الشيطان ..... ص : 1401

قوله تعالى: وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1402 / قوله: الشيطان ..... ص : 1402

قوله: الشَّيْطانِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1450 / قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ..... ص : 1450

قوله تعالى: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1454 / قوله تعالى و أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ..... ص : 1454

قوله تعالى‏ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ‏ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1459 / قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ..... ص : 1459

قوله تعالى: يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1618 / قوله تعالى: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ..... ص : 1618

قوله تعالى: فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ‏ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1639 / قوله تعالى: و إما ينزغنك من الشيطان نزغ ..... ص : 1639

قوله تعالى: وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ‏ نَزْغٌ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1640 / قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان ..... ص : 1640

قوله تعالى: إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1666 / قوله تعالى: و يذهب عنكم رجز الشيطان ..... ص : 1666

قوله تعالى: وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1714 / قوله تعالى: و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم ..... ص : 1714

قوله تعالى: وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏7 / 2149 / قوله: فأنساه الشيطان ذكر ربه. ..... ص : 2149

قوله: فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ‏ ذِكْرَ رَبِّهِ‏.

تفسير القرآن العظيم / ج‏7 / 2203 / قوله تعالى من بعد أن نزغ الشيطان بيني و بين إخوتي. ..... ص : 2203

قوله تعالى‏ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ‏ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي‏.

تفسير القرآن العظيم / ج‏7 / 2259 / قوله: و حفظناها من كل شيطان رجيم ..... ص : 2259

قوله: وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ‏ رَجِيمٍ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏7 / 2302 / قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ..... ص : 2302

قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏.

تفسير القرآن العظيم / ج‏7 / 2334 / قوله تعالى: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ..... ص : 2334

قوله تعالى: إِنَّ الشَّيْطانَ‏ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً

تفسير القرآن العظيم / ج‏8 / 2474 / قوله تعالى: و يتبع كل شيطان ..... ص : 2474

قوله تعالى: وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏8 / 2551 / قوله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. ..... ص : 2551

قوله تعالى: لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏.

تفسير القرآن العظيم / ج‏8 / 2687 / قوله تعالى: و كان الشيطان ..... ص : 2687

قوله تعالى: وَ كانَ الشَّيْطانُ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏9 / 2867 / قوله تعالى: و زين لهم الشيطان أعمالهم ..... ص : 2867

قوله تعالى: وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏9 / 2955 / قوله تعالى: قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ..... ص : 2955

قوله تعالى: قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏9 / 3060 / قوله تعالى: و زين لهم الشيطان أعمالهم ..... ص : 3060

قوله تعالى: وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏10 / 3172 / قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ..... ص : 3172

قوله تعالى: إِنَّ الشَّيْطانَ‏ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

تفسير القرآن العظيم / ج‏10 / 3348 / قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ..... ص : 3348

قوله تعالى: كَمَثَلِ الشَّيْطانِ‏ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ

تفسير النسائى / ج‏1 / 279 / [47] قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر[268] ..... ص : 279

[47] قوله تعالى: الشَّيْطانُ‏ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ [268]

تفسير النسائى / ج‏2 / 17 / [223] قوله تعالى: أ رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت و ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره و اتخذ سبيله في البحر عجبا[63] ..... ص : 17

[223] قوله تعالى: أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ‏ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً [63]

ترجمه تنزيه الأنبياء / 40 / وحى نمودن شيطان به حوا در مورد نامگذارى فرزندش عبد الحارث ..... ص : 40

وحى نمودن شيطان‏ به حوّا در مورد نامگذارى فرزندش عبد الحارث‏

ترجمه تنزيه الأنبياء / 108 / يوسف عليه السلام و نسبت نارواى اطاعت شيطان ..... ص : 108

يوسف عليه السّلام و نسبت نارواى اطاعت شيطان‏

حقائق التأويل في متشابه التنزيل / ج‏5 / 270 / 30 - مسألة«الشيطان يخوف أولياءه» ..... ص : 270

30- مسألة «الشَّيْطانُ‏ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ»

الاقتباس من القرآن الكريم / ج‏1 / 216 / بين أبي حنيفة و شيطان الطاق ..... ص : 216

[بين أبي حنيفة و شيطان‏ الطاق‏]

سيماى امام على (ع) در قرآن / 185 / 85 و نيز در اين سوره نازل شده است: و استفزز من استطعت منهم بصوتك و أجلب عليهم بخيلك و رجلك و شاركهم في الأموال و الأولاد و عدهم و ما يعدهم الشيطان إلا غرورا ..... ص : 185

85 و نيز در اين سوره نازل شده است: وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ‏ إِلَّا غُرُوراً

الوجوه و النظائر لالفاظ كتاب الله العزيز / ج‏2النص / 242 / تفسير المرد على ثلاثة أوجه)[المدفع. الشيطان. الطويل‏] ..... ص : 242

\*\*\* تفسير المردّ على ثلاثة أوجه) [المدفع. الشيطان‏. الطويل‏]

ترجمه تفسير مجمع البيان / ج‏2 / 159 / دعوت شيطان چگونه صورت مى‏گيرد؟ ..... ص : 159

دعوت شيطان‏ چگونه صورت مى‏گيرد؟

نفس الصباح فى غريب القرآن و ناسخه و منسوخه / 256 / الحزب السادس و الثلاثون: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان‏[النور: 21].

الحزب السادس و الثلاثون: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ [النور: 21].

التفسير الكبير / ج‏1 / 29 / الكتاب الأول في العلوم المستنبطة من قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..... ص : 29

الكتاب الأول في العلوم المستنبطة من قوله: أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم‏

التفسير الكبير / ج‏1 / 66 / القسم الثاني من هذا الكتاب المشتمل على تفسير(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) في المباحث النقلية و العقلية، و فيه أبواب: -. ..... ص : 66

القسم الثاني من هذا الكتاب المشتمل على تفسير (أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم) في المباحث النقلية و العقلية، و فيه أبواب:-.

التفسير الكبير / ج‏1 / 66 / الباب الأول في المسائل الفقهية المستنبطة من قولنا:(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ..... ص : 66

الباب الأول في المسائل الفقهية المستنبطة من قولنا: (أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم)

التفسير الكبير / ج‏1 / 70 / الباب الثاني في المباحث العقلية المستنبطة من قولنا:(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ..... ص : 70

الباب الثاني في المباحث العقلية المستنبطة من قولنا: (أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم)

التفسير الكبير / ج‏1 / 70 / المسألة الأولى: في تفسير قولنا:«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بحسب اللغة ..... ص : 70

المسألة الأولى: في تفسير قولنا: «أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم» بحسب اللغة

التفسير الكبير / ج‏1 / 79 / الركن الرابع: من أركان هذا الباب الكلام، في المستعاذ منه و هو الشيطان، ..... ص : 79

الركن الرابع: من أركان هذا الباب الكلام، في المستعاذ منه و هو الشيطان‏،

التفسير الكبير / ج‏1 / 79 / المسألة الأولى: اختلف الناس في وجود الجن و الشياطين فمن الناس من أنكر الجن و الشيطان، ..... ص : 79

المسألة الأولى: اختلف الناس في وجود الجن و الشياطين فمن الناس من أنكر الجن و الشيطان‏،

التفسير الكبير / ج‏1 / 91 / الباب الثالث في اللطائف المستنبطة من قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..... ص : 91

الباب الثالث في اللطائف المستنبطة من قولنا أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم‏

التفسير الكبير / ج‏1 / 95 / الباب السابع في المسائل الملتحقة بقوله:(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ..... ص : 95

الباب السابع في المسائل الملتحقة بقوله: (أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم)

التفسير الكبير / ج‏1 / 226 / الفصل الثاني في مداخل الشيطان: ..... ص : 226

الفصل الثاني في مداخل الشيطان‏:

التفسير الكبير / ج‏14 / 217 / في قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ..... ص : 217

[في قوله تعالى‏ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ‏ لِيُبْدِيَ لَهُما]

التفسير الكبير / ج‏14 / 223 / في قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ..... ص : 223

[في قوله تعالى‏ يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ]

التفسير الكبير / ج‏15 / 436 / في قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ..... ص : 436

[في قوله تعالى‏ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏]

التفسير الكبير / ج‏15 / 461 / في قوله تعالى و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان ..... ص : 461

[في قوله تعالى‏ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏]

التفسير الكبير / ج‏15 / 491 / في قوله تعالى و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و إني جار لكم ..... ص : 491

[في قوله تعالى‏ وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ‏]

التفسير الكبير / ج‏23 / 202 / في قوله تعالى و من الناس من يجادل في الله بغير علم و يتبع كل شيطان مريد ..... ص : 202

[في قوله تعالى‏ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ‏ مَرِيدٍ]

التفسير الكبير / ج‏26 / 297 / في قوله تعالى أ لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ..... ص : 297

[في قوله تعالى‏ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏]

التفسير الكبير / ج‏26 / 317 / في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب و حفظا من كل شيطان مارد ..... ص : 317

[في قوله تعالى‏ إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ‏ مارِدٍ]

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏2 / 207 / «إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» ..... ص : 207

[ «إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ‏ تَذَكَّرُوا»]

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏2 / 505 / «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» الآية ..... ص : 505

[ «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ» الآية]

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏4 / 303 / «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر...» الآية: ..... ص : 303

[ «كَمَثَلِ الشَّيْطانِ‏ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ ...» الآية:]

نهج البيان عن كشف معانى القرآن / ج‏1 / 55 / تفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..... ص : 55

تفسير أعوذ بالله من الشيطان‏ الرجيم‏

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏1 / 364 / (العالم بأسره مظهر أسماء الله سبحانه حتى الشيطان و هو مظهر اسم المضل) ..... ص : 364

(العالم بأسره مظهر أسماء اللّه سبحانه حتى الشيطان‏ و هو مظهر اسم المضلّ)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 297 / (في بيان سبب متابعة الشيطان) ..... ص : 297

(في بيان سبب متابعة الشيطان‏)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏5 / 357 / (الشيطان الأول من الجان) ..... ص : 357

(الشيطان‏ الأوّل من الجان)

تفسير الثمرات اليانعه و الاحكام الواضحه القاطعه / ج‏1 / 484 / الأول: أن يقال: ما حكم من يشرب الخمر حال العطش، و حال التداوي، و حال الإكراه، فإن الله تعالى جعل فيه الإثم، و جعله رجسا من عمل الشيطان، و أمر باجتنابه؟. ..... ص : 484

الأول: أن يقال: ما حكم من يشرب الخمر حال العطش، و حال التداوي، و حال الإكراه، فإن اللّه تعالى جعل فيه الإثم، و جعله رجسا من عمل الشيطان‏، و أمر باجتنابه؟.

كنز العرفان فى فقه القرآن / ج‏1 / 41 / 2 - و يذهب عنكم رجز الشيطان قيل هو الجنابة، و الرجز النجاسة ..... ص : 41

2- وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏ قيل هو الجنابة، و الرّجز النّجاسة

كنز العرفان فى فقه القرآن / ج‏2 / 8 / الثالثة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ..... ص : 8

الثالثة يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‏ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏3 / 156 / فصل في بيان أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح ..... ص : 156

فصل في بيان أن الشيطان‏ لا يأمر إلا بالقبائح‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏7 / 22 / فصل في أن كل واحد من الأوثان شيطان يتراءى للسدنة ..... ص : 22

[فصل في أن كل واحد من الأوثان شيطان‏ يتراءى للسدنة]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏9 / 359 / فصل في وسوسة الشيطان لهم ..... ص : 359

فصل [في وسوسة الشيطان‏ لهم‏]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏9 / 442 / فصل في اعتزال الشيطان عند سجود ابن آدم ..... ص : 442

فصل [في اعتزال الشيطان‏ عند سجود ابن آدم‏]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏11 / 109 / فصل في الاختلاف فيمن أنساه الشيطان ذكر ربه ..... ص : 109

فصل في الاختلاف فيمن أنساه الشيطان‏ ذكر ربه‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏11 / 369 / فصل في أنه لما ذكر الله - سبحانه و تعالى - المناظرة التي وقعت بين الرؤساء و الأتباع أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان و أتباعه ..... ص : 369

فصل [في أنه لما ذكر اللّه- سبحانه و تعالى- المناظرة التي وقعت بين الرؤساء و الأتباع أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان‏ و أتباعه‏]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏11 / 417 / فصل في بيان قوله:«احشروا الذين ظلموا و أزواجهم» قيل: يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة ..... ص : 417

فصل [في بيان قوله: «احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ» قيل: يقرن كل كافر مع شيطان‏ في سلسلة]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏14 / 124 / فصل: في أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين أرسلهم الله و إن عصمهم عن الخطأ مع العلم فلم يعصمهم عن جواز السهو و وسوسة الشيطان بل حالهم في جواز ذلك كحال سائر البشر ..... ص : 124

فصل: [في أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين أرسلهم اللّه و إن عصمهم عن الخطأ مع العلم فلم يعصمهم عن جواز السهو و وسوسة الشيطان‏ بل حالهم في جواز ذلك كحال سائر البشر]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏15 / 142 / فصل في قول المعتزلة: قوله:«يسجدون للشمس من دون الله و زين لهم الشيطان أعمالهم» يدل على أن فعل العبد من جهته ..... ص : 142

فصل [في قول المعتزلة: قوله: «يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ» يدل على أنّ فعل العبد من جهته‏]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏16 / 252 / فصل في معنى الآية:«أ لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان...» ..... ص : 252

فصل [في معنى الآية: «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ ...»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏16 / 428 / فصل في معنى الآية:«إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب و عذاب» ..... ص : 428

فصل [في معنى الآية: «إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ‏ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏18 / 540 / فصل في تحرير معنى الآية«إنما النجوى من الشيطان...» ..... ص : 540

فصل في تحرير معنى الآية [ «إِنَّمَا النَّجْوى‏ مِنَ الشَّيْطانِ‏ ...»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏18 / 604 / فصل في معنى الآية:«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بري‏ء منك...» ..... ص : 604

فصل [في معنى الآية: «كَمَثَلِ الشَّيْطانِ‏ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكَ ...»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏20 / 578 / فصل في الكلام على الشيطان ..... ص : 578

فصل في الكلام على الشيطان‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏1 / 53 / قوله تعالى فأزلهما الشيطان الآية ..... ص : 53

قوله تعالى‏ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ‏ الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏1 / 348 / قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر الآية ..... ص : 348

قوله تعالى‏ الشَّيْطانُ‏ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏3 / 73 / قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان الآيات ..... ص : 73

قوله تعالى‏ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ‏ الآيات‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏3 / 190 / قوله تعالى و إذ زين لهم الشيطان الآيتين ..... ص : 190

قوله تعالى‏ وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ الآيتين‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏4 / 74 / قوله تعالى و قال الشيطان لما قضي الأمر الآية ..... ص : 74

قوله تعالى‏ وَ قالَ الشَّيْطانُ‏ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏4 / 188 / قوله تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم ..... ص : 188

قوله تعالى‏ إِنَّ الشَّيْطانَ‏ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏4 / 188 / قوله تعالى إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ..... ص : 188

قوله تعالى‏ إِنَّ الشَّيْطانَ‏ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏4 / 310 / قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ..... ص : 310

قوله تعالى‏ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ‏ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى‏ شَجَرَةِ الْخُلْدِ

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏5 / 365 / قوله تعالى و إما ينزغنك من الشيطان نزغ الآية ..... ص : 365

قوله تعالى‏ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ‏ نَزْغٌ‏ الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏6 / 186 / قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان الآية ..... ص : 186

قوله تعالى‏ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ‏ الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏6 / 199 / قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر الآية ..... ص : 199

قوله تعالى‏ كَمَثَلِ الشَّيْطانِ‏ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ الآية

جواهر التفسير / 296 / نكته ثالثه در خصوصيت امر به استعاذه از شيطان ..... ص : 296

نكته ثالثه در خصوصيت امر به استعاذه از شيطان‏

تفسير حدائق الحقايق / متن / 379 / بيان گمراه كردن شيطان مر انسان را و آنكه زنان را خصلت از شيطان بدتر است

[بيان گمراه كردن شيطان‏ مر انسان را و آنكه زنان را خصلت از شيطان‏ بدتر است‏]

تفسير القرآن الكريم / ج‏3 / 107 / فصل قوله‏[تعالى‏]: فازلهما الشيطان عنها ..... ص : 107

فصل قوله [تعالى‏]: فازلّهما الشّيطان‏ عنها

تفسير القرآن الكريم / ج‏4 / 253 / المطلع الخامس في تحقيق العلاقة العقلية و الملازمة الذاتية بين الكفر و طاعة الشيطان كما يستفاد من هذه الآية ..... ص : 253

المطلع الخامس في تحقيق العلاقة العقلية و الملازمة الذاتية بين الكفر و طاعة الشيطان‏ كما يستفاد من هذه الآية

تفسير القرآن الكريم / ج‏4 / 258 / المطلع السادس في توضيح الفرق بين محبة الله و محبة الشيطان ..... ص : 258

المطلع السادس في توضيح الفرق بين محبة اللّه و محبة الشيطان‏

مرآة الحقائق / ج‏2 / 540 / 30 - في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:«إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون بالروحاء»: ..... ص : 540

30- في الحديث: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «إن الشيطان‏ إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون بالروحاء»:

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏67 / 112 / باب 50 أن الغشية التي يظهرها الناس عند قراءة القرآن و الذكر من الشيطان ..... ص : 112

باب 50 أن الغشية التي يظهرها الناس عند قراءة القرآن و الذكر من الشيطان‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏69 / 213 / باب 109 من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع و ما ينسبون إلى أنفسهم من الأكاذيب و أنها من الشيطان ..... ص : 213

باب 109 من استولى عليهم الشيطان‏ من أصحاب البدع و ما ينسبون إلى أنفسهم من الأكاذيب و أنها من الشيطان‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏92 / 136 / باب 98 الدعاء لدفع وساوس الشيطان ..... ص : 136

باب 98 الدعاء لدفع وساوس الشيطان‏

اللوامع النورانية فى اسماء علي و اهل بيته القرآنية / 245 / و الإسم الثالث و العشرون و مأتان: و يذهب عنكم رجز الشيطان. ..... ص : 245

و [الإسم‏] الثالث و العشرون و مأتان: وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏.

اللوامع النورانية فى اسماء علي و اهل بيته القرآنية / 408 / الإسم الأربعون و أربعمأة: إنه مراد، في قوله تعالى: و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته - إلى قوله - و الله عليم حكيم. ..... ص : 408

الإسم الأربعون و أربعمأة: إنه مراد، في قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ‏ فِي أُمْنِيَّتِهِ‏- إلى قوله- وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏.

فتح القدير / ج‏6 / 428 / الجن و إبليس و الشيطان ..... ص : 428

الجن و إبليس و الشيطان‏

فتح القدير / ج‏6 / 431 / 9 - تعريف الشيطان: ..... ص : 431

9- تعريف الشيطان‏:

فتح القدير / ج‏6 / 431 / 10 - عمل الشيطان: ..... ص : 431

10- عمل الشيطان‏:

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 287 / (البحث الثاني): قالت المعتزلة: قوله: يسجدون للشمس من دون الله و زين لهم الشيطان أعمالهم‏[النمل: الآية 24]. يدل على أن فعل العبد من جهته ..... ص : 287

(البحث الثاني): قالت المعتزلة: قوله: يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ‏ [النّمل: الآية 24]. يدل على أن فعل العبد من جهته‏

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 27 / في قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب(6) و حفظا من كل شيطان مارد(7) لا يسمعون إلى الملإ الأعلى و يقذفون من كل جانب(8) دحورا و لهم عذاب واصب(9) إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب(10) ..... ص : 27

في قوله تعالى: إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ‏ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ‏ (10)

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 28 / (المسألة الثانية): حفظها من كل شيطان مارد ..... ص : 28

(المسألة الثانية): حفظها من كل شيطان‏ مارد

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 33 / (في بيان قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب(6) و حفظا من كل شيطان مارد(7) لا يسمعون إلى الملإ الأعلى و يقذفون من كل جانب(8) دحورا و لهم عذاب واصب(9) إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب(10)[الصافات‏]) ..... ص : 33

(في بيان قوله تعالى: إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ‏ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى‏ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ‏ (10) [الصافات‏])

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 34 / (المسألة الخامسة): في قوله: و حفظا من كل شيطان مارد(7)[الصافات: الآية 7]. و فيه بحثان: ..... ص : 34

(المسألة الخامسة): في قوله: وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ‏ مارِدٍ (7) [الصّافات: الآية 7]. و فيه بحثان:

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 35 / (المسألة السادسة): الشيطان مخلوق من النار ..... ص : 35

(المسألة السادسة): الشيطان‏ مخلوق من النار

بيان السعادة فى مقامات العبادة / ج‏1 / 162 / بيان خطوات الشيطان ..... ص : 162

بيان خطوات الشّيطان‏

بيان السعادة فى مقامات العبادة / ج‏1 / 236 / بيان الخبط من مس الشيطان ..... ص : 236

بيان الخبط من مسّ الشّيطان‏

ترجمه تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة / ج‏1 / 234 / (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ..... ص : 234

(اعوذ بالله من الشيطان‏ الرجيم)

ترجمه تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة / ج‏1 / 639 / تحقيق در مراتب عالم و چگونگى خلقت جنيان و شيطانها ..... ص : 639

تحقيق در مراتب عالم و چگونگى خلقت جنّيان و شيطانها

ترجمه تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة / ج‏2 / 327 / بيان وسوسه‏هاى شيطان(بر راه شيطان گام نهادن) ..... ص : 327

بيان وسوسه‏هاى شيطان‏ (بر راه شيطان‏ گام نهادن)

ترجمه تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة / ج‏3 / 146 / بيان خبط و جنون از مس شيطان ..... ص : 146

بيان خبط و جنون از مسّ شيطان‏

التفسير الكاشف / ج‏1 / 20 / من هو الشيطان: ..... ص : 20

من هو الشيطان‏:

التفسير الكاشف / ج‏2 / 207 / للشيطان شحاذ و مهندس: ..... ص : 207

للشيطان‏ شحاذ و مهندس:

التفسير الكاشف / ج‏2 / 324 / قرين الشيطان: ..... ص : 324

قرين الشيطان‏:

التفسير الكاشف / ج‏2 / 441 / سياسة الشيطان و العلم الحديث: ..... ص : 441

سياسة الشيطان‏ و العلم الحديث:

التفسير الكاشف / ج‏4 / 438 / خطبة الشيطان: ..... ص : 438

خطبة الشيطان‏:

التفسير الكاشف / ج‏7 / 414 / الشيطان و البحث عن الغيب: ..... ص : 414

الشيطان‏ و البحث عن الغيب:

ترجمه تفسير كاشف / ج‏1 / 96 / شيطان كيست؟ ..... ص : 96

شيطان‏ كيست؟

ترجمه تفسير كاشف / ج‏2 / 339 / شيطان، گدا و طراح ..... ص : 339

شيطان‏، گدا و طرّاح‏

ترجمه تفسير كاشف / ج‏2 / 513 / رفيق شيطان ..... ص : 513

رفيق شيطان‏

ترجمه تفسير كاشف / ج‏2 / 695 / سياست شيطان و علم جديد ..... ص : 695

سياست شيطان‏ و علم جديد

ترجمه تفسير كاشف / ج‏4 / 681 / خطبه شيطان ..... ص : 681

خطبه شيطان‏

ترجمه تفسير كاشف / ج‏7 / 688 / شيطان و جست‏وجو درباره غيب ..... ص : 688

شيطان‏ و جست‏وجو درباره غيب‏

ترجمه تفسير كاشف / ج‏8 / 286 / القاءات شيطان ..... ص : 286

القاءات شيطان‏

ترجمه تفسير كاشف / ج‏8 / 402 / شيطان ..... ص : 402

شيطان‏

تفسير المنار / ج‏8 / 340 / حكمة خلق الله الخلق و استعداد الشيطان و البشر للشر ..... ص : 340

حكمة خلق اللّه الخلق و استعداد الشيطان‏ و البشر للشر

تفسير المنار / ج‏11 / 420 / (أولياء الخيال و أولياء الطاغوت و الشيطان) ..... ص : 420

(أولياء الخيال و أولياء الطاغوت و الشيطان‏)

تفسير المنار / ج‏11 / 424 / (الشاهد الاول كرامات ولي شيطاني موحد ألوهية ابليس) ..... ص : 424

(الشاهد الاول كرامات ولي شيطاني‏ موحد ألوهية ابليس)

بيان المعانى / ج‏3 / 259 / مطلب نسبة النزغ إلى الشيطان مجاز و سبب بلاء يعقوب و إتيان الفرج و حسن الموت: ..... ص : 259

مطلب نسبة النزغ إلى الشيطان‏ مجاز و سبب بلاء يعقوب و إتيان الفرج و حسن الموت:

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏1 / 220 / وعده‏هاى شيطان ..... ص : 220

وعده‏هاى شيطان‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏2 / 218 / رد بر پرستندگان: ملائكه و جن و شيطان ..... ص : 218

رد بر پرستندگان: ملائكه و جن و شيطان‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏2 / 246 / دشمنى شيطان را با نوع بشر از ياد مبريد ..... ص : 246

دشمنى شيطان‏ را با نوع بشر از ياد مبريد

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏3 / 49 / فعاليت شيطان براى جنگ«بدر» ..... ص : 49

فعاليت شيطان‏ براى جنگ «بدر»

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏3 / 50 / فرار شيطان از فرشتگان در روز جنگ«بدر» ..... ص : 50

فرار شيطان‏ از فرشتگان در روز جنگ «بدر»

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏3 / 283 / بيزارى جستن شيطان در قيامت از شرك در طاعت ..... ص : 283

بيزارى جستن شيطان‏ در قيامت از شرك در طاعت‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏4 / 44 / قبل از خواندن قرآن استعاذه كنيد يعنى«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بگوئيد ..... ص : 44

قبل از خواندن قرآن استعاذه كنيد يعنى «أعوذ بالله من الشيطان‏ الرجيم» بگوئيد

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏4 / 121 / شيطان پرستان ..... ص : 121

شيطان‏ پرستان‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏4 / 121 / دنباله سخن و تهديد شيطان پرستان و متمردان ديگر ..... ص : 121

دنباله سخن و تهديد شيطان‏ پرستان و متمردان ديگر

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏4 / 224 / شيطان و القاء موانع در كار پيامبران ..... ص : 224

شيطان‏ و القاء موانع در كار پيامبران‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏5 / 52 / «و كان الشيطان للإنسان خذولا» ..... ص : 52

«وَ كانَ الشَّيْطانُ‏ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا»

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏6 / 24 / رد بر جماعتى از زنادقه كه ميگفتند بين خدا و ابليس و يا ملائكه و يا جن و يا شيطان خويشى و پيوند است ..... ص : 24

رد بر جماعتى از زنادقه كه ميگفتند بين خدا و ابليس و يا ملائكه و يا جن و يا شيطان‏ خويشى و پيوند است‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / تعليقه‏2ج‏7 / 364 / نفس و شيطان ..... ص : 364

نفس و شيطان‏

تفسير خسروى / ج‏1 / 35 / اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..... ص : 35

اعوذ باللّه من الشّيطان‏ الرّجيم‏

تفسير جامع / ج‏1 / 141 / شيطان و جن ..... ص : 141

شيطان‏ و جن‏

مجد البيان فى تفسير القرآن / النص / 524 / [في معنى اللقاء و الخلو و الشيطان و أن الثاني هو الشيطان الاكبر] ..... ص : 524

[في معنى اللّقاء و الخلوّ و الشّيطان‏ و أنّ الثاني هو الشّيطان‏ الاكبر]

تفسير القرآن الكريم / ج‏3 / 488 / المسألة الثالثة حول كلمة«الشيطان» ..... ص : 488

المسألة الثالثة حول كلمة «الشيطان‏»

نفحات الرحمن فى تفسير القرآن / ج‏1 / 175 / أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ..... ص : 175

أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان‏ الرّجيم‏

واژه‏هاى دخيل در قرآن مجيد / 281 / شيطان ..... ص : 281

شَيطان‏

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 173 / نقش شيطان در ايجاد آرزو: ..... ص : 173

نقش شيطان‏ در ايجاد آرزو:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏2 / 340 / 6. شيطان: ..... ص : 340

6. شيطان‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏2 / 385 / اخوان‏الشياطين - - - ) شيطان ..... ص : 385

اخوان‏الشياطين---) شيطان‏

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏2 / 463 / 1. شيطان: ..... ص : 463

1. شيطان‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏4 / 102 / 1. شيطان: ..... ص : 102

1. شيطان‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏4 / 572 / 1. شيطان: ..... ص : 572

1. شيطان‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏5 / 76 / اولياى شيطان - - - ) شيطان ..... ص : 76

اولياى شيطان‏---) شيطان‏

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏5 / 209 / نقش شيطان در ابتلاى ايوب: ..... ص : 209

نقش شيطان‏ در ابتلاى ايوب:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏5 / 322 / 1. شيطان: ..... ص : 322

1. شيطان‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏5 / 415 / 1. شيطان: ..... ص : 415

1. شيطان‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏6 / 562 / 1. پيروى از شيطان: ..... ص : 562

1. پيروى از شيطان‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏7 / 502 / 1. شيطان: ..... ص : 502

1. شيطان‏:

معارف قرآن / ج‏2 / 90 / علت سجده‏نكردن شيطان ..... ص : 90

علّت سجده‏نكردن شيطان‏

معارف قرآن / ج‏2 / 92 / دليل سجده نكردن شيطان ..... ص : 92

دليل سجده نكردن شيطان‏

معارف قرآن / ج‏2 / 95 / خطر فريب شيطان ..... ص : 95

خطر فريب شيطان‏

معارف قرآن / ج‏3 / 124 / مناظره شيطان ..... ص : 124

مناظره شيطان‏

معارف قرآن / ج‏3 / 125 / وعده خدا و وعده شيطان ..... ص : 125

وعده خدا و وعده شيطان‏

معارف قرآن / ج‏4 / 63 / همنشينى با شيطان ..... ص : 63

همنشينى با شيطان‏

معارف قرآن / ج‏5 / 103 / عبادت شيطان ..... ص : 103

عبادت شيطان‏

معارف قرآن / ج‏5 / 119 / سوگند شيطان ..... ص : 119

سوگند شيطان‏

تعاليم قرآنى / ج‏2 / 101 / خطر فريب شيطان ..... ص : 101

خطر فريب شيطان‏

تعاليم قرآنى / ج‏5 / 90 / فلسفه وجود شيطان ..... ص : 90

فلسفه وجود شيطان‏

تعاليم قرآنى / ج‏5 / 90 / شيطان موجودى وسوسه انگيز ..... ص : 90

شيطان‏ موجودى وسوسه انگيز

تعاليم قرآنى / ج‏5 / 91 / حكمت آفرينش شيطان ..... ص : 91

حكمت آفرينش شيطان‏

تعاليم قرآنى / ج‏5 / 92 / حوزه تسلط شيطان ..... ص : 92

حوزه تسلط شيطان‏

تعاليم قرآنى / ج‏5 / 108 / عبادت شيطان ..... ص : 108

عبادت شيطان‏

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏2 / 490 / نقش شيطان در ابتلاى ايوب: ..... ص : 490

نقش شيطان‏ در ابتلاى ايوب:

فرهنگ موضوعى تفاسير / ج‏1 / 676 / حزب شيطان ..... ص : 676

حزب شيطان‏

فرهنگ موضوعى تفاسير / ج‏2 / 1145 / شيطان ..... ص : 1145

شيطان‏

ترجمه تفسير الميزان / ج‏1 / 201 / آدم و همسرش شيطان را ميديدند هم چنان كه انبياء(ع) او را مى‏ديدند ..... ص : 201

[آدم و همسرش شيطان‏ را ميديدند هم چنان كه انبياء (ع) او را مى‏ديدند]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏1 / 215 / مگر بهشت مقام قرب و نزاهت نيست و مگر در باره بهشت نيامده كه در آن لغو و گناه نيست؟ شيطان چگونه دو باره به بهشت راه يافت ..... ص : 215

[مگر بهشت مقام قرب و نزاهت نيست و مگر در باره بهشت نيامده كه در آن لغو و گناه نيست؟ شيطان‏ چگونه دو باره به بهشت راه يافت‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏1 / 636 / بحث روايتى(شامل رواياتى در باره خطوات شيطان ) ..... ص : 636

بحث روايتى [ (شامل رواياتى در باره" خطوات شيطان‏")]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏2 / 151 / معناى سلم كه بدان امر شده و مراد از گام‏هاى شيطان كه از آن زنهار داده شده است ..... ص : 151

[معناى" سلم" كه بدان امر شده و مراد از" گام‏هاى شيطان‏" كه از آن زنهار داده شده است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏2 / 484 / قول خداوند در غير تكوينيات و قول خدا با ملائكه و شيطان و كلام خود فرشتگان با يكديگر چگونه است؟ ..... ص : 484

[قول خداوند در غير تكوينيات و قول خدا با ملائكه و شيطان‏ و كلام خود فرشتگان با يكديگر چگونه است؟]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏2 / 632 / آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه بعضى از ديوانگى‏ها در اثر مس شيطان رخ مى‏دهد ..... ص : 632

[آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه بعضى از ديوانگى‏ها در اثر مس شيطان‏ رخ مى‏دهد]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏2 / 632 / سخن بعضى از مفسرين مبنى بر عدم امكان ديوانه شدن با مس شيطان ..... ص : 632

[سخن بعضى از مفسرين مبنى بر عدم امكان ديوانه شدن با مس شيطان‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏3 / 281 / تصرف شيطان در نفوس انبياء(ع) محال است ..... ص : 281

[تصرف شيطان‏ در نفوس انبياء (ع) محال است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏5 / 136 / بيان حال فريب خوردگان شيطان و عاقبت كار آنها ..... ص : 136

[بيان حال فريب خوردگان شيطان‏ و عاقبت كار آنها]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏6 / 180 / اشاره به اينكه شيطان بر فكر آدمى در بعضى موارد سلطه دارد و مراد از مجسم شدن شيطان، مجسم شدن براى فكر بشر است ..... ص : 180

[اشاره به اينكه شيطان‏ بر فكر آدمى در بعضى موارد سلطه دارد و مراد از مجسم شدن شيطان‏، مجسم شدن براى فكر بشر است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏6 / 185 / چگونه شيطان با شراب و قمار بين آدميان دشمنى و كينه ايجاد كرده، آنان را از ذكر خدا و نماز وجوه مختلفى كه در بيان مراد آيه: ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا گفته شده است ..... ص : 185

[چگونه شيطان‏ با شراب و قمار بين آدميان دشمنى و كينه ايجاد كرده، آنان را از ذكر خدا و نماز وجوه مختلفى كه در بيان مراد آيه:" لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا" گفته شده است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 36 / مقصود از پيش رو، پشت سر، سمت راست و چپ، كه شيطان گفته است از اين چهار سو به سراغ بندگان خدا مى‏رود ..... ص : 36

[مقصود از پيش رو، پشت سر، سمت راست و چپ، كه شيطان‏ گفته است از اين چهار سو به سراغ بندگان خدا مى‏رود]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 37 / مراد از مخلصين و شاكرين كه شيطان نمى‏تواند ايشان را بفريبد و اشاره به طريقه گمراه كردن شيطان ..... ص : 37

[مراد از" مخلصين" و" شاكرين" كه شيطان‏ نمى‏تواند ايشان را بفريبد و اشاره به طريقه گمراه كردن شيطان‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 41 / گفتارى در باره شيطان و عمل او ..... ص : 41

گفتارى در باره شيطان‏ و عمل او

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 42 / اشاره به اهمال و قصور مفسرين در بحث از شيطان و شناختن او ..... ص : 42

[اشاره به اهمال و قصور مفسرين در بحث از شيطان‏ و شناختن او]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 43 / چند مطلب كه بايد در بحث از مساله شيطان و حقائق دينى و تكوينى مربوط به آن بيان شود ..... ص : 43

[چند مطلب كه بايد در بحث از مساله شيطان‏ و حقائق دينى و تكوينى مربوط به آن بيان شود]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 47 / قلمرو اغوا و اضلال شيطان، ادراك انسانى و ابزار كار او عواطف و احساسات بشرى است ..... ص : 47

[قلمرو اغوا و اضلال شيطان‏، ادراك انسانى و ابزار كار او عواطف و احساسات بشرى است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 49 / ولايت شيطان بر آدميان در ظلم و گناه و ولايت ملائكه بر آدميان در اطاعت و عبادت ..... ص : 49

[ولايت شيطان‏ بر آدميان در ظلم و گناه و ولايت ملائكه بر آدميان در اطاعت و عبادت‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 51 / خلاصه بحث در باره شيطان و وسوسه اندازى او ..... ص : 51

[خلاصه بحث در باره شيطان‏ و وسوسه اندازى او]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 71 / بحث روايتى(رواياتى در مورد شيطان و تمرد او از سجده بر آدم و وساوس و تصرفات او...) ..... ص : 71

بحث روايتى [ (رواياتى در مورد شيطان‏ و تمرد او از سجده بر آدم و وساوس و تصرفات او ...)]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 87 / بيان ولايت شيطان بر غير مؤمنين و اشاره به اينكه بيرون آوردن لباس آدم و حوا در بهشت تمثيلى است از در آوردن لباس تقوى از اندام همه آدميان توسط شيطان ..... ص : 87

[بيان ولايت شيطان‏ بر غير مؤمنين و اشاره به اينكه بيرون آوردن لباس آدم و حوا در بهشت تمثيلى است از در آوردن لباس تقوى از اندام همه آدميان توسط شيطان‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 497 / معناى عرف و معروف و نزغ شيطان ..... ص : 497

[معناى" عرف" و" معروف" و" نزغ شيطان‏"]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 498 / پناه بردن به خدا از شر شيطان ..... ص : 498

[پناه بردن به خدا از شر شيطان‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏9 / 127 / توضيح در مورد زينت دادن شيطان، اعمال مشركين را و تحريك آنها به جنگ با مسلمين و سپس تنها گذاشتن آنان را ..... ص : 127

[توضيح در مورد زينت دادن شيطان‏، اعمال مشركين را و تحريك آنها به جنگ با مسلمين و سپس تنها گذاشتن آنان را]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏9 / 142 / اشاره به اينكه تجسم شيطان در صورتهاى انسانى، امر محالى نيست تا استبعاد شود ..... ص : 142

[اشاره به اينكه تجسم شيطان‏ در صورتهاى انسانى، امر محالى نيست تا استبعاد شود]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 61 / سخن شيطان با پيروان خود، در قيامت ..... ص : 61

[سخن شيطان‏ با پيروان خود، در قيامت‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 63 / معناى اينكه در قيامت شيطان به اتباع خود مى‏گويد: خدا به شما وعده حق داد و من به شما وعده دادم ولى وفا نكردم ..... ص : 63

[معناى اينكه در قيامت شيطان‏ به اتباع خود مى‏گويد:" خدا به شما وعده حق داد و من به شما وعده دادم ولى وفا نكردم"]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 64 / بيان اينكه شيطان بر مردم سلطه‏اى ندارد و فقط دعوت به گناه مى‏كند و سلطه‏اش فرع و نتيجه اجابت دعوت او است ..... ص : 64

[بيان اينكه شيطان‏ بر مردم سلطه‏اى ندارد و فقط دعوت به گناه مى‏كند و سلطه‏اش فرع و نتيجه اجابت دعوت او است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 67 / بيزارى جستن شيطان و هر متبوع ديگرى از پيروان خود، در روز قيامت ..... ص : 67

[بيزارى جستن شيطان‏ و هر متبوع ديگرى از پيروان خود، در روز قيامت‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 230 / توضيح مفاد لعن بر شيطان به نحو مطلق در عليك اللعنة و لعن بر او با اضافه لعن به خدا در عليك لعنتي ..... ص : 230

[توضيح مفاد لعن بر شيطان‏ به نحو مطلق در" عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ" و لعن بر او با اضافه لعن به خدا در" عَلَيْكَ لَعْنَتِي"]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 231 / وجه تقييد و تحديد لعنت بر شيطان تا روز جزا در: إن عليك اللعنة إلى يوم الدين ..... ص : 231

[وجه تقييد و تحديد لعنت بر شيطان‏ تا روز جزا در:" إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى‏ يَوْمِ الدِّينِ‏"]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 234 / بيان اينكه يوم الوقت المعلوم كه خدا تا آن روز به شيطان مهلت داده روز قيامت نيست بلكه روزى است كه جز خدا كسى پرستش نمى‏شود و بساط كفر و فسوق برچيده مى‏شود ..... ص : 234

[بيان اينكه" يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ‏" كه خدا تا آن روز به شيطان‏ مهلت داده روز قيامت نيست بلكه روزى است كه جز خدا كسى پرستش نمى‏شود و بساط كفر و فسوق برچيده مى‏شود]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 237 / معناى جمله: رب بما أغويتني... و توضيح در مورد اسناد اغواء به خدا و بيان اينكه مقصود از اغواى خداوند شيطان را، اغواى مجازاتى است نه ابتدايى ..... ص : 237

[معناى جمله:" رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي ..." و توضيح در مورد اسناد اغواء به خدا و بيان اينكه مقصود از اغواى خداوند شيطان‏ را، اغواى مجازاتى است نه ابتدايى‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 242 / معناى جمله: لأزينن لهم في الأرض و دلالت آن بر اينكه زمين ظرف اغواى شيطان است و آدم در خوردن از شجره ممنوعه، از امر ارشادى سرپيچى كرده بوده است نه از امر مولوى ..... ص : 242

[معناى جمله:" لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ" و دلالت آن بر اينكه زمين ظرف اغواى شيطان‏ است و آدم در خوردن از شجره ممنوعه، از امر ارشادى سرپيچى كرده بوده است نه از امر مولوى‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 243 / مراد از عباد مخلصين كه از اغواى شيطان مصون هستند ..... ص : 243

[مراد از" عباد مخلصين" كه از اغواى شيطان‏ مصون هستند]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 244 / معناى بر خدا بودن راه شيطان(هذا صراط علي مستقيم) اينست كه اغواء و اضلال شيطان نيز خارج از حيطه قدرت و حكم و قضاى خدا نيست ..... ص : 244

[معناى بر خدا بودن راه شيطان‏ (هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ‏) اينست كه اغواء و اضلال شيطان‏ نيز خارج از حيطه قدرت و حكم و قضاى خدا نيست‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 494 / مراد از استعاذه به خدا از شيطان، پناه جستن قلبى است ..... ص : 494

[مراد از استعاذه به خدا از شيطان‏، پناه جستن قلبى است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏12 / 495 / استعاذه به خدا و توكل بر خدا است و ايمان و توكل دو ملاك صدق عبوديت هستند و فرد متصف به آن دو خارج از سلطه شيطان است ..... ص : 495

[استعاذه به خدا و توكل بر خدا است و ايمان و توكل دو ملاك صدق عبوديت هستند و فرد متصف به آن دو خارج از سلطه شيطان‏ است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏13 / 201 / مراد از مشاركت شيطان در اموال و اولاد مردم در خطاب: و شاركهم في الأموال و الأولاد ..... ص : 201

[مراد از مشاركت شيطان‏ در اموال و اولاد مردم در خطاب:" وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ"]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏13 / 207 / چند روايت در باره شركت شيطان در اموال و اولاد مردم ..... ص : 207

[چند روايت در باره شركت شيطان‏ در اموال و اولاد مردم‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏13 / 453 / مراد از ولايت شيطان در جمله: أ فتتخذونه و ذريته أولياء من دوني و هم لكم عدو ..... ص : 453

[مراد از ولايت شيطان‏ در جمله:" أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ"]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏13 / 472 / اشاره به اينكه انبياء(عليهم السلام) از مطلق آزار و ايذاء شيطان مصون نيستند ..... ص : 472

[اشاره به اينكه انبياء (عليهم السلام) از مطلق آزار و ايذاء شيطان‏ مصون نيستند]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏14 / 76 / تقرير و توضيح بيانى كه آن حضرت(عليه السلام) در نهى آزر از اطاعت شيطان به كار برد ..... ص : 76

[تقرير و توضيح بيانى كه آن حضرت (عليه السلام) در نهى" آزر" از اطاعت شيطان‏ به كار برد]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏14 / 484 / مراد از اينكه در باره پيروى از شيطان فرمود: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله... ..... ص : 484

[مراد از اينكه در باره پيروى از شيطان‏ فرمود:" كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ..."]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏14 / 552 / توضيح مفاد و معناى آيه: و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته... ..... ص : 552

[توضيح مفاد و معناى آيه:" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ‏ فِي أُمْنِيَّتِهِ ..."]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏14 / 554 / القائات و وساوس شيطان وسيله امتحان است ..... ص : 554

[القائات و وساوس شيطان‏ وسيله امتحان است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏16 / 22 / مراد از اينكه موسى(عليه السلام) بعد از قتل(خطاى) مرد قبطى گفت: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين و استغفار كرد ..... ص : 22

[مراد از اينكه موسى (عليه السلام) بعد از قتل (خطاى) مرد قبطى گفت:" هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ‏" و استغفار كرد]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏16 / 28 / بحث روايتى(چند روايت در باره آمدن موسى(عليه السلام) به مصر و كشتن مرد قبطى به خطا و اينكه گفت: هذا من عمل الشيطان... و رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ) ..... ص : 28

بحث روايتى [ (چند روايت در باره آمدن موسى (عليه السلام) به مصر و كشتن مرد قبطى به خطا و اينكه گفت:" هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ ..." و" رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي")]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏16 / 552 / پيروى از شيطان اختيارى بوده و معيارى براى تميز مؤمن به آخرت از شاك در آن است ..... ص : 552

[پيروى از شيطان‏ اختيارى بوده و معيارى براى تميز مؤمن به آخرت از شاك در آن است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏17 / 152 / مراد از عهد خدا با بنى آدم در آيه: أ لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان... ..... ص : 152

[مراد از عهد خدا با بنى آدم در آيه:" أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ ..."]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏17 / 317 / مقصود از بنصب و عذاب كه ايوب(عليه السلام) بدان مبتلا بود و وجه اينكه ابتلاء خود به آن دو را به شيطان نسبت داد(أني مسني الشيطان بنصب و عذاب). ..... ص : 317

[مقصود از" بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ" كه ايوب (عليه السلام) بدان مبتلا بود و وجه اينكه ابتلاء خود به آن دو را به شيطان‏ نسبت داد (أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ‏ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏).]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏17 / 319 / بيان امكان مداخله شيطان در ابدان و اموال و ديگر متعلقات مادى معصومين(عليهم السلام) ..... ص : 319

[بيان امكان مداخله شيطان‏ در ابدان و اموال و ديگر متعلقات مادى معصومين (عليهم السلام)]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏17 / 595 / معناى آيه: و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله... ..... ص : 595

[معناى آيه:" وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ‏ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ..."]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏17 / 598 / بحث روايتى معناى آيه: و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله... ..... ص : 598

بحث روايتى [معناى آيه:" وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ‏ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ..."]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏19 / 367 / تمثيل حال منافقين به شيطان كه انسان را تا مرز كفر مى‏كشاند و سپس از او بيزارى مى‏جويد ..... ص : 367

[تمثيل حال منافقين به شيطان‏ كه انسان را تا مرز كفر مى‏كشاند و سپس از او بيزارى مى‏جويد]

تفسير نمونه / ج‏1 / 191 / 4 - مقصود از شيطان در قرآن چيست؟ ..... ص : 191

4- مقصود از شيطان‏ در قرآن چيست؟

تفسير نمونه / ج‏1 / 193 / 5 - خدا چرا شيطان را آفريد؟ ..... ص : 193

\*\*\* 5- خدا چرا شيطان‏ را آفريد؟

تفسير نمونه / ج‏1 / 568 / تفسير: گامهاى شيطان! ..... ص : 568

\*\*\* تفسير: گامهاى شيطان‏!

تفسير نمونه / ج‏1 / 573 / 3 - شيطان يك دشمن قديمى ..... ص : 573

\*\*\* 3- شيطان‏ يك دشمن قديمى‏

تفسير نمونه / ج‏1 / 574 / 4 - چگونگى وسوسه شيطان ..... ص : 574

4- چگونگى وسوسه شيطان‏

تفسير نمونه / ج‏4 / 135 / تفسير: نقشه‏هاى شيطان ..... ص : 135

تفسير: نقشه‏هاى شيطان‏

تفسير نمونه / ج‏6 / 101 / نخستين قياس، قياس شيطان بود ..... ص : 101

\*\*\* نخستين قياس، قياس شيطان‏ بود

تفسير نمونه / ج‏6 / 108 / نخستين پايه‏گذار مكتب جبر شيطان بود! ..... ص : 108

نخستين پايه‏گذار مكتب جبر شيطان‏ بود!

تفسير نمونه / ج‏6 / 111 / فلسفه آفرينش و مهلت دادن به شيطان ..... ص : 111

فلسفه آفرينش و مهلت دادن به شيطان‏

تفسير نمونه / ج‏6 / 119 / 1 - چگونگى وسوسه شيطان. ..... ص : 119

[1- چگونگى وسوسه شيطان‏.]

تفسير نمونه / ج‏7 / 61 / وسوسه‏هاى شيطان: ..... ص : 61

وسوسه‏هاى شيطان‏:

تفسير نمونه / ج‏7 / 201 / آيا شيطان از طريق وسوسه يا از طريق تشكل ظاهر شد؟ ..... ص : 201

\*\*\* آيا شيطان‏ از طريق وسوسه يا از طريق تشكل ظاهر شد؟

تفسير نمونه / ج‏10 / 83 / 2 - وسوسه‏هاى شيطان ..... ص : 83

2- وسوسه‏هاى شيطان‏

تفسير نمونه / ج‏10 / 322 / تفسير: گفتگوى صريح شيطان و پيروانش ..... ص : 322

تفسير: گفتگوى صريح شيطان‏ و پيروانش‏

تفسير نمونه / ج‏10 / 326 / 1 - پاسخ دندان‏شكنى كه شيطان به پيروانش مى‏دهد: ..... ص : 326

1- پاسخ دندان‏شكنى كه شيطان‏ به پيروانش مى‏دهد:

تفسير نمونه / ج‏11 / 76 / 2 - شيطان بر چه كسانى تسلط مى‏يابد؟ ..... ص : 76

2- شيطان‏ بر چه كسانى تسلط مى‏يابد؟

تفسير نمونه / ج‏11 / 399 / 2 - چرا از شيطان رجيم به خدا پناه مى بريم؟ ..... ص : 399

\*\*\* 2- چرا از شيطان‏ رجيم [به خدا پناه مى بريم؟]

تفسير نمونه / ج‏12 / 184 / 2 - وسائل متنوع وسوسه‏گرى شيطان ..... ص : 184

2- وسائل متنوع وسوسه‏گرى شيطان‏

تفسير نمونه / ج‏12 / 465 / 1 - آيا شيطان فرشته بود؟ ..... ص : 465

1- آيا شيطان‏ فرشته بود؟

تفسير نمونه / ج‏13 / 317 / آدم و فريبكارى شيطان ..... ص : 317

آدم و فريبكارى شيطان‏

تفسير نمونه / ج‏14 / 11 / تفسير: پيروان شيطان! ..... ص : 11

تفسير: پيروان شيطان‏!

تفسير نمونه / ج‏14 / 13 / 2 - مجادله به باطل راه شيطان است - ..... ص : 13

\*\*\* 2- مجادله به باطل راه شيطان‏ است-

تفسير نمونه / ج‏14 / 14 / 3 - چرا از هر شيطان؟ - ..... ص : 14

\*\*\* 3- چرا از هر شيطان‏؟-

تفسير نمونه / ج‏14 / 139 / 1 - القائات شيطان چيست ..... ص : 139

1- القائات شيطان‏ چيست‏

تفسير نمونه / ج‏14 / 304 / تفسير: از وسوسه‏هاى شيطان به خدا پناه بريد ..... ص : 304

تفسير: از وسوسه‏هاى شيطان‏ به خدا پناه بريد

تفسير نمونه / ج‏18 / 72 / تفسير: هيچ كس مجبور به پيروى وسوسه‏هاى شيطان نيست! ..... ص : 72

تفسير: هيچ كس مجبور به پيروى وسوسه‏هاى شيطان‏ نيست!

تفسير نمونه / ج‏18 / 179 / تفسير: دنيا و شيطان شما را نفريبد! ..... ص : 179

تفسير: دنيا و شيطان‏ شما را نفريبد!

تفسير نمونه / ج‏18 / 422 / تفسير: چرا پرستش شيطان مى‏كنيد؟! ..... ص : 422

تفسير: چرا پرستش شيطان‏ مى‏كنيد؟!

تفسير نمونه / ج‏19 / 123 / 4 - وسوسه‏هاى شيطان در روح بزرگ ابراهيم اثر نگذاشت ..... ص : 123

4- وسوسه‏هاى شيطان‏ در روح بزرگ ابراهيم اثر نگذاشت‏

تفسير نمونه / ج‏19 / 345 / 1 - فلسفه وجود شيطان ..... ص : 345

1- فلسفه وجود شيطان‏

تفسير نمونه / ج‏21 / 265 / 2 - مؤثرترين راه نفوذ شيطان هوى‏پرستى است ..... ص : 265

2- مؤثرترين راه نفوذ شيطان‏ هوى‏پرستى است‏

تفسير نمونه / ج‏23 / 431 / تفسير: نجوى از شيطان است؟ ..... ص : 431

\*\*\* تفسير: نجوى از شيطان‏ است؟

تفسير نمونه / ج‏23 / 456 / تفسير: حزب شيطان! ..... ص : 456

تفسير: حزب شيطان‏!

تفسير نمونه / ج‏23 / 472 / 1 - نشانه اصلى حزب الله و حزب شيطان ..... ص : 472

1- نشانه اصلى حزب اللَّه و حزب شيطان‏

تفسير نمونه / ج‏23 / 535 / تفسير: با طناب پوسيده شيطان به چاه نرويد! ..... ص : 535

تفسير: با طناب پوسيده شيطان‏ به چاه نرويد!

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏1 / 171 / 4 - المقصود من الشيطان في القرآن ..... ص : 171

4- المقصود من الشّيطان‏ في القرآن‏

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏1 / 173 / 5 - لماذا خلق الشيطان؟! ..... ص : 173

5- لماذا خلق الشيطان‏؟!

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏1 / 474 / خطوات الشيطان! ..... ص : 474

خطوات الشيطان‏!

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏1 / 478 / 3 - الشيطان عدو قديم ..... ص : 478

3- الشّيطان‏ عدوّ قديم‏

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏3 / 457 / مكائد الشيطان: ..... ص : 457

مكائد الشّيطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏4 / 578 / أول قياس هو قياس الشيطان: ..... ص : 578

أوّل قياس هو قياس الشيطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏4 / 586 / فلسفة خلق الشيطان و حكمة إمهاله: ..... ص : 586

فلسفة خلق الشيطان‏ و حكمة إمهاله:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏4 / 594 / 1 - كيفية وسوسة الشيطان ..... ص : 594

1- كيفية وسوسة الشيطان‏

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏5 / 338 / وساوس الشيطان: ..... ص : 338

وساوس الشّيطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏5 / 452 / المشركون و المنافقون و وساوس الشيطان: ..... ص : 452

المشركون و المنافقون و وساوس الشيّطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏5 / 454 / هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسة أو ظهر متجسدا لهم؟ ..... ص : 454

هل جاء الشيطان‏ عن طريق الوسوسة أو ظهر متجسدا لهم؟

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏7 / 307 / 2 - وساوس الشيطان: ..... ص : 307

2- وساوس الشيطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏7 / 493 / المحادثة الصريحة بين الشيطان و اتباعه: ..... ص : 493

المحادثة الصريحة بين الشيطان‏ و اتباعه:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏7 / 496 / 1 - جواب الشيطان الحاسم لاتباعه ..... ص : 496

1- جواب الشيطان‏ الحاسم لاتباعه‏

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏8 / 67 / 2 - على من يتسلط الشيطان؟ ..... ص : 67

2- على من يتسلط الشيطان‏؟

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏8 / 321 / 2 - لما ذا يكون التعوذ«من الشيطان الرجيم»؟ ..... ص : 321

2- لما ذا يكون التعوذ «من الشيطان‏ الرجيم»؟

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏9 / 51 / 2 - وسائل الشيطان المختلفة في الوسوسة و الإغواء ..... ص : 51

2- وسائل الشيطان‏ المختلفة في الوسوسة و الإغواء

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏9 / 298 / 1 - هل كان الشيطان ملكا؟ ..... ص : 298

1- هل كان الشيطان‏ ملكا؟

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏10 / 91 / آدم و مكر الشيطان: ..... ص : 91

آدم و مكر الشّيطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏10 / 278 / أتباع الشيطان! ..... ص : 278

أتباع الشيطان‏!

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏10 / 280 / 2 - جدال الباطل سبيل الشيطان ..... ص : 280

2- جدال الباطل سبيل الشيطان‏

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏10 / 280 / 3 - لماذا أي شيطان كان؟ ..... ص : 280

3- لماذا أي شيطان‏ كان؟

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏10 / 374 / 1 - المراد من إلقاءات الشيطان ..... ص : 374

1- المراد من إلقاءات الشيطان‏

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏13 / 435 / لا أحد مجبر على اتباع الشيطان: ..... ص : 435

لا أحد مجبر على اتّباع الشّيطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏14 / 21 / لا يغرنكم الشيطان و الدنيا ..... ص : 21

لا يغرنكم الشيطان‏ و الدنيا

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏14 / 215 / لماذا عبدتم الشيطان؟! ..... ص : 215

لماذا عبدتم الشيطان‏؟!

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏14 / 373 / 4 - عدم تأثر روح إبراهيم الكبيرة بوساوس الشيطان: ..... ص : 373

4- عدم تأثّر روح إبراهيم الكبيرة بوساوس الشيطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏14 / 553 / تكبر الشيطان و طرده من رحمة الله! ..... ص : 553

تكبّر الشيطان‏ و طرده من رحمة اللّه!

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏14 / 561 / 1 - فلسفة وجود الشيطان ..... ص : 561

1- فلسفة وجود الشيطان‏

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏18 / 119 / النجوى من الشيطان: ..... ص : 119

النجوى من الشيطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏18 / 140 / حزب الشيطان: ..... ص : 140

حزب الشيطان‏:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏18 / 151 / 1 - العلامة الفارقة بين حزب الله و حزب الشيطان ..... ص : 151

1- العلامة الفارقة بين حزب اللّه و حزب الشيطان‏

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏18 / 204 / حيل الشيطان و المهالك: ..... ص : 204

حيل الشيطان‏ و المهالك:

من وحى القرآن / ج‏3 / 166 / الرزق الحلال و التحذير من اتباع خطوات الشيطان ..... ص : 166

الرزق الحلال و التحذير من اتّباع خطوات الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏4 / 130 / خطوات الشيطان تصادر خطوات السلام ..... ص : 130

خطوات الشيطان‏ تصادر خطوات السّلام‏

من وحى القرآن / ج‏5 / 138 / معنى الذي يتخبطه الشيطان من المس ..... ص : 138

معنى الذي يتخبطه الشيطان‏ من المس‏

من وحى القرآن / ج‏7 / 468 / الشيطان يعدد بعض أضاليله ..... ص : 468

الشيطان‏ يعدّد بعض أضاليله‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 46 / لا سبيل للشيطان إلى إرادة الإنسان ..... ص : 46

\*\*\* لا سبيل للشيطان‏ إلى إرادة الإنسان‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 312 / الاستعاذة بالله تعالى في مواجهة الشيطان ..... ص : 312

\*\*\* الاستعاذة باللَّه تعالى في مواجهة الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 313 / التقوى تبطل إغواءات الشيطان ..... ص : 313

\*\*\* التقوى تبطل إغواءات الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏10 / 396 / الشيطان يزين للكافرين أعمالهم ثم يتبرأ منهم ..... ص : 396

\*\*\* الشيطان‏ يزين للكافرين أعمالهم ثم يتبرأ منهم‏

من وحى القرآن / ج‏12 / 165 / عقدة الشيطان ..... ص : 165

عقدة الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏12 / 269 / برأ إخوته بنسبة الإساءة إلى الشيطان ..... ص : 269

برأ إخوته بنسبة الإساءة إلى الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏13 / 99 / حوار الضعفاء و المستكبرين و الشيطان يوم القيامة ..... ص : 99

حوار الضعفاء و المستكبرين و الشيطان‏ يوم القيامة

من وحى القرآن / ج‏13 / 101 / تملص الشيطان من مسئولية الضلال ..... ص : 101

تملص الشيطان‏ من مسئولية الضلال‏

من وحى القرآن / ج‏13 / 156 / عقدة الشيطان من الإنسان ..... ص : 156

عقدة الشيطان‏ من الإنسان‏

من وحى القرآن / ج‏13 / 251 / الشيطان يزين الأعمال ..... ص : 251

الشيطان‏ يزين الأعمال‏

من وحى القرآن / ج‏13 / 298 / لا سلطان للشيطان على الذين آمنوا ..... ص : 298

لا سلطان للشيطان‏ على الذين آمنوا

من وحى القرآن / ج‏14 / 170 / نجاح الشيطان مع المستسلمين له ..... ص : 170

نجاح الشيطان‏ مع المستسلمين له‏

من وحى القرآن / ج‏14 / 345 / بئس البديل الشيطان ..... ص : 345

بئس البديل الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏16 / 102 / الله ينسخ ما يلقي الشيطان ..... ص : 102

الله ينسخ ما يلقي الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏16 / 103 / ما يلقيه الشيطان فتنة لمرضى القلوب ..... ص : 103

ما يلقيه الشيطان‏ فتنة لمرضى القلوب‏

من وحى القرآن / ج‏16 / 104 / ما يلقيه الشيطان تثبيت لإيمان المؤمنين ..... ص : 104

ما يلقيه الشيطان‏ تثبيت لإيمان المؤمنين‏

من وحى القرآن / ج‏16 / 270 / إلا تباعد عن خطوات الشيطان ..... ص : 270

إلا تباعد عن خطوات الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏17 / 276 / هذا من عمل الشيطان ..... ص : 276

هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏

من وحى القرآن / ج‏19 / 83 / الشيطان عدو الإنسان ..... ص : 83

الشيطان‏ عدوّ الإنسان‏

من وحى القرآن / ج‏19 / 158 / عهد الله إلى بني آدم بعدم عبادة الشيطان ..... ص : 158

عهد الله إلى بني آدم بعدم عبادة الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏19 / 267 / كيف سلط الله الشيطان على أيوب؟ ..... ص : 267

كيف سلّط الله الشيطان‏ على أيوب؟

من وحى القرآن / ج‏20 / 120 / استجر بالله من تسويلات الشيطان ..... ص : 120

استجر باللَّه من تسويلات الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏20 / 240 / تهيئة الشيطان قرينا للكافر ..... ص : 240

تهيئة الشيطان‏ قرينا للكافر

من وحى القرآن / ج‏21 / 74 / الشيطان يسول للمنافقين ..... ص : 74

الشّيطان‏ يسوّل للمنافقين‏

من وحى القرآن / ج‏22 / 70 / نجوى الشيطان و القوى المستكبرة ..... ص : 70

نجوى الشيطان‏ و القوى المستكبرة

من وحى القرآن / ج‏22 / 83 / أولئك حزب الشيطان ..... ص : 83

أولئك حزب الشيطان‏

من وحى القرآن / ج‏22 / 125 / كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ..... ص : 125

كمثل الشيطان‏ إذ قال للإنسان اكفر

من وحى القرآن / ج‏24 / 99 / و ما هو بقول شيطان رجيم ..... ص : 99

وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ‏ رَجِيمٍ‏

اعراب القرآن الكريم و بيانه / ج‏1 / 7 / أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..... ص : 7

أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم‏

من هدى القرآن / ج‏2 / 81 / المرائي شيطان ناطق ..... ص : 81

المرائي شيطان‏ ناطق‏

من هدى القرآن / ج‏2 / 193 / أهداف الشيطان ..... ص : 193

أهداف الشيطان‏

من هدى القرآن / ج‏2 / 194 / الشيطان و فساد الحياة ..... ص : 194

الشيطان‏ و فساد الحياة

من هدى القرآن / ج‏2 / 195 / تسويف الشيطان ..... ص : 195

تسويف الشيطان‏

من هدى القرآن / ج‏3 / 296 / بين ولاية الله و سلطان الشيطان: ..... ص : 296

بين ولاية الله و سلطان الشيطان‏:

من هدى القرآن / ج‏4 / 341 / العجلة من الشيطان: ..... ص : 341

العجلة من الشيطان‏:

من هدى القرآن / ج‏5 / 455 / كيف يتحدى المؤمن غواية الشيطان ..... ص : 455

كيف يتحدى المؤمن غواية الشيطان‏

من هدى القرآن / ج‏6 / 128 / [سورة النحل(16): آية 101] شيطان الفكر: ..... ص : 128

شيطان‏ الفكر:

من هدى القرآن / ج‏6 / 130 / [سورة النحل(16): آية 103] من شبهات الشيطان: ..... ص : 130

من شبهات الشيطان‏:

من هدى القرآن / ج‏6 / 260 / الإنسان بين كرامة الله و غرور الشيطان ..... ص : 260

الإنسان بين كرامة اللّه و غرور الشّيطان‏

من هدى القرآن / ج‏6 / 431 / ولاية الله أم ولاية الشيطان؟ ..... ص : 431

ولاية اللّه أم ولاية الشيطان‏؟

من هدى القرآن / ج‏7 / 56 / ولاية الشيطان: ..... ص : 56

ولاية الشيطان‏:

من هدى القرآن / ج‏11 / 367 / أني مسني الشيطان بنصب و عذاب ..... ص : 367

أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ‏ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏

من هدى القرآن / ج‏12 / 498 / و لا يصدنكم الشيطان ..... ص : 498

وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ‏

من هدى القرآن / ج‏13 / 423 / المغتاب في ولاية الشيطان ..... ص : 423

المغتاب في ولاية الشيطان‏

من هدى القرآن / ج‏15 / 179 / أولئك حزب الشيطان ..... ص : 179

أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ‏

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏1 / 44 / الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..... ص : 44

الاستعاذة: أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم‏

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏1 / 136 / آدم و حواء في الجنة و موقف الشيطان منهما[سورة البقرة(2): الآيات 35 الى 39] ..... ص : 136

آدم و حواء في الجنة و موقف الشيطان‏ منهما [سورة البقرة (2): الآيات 35 الى 39]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏3 / 62 / تخويف الشيطان من الفقر و الفهم الصحيح للقرآن‏[سورة البقرة(2): الآيات 268 الى 269] ..... ص : 62

تخويف الشيطان‏ من الفقر و الفهم الصحيح للقرآن [سورة البقرة (2): الآيات 268 الى 269]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏5 / 272 / الشرك و عاقبته و الشيطان و شروره و جزاء الإيمان و العمل الصالح‏[سورة النساء(4): الآيات 116 الى 122] ..... ص : 272

الشرك و عاقبته و الشيطان‏ و شروره و جزاء الإيمان و العمل الصالح [سورة النساء (4): الآيات 116 الى 122]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏8 / 151 / تكريم البشرية بالسجود لآدم و إغواء الشيطان و طرده من الجنة[سورة الأعراف(7): الآيات 11 الى 18] ..... ص : 151

تكريم البشرية بالسجود لآدم و إغواء الشيطان‏ و طرده من الجنة [سورة الأعراف (7): الآيات 11 الى 18]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏8 / 167 / توفير حوائج الدنيا لبني آدم و تحذيرهم من فتنة الشيطان‏[سورة الأعراف(7): الآيات 26 الى 27] ..... ص : 167

توفير حوائج الدنيا لبني آدم و تحذيرهم من فتنة الشيطان‏ [سورة الأعراف (7): الآيات 26 الى 27]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏9 / 215 / أصول الأخلاق الاجتماعية و مقاومة الشيطان‏[سورة الأعراف(7): الآيات 199 الى 202] ..... ص : 215

أصول الأخلاق الاجتماعية و مقاومة الشيطان‏ [سورة الأعراف (7): الآيات 199 الى 202]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏10 / 30 / تبرؤ الشيطان من الكفار وقت أزمة بدر و حين تهكم المنافقين بالمؤمنين‏[سورة الأنفال(8): الآيات 48 الى 49] ..... ص : 30

تبرؤ الشيطان‏ من الكفار وقت أزمة بدر و حين تهكم المنافقين بالمؤمنين [سورة الأنفال (8): الآيات 48 الى 49]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏13 / 233 / الحوار بين الأشقياء يوم العذاب و المناظرة بين الشيطان و أتباعه و ظفر السعداء بالجنة[سورة إبراهيم(14): الآيات 21 الى 23] ..... ص : 233

الحوار بين الأشقياء يوم العذاب و المناظرة بين الشيطان‏ و أتباعه و ظفر السعداء بالجنة [سورة إبراهيم (14): الآيات 21 الى 23]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏22 / 227 / تقرير الحشر و التحذير من الشيطان و جزاء الكافرين و المؤمنين‏[سورة فاطر(35): الآيات 5 الى 8] ..... ص : 227

تقرير الحشر و التحذير من الشيطان‏ و جزاء الكافرين و المؤمنين [سورة فاطر (35): الآيات 5 الى 8]

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏26 / 299 / الحوار بين الكافر و قرينه الشيطان يوم القيامة.[سورة ق(50): الآيات 23 الى 30] ..... ص : 299

الحوار بين الكافر و قرينه الشيطان‏ يوم القيامة. [سورة ق (50): الآيات 23 الى 30]

پيام قرآن / ج‏1 / 410 / 1 - شيطان كيست؟ ..... ص : 410

1- شيطان‏ كيست؟

پيام قرآن / ج‏6 / 284 / 6 - پيروى از شيطان ..... ص : 284

\*\*\*

6- پيروى از شيطان‏

تفسير نور / ج‏9 / 558 / شباهت‏هاى منافقان با شيطان ..... ص : 558

شباهت‏هاى منافقان با شيطان‏

مفاهيم القرآن / ج‏5 / 108 / \* 2. ما معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسل؟ ..... ص : 108

\* 2. ما معنى إلقاء الشيطان‏ في أُمنية الرسل؟

مفاهيم القرآن / ج‏5 / 110 / \* 3. ما معنى نسخه سبحانه ما يلقيه الشيطان؟ ..... ص : 110

\* 3. ما معنى نسخه سبحانه ما يلقيه الشيطان‏؟

مفاهيم القرآن / ج‏5 / 128 / \* 2. ما معنى وسوسة الشيطان لآدم؟ ..... ص : 128

\* 2. ما معنى وسوسة الشيطان‏ لآدم؟

مفاهيم القرآن / ج‏5 / 130 / \* 3. ماذا يراد من قوله:(فأزلهما الشيطان)؟ ..... ص : 130

\* 3. ماذا يراد من قوله: (فأزلّهما الشيطان‏)؟

مفاهيم القرآن / ج‏5 / 214 / 8 - عصمة أيوب - عليه السلام - ومس الشيطان له بعذاب ..... ص : 214

8- عصمة أيوب- عليه السَّلام- ومسّ الشيطان‏ له بعذاب‏

التفسير الوسيط / ج‏1 / 380 / [سورة النساء(4): آية 116] خطر الشرك و الشيطان ..... ص : 380

خطر الشرك و الشيطان‏

التفسير الوسيط / ج‏1 / 809 / موقف الشيطان من الكفار ..... ص : 809

موقف الشيطان‏ من الكفار

التفسير الوسيط / ج‏2 / 1191 / حوار آخر بين الشيطان و أتباعه ..... ص : 1191

حوار آخر بين الشيطان‏ و أتباعه‏

التفسير الواضح / ج‏1 / 8 / أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..... ص : 8

أعوذ باللّه من الشيطان‏ الرجيم‏

التفسير الواضح / ج‏1 / 32 / طبيعة الإنسان و موقف الشيطان منه‏[سورة البقرة(2): الآيات 35 الى 39] ..... ص : 32

طبيعة الإنسان و موقف الشيطان‏ منه [سورة البقرة (2): الآيات 35 الى 39]

التفسير الواضح / ج‏1 / 180 / مثل من ينفق للرحمن و الذي ينفق للشيطان‏[سورة البقرة(2): الآيات 265 الى 266] ..... ص : 180

مثل من ينفق للرحمن و الذي ينفق للشيطان‏ [سورة البقرة (2): الآيات 265 الى 266]

التفسير الواضح / ج‏1 / 183 / الشيطان و الإنفاق‏[سورة البقرة(2): الآيات 268 الى 269] ..... ص : 183

الشيطان‏ و الإنفاق [سورة البقرة (2): الآيات 268 الى 269]

التفسير الواضح / ج‏1 / 429 / الشرك و خطره، و الشيطان و أثره‏[سورة النساء(4): الآيات 116 الى 122] ..... ص : 429

الشرك و خطره، و الشيطان‏ و أثره [سورة النساء (4): الآيات 116 الى 122]

التفسير الواضح / ج‏1 / 798 / من خلق القرآن في معاملة الناس و الشيطان‏[سورة الأعراف(7): الآيات 199 الى 202] ..... ص : 798

من خلق القرآن في معاملة الناس و الشيطان‏ [سورة الأعراف (7): الآيات 199 الى 202]

التفسير الواضح / ج‏1 / 835 / كيف يتخلص الشيطان‏[سورة الأنفال(8): الآيات 48 الى 51] ..... ص : 835

كيف يتخلص الشيطان‏ [سورة الأنفال (8): الآيات 48 الى 51]

التفسير الواضح / ج‏2 / 254 / حوار بين أهل النار من الضعفاء و المستكبرين و الشيطان‏[سورة إبراهيم(14): الآيات 19 الى 23] ..... ص : 254

حوار بين أهل النار من الضعفاء و المستكبرين و الشيطان‏ [سورة إبراهيم (14): الآيات 19 الى 23]

تفسير قرآن مهر / ج‏7 / 331 / دزدگير پارسيان در برابر شيطان ..... ص : 331

\*\*\*

دزدگير پارسيان در برابر شيطان‏

تفسير قرآن مهر / ج‏11 / 139 / ماجراى انسان، شيطان و فرشتگان ..... ص : 139

ماجراى انسان، شيطان‏ و فرشتگان‏

تفسير راهنما / ج‏21 / 207 / حزب شيطان: ..... ص : 207

حزب شيطان‏:

تفسير راهنما / ج‏21 / 332 / شيطان: ..... ص : 332

شيطان‏:

تفسير القرآن الكريم / ج‏5 / 1762 / تزيين الشيطان معنوى أو حسى ..... ص : 1762

تزيين الشيطان‏ معنوى أو حسى‏

برگزيده تفسير نمونه / ج‏1 / 65 / 2 - خدا چرا شيطان را آفريد؟ ..... ص : 65

2- خدا چرا شيطان‏ را آفريد؟

برگزيده تفسير نمونه / ج‏2 / 159 / آيا شيطان از طريق وسوسه يا از طريق تشكل ظاهر شد؟ ..... ص : 159

آيا شيطان‏ از طريق وسوسه يا از طريق تشكل ظاهر شد؟

باستان شناسى و جغرافياى تاريخى قصص قرآن / متن / 273 / رمى شيطان ..... ص : 273

رمى شيطان‏

المعجم فى فقه لغه القرآن و سر بلاغته / ج‏1 / 54 / و - وسوسة الشيطان له و إغراؤه: ..... ص : 54

و- وسوسة الشّيطان‏ له و إغراؤه:

المعجم فى فقه لغه القرآن و سر بلاغته / ج‏9 / 178 / 2 - جدال الباطل سبيل الشيطان ..... ص : 178

2- جدال الباطل سبيل الشّيطان‏

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم / ج‏2 / 130 / كلمة الله و كلمة الشيطان؟؟ ..... ص : 130

كلمة اللَّه و كلمة الشيطان‏؟؟

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏1 / 7 / مقدمات حول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و بسم الله الرحمن الرحيم ..... ص : 7

مقدّمات حول أعوذ باللّه من الشّيطان‏ الرّجيم و بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 712 / (و) مكايد إبليس الشيطان لهما في الجنة ..... ص : 712

(و) مكايد إبليس الشيطان‏ لهما في الجنّة

تفسير حكيم / ج‏2 / 106 / شيطان ..... ص : 106

شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏2 / 110 / راه هاى نفوذ شيطان ..... ص : 110

راه هاى نفوذ شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏2 / 112 / برخى از كمينگاههاى شيطان ..... ص : 112

برخى از كمينگاههاى شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏2 / 114 / دامهاى گوناگون شيطان ..... ص : 114

دامهاى گوناگون شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏2 / 120 / خيانتها و جنايات شيطان ..... ص : 120

خيانتها و جنايات شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏2 / 121 / راههاى ايمنى از شيطان ..... ص : 121

راههاى ايمنى از شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏2 / 126 / زندگى مصون از شيطان ..... ص : 126

زندگى مصون از شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏2 / 174 / تمدن آميخته با فرهنگ شيطان ..... ص : 174

تمدن آميخته با فرهنگ شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏3 / 195 / وجوب حفظ قلب از نفوذ شيطان ..... ص : 195

وجوب حفظ قلب از نفوذ شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏5 / 182 / فرهنگ شيطان ..... ص : 182

فرهنگ شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏6 / 134 / گامهاى شيطان ..... ص : 134

گامهاى شيطان‏

تفسير حكيم / ج‏9 / 177 / نگاه امير مؤمنان به اوصاف شيطان ..... ص : 177

نگاه امير مؤمنان به اوصاف شيطان‏

عقايد اسلام در قرآن / ج‏1 / 104 / ب - شيطان ..... ص : 104

ب- شيطان‏

عقايد اسلام در قرآن / ج‏1 / 117 / فشرده بحث درباره جن و شيطان و ابليس ..... ص : 117

فشرده بحث درباره جن و شيطان‏ و ابليس‏

عقايد اسلام در قرآن / ج‏1 / 139 / د - آفرينش جن و شيطان و ابليس: ..... ص : 139

د- آفرينش جنّ و شيطان‏ و ابليس:

جرعه اى از زلال قرآن / ج‏1 / 109 / شركت شيطان در اموال و اولاد ..... ص : 109

شركت شيطان‏ در اموال و اولاد

جرعه اى از زلال قرآن / ج‏1 / 212 / سرپيچى شيطان ..... ص : 212

سرپيچى شيطان‏

جرعه اى از زلال قرآن / ج‏1 / 213 / حقيقت شيطان ..... ص : 213

حقيقت شيطان‏

جرعه اى از زلال قرآن / ج‏2 / 89 / وسوسه‏ى شيطان ..... ص : 89

وسوسه‏ى شيطان‏

جرعه اى از زلال قرآن / ج‏6 / 35 / شيطان و گمراه كردن مردم ..... ص : 35

شيطان‏ و گمراه كردن مردم‏

جرعه اى از زلال قرآن / ج‏6 / 66 / دوزخ در انتظار فريب خوردگان و ياران شيطان ..... ص : 66

دوزخ در انتظار فريب خوردگان و ياران شيطان‏

تفسير كوثر / ج‏1 / 137 / بحثى درباره شيطان ..... ص : 137

بحثى درباره شيطان‏

تفسير كوثر / ج‏1 / 138 / ابليس كيست و شيطان كدام است؟ ..... ص : 138

ابليس كيست و شيطان‏ كدام است؟

تفسير كوثر / ج‏1 / 142 / چرا خداوند به شيطان اجازه وسوسه داد؟ ..... ص : 142

چرا خداوند به شيطان‏ اجازه وسوسه داد؟

تفسير كوثر / ج‏1 / 146 / شيطان و اهريمن ..... ص : 146

شيطان‏ و اهريمن‏

تفسير كوثر / ج‏1 / 147 / مشخصات شيطان در قرآن: ..... ص : 147

مشخصات شيطان‏ در قرآن:

تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن / ج‏1 / 23 / (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ..... ص : 23

(اعوذ باللّه من الشّيطان‏ الرّجيم)

مناهج البيان فى تفسير القرآن / ج‏3 / 86 / الشيطان و مسه ..... ص : 86

[الشيطان‏ و مسّه‏]

مواهب الرحمن في تفسير القرآن / ج‏9 / 31 / قوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان. ..... ص : 31

قوله تعالى: فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ‏.

مواهب الرحمن في تفسير القرآن / ج‏9 / 31 / قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ..... ص : 31

قوله تعالى: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ‏ كانَ ضَعِيفاً.

مواهب الرحمن في تفسير القرآن / ج‏9 / 82 / قوله تعالى: و لو لا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ..... ص : 82

قوله تعالى: وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ‏ إِلَّا قَلِيلًا.

مواهب الرحمن في تفسير القرآن / ج‏9 / 290 / قوله تعالى: و من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ..... ص : 290

قوله تعالى: وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ‏ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً.

مواهب الرحمن في تفسير القرآن / ج‏9 / 291 / قوله تعالى: و ما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ..... ص : 291

قوله تعالى: وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ‏ إِلَّا غُرُوراً.

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 99 / 20. شيطان ..... ص : 99

20. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 173 / 5. شيطان ..... ص : 173

5. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 201 / 2. شيطان ..... ص : 201

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 211 / نسل آدم(ع) در منظر شيطان ..... ص : 211

نسل آدم (ع) در منظر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 242 / 6. قبول ولايت شيطان ..... ص : 242

6. قبول ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 261 / شيطان و آرزوها ..... ص : 261

شيطان‏ و آرزوها

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 303 / اطاعت آزر از شيطان همين مدخل، رذايل آزر، اطاعت از شيطان ..... ص : 303

اطاعت آزر از شيطان‏ همين مدخل، رذايل آزر، اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 305 / 1. اطاعت از شيطان ..... ص : 305

1. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 369 / 2. پيروى از شيطان ..... ص : 369

2. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏1 / 478 / 1. طمع شيطان ..... ص : 478

1. طمع شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 74 / ابراهيم(ع) و شيطان ..... ص : 74

ابراهيم (ع) و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 222 / 6. شيطان ..... ص : 222

6. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 365 / 3. نفوذ شيطان ..... ص : 365

3. نفوذ شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 442 / 9. شيطان ..... ص : 442

9. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 481 / 32. شيطان ..... ص : 481

32. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 486 / اخوان الشياطين شيطان ..... ص : 486

اخوان الشياطين شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 487 / اخوت شيطان ..... ص : 487

اخوّت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 488 / عوامل اخوت شيطان ..... ص : 488

عوامل اخوّت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 488 / اخوت مشركان همين مدخل، اخوت شيطان ..... ص : 488

اخوّت مشركان همين مدخل، اخوّت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 536 / اراده شيطان ..... ص : 536

اراده شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 551 / 4. شيطان ..... ص : 551

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏2 / 566 / 3. اغواى شيطان ..... ص : 566

3. اغواى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 144 / 2. ايمنى از شيطان ..... ص : 144

2. ايمنى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 166 / 1. شيطان ..... ص : 166

1. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 206 / 3. شيطان ..... ص : 206

3. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 511 / 4. پيروى از شيطان ..... ص : 511

4. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 515 / اطاعت از شيطان شيطان، اطاعت از شيطان ..... ص : 515

اطاعت از شيطان‏ شيطان‏، اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏3 / 535 / 12. اطاعت از شيطان ..... ص : 535

12. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 93 / 4. شيطان ..... ص : 93

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 109 / تشويق به افترا همين مدخل، عوامل افترا به خدا، شيطان ..... ص : 109

تشويق به افترا همين مدخل، عوامل افترا به خدا، شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 125 / 11. شيطان ..... ص : 125

11. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 148 / اقرار به ناتوانى همين مدخل، اقرار ابليس و اقرار شيطان ..... ص : 148

اقرار به ناتوانى همين مدخل، اقرار ابليس و اقرار شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 151 / اقرار در قيامت همين مدخل، اقرار رهبران مشرك، اقرار شيطان، اقرار كافران، اقرار مشركان، اقرار معبودان باطل و اقرار مكذبان، اقرار مكذبان قيامت ..... ص : 151

اقرار در قيامت همين مدخل، اقرار رهبران مشرك، اقرار شيطان‏، اقرار كافران، اقرار مشركان، اقرار معبودان باطل و اقرار مكذّبان، اقرار مكذّبان قيامت‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 152 / اقرار شيطان ..... ص : 152

اقرار شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 260 / شيطان و امت‏ها ..... ص : 260

شيطان‏ و امّت‏ها

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 299 / 43. امتحان با شيطان همين مدخل، راه‏هاى امتحان، امتحان با وسوسه‏هاى شيطانى ..... ص : 299

43. امتحان با شيطان‏ همين مدخل، راه‏هاى امتحان، امتحان با وسوسه‏هاى شيطانى‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 303 / 72. امتحان با وسوسه‏هاى شيطان ..... ص : 303

72. امتحان با وسوسه‏هاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏4 / 338 / امدادهاى شيطان ..... ص : 338

امدادهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 91 / 3. اغواگرى شيطان ..... ص : 91

3. اغواگرى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 139 / انذار پيروان شيطان ..... ص : 139

انذار پيروان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 180 / 6. شيطان ..... ص : 180

6. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 185 / انسان و ابليس همين مدخل، انسان و شيطان ..... ص : 185

انسان و ابليس همين مدخل، انسان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 186 / انسان و شيطان ..... ص : 186

انسان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 282 / 9. شيطان ..... ص : 282

9. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 324 / اولياء شيطان شيطان ..... ص : 324

اولياء شيطان‏ شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 329 / 1. اطاعت از شيطان ..... ص : 329

1. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 477 / 83. نجات از شيطان ..... ص : 477

83. نجات از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏5 / 520 / شيطان و ايوب(ع) ..... ص : 520

شيطان‏ و ايّوب (ع)

فرهنگ قرآن / ج‏6 / 128 / 2. اطاعت از شيطان ..... ص : 128

2. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏6 / 161 / شيطان در غزوه بدر ..... ص : 161

شيطان‏ در غزوه بدر

فرهنگ قرآن / ج‏6 / 168 / شيطان و مجاهدان غزوه بدر ..... ص : 168

شيطان‏ و مجاهدان غزوه بدر

فرهنگ قرآن / ج‏6 / 178 / 2. شيطان ..... ص : 178

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏6 / 275 / 4. شيطان ..... ص : 275

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏7 / 230 / پليدى شيطان ..... ص : 230

پليدى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏7 / 234 / 4. شيطان ..... ص : 234

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏7 / 323 / تبرى از انسان همين مدخل، تبرى شيطان ..... ص : 323

تبرّى از انسان همين مدخل، تبرّى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏7 / 327 / تبرى شيطان ..... ص : 327

تبرّى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏7 / 373 / 3. شيطان ..... ص : 373

3. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏7 / 425 / شيطان و تحريف ..... ص : 425

شيطان‏ و تحريف‏

فرهنگ قرآن / ج‏7 / 441 / 10. شيطان ..... ص : 441

10. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏7 / 450 / 8. شيطان ..... ص : 450

8. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 63 / 1. شيطان ..... ص : 63

1. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 87 / تسخير شياطين شيطان، تسخيرشياطين ..... ص : 87

تسخير شياطين شيطان‏، تسخيرشياطين‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 101 / 1. شيطان ..... ص : 101

1. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 124 / تشبيه به سرهاى شيطان ..... ص : 124

تشبيه به سرهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 126 / تشبيه به شيطان ..... ص : 126

تشبيه به شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 173 / 3. شيطان ..... ص : 173

3. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 176 / 4. شيطان ..... ص : 176

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 189 / تعجب از پذيرش ولايت شيطان ..... ص : 189

تعجّب از پذيرش ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 250 / 10. همراهى شيطان ..... ص : 250

10. همراهى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 259 / 13. رهايى از شيطان ..... ص : 259

13. رهايى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 271 / تفكر در اضلال شيطان ..... ص : 271

تفكّر در اضلال شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 299 / 9. پيروى از شيطان ..... ص : 299

9. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 319 / 2. پيروى از شيطان ..... ص : 319

2. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 324 / 7. پيروى از شيطان ..... ص : 324

7. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 337 / 4. شيطان ..... ص : 337

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 409 / 9. شيطان ..... ص : 409

9. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 428 / 4. شيطان ..... ص : 428

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 495 / شيطان و تلاوت آيات ..... ص : 495

شيطان‏ و تلاوت آيات‏

فرهنگ قرآن / ج‏8 / 517 / تمثل شيطان ..... ص : 517

تمثّل شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 116 / 29. مصونيت از شيطان ..... ص : 116

29. مصونيت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 265 / 1. اجتناب از شيطان ..... ص : 265

1. اجتناب از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 280 / 20. مصونيت از شيطان ..... ص : 280

20. مصونيّت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 330 / 38. پيروان شيطان ..... ص : 330

38. پيروان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 334 / 57. دوستان شيطان ..... ص : 334

57. دوستان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 336 / 68. شيطان همين مدخل، تهديدشدگان، ابليس ..... ص : 336

68. شيطان‏ همين مدخل، تهديدشدگان، ابليس‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 376 / 12. شيطان همين مدخل، تهديدشدگان، انسانها و دوستان شيطان ..... ص : 376

12. شيطان‏ همين مدخل، تهديدشدگان، انسانها و دوستان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 408 / شيطان و ثمود همين مدخل، تزيين اعمال ثمود ..... ص : 408

شيطان‏ و ثمود همين مدخل، تزيين اعمال ثمود

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 510 / جدال شيطان همين مدخل، جدال‏كنندگان، مصاديق جدال‏كنندگان، شيطان ..... ص : 510

جدال شيطان‏ همين مدخل، جدال‏كنندگان، مصاديق جدال‏كنندگان، شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 513 / 13. شيطان ..... ص : 513

13. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏9 / 519 / 9. شيطان ..... ص : 519

9. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 124 / 2. شيطان ..... ص : 124

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 214 / 3. شيطان ..... ص : 214

3. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 214 / شيطان و جاهلان ..... ص : 214

شيطان‏ و جاهلان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 259 / 15. پيروان شيطان ..... ص : 259

15. پيروان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 260 / 32. شيطان ..... ص : 260

32. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 280 / 33. پيروى از شيطان ..... ص : 280

33. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 300 / 109. ولايت شيطان ..... ص : 300

109. ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 393 / 2. شيطان ..... ص : 393

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 430 / 123. پيروى از شيطان ..... ص : 430

123. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 450 / 217. دوستى با شيطان ..... ص : 450

217. دوستى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 497 / 10. رهايى از استيلاى شيطان ..... ص : 497

10. رهايى از استيلاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 497 / حزب شيطان ..... ص : 497

حزب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 519 / 24. شيطان ..... ص : 519

24. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 555 / 5. بروز دشمنى شيطان ..... ص : 555

5. بروز دشمنى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 578 / حسرت همنشينان شيطان ..... ص : 578

حسرت همنشينان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 584 / 36. همنشينى با شيطان ..... ص : 584

36. همنشينى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏10 / 591 / 4. ناكامى شيطان ..... ص : 591

4. ناكامى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏11 / 163 / 29. اطاعت از شيطان ..... ص : 163

29. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏11 / 545 / 10. لعن بر شيطان ..... ص : 545

10. لعن بر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 77 / 43. مصونيت وحى از شيطان ..... ص : 77

43. مصونيّت وحى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 200 / 2. شيطان ..... ص : 200

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 521 / 10. حزب شيطان ..... ص : 521

10. حزب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 530 / 6. اطاعت از شيطان ..... ص : 530

6. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 532 / 15. پذيرش ولايت شيطان ..... ص : 532

15. پذيرش ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏12 / 535 / 40. شيطان ..... ص : 535

40. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 130 / 2. پيروى از شيطان ..... ص : 130

2. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 157 / 2. شيطان ..... ص : 157

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 166 / 19. دوستان شيطان ..... ص : 166

19. دوستان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 168 / 28. شيطان ..... ص : 168

28. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 193 / 4. دوستى شيطان ..... ص : 193

4. دوستى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 195 / خوف دوستان شيطان ..... ص : 195

خوف دوستان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 196 / خوف شيطان ..... ص : 196

خوف شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 200 / 14. شيطان ..... ص : 200

14. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 275 / 2. شيطان ..... ص : 275

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 382 / 2. شيطان ..... ص : 382

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 428 / 2. شيطان ..... ص : 428

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 432 / 5. حزب شيطان ..... ص : 432

5. حزب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 437 / 1. حزب شيطان ..... ص : 437

1. حزب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 443 / 6. شيطان ..... ص : 443

6. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 449 / دشمنى انسان و شيطان ..... ص : 449

دشمنى انسان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 456 / 1. شيطان ..... ص : 456

1. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 458 / دشمنى با شيطان ..... ص : 458

دشمنى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 468 / دشمنى شيطان ..... ص : 468

دشمنى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 468 / دشمنى فرزندان شيطان ..... ص : 468

دشمنى فرزندان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏13 / 475 / 10. شيطان ..... ص : 475

10. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 132 / 3. حزب شيطان ..... ص : 132

3. حزب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 141 / دوستان شيطان ..... ص : 141

دوستان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 142 / مصاديق دوستان شيطان ..... ص : 142

مصاديق دوستان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 245 / 15. خروج از حزب شيطان ..... ص : 245

15. خروج از حزب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 249 / 2. تسلط شيطان ..... ص : 249

2. تسلّط شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 252 / 7. همدمى با شيطان ..... ص : 252

7. همدمى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 266 / 3. شيطان ..... ص : 266

3. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 266 / 2. حزب شيطان ..... ص : 266

2. حزب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 272 / 8. شيطان ..... ص : 272

8. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 278 / ذلت شيطان ..... ص : 278

ذلّت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 289 / 23. شيطان ..... ص : 289

23. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 416 / 91. عدم پيروى از شيطان ..... ص : 416

91. عدم پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏14 / 446 / 7. پيروى از شيطان ..... ص : 446

7. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏15 / 62 / 3. تسويلات شيطان ..... ص : 62

3. تسويلات شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏15 / 101 / 1. اطاعت از شيطان ..... ص : 101

1. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏15 / 216 / 6. همدمى با شيطان ..... ص : 216

6. همدمى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏15 / 219 / 1. شيطان ..... ص : 219

1. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏15 / 221 / 3. همدمان با شيطان ..... ص : 221

3. همدمان با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏15 / 455 / 1. شيطان ..... ص : 455

1. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏15 / 521 / شيطان و قوم سبأ ..... ص : 521

شيطان‏ و قوم سبأ

فرهنگ قرآن / ج‏15 / 522 / قوم سبأ و شيطان ..... ص : 522

قوم سبأ و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏15 / 547 / 4. شيطان ..... ص : 547

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 76 / 3. شيطان ..... ص : 76

3. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 181 / سر شيطان ..... ص : 181

سر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 276 / سلطه شيطان ..... ص : 276

سلطه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 298 / سليمان عليه السلام و شيطان ..... ص : 298

سليمان عليه السلام و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 321 / سنت خدا درباره شيطان ..... ص : 321

سنّت خدا درباره شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 633 / 2. شيطان ..... ص : 633

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 637 / 5. وسوسه شيطان ..... ص : 637

5. وسوسه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 644 / 2. اطاعت‏كنندگان از شيطان ..... ص : 644

2. اطاعت‏كنندگان از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 645 / 11. شيطان ..... ص : 645

11. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏16 / 649 / 7. شيطان ..... ص : 649

7. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 43 / 24. سلطه شيطان ..... ص : 43

24. سلطه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 86 / 5. اطاعت از شيطان ..... ص : 86

5. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 230 / مشركان و شيطان ..... ص : 230

مشركان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 234 / 12. پيروان شيطان ..... ص : 234

12. پيروان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 241 / 8. شيطان ..... ص : 241

8. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 247 / 3. اطاعت از شيطان ..... ص : 247

3. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 339 / 2. وسوسه شيطان ..... ص : 339

2. وسوسه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏17 / 470 / شيطان و شناخت ..... ص : 470

شيطان‏ و شناخت‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 100 / 6. شيطان ..... ص : 100

6. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 101 / شيطان و شهوت ..... ص : 101

شيطان‏ و شهوت‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 110 / شيطان ..... ص : 110

شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 111 / آدم عليه السلام و شيطان ..... ص : 111

آدم عليه السلام و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 111 / ابراهيم عليه السلام و شيطان ..... ص : 111

ابراهيم عليه السلام و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 111 / ابزار شيطان ..... ص : 111

ابزار شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 115 / اختلاف‏افكنى شيطان ..... ص : 115

اختلاف‏افكنى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 115 / اختيار شيطان ..... ص : 115

اختيار شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 115 / ادعاهاى شيطان ..... ص : 115

ادّعاهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 115 / اراده شيطان ..... ص : 115

اراده شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 116 / استراق سمع شيطان ..... ص : 116

استراق سمع شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 116 / استعاذه از شيطان ..... ص : 116

استعاذه از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 117 / آثار استعاذه از شيطان ..... ص : 117

آثار استعاذه از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 117 / زمينه‏هاى استعاذه از شيطان ..... ص : 117

زمينه‏هاى استعاذه از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 118 / اطاعت از شيطان ..... ص : 118

اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 120 / آثار اطاعت از شيطان ..... ص : 120

آثار اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 124 / 27. ولايت شيطان ..... ص : 124

27. ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 124 / اطاعت‏كنندگان از شيطان ..... ص : 124

اطاعت‏كنندگان از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 124 / 2. برادران شيطان ..... ص : 124

2. برادران شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 125 / پرهيز از اطاعت شيطان ..... ص : 125

پرهيز از اطاعتِ شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 125 / آثار پرهيز از اطاعت شيطان ..... ص : 125

آثار پرهيز از اطاعت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 125 / زمينه اطاعت از شيطان ..... ص : 125

زمينه اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 126 / كيفر اطاعت از شيطان ..... ص : 126

كيفر اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 126 / موانع اطاعت از شيطان ..... ص : 126

موانع اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 127 / 4. توجه به دشمنى شيطان ..... ص : 127

4. توجّه به دشمنى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 128 / اغواگرى شيطان ..... ص : 128

اغواگرى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 130 / روشهاى اغواگرى شيطان ..... ص : 130

روشهاى اغواگرى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 130 / افتراهاى شيطان ..... ص : 130

افتراهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 130 / اقرار شيطان ..... ص : 130

اقرار شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 130 / اقليت شيطانها ..... ص : 130

اقليّت شيطانها

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 130 / اكثريت شيطانها ..... ص : 130

اكثريّت شيطانها

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 130 / القائات شيطان ..... ص : 130

القائات شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 131 / الهامات شيطان ..... ص : 131

الهامات شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 131 / امدادهاى شيطان ..... ص : 131

امدادهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 131 / اوامر شيطان ..... ص : 131

اوامر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 132 / ايوب عليه السلام و شيطان ..... ص : 132

ايّوب عليه السلام و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 132 / برادران شيطان ..... ص : 132

برادران شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 132 / پرستش شيطان ..... ص : 132

پرستش شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 132 / تبذير شيطان ..... ص : 132

تبذير شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 132 / تبرى شيطان ..... ص : 132

تبرّى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 133 / تبليغات شيطان ..... ص : 133

تبليغات شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 134 / تزيين شيطان ..... ص : 134

تزيين شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 135 / تسخير شيطان ..... ص : 135

تسخير شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 135 / تشبيه به شيطان ..... ص : 135

تشبيه به شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 135 / تعدد شيطانها ..... ص : 135

تعدّد شيطانها

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 136 / تكليف شيطان ..... ص : 136

تكليف شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 137 / تهديدهاى شيطان ..... ص : 137

تهديدهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 137 / جدال شيطان ..... ص : 137

جدال شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 137 / جسمانيت شيطان ..... ص : 137

جسمانيّت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 137 / جنگ‏افروزى شيطان ..... ص : 137

جنگ‏افروزى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 137 / حزب شيطان ..... ص : 137

حزب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 138 / حسابرسى شيطان ..... ص : 138

حسابرسى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 138 / حشر شيطان ..... ص : 138

حشر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 138 / حوا عليها السلام و شيطان ..... ص : 138

حوا عليها السلام و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 138 / خداشناسى شيطان ..... ص : 138

خداشناسى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 138 / خلقت شيطان ..... ص : 138

خلقت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 138 / خوف شيطان ..... ص : 138

خوف شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 139 / دامهاى شيطان ..... ص : 139

دامهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 139 / دروغگويى شيطان ..... ص : 139

دروغگويى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 139 / دشمنى شيطان ..... ص : 139

دشمنى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 140 / دعوتهاى شيطان ..... ص : 140

دعوتهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 141 / دوستان شيطان ..... ص : 141

دوستان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 141 / دوستى با شيطان ..... ص : 141

دوستى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 142 / ذلت شيطان ..... ص : 142

ذلّت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 142 / رجم شيطان ..... ص : 142

رجم شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 142 / رهبرى شيطان ..... ص : 142

رهبرى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 142 / زشتى شيطان ..... ص : 142

زشتى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 142 / سپاه شيطان ..... ص : 142

سپاه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 142 / سر شيطان ..... ص : 142

سر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 143 / سلطه شيطان ..... ص : 143

سلطه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 143 / زمينه‏هاى سلطه شيطان ..... ص : 143

زمينه‏هاى سلطه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 143 / 2. اطاعت از شيطان ..... ص : 143

2. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 143 / محدوده سلطه شيطان ..... ص : 143

محدوده سلطه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 144 / موانع سلطه شيطان ..... ص : 144

موانع سلطه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 144 / سوگند شيطان ..... ص : 144

سوگند شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 144 / شبهه‏افكنى شيطان ..... ص : 144

شبهه‏افكنى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 144 / شرارت شيطان ..... ص : 144

شرارت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 145 / شناخت شيطان ..... ص : 145

شناخت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 145 / شومى شيطان ..... ص : 145

شومى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 145 / شيطان در جهنم ..... ص : 145

شيطان‏ در جهنّم‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 145 / شيطان در غزوه بدر ..... ص : 145

شيطان‏ در غزوه بدر

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 146 / شيطان در قيامت ..... ص : 146

شيطان‏ در قيامت‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 147 / شيطان زده ..... ص : 147

شيطان‏ زده‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 147 / شيطان و آدم عليه السلام ..... ص : 147

شيطان‏ و آدم عليه السلام‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 147 / شيطان و آسمان ..... ص : 147

شيطان‏ و آسمان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 147 / شيطان و آيات خدا ..... ص : 147

شيطان‏ و آيات خدا

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 147 / شيطان و اذن خدا ..... ص : 147

شيطان‏ و اذن خدا

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 148 / شيطان و امتها ..... ص : 148

شيطان‏ و امّتها

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 148 / شيطان و امور مخفى ..... ص : 148

شيطان‏ و امور مخفى‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 148 / شيطان و انبيا ..... ص : 148

شيطان‏ و انبيا

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 149 / شيطان و انسان ..... ص : 149

شيطان‏ و انسان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 150 / شيطان و ايوب عليه السلام ..... ص : 150

شيطان‏ و ايّوب عليه السلام‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 150 / شيطان و برادران يوسف ..... ص : 150

شيطان‏ و برادران يوسف‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 151 / شيطان و برصيصاى عابد ..... ص : 151

شيطان‏ و برصيصاى عابد

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 151 / شيطان و بلعم باعورا ..... ص : 151

شيطان‏ و بلعم باعورا

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 151 / شيطان و پليدى ..... ص : 151

شيطان‏ و پليدى‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 151 / شيطان و دروغگو ..... ص : 151

شيطان‏ و دروغگو

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 151 / شيطان و ساقى پادشاه مصر ..... ص : 151

شيطان‏ و ساقى پادشاه مصر

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 151 / شيطان و سحر ..... ص : 151

شيطان‏ و سحر

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 152 / شيطان و طاغوت ..... ص : 152

شيطان‏ و طاغوت‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 153 / شيطان و قرآن ..... ص : 153

شيطان‏ و قرآن‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 154 / شيطان و قوم ثمود ..... ص : 154

شيطان‏ و قوم ثمود

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 154 / شيطان و قوم سبأ ..... ص : 154

شيطان‏ و قوم سبأ

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 154 / شيطان و قوم عاد ..... ص : 154

شيطان‏ و قوم عاد

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 154 / شيطان و كافران ..... ص : 154

شيطان‏ و كافران‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 154 / شيطان و گناه‏كاران ..... ص : 154

شيطان‏ و گناه‏كاران‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 154 / شيطان و متقين ..... ص : 154

شيطان‏ و متّقين‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 154 / شيطان و مشركان ..... ص : 154

شيطان‏ و مشركان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 156 / شيطان و مشيت خدا ..... ص : 156

شيطان‏ و مشيّت خدا

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 156 / شيطان و معاد ..... ص : 156

شيطان‏ و معاد

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 156 / شيطان و ملائكه ..... ص : 156

شيطان‏ و ملائكه‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 156 / شيطان و منافقان ..... ص : 156

شيطان‏ و منافقان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 157 / شيطان و مؤمنان ..... ص : 157

شيطان‏ و مؤمنان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 158 / شيطان و وحى ..... ص : 158

شيطان‏ و وحى‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 158 / شيطان و يوسف عليه السلام ..... ص : 158

شيطان‏ و يوسف عليه السلام‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 161 / صفات شيطان ..... ص : 161

صفات شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 162 / ضعف شيطان ..... ص : 162

ضعف شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 162 / طرد شيطان ..... ص : 162

طرد شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 162 / ظلم شيطان ..... ص : 162

ظلم شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 163 / ظهور شيطان ..... ص : 163

ظهور شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 163 / عاقبت شيطان ..... ص : 163

عاقبت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 163 / عجز شيطان ..... ص : 163

عجز شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 163 / عصيان شيطان ..... ص : 163

عصيان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 163 / عقيده شيطان ..... ص : 163

عقيده شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 163 / علم شيطان ..... ص : 163

علم شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 164 / عمر شيطان ..... ص : 164

عمر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 164 / فرار شيطان ..... ص : 164

فرار شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 164 / فرجام شيطان ..... ص : 164

فرجام شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 164 / فريبكارى شيطان ..... ص : 164

فريبكارى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 164 / قدرت شيطان ..... ص : 164

قدرت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 165 / كفران شيطان ..... ص : 165

كفران شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 165 / كيد شيطان ..... ص : 165

كيد شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 165 / كيفر شيطان ..... ص : 165

كيفر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 166 / گفتگوى شيطان ..... ص : 166

گفتگوى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 166 / لعن شيطان ..... ص : 166

لعن شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 166 / مادر مريم و شيطان ..... ص : 166

مادر مريم و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 166 / ماديت شيطان ..... ص : 166

مادّيّت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 167 / مبارزه با شيطان ..... ص : 167

مبارزه با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 167 / محل نزول شيطان ..... ص : 167

محلّ نزول شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 167 / مشركان و شيطان ..... ص : 167

مشركان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 167 / مصونيت از شيطان ..... ص : 167

مصونيّت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 168 / عوامل مصونيت از شيطان ..... ص : 168

عوامل مصونيّت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 168 / مكر شيطان ..... ص : 168

مكر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 169 / منافقان و شيطان ..... ص : 169

منافقان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 169 / موسى عليه السلام و شيطان ..... ص : 169

موسى عليه السلام و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 169 / نامرئى بودن شيطان ..... ص : 169

نامرئى بودن شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 169 / نجات از شيطان ..... ص : 169

نجات از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 169 / نجواهاى شيطان ..... ص : 169

نجواهاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 169 / نزاع با شيطان ..... ص : 169

نزاع با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 170 / نفرت از شيطان ..... ص : 170

نفرت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 170 / نقش شيطان ..... ص : 170

نقش شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 170 / وسوسه‏هاى شيطان ..... ص : 170

وسوسه‏هاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 171 / آثار وسوسه‏هاى شيطان ..... ص : 171

آثار وسوسه‏هاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 171 / زمينه وسوسه‏هاى شيطان ..... ص : 171

زمينه وسوسه‏هاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 171 / نجات از وسوسه‏هاى شيطان ..... ص : 171

نجات از وسوسه‏هاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 171 / وعده‏هاى شيطان ..... ص : 171

وعده‏هاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 172 / ولايت شيطان ..... ص : 172

ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 173 / آثار ولايت شيطان ..... ص : 173

آثار ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 173 / زمينه ولايت شيطان ..... ص : 173

زمينه ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 173 / هبوط شيطان ..... ص : 173

هبوط شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 173 / همنشينى با شيطان ..... ص : 173

همنشينى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 174 / آثار همنشينى با شيطان ..... ص : 174

آثار همنشينى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 174 / 1. تنفر از شيطان ..... ص : 174

1. تنفّر از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 175 / عوامل همنشينى با شيطان ..... ص : 175

عوامل همنشينى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 175 / مصونيت از همنشينى با شيطان ..... ص : 175

مصونيّت از همنشينى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 175 / كيفر همنشينى با شيطان ..... ص : 175

كيفر همنشينى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 175 / يوسف عليه السلام و شيطان ..... ص : 175

يوسف عليه السلام و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 175 / يهود و شيطان ..... ص : 175

يهود و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 408 / 2. اجتناب از اطاعت شيطان ..... ص : 408

2. اجتناب از اطاعت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 432 / 5. شيطان ..... ص : 432

5. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 493 / ضرررسانى شيطان ..... ص : 493

ضرررسانى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 500 / 13. شيطان ..... ص : 500

13. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏18 / 518 / 9. شيطان ..... ص : 518

9. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 54 / 5. شيطان ..... ص : 54

5. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 62 / 13. شيطان ..... ص : 62

13. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 68 / پيروان شيطان ..... ص : 68

پيروان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 100 / 17. پيروان شيطان ..... ص : 100

17. پيروان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 122 / 72. شيطان ..... ص : 122

72. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 149 / طاغوت و شيطان ..... ص : 149

طاغوت و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 155 / 2. شيطان ..... ص : 155

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 240 / 4. رفع وسوسه شيطان ..... ص : 240

4. رفع وسوسه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 336 / 18. پيروان شيطان ..... ص : 336

18. پيروان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 380 / 10. اطاعت از شيطان ..... ص : 380

10. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 385 / 35. پيروى از شيطان ..... ص : 385

35. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 398 / 96. قبول ولايت شيطان ..... ص : 398

96. قبول ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 504 / 28. ممانعت از شيطان ..... ص : 504

28. ممانعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 548 / 4. عبادت شيطان ..... ص : 548

4. عبادت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏19 / 561 / 6. شيطان ..... ص : 561

6. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏20 / 237 / عذاب شيطان ..... ص : 237

عذاب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏20 / 262 / 25. اطاعت از شيطان ..... ص : 262

25. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏20 / 277 / 104. شيطان ..... ص : 277

104. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏20 / 362 / 6. اجتناب از شيطان ..... ص : 362

6. اجتناب از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏20 / 431 / 7. وسوسه‏هاى شيطان ..... ص : 431

7. وسوسه‏هاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 127 / 15. القائات شيطان ..... ص : 127

15. القائات شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 245 / 1. شيطان ..... ص : 245

1. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 266 / 43. نجات از نفوذ شيطان ..... ص : 266

43. نجات از نفوذ شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 301 / 1. اجتناب از عبادت شيطان ..... ص : 301

1. اجتناب از عبادت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 309 / 2. اجتناب از عبادت شيطان ..... ص : 309

2. اجتناب از عبادت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 389 / 3. تزيين شيطان ..... ص : 389

3. تزيين شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 390 / 8. شيطان ..... ص : 390

8. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 410 / 3. اطاعت از شيطان ..... ص : 410

3. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 443 / 9. همراهى با شيطان ..... ص : 443

9. همراهى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 445 / 14. شيطان ..... ص : 445

14. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏21 / 489 / غواصى شيطانها ..... ص : 489

غوّاصى شيطانها

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 77 / 2. شيطان ..... ص : 77

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 85 / 3. شيطان ..... ص : 85

3. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 210 / فساد شيطان ..... ص : 210

فساد شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 211 / زمينه‏هاى فساد شيطان ..... ص : 211

زمينه‏هاى فساد شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 225 / 11. شيطان ..... ص : 225

11. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 273 / شيطان و فطرت ..... ص : 273

شيطان‏ و فطرت‏

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 376 / 5. اطاعت از شيطان ..... ص : 376

5. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 419 / قبيله شيطان ..... ص : 419

قبيله شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏22 / 565 / قدرت شيطان ..... ص : 565

قدرت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 95 / 2. شيطان ..... ص : 95

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 153 / شيطان و قرآن ..... ص : 153

شيطان‏ و قرآن‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 251 / 22. نفوذ شيطان ..... ص : 251

22. نفوذ شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 297 / قسم شيطان ..... ص : 297

قسم شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 370 / 26. عذاب پيروان شيطان ..... ص : 370

26. عذاب پيروان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 370 / 28. عذاب شيطان ..... ص : 370

28. عذاب شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 371 / 35. گمراهى پيروان شيطان ..... ص : 371

35. گمراهى پيروان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏23 / 589 / شيطان در قيامت ..... ص : 589

شيطان‏ در قيامت‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 224 / روابط كافران با شيطان ..... ص : 224

روابط كافران با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 378 / كمين شيطان ..... ص : 378

كمين شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 379 / رهايى از كمين شيطان ..... ص : 379

رهايى از كمين شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 379 / عوامل رهايى از كمين شيطان ..... ص : 379

عوامل رهايى از كمين شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 380 / سقوط در كمين شيطان ..... ص : 380

سقوط در كمين شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 380 / عوامل سقوط در كمين شيطان ..... ص : 380

عوامل سقوط در كمين شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 417 / 2. شيطان ..... ص : 417

2. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 469 / 7. اطاعت از شيطان ..... ص : 469

7. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 484 / 81. نفوذ شيطان ..... ص : 484

81. نفوذ شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 509 / 24. شيطان ..... ص : 509

24. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 544 / گناهكاران و شيطان ..... ص : 544

گناهكاران و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 552 / 29. شيطان ..... ص : 552

29. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏24 / 570 / 35. پيروى از شيطان ..... ص : 570

35. پيروى از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏25 / 146 / 1. اطاعت از شيطان ..... ص : 146

1. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏25 / 340 / شيطان و مال ..... ص : 340

شيطان‏ و مال‏

فرهنگ قرآن / ج‏26 / 66 / 1. اطاعت از شيطان ..... ص : 66

1. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏26 / 191 / 11. مصونيت از شيطان ..... ص : 191

11. مصونيّت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏27 / 150 / 3. از شيطان ..... ص : 150

3. از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏28 / 195 / مرگ شيطان ..... ص : 195

مرگ شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏29 / 70 / 4. شيطان ..... ص : 70

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏29 / 78 / مكر شيطان ..... ص : 78

مكر شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏29 / 141 / 7. اطاعت از شيطان ..... ص : 141

7. اطاعت از شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏29 / 160 / 26. شيطان ..... ص : 160

26. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏29 / 607 / مؤمنان و شيطان ..... ص : 607

مؤمنان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏30 / 234 / مؤمنان و شيطان ..... ص : 234

مؤمنان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏30 / 412 / نجواى شيطان ..... ص : 412

نجواى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏30 / 428 / 42. همنشينى با شيطان ..... ص : 428

42. همنشينى با شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏30 / 438 / 30. همنشينان شيطان ..... ص : 438

30. همنشينان شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏31 / 115 / 7. شيطان ..... ص : 115

7. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏31 / 141 / شيطان و منافقان ..... ص : 141

شيطان‏ و منافقان‏

فرهنگ قرآن / ج‏31 / 151 / 3. شيطان ..... ص : 151

3. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏31 / 228 / منافقان و شيطان ..... ص : 228

منافقان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏31 / 438 / شيطان و نماز ..... ص : 438

شيطان‏ و نماز

فرهنگ قرآن / ج‏31 / 450 / 4. شيطان ..... ص : 450

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏31 / 543 / 3. پيروى شيطان ..... ص : 543

3. پيروى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 298 / 10. شيطان ..... ص : 298

10. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 301 / 4. شيطان ..... ص : 301

4. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 302 / وسوسه شيطان ..... ص : 302

وسوسه شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 377 / وعده‏هاى شيطان ..... ص : 377

وعده‏هاى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 427 / ولايت شيطان ..... ص : 427

ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 429 / پذيرش ولايت شيطان ..... ص : 429

پذيرش ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 429 / آثار پذيرش ولايت شيطان ..... ص : 429

آثار پذيرش ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 430 / زمينه‏هاى پذيرش ولايت شيطان ..... ص : 430

زمينه‏هاى پذيرش ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 430 / كيفر پذيرش ولايت شيطان ..... ص : 430

كيفر پذيرش ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 431 / موانع ولايت شيطان ..... ص : 431

موانع ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏32 / 527 / هامان و شيطان ..... ص : 527

هامان و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 65 / 78. ادعا و پندار پذيرندگان ولايت شيطان به هدايت يافتگى خود: ..... ص : 65

78. ادّعا و پندار پذيرندگان ولايت شيطان‏ به هدايت يافتگى خود:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 94 / 12. تزيين شيطان ..... ص : 94

12. تزيين شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 94 / 237. تزيين اعمال به وسيله شيطان، مانع محروم شدن بلقيس و قوم وى از ره يابى به هدايت: ..... ص : 94

237. تزيين اعمال به وسيله شيطان‏، مانع محروم شدن بلقيس و قوم وى از ره يابى به هدايت:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 97 / 25. شيطان ..... ص : 97

25. شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 97 / 250. شيطان، از موانع هدايت انسانها: ..... ص : 97

250. شيطان‏، از موانع هدايت انسانها:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 101 / 47. ولايت شيطان ..... ص : 101

47. ولايت شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 101 / 275. پذيرش ولايت شيطان، سبب منع هدايت الهى: ..... ص : 101

275. پذيرش ولايت شيطان‏، سبب منع هدايت الهى:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 104 / 291. هدايت پيروان شيطان به دوزخ، از سوى او: ..... ص : 104

291. هدايت پيروان شيطان‏ به دوزخ، از سوى او:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 134 / 14. گزارش هدهد به سليمان عليه السلام درباره فريفته شيطان بودن پادشاه و پيروان او و دورى آنان از خداپرستى: ..... ص : 134

14. گزارش هدهد به سليمان عليه السلام درباره فريفته شيطان‏ بودن پادشاه و پيروان او و دورى آنان از خداپرستى:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 139 / 39. باور هدهد به فريبكارى شيطان در قبال انسانها: ..... ص : 139

39. باور هدهد به فريبكارى شيطان‏ در قبال انسانها:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 139 / 40. از نظر هدهد، شيطان داراى نقش اساسى در شرك و بت پرستى انسانها: ..... ص : 139

40. از نظر هدهد، شيطان‏ داراى نقش اساسى در شرك و بت پرستى انسانها:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 148 / 8. همراهى شيطان با انسان، موجب ترك احسان به همسايگان: ..... ص : 148

8. همراهى شيطان‏ با انسان، موجب ترك احسان به همسايگان:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 283 / 7. دشمنى شيطان ..... ص : 283

7. دشمنى شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 283 / 221. دشمنى آشكار شيطان با انسان، و واداشتن آنان به مكر و حيله عليه يكديگر، از تعاليم يعقوب عليه السلام: ..... ص : 283

221. دشمنى آشكار شيطان‏ با انسان، و واداشتن آنان به مكر و حيله عليه يكديگر، از تعاليم يعقوب عليه السلام:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 289 / 264. دشمنى آشكار شيطان با انسان، و واداشتن آنان به مكر و حيله عليه يكديگر، از پندهاى يعقوب عليه السلام به يوسف عليه السلام: ..... ص : 289

264. دشمنى آشكار شيطان‏ با انسان، و واداشتن آنان به مكر و حيله عليه يكديگر، از پندهاى يعقوب عليه السلام به يوسف عليه السلام:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 365 / 2. افساد شيطان ..... ص : 365

2. افساد شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 365 / 357. افساد شيطان در روابط خانوادگى، از آموزه‏هاى يوسف عليه السلام: ..... ص : 365

357. افساد شيطان‏ در روابط خانوادگى، از آموزه‏هاى يوسف عليه السلام:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 387 / 494. ادب يوسف عليه السلام در برخورد با برادران خويش و نسبت دادن افساد و دشمنى بين برادران و شخص خود، به شيطان: ..... ص : 387

494. ادب يوسف عليه السلام در برخورد با برادران خويش و نسبت دادن افساد و دشمنى بين برادران و شخص خود، به شيطان‏:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 413 / 644. هشدار يعقوب عليه السلام به يوسف عليه السلام، از دشمنى شيطان با انسان: ..... ص : 413

644. هشدار يعقوب عليه السلام به يوسف عليه السلام، از دشمنى شيطان‏ با انسان:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 418 / 669. شيطان، سبب غفلت همبند يوسف عليه السلام از يادآورى حبس آن حضرت نزد صاحبش و باقى ماندن يوسف عليه السلام در زندان، به مدت چند سال ديگر: ..... ص : 418

669. شيطان‏، سبب غفلت همبند يوسف عليه السلام از يادآورى حبس آن حضرت نزد صاحبش و باقى ماندن يوسف عليه السلام در زندان، به مدت چند سال ديگر:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 425 / يوسف عليه السلام و شيطان ..... ص : 425

يوسف عليه السلام و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 425 / 701. هشدار يعقوب عليه السلام به فرزندش يوسف عليه السلام از دشمنى شيطان نسبت به انسان: ..... ص : 425

701. هشدار يعقوب عليه السلام به فرزندش يوسف عليه السلام از دشمنى شيطان‏ نسبت به انسان:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 425 / 702. شيطان، عامل اصلى افساد و دشمنى بين برادران و يوسف عليه السلام از ديدگاه آن حضرت: ..... ص : 425

702. شيطان‏، عامل اصلى افساد و دشمنى بين برادران و يوسف عليه السلام از ديدگاه آن حضرت:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 427 / 714. يوسف عليه السلام، گزارش دهنده سرگذشت خود براى پدر، مبنى بر آزادى از زندان، كوچ خاندانش از كنعان به مصر و افساد شيطان بين او و برادرانش: ..... ص : 427

714. يوسف عليه السلام، گزارش دهنده سرگذشت خود براى پدر، مبنى بر آزادى از زندان، كوچ خاندانش از كنعان به مصر و افساد شيطان‏ بين او و برادرانش:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 429 / 11. شيطان، عامل فراموشى خاطره و جريان فرار ماهى از ذهن يوشع عليه السلام: ..... ص : 429

11. شيطان‏، عامل فراموشى خاطره و جريان فرار ماهى از ذهن يوشع عليه السلام:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 600 / يهود و شيطان ..... ص : 600

يهود و شيطان‏

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 600 / 855. يهود، ابزار شيطان و تحت تأثير القائات او: ..... ص : 600

855. يهود، ابزار شيطان‏ و تحت تأثير القائات او:

فرهنگ قرآن / ج‏33 / 601 / 856. رويگردانى و ارتداد يهود، با فريب كارى شيطان و آرزوهاى طولانى: ..... ص : 601

856. رويگردانى و ارتداد يهود، با فريب كارى شيطان‏ و آرزوهاى طولانى:

فرهنگ قرآن، اخلاق حميده / ج‏1 / 477 / 3. ب - البته، نجوا كردن و سخنان در گوشى گفتن، از ناحيه شيطان است. ..... ص : 477

3. ب- البتّه، نجوا كردن و سخنان در گوشى گفتن، از ناحيه شيطان‏ است.

فرهنگ قرآن، اخلاق حميده / ج‏1 / 477 / 4. ب - مسلما، شيطان بر مؤمنانى كه بر پروردگارشان توكل مى‏كنند، سلطه‏اى ندارد: ..... ص : 477

4. ب- مسلما، شيطان‏ بر مؤمنانى كه بر پروردگارشان توكّل مى‏كنند، سلطه‏اى ندارد:

قاموس قرآن / ج‏3 / 291 / \* تسلط شيطان \* ..... ص : 291

\* تسلط شيطان‏\*

قاموس قرآن / ج‏4 / 32 / شيطان: ..... ص : 32

شيطان‏: دور شده. متمرد. اين كلمه بصورت مفرد هفتاد بار و بصورت جمع (شياطين) هيجده بار در قرآن مجيد آمده است (المعجم المفهرس) و بررسى در آن از چند جهت لازم است:

قاموس قرآن / ج‏4 / 33 / شيطان از ملائكه است يا از جن؟ ..... ص : 33

شيطان‏ از ملائكه است يا از جن؟

قاموس قرآن / ج‏4 / 34 / حدود تسلط شيطان ..... ص : 34

حدود تسلط شيطان‏

قاموس قرآن / ج‏4 / 36 / حكايت تمرد شيطان ..... ص : 36

حكايت تمرد شيطان‏

قاموس قرآن / ج‏4 / 37 / چرا اين تسلط بشيطان داده شد؟ ..... ص : 37

چرا اين تسلط بشيطان‏ داده شد؟

قاموس قرآن / ج‏4 / 38 / جنود و اولاد شيطان ..... ص : 38

جنود و اولاد شيطان‏

قاموس قرآن / ج‏4 / 39 / لفظ شيطان بانس نيز گفته ميشود. ..... ص : 39

لفظ شيطان‏ بانس نيز گفته ميشود.

نفحات القرآن / ج‏1 / 333 / 1 - من هو الشيطان؟ ..... ص : 333

1- من هو الشيطان‏؟

نفحات القرآن / ج‏6 / 273 / 6 - اتباع الشيطان ..... ص : 273

6- اتباع الشيطان‏

تفسير البيان الصافى لكلام الله الوافى / ج‏5 / 282 / 3 - استحباب الاستعاذة من الشيطان قبل التلاوة ..... ص : 282

3- استحباب الاستعاذة من الشيطان‏ قبل التلاوة

امثال القرآن / 116 / نسبة الجنون إلى الشيطان ..... ص : 116

نسبة الجنون إلى الشيطان‏

امثال القرآن / 467 / 5 - خطى الشيطان و المنافقين واحدة ..... ص : 467

5- خُطى‏ الشيطان‏ و المنافقين واحدة

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏1 / 509 / تعليق على كلمة الشيطان ..... ص : 509

تعليق على كلمة الشيطان‏

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏2 / 555 / تعليق على الأمر بالاستعاذة من نزغات الشيطان و مدى هذه النزغات في النبي صلى الله عليه و سلم و سائر الناس ..... ص : 555

تعليق على الأمر بالاستعاذة من نزغات الشيطان‏ و مدى هذه النزغات في النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و سائر الناس‏

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏4 / 111 / تعليق على جملة و إما ينسينك الشيطان بالنسبة للنبي صلى الله عليه و سلم ..... ص : 111

تعليق على جملة وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ بالنسبة للنبي صلى اللّه عليه و سلم‏

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏5 / 175 / تعليق على آيات‏[سورة النحل(16): آية 98] فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم و ما بعدها إلى آخر الآية[105] ..... ص : 175

تعليق على آيات‏ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ‏ الرَّجِيمِ‏ و ما بعدها إلى آخر الآية [105]

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏5 / 184 / تعليق على الأمر بالاستعاذة من الشيطان في هذه الآيات ..... ص : 184

تعليق على الأمر بالاستعاذة من الشيطان‏ في هذه الآيات‏

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏6 / 500 / تعليق على جملة الذي يتخبطه الشيطان من المس... ..... ص : 500

تعليق على جملة الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِّ ...

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏7 / 249 / تعليق على الآية[سورة آل‏عمران(3): آية 155] إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم(1) الشيطان ببعض ما كسبوا و لقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم(155) ..... ص : 249

تعليق على الآية إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ (1) الشَّيْطانُ‏ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ‏ (155)

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏7 / 274 / تعليق على الآية[سورة آل‏عمران(3): آية 175] إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين(175) و الآيتين التاليتين لها ..... ص : 274

تعليق على الآية إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ‏ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏ (175) و الآيتين التاليتين لها

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏9 / 219 / تعليق على الآية[سورة المائدة(5): آية 90] يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه... إلخ و الآيات الثلاث التي بعدها و ما ينطوي فيها من دلالات و صور و أحكام و تلقين و ما ورد في صددها من أحاديث ..... ص : 219

. تعليق على الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏ فَاجْتَنِبُوهُ ... إلخ و الآيات الثلاث التي بعدها و ما ينطوي فيها من دلالات و صور و أحكام و تلقين و ما ورد في صددها من أحاديث‏

الاساس فى التفسير / ج‏1 / 125 / فصل في الشيطان: ..... ص : 125

فصل في الشيطان‏:

الاساس فى التفسير / ج‏3 / 1316 / 6 - التحريش بين المؤمنين من عمل الشيطان ..... ص : 1316

6- [التحريش بين المؤمنين من عمل الشيطان‏]

الاساس فى التفسير / ج‏6 / 2880 / نقل: لصاحب الظلال حول غواية الشيطان لبني آدم ..... ص : 2880

[نقل: لصاحب الظلال حول غواية الشيطان‏ لبني آدم‏]

الاساس فى التفسير / ج‏6 / 2881 / 2 - سلاح الشيطان التزيين و الإغواء و كيف يتغلب عليه المخلصون ..... ص : 2881

2- [سلاح الشيطان‏ التزيين و الإغواء و كيف يتغلب عليه المخلصون‏]

الاساس فى التفسير / ج‏6 / 2882 / 3 - سلاح ابن آدم ضد الشيطان هو الاستعاذة بالله ..... ص : 2882

3- [سلاح ابن آدم ضد الشيطان‏ هو الاستعاذة باللّه‏]

الاساس فى التفسير / ج‏8 / 4687 / 3 - هل ترمى أجزاء من الكواكب على الشياطين أم يرمى الشيطان بكوكب كامل؟ ..... ص : 4687

3- [هل ترمى أجزاء من الكواكب على الشياطين أم يرمى الشيطان‏ بكوكب كامل؟]

با قرآن در مكه و مدينه / 92 / 17. نفوذ شيطان در همه جا ..... ص : 92

17. نفوذ شيطان‏ در همه جا

با قرآن در مكه و مدينه / 225 / 8. در آيه شريفه شخص مشرك را در شرك ورزيدن و شكار شيطان شدنش را تشبيه به كسى كرده كه از آسمان سقوط مى‏كند ..... ص : 225

8. در آيه شريفه شخص مشرك را در شرك ورزيدن و شكار شيطان‏ شدنش را تشبيه به كسى كرده كه از آسمان سقوط مى‏كند

با قرآن در مكه و مدينه / 247 / 11. عدم تأثير وسوسه شيطان در ابراهيم ..... ص : 247

11. عدم تأثير وسوسه شيطان‏ در ابراهيم‏

با قرآن در مكه و مدينه / 248 / 12. وسوسه مكرر شيطان ..... ص : 248

12. وسوسه مكرر شيطان‏

نور ملكوت قرآن / ج‏2 / 347 / تفسير و توجيهى كه براى«يتخبطه الشيطان من المس» نموده‏اند ..... ص : 347

[تفسير و توجيهى كه براى‏ «يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ‏ مِنَ الْمَسِّ» نموده‏اند]

نور ملكوت قرآن / ج‏2 / 356 / گفتار صاحب تفسير«روح المعانى» درباره مس شيطان، قريب به نظريه علامه است ..... ص : 356

[گفتار صاحب تفسير «روح المعانى» درباره مسّ شيطان‏، قريب به نظريّه علّامه است‏]

نور ملكوت قرآن / ج‏2 / 357 / استشهادات تفسير«روح المعانى» بر تخبط از شيطان و جن‏زدگى ..... ص : 357

[استشهادات تفسير «روح المعانى» بر تخبّط از شيطان‏ و جن‏زدگى‏]

يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ / 136 / 36 - چرا خدا شيطان را آفريد؟ ..... ص : 136

36- چرا خدا شيطان‏ را آفريد؟

يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ / 549 / 143 - مقصود از شيطان در قرآن چيست؟ ..... ص : 549

143- مقصود از شيطان‏ در قرآن چيست؟

الإمام المهدي (عليه السلام) في القرآن و السنة / 208 / رجم الشيطان في عهد المهدي عليه السلام ..... ص : 208

رجم الشيطان‏ في عهد المهديّ عليه السّلام‏

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 266 / (لا يخدعنك الشيطان) ..... ص : 266

(لا يخدعنك الشيطان‏)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 311 / (الشيطان عدو للإنسان) ..... ص : 311

(الشيطان‏ عدو للإنسان)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 406 / (ذكر الله يطرد الشيطان) ..... ص : 406

(ذكر اللّه يطرد الشيطان‏)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 409 / (لا تتخذ الشيطان وليا) ..... ص : 409

(لا تتخذ الشيطان‏ وليا)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 410 / (الشيطان يوم بدر) ..... ص : 410

(الشيطان‏ يوم بدر)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 412 / (عداوة الإنسان و عداوة الشيطان) ..... ص : 412

(عداوة الإنسان و عداوة الشيطان‏)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 432 / (حزب الشيطان) ..... ص : 432

(حزب الشيطان‏)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 432 / (أولياء الشيطان كثيرون) ..... ص : 432

(أولياء الشيطان‏ كثيرون)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 440 / (التحصن من الشيطان) ..... ص : 440

(التحصن من الشيطان‏)

موسوعة القرآن العظيم / ج‏1 / 850 / 713. واحد من كل ألف لله و الباقى للشيطان ..... ص : 850

\*\*\* 713. واحد من كل ألف لله و الباقى للشيطان‏

موسوعة القرآن العظيم / ج‏1 / 850 / 714.«الشيطان» فى العربية و العبرية ..... ص : 850

\*\*\* 714. «الشيطان‏» فى العربية و العبرية

موسوعة القرآن العظيم / ج‏2 / 1803 / 1458 -(نزغ الشيطان) ..... ص : 1803

\*\*\* 1458- (نزغ الشيطان‏)

موسوعة القرآن العظيم / ج‏2 / 1804 / 1459 -(الطائف من الشيطان يمس النفس) ..... ص : 1804

\*\*\* 1459- (الطائف من الشيطان‏ يمسّ النفس)

موسوعة القرآن العظيم / ج‏2 / 1804 / 1460 -(المس من الشيطان) ..... ص : 1804

\*\*\* 1460- (المس من الشيطان‏)

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏1 / 244 / الف. شيطان اصحاب صحيفه ..... ص : 244

الف. شيطانِ‏ اصحاب صحيفه‏

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏1 / 417 / 1. وحشتناك‏ترين روز شيطان ..... ص : 417

1. وحشتناك‏ترين روز شيطان‏

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏1 / 420 / 3. راهكارهاى شيطان در برابر غدير ..... ص : 420

3. راهكارهاى شيطان‏ در برابر غدير

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏1 / 423 / 4. ياران شيطان در غدير ..... ص : 423

4. ياران شيطان‏ در غدير

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏1 / 425 / 5. شيطان از سقيفه تا عاشورا ..... ص : 425

5. شيطان‏ از سقيفه تا عاشورا

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏2 / 249 / بحث چهارم: ارتباط ولايت با شرك شيطان ..... ص : 249

بحث چهارم: ارتباط ولايت با شرك شيطان‏

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏2 / 375 / 1. ياران سفيه و گمراه شيطان در اين امت ..... ص : 375

1. ياران سفيه و گمراه شيطان‏ در اين امت‏

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏3 / 268 / شيطان دست بردار نيست! ..... ص : 268

شيطان‏ دست بردار نيست!

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏3 / 422 / 6. تفسير«استحوذ عليهم الشيطان» ..... ص : 422

6. تفسير «اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ‏»

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏3 / 423 / 7. لعنت بر حزب شيطان ..... ص : 423

7. لعنت بر حزب شيطان‏

مثالهاى زيباى قرآن / ج‏2 / 83 / 2 منظور از«ريح» در آيه، شيطان سركش است. ..... ص : 83

2 منظور از «ريح» در آيه، شيطان‏ سركش است.

مثالهاى زيباى قرآن / ج‏2 / 259 / 5 شيطان و منافقين در يك مسير حركت مى‏كنند! ..... ص : 259

5 شيطان‏ و منافقين در يك مسير حركت مى‏كنند!

أعلام القرآن / 35 / القرآن المجيد و الشيطان ..... ص : 35

القرآن المجيد و الشيطان‏

سيماى صابران در قرآن / 205 / 3. أني مسني الضر و أنت أرحم الراحمين - أني مسني الشيطان بنصب و عذاب ..... ص : 205

3. أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ‏- أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ‏ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏

سوگندهاى پر بار قرآن / 452 / سلطه شيطان چگونه است؟ ..... ص : 452

سلطه شيطان‏ چگونه است؟

سوگندهاى پر بار قرآن / 452 / 1. شيطان ..... ص : 452

1. شيطان‏

قرآن، روانشناسى و علوم تربيتى / 207 / رابطه فراموشى و شيطان ..... ص : 207

رابطه فراموشى و شيطان‏

القصص القرآنى / 44 / و - بيان غواية الشيطان للإنسان ..... ص : 44

[و- بيان غواية الشيطان‏ للإنسان‏]

ارتداد، بازگشت به تاريكى / 95 / 1. شيطان ..... ص : 95

1. شيطان‏

ترجمه قرآن / ج‏1 / 227 / بخش سى و هفتم - خدا بگونه‏يى و شيطان بطورى ديگر وعده ميدهد. ..... ص : 227

بخش سى و هفتم- خدا بگونه‏يى و شيطان‏ بطورى ديگر وعده ميدهد.

ترجمه قرآن / ج‏1 / 485 / بخش دوازدهم - شيطان ميخواهد كه با شراب و قمار ميانتان دشمنى افكند. ..... ص : 485

بخش دوازدهم- شيطان‏ ميخواهد كه با شراب و قمار ميانتان دشمنى افكند.

ترجمه قرآن / ج‏1 / 597 / بخش سوم: شيطان فريبتان ندهد. ..... ص : 597

بخش سوم: شيطان‏ فريبتان ندهد.

گلى از بوستان خدا / متن / 97 / «پيروان شيطان» ..... ص : 97

«پيروان شيطان‏»

گلى از بوستان خدا / متن / 258 / «گفتگوى شيطان و پيروانش در قيامت» ..... ص : 258

«گفتگوى شيطان‏ و پيروانش در قيامت»

گلى از بوستان خدا / متن / 320 / «آدم و وسوسه‏هاى شيطان» ..... ص : 320

«آدم و وسوسه‏هاى شيطان‏»

گلى از بوستان خدا / متن / 332 / «پيروان شيطان» ..... ص : 332

«پيروان شيطان‏»

گلى از بوستان خدا / متن / 348 / «از وسوسه‏هاى شيطان به خدا پناه ببر» ..... ص : 348

«از وسوسه‏هاى شيطان‏ به خدا پناه ببر»

گلى از بوستان خدا / متن / 352 / «به دنبال شيطان نرويد» ..... ص : 352

«به دنبال شيطان‏ نرويد»

گلى از بوستان خدا / متن / 435 / «دنيا و شيطان شما را نفريبد» ..... ص : 435

«دنيا و شيطان‏ شما را نفريبد»

گلى از بوستان خدا / متن / 457 / «آدم و شيطان» ..... ص : 457

«آدم و شيطان‏»

گلى از بوستان خدا / متن / 492 / «همنشين شيطان» ..... ص : 492

«همنشين شيطان‏»

عصمة الأنبياء في القرآن الكريم / 80 / 2. ما معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسل؟ ..... ص : 80

2. ما معنى إلقاء الشيطان‏ في أُمنية الرسل؟

عصمة الأنبياء في القرآن الكريم / 82 / 3. ما معنى نسخه سبحانه ما يلقيه الشيطان؟ ..... ص : 82

3. ما معنى نسخه سبحانه ما يلقيه الشيطان‏؟

عصمة الأنبياء في القرآن الكريم / 100 / 2. ما معنى وسوسة الشيطان لآدم؟ ..... ص : 100

2. ما معنى وسوسة الشيطان‏ لآدم؟

عصمة الأنبياء في القرآن الكريم / 102 / 3. ما ذا يراد من قوله:«فأزلهما الشيطان» ..... ص : 102

3. ما ذا يراد من قوله: «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ‏»

عصمة الأنبياء في القرآن الكريم / 186 / 8 عصمة أيوب - عليه السلام - و مس الشيطان له بعذاب ..... ص : 186

8 عصمة أيوب‏- عليه السَّلام- و مسّ الشيطان‏ له بعذاب‏

عصمة الأنبياء في القرآن الكريم / 189 / تفسير قوله:«مسني الشيطان» ..... ص : 189

تفسير قوله: «مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ‏»

نرم افزار نور السیره 2 (تاریخ)

در نرم افزار نور السیره در منابع تاریخی هم مطالب زیادی وجود داشت که بخاطر حجم بالای فایل نیاوردم در این نرم افزار یک بخش پژوهشی دارد که تمام مطالب مربوط به ابلیس و شیطان تحقیق شده است و قابل مشاهده است مراجعه نمایید.

1. ( 4) كهف( 18) آيه 50. [↑](#footnote-ref-1)
2. ( 5) ص( 38) آيه 76. [↑](#footnote-ref-2)
3. ( 6) بقره( 2) آيه 36. [↑](#footnote-ref-3)
4. ( 7) صحاح‏اللغة؛ مقاييس‏اللغة. [↑](#footnote-ref-4)
5. ( 1)« دحر» به معناى طرد و دور كردن است.( مفردات راغب) و مرجع ضمير« منها» بنابريك احتمال جنّت است. [↑](#footnote-ref-5)
6. ( 2) مرجع ضمير را در« منها»، سماوات، ملائكه، منزلت رفيع و بهشت، دانسته‏اند؛ برداشت فوق، براساس احتمال اخير است.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-6)
7. ( 3) همان. [↑](#footnote-ref-7)
8. ( 1)« ان تكونا ...» به تقدير« كراهية ...» مفعولٌ‏له براى« ما نهاكما» است. بنابراين، معناى آيه چنين مى‏شود:« خداوند، ازآن‏رو شما را از خوردن ثمره آن درخت باز داشت كه فرشته نشويد و يا جاودانه نگرديد.»( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-8)
9. ( 1)« دلّى» در لغت به معناى تطميع آمده است.( لسان‏العرب) [↑](#footnote-ref-9)
10. ( 2)« دلّى» در لغت، به معناى از بالا به پايين آوردن نيز آمده است.( لسان‏العرب) [↑](#footnote-ref-10)
11. ( 1) از جمله« فسجدوا الا ابليس» بروشنى برمى‏آيد كه ابليس بر آدم( ع) سجده نكرد. بنابراين، جمله« لم يكن» از سوره اعراف آيه 11 و« لم‏اكن» در اين آيه اشاره به اين حقيقت دارد كه سجده نكردن وى، مقطعى و به دليل شرايط خاص نبوده است؛ بلكه نهاد وى اين عمل را برنمى‏تافت. [↑](#footnote-ref-11)
12. ( 1) جمله« و قال الشيطان» عطف بر« و قال الضعفاء ...» است و نشانه استمرار جدال ميان آنان است. ناگفته نماند كه منظور از شيطان در اين آيه- به گفته مفسّران- ابليس است.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-12)
13. ( 2) از نسبت دادن افعال« ابى‏» و« استكبر» به ابليس و اعتراف به سجده نكردن« لم اكن لاسجد ...» و سرزنش وى به جهت تمرّد از فرمان الهى، استفاده مى‏شود كه ابليس مختار است. [↑](#footnote-ref-13)
14. ( 1) طبق يك احتمال تفسيرى، مقصود از« كان من ...» اين است كه ابليس قبل از تمرد از سجده كافر بوده نه اين كه پس از امتناع از سجده كافر شده باشد.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-14)
15. ( 1) در روايتى از امام على( ع) نقل شده كه مقصود آنان رييس ابليس‏ها و قابيل، فرزند آدم است.( مجمع‏البيان؛ نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-15)
16. ( 1) برخى معتقدند منظور از« بصوتك» آهنگهاى باطل مانند غنا و صداهاى دعوت‏كننده به فساد مى‏باشد.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-16)
17. ( 1) در روايتى از امام صادق( ع) آمده است:« ... وجه پنجم از كفر، كفر برائت است كه خداوند بيزارى جستن ابليس را از پيروانش در قيامت يادآور مى‏شود.»( كافى، ج 2، ص 390، ح 1؛ نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-17)
18. ( 1)« كبكبوا» از« كبكبه» به معناى سقوط از لب پرتگاه است.( مفردات راغب) [↑](#footnote-ref-18)
19. ( 2) سواره‏نظام( سپاه سواره) كنايه از اقدامهاى سريع ابليس به وسيله ايادى خود، و منظور از سپاه پياده، اقدامهاى آهسته و تدريجى اعوان و انصار او است. [↑](#footnote-ref-19)
20. ( 1) نفى سلطه در اين‏جا به معناى عدم توانايى بر اجبار است. ازاين‏رو با آياتى كه بر نوعى سلطه بر انسان‏ها دلالت مى‏كنند، منافات ندارد. [↑](#footnote-ref-20)
21. ( 1) به قرينه آيه بعد، منظور از« شيطان مريد» ابليس است. [↑](#footnote-ref-21)
22. ( 2) لام در اين آيات به معناى قسم است. [↑](#footnote-ref-22)
23. هاشمى رفسنجانى، اكبر، فرهنگ قرآن، 33جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش. [↑](#footnote-ref-23)
24. ( 1) منظور از« صوت» در اين‏جا دعوت‏ها و وسوسه‏هاى شيطان و يا آهنگهاى باطل مانند غنا مى‏باشد.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-24)
25. ( 2) تعبير« و لقد صدقّ ... ظنّه» نشانگر اين است كه در بدو امر چنين تصديقى براى او وجود نداشت و صرفا حدس و گمان بوده است. [↑](#footnote-ref-25)
26. ( 3) نام نبردن از تمامى جهات ششگانه- همانند فوق و تحت- شايد اشاره به اين باشد كه ابليس نمى‏تواند تمامى راه‏هاى سعادت را بر آدميان سدّ كند. [↑](#footnote-ref-26)
27. ( 1) به قرينه آيه بعد، منظور از« شيطان مريد» ابليس است. [↑](#footnote-ref-27)
28. ( 2) بنابراين‏كه« كان» به معناى« صار» باشد.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-28)
29. ( 3) در مرجع ضمير« منها» چندين احتمال ذكر شده است: سماوات، ملائكه، جنّت و منزلت رفيع. برداشت، براساس احتمال اخير است.( مجمع‏البيان، ذيل آيه). [↑](#footnote-ref-29)
30. ( 4) فرق« استكبار» و« تكبّر» در اين است كه استكبار، طلب كبر است بدون استحقاق امّا تكبّر گاهى از روى استحقاق است ولذا درباره خدا گفته مى‏شود: المتكبّر اما اطلاق المستكبر بر خدا صحيح نيست.( معجم الفروق اللغويّة) [↑](#footnote-ref-30)
31. ( 5) فرق« استكبار» و« تكبّر» در اين است كه استكبار، طلب كبر است بدون استحقاق امّا تكبّر گاهى از روى استحقاق است ولذا درباره خدا گفته مى‏شود: المتكبّر اما اطلاق المستكبر بر خدا صحيح نيست.( معجم الفروق اللغويّة) [↑](#footnote-ref-31)
32. ( 1) از« لئن اخّرتنى» استفاده مى‏شود كه ابليس مى‏دانسته است كه مرگى وجود دارد و عمر او روزى به پايان خواهد رسيد. [↑](#footnote-ref-32)
33. ( 1) برداشت فوق بر اين اساس است كه« كان» به معناى« صار» باشد.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-33)
34. ( 2) بنابراين‏كه« كان» بر زمان گذشته دلالت كند برداشت صورت گرفته است.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-34)
35. ( 3) بنابراين‏كه ضمير« منها» به منزلت رفيع برگردد برداشت صورت گرفته است.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-35)
36. ( 4) با توجّه به سياق، منظور از« شيطان مَريد» ابليس است. [↑](#footnote-ref-36)
37. ( 1) در حديثى از امام على‏النقى( ع) آمده است كه معناى« رجيم»، رانده شدن شيطان با لعن است و اين‏كه هيچ مؤمنى از او ياد نمى‏كند مگر آن‏كه او را لعن كند.( معانى‏الاخبار، ص 139، ح 1، ب 72؛ نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-37)
38. ( 2) در روايتى از امام صادق( ع) آمده است كه منظور از« وقت معلوم» روزى است كه در صور دميده مى‏شود و ابليس ميان نفخ اول و دوم مى‏ميرد.( علل‏الشرايع، ج 2، ص 402، ح 2، ب 142؛ نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-38)
39. ( 1) با توجّه به مرجع ضمير« إليه» در آيه، فقط آدم( ع) وسوسه شده است؛ ولى سياق آيات، و ساير آيات قرآن، از جمله آيه 20 اعراف، نشان مى‏دهد كه وسوسه ابليس به حوّا هم مربوط مى‏شده است. [↑](#footnote-ref-39)
40. ( 1)« هبوط» در لغت، به معناى سرازير شدن با فشار است، و وقتى درباره انسان به‏كار مى‏رود، به معناى استخفاف او است.( مفردات راغب) [↑](#footnote-ref-40)
41. ( 1) در مرجع ضمير« منها» چندين احتمال ذكر شده است: سموات، ملائكه، جنّت و منزلت رفيع( مجمع‏البيان؛ الميزان، ذيل آيه) برداشت، براساس احتمال اخير است و احتمال دارد تكرار چهارگانه سقوط ابليس، هر يك به دليل گناهى باشد كه مرتكب شده است: نخست از فرمان خداوند به سجده بر آدم( ع) سرپيچى كرد؛ آن‏گاه تمرّدش را با اظهار برترى خويش بر آدم( ع) توجيه كرد؛ پس از آن، تصميم خويش را به اغواگرى تمامى آدميان اعلام داشت، و سرانجام آدم( ع) و حوّا( ع) را به پاى شجره ممنوعه كشاند و با دروغ و نيرنگ آنان را به خوردن از آن شجره ترغيب كرد. [↑](#footnote-ref-41)
42. ( 2) در مرجع ضمير« منها» چندين احتمال ذكر شده است: سموات، ملائكه، جنّت و منزلت رفيع( مجمع‏البيان؛ الميزان، ذيل آيه) برداشت، براساس احتمال اخير است و احتمال دارد تكرار چهارگانه سقوط ابليس، هر يك به دليل گناهى باشد كه مرتكب شده است: نخست از فرمان خداوند به سجده بر آدم( ع) سرپيچى كرد؛ آن‏گاه تمرّدش را با اظهار برترى خويش بر آدم( ع) توجيه كرد؛ پس از آن، تصميم خويش را به اغواگرى تمامى آدميان اعلام داشت، و سرانجام آدم( ع) و حوّا( ع) را به پاى شجره ممنوعه كشاند و با دروغ و نيرنگ آنان را به خوردن از آن شجره ترغيب كرد [↑](#footnote-ref-42)
43. ( 3) همان. [↑](#footnote-ref-43)
44. ( 4) بنابراين‏كه ضمير« منها» به مقام و منزلت رفيع برگردد برداشت فوق صورت گرفته است. [↑](#footnote-ref-44)
45. ( 2). المصباح، ج 1-/ 2، ص 313،« شطن»؛ مفردات، ص 454،« شطن». [↑](#footnote-ref-45)
46. ( 1).« نزغ» به معناى وارد شدن در كارى براى افساد و اخلال در آن است.( مفردات، ص 798،« نزغ») [↑](#footnote-ref-46)
47. ( 1). در مورد آيه بايد كلمه‏اى در تقدير گرفت كه براى« انصاب»، عبادت است.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 370) [↑](#footnote-ref-47)
48. ( 1). آيات ياد شده درباره عمل نفاق‏گونه« نعيم‏بن‏مسعود» است كه از طرف ابوسفيان مأمور شد در دل مسلمانان ايجاد ترس كرده، آنان را از شركت در جنگ با مشركان بازدارد.( مجمع‏البيان، ج 1-/ 2، ص 888 و 890؛ الكشّاف، ج 1، ص 443) [↑](#footnote-ref-48)
49. ( 2). بدان احتمال كه مقصود از« هذا من عمل الشّيطان» دشمنى و نزاع سبطى و قبطى باشد.( الميزان، ج 16، ص 18) [↑](#footnote-ref-49)
50. ( 1). جمله« إنّه سميع عليم» در مقام تعليل براى كلام قبلى و مفيد برداشت ياد شده است. [↑](#footnote-ref-50)
51. ( 1). مقصود آيه، بلعم‏بن‏باعورا از علماى بنى‏اسرائيل بود كه معلومات برخى كتابهاى الهى را دارا بود.( الكشّاف، ج 2، ص 178) [↑](#footnote-ref-51)
52. ( 1). مقصود از عبادت شيطان، پيروى از اوست.( مجمع‏البيان، ج 5-/ 6، ص 797) [↑](#footnote-ref-52)
53. ( 2). مقصود از« أبيه» آزر است كه مجازاً پدر ناميده شده است.( الجوهرالثّمين، ج 4، ص 121) [↑](#footnote-ref-53)
54. ( 1). در روايتى از امام صادق عليه السلام« خلق اللّه» به دين خداتفسير شده است.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 173) [↑](#footnote-ref-54)
55. هاشمى رفسنجانى، اكبر، فرهنگ قرآن، 33جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش. [↑](#footnote-ref-55)
56. ( 1).« قرين» به معناى همنشين و دوستى است كه از آن پيروى شود.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 74؛ التّفسير المنير، ج 5، ص 63) [↑](#footnote-ref-56)
57. ( 1). بنا بر اينكه ضمير« إخوانهم» به« الشّيطان» در آيه قبل‏برگردد كه از تقابل آن با ضمير« اتّقوا» استفاده مى‏شود كه مقصود از« إخوانهم» برادران بى‏تقواى شياطين است.( الكشّاف، ج 2، ص 191؛ مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 790) [↑](#footnote-ref-57)
58. ( 2). آيه اشاره است به بلعم‏بن‏باعورا كه از علماى‏بنى‏اسرائيل است.( الكشّاف، ج 2، ص 178) [↑](#footnote-ref-58)
59. ( 1). بنابراين احتمال كه جمله« هل ينظرون» براى تهديد پيروان شيطان باشد.( مجمع‏البيان، ج 1-/ 2، ص 538) [↑](#footnote-ref-59)
60. هاشمى رفسنجانى، اكبر، فرهنگ قرآن، 33جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش. [↑](#footnote-ref-60)
61. ( 1). در تفسير اين آيات، گفته شده كه از موارد فضل خدا، توفيق است.( الكشّاف، ج 1، ص 541-/ 542) [↑](#footnote-ref-61)
62. ( 1). ضمير« إنّهم» به شياطين برمى‏گردد و« يحسبون» مى‏فهماند كه پيروان شيطان خيال مى‏كنند به راه حق هدايت شده‏اند.( الميزان، ج 18، ص 102؛ روح‏المعانى، ج 14، جزء 25، ص 125-/ 126) [↑](#footnote-ref-62)
63. ( 2). ضمير« إخوانهم» به شيطان برمى‏گردد و مقصود از« إخوانهم» برادران بى‏تقواى شيطانها است.( الكشّاف، ج 2، ص 191؛ مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 790) [↑](#footnote-ref-63)
64. ( 1). بر اين اساس كه منظور از« قرينه»، شيطان باشد.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 220؛ روح‏المعانى، ج 14، جزء 26، ص 280) جمله« ما أطغيته» مى‏فهماند كار شيطان دعوت است، نه اكراه بر ضلالت و طغيانگرى. [↑](#footnote-ref-64)
65. ( 1). آيه مذكور درباره جنگ بدر است.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 843) [↑](#footnote-ref-65)
66. ( 2). بر اساس اين قول كه آيه، ناظر به دعوت شيطان در جنگ بدر باشد.( همان، ج 9-/ 10، ص 398) [↑](#footnote-ref-66)
67. ( 3).« سَوَّل» ممكن است به معناى سَهَّل باشد( الكشّاف، ج 4، ص 326) كه شيطان با هموار كردن راه كفر، به مرتدّان كمك مى‏كند. [↑](#footnote-ref-67)
68. ( 4). مقصود از« إخوانهم»، اخوان شياطين‏اند كه بى‏تقوامى‏باشند و« يمدّونهم» يعنى به آنان كمك مى‏كنند.( همان، ج 2، ص 191) [↑](#footnote-ref-68)
69. ( 1). منظور از« إنّى كفرت ...» اين است كه شيطان از شريك‏قرار گرفتن خود به وسيله مشركان در دنيا بيزارى مى‏جويد.( الميزان، ج 12، ص 48) [↑](#footnote-ref-69)
70. ( 2). منظور از« ما لاترون» ملائكه امداد در جنگ بدر است.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 843؛ الكشّاف، ج 2، ص 228) [↑](#footnote-ref-70)
71. ( 1). بر اين اساس كه منظور از انسان، كلّى و اظهار برائت شيطان، در روز قيامت باشد.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 397) [↑](#footnote-ref-71)
72. ( 2). برداشت بر اساس قولى است كه آيه، مربوط به جنگ بدر باشد.( همان، ص 398) [↑](#footnote-ref-72)
73. ( 3). از ابن‏عبّاس روايت شده كه آيه شريفه ناظر به گمراه شدن عابدى از بنى‏اسرائيل به نام برصيصا و كافر شدنش با سجده بر ابليس است.( همان، ص 397؛ روح‏المعانى، ج 15، جزء 28، ص 86) [↑](#footnote-ref-73)
74. ( 4). بر اين اساس كه منظور از« كفرت» اظهار تبرّى و« إنّ الظّالمين ...» با توجّه به سياق آيه، دنباله سخن شيطان باشد.( الميزان، ج 12، ص 48-/ 49) [↑](#footnote-ref-74)
75. ( 1).« زخرف القول» به كلام آراسته مى‏گويند.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 543 و 545) [↑](#footnote-ref-75)
76. ( 2). آيه، مربوط به جنگ بدر است.( همان، ص 843؛ الكشّاف، ج 2، ص 227) و از مصاديق« أعمالهم»، جنگ و لشكركشى است. [↑](#footnote-ref-76)
77. ( 1). به قرينه آيات قبل، فاعل« زيّن» شيطان است. [↑](#footnote-ref-77)
78. ( 2).« تسويل»، زيبا و نيكو جلوه دادن خواسته‏هاى زشت‏نفس است.( مفردات، ص 437،« سول») [↑](#footnote-ref-78)
79. ( 3). مقصود از« إخوانهم» يهود بنى‏نضير است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 395) [↑](#footnote-ref-79)
80. ( 1). مقصود از« أكثرهم»، طبق يك احتمال، شياطين است.( مجمع‏البيان، ج 7-/ 8، ص 325) [↑](#footnote-ref-80)
81. ( 2). مقصود از« أنّكم» شياطين و همنشينان آنها است.( هممان، ج 9-/ 10، ص 74؛ روح‏المعانى، ج 14، جزء 25، ص 128) [↑](#footnote-ref-81)
82. ( 3). منظور از« قرينه» بر اساس يك قول، شيطان است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 220؛ روح‏المعانى، ج 14، جزء 26، ص 278) [↑](#footnote-ref-82)
83. ( 1). برداشت از آيات ياد شده، با توجّه به اين نكته است كه عذاب و كيفر شدن شيطان، دليل مكلّف بودن و نشانه آزاد و مختار بودن اوست. [↑](#footnote-ref-83)
84. هاشمى رفسنجانى، اكبر، فرهنگ قرآن، 33جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش. [↑](#footnote-ref-84)
85. ( 2). منظور از« قرينه»، بر اساس يك قول، شيطان است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 220؛ روح‏المعانى، ج 14، جزء 26، ص 278) [↑](#footnote-ref-85)
86. ( 3). آيه درباره جنگ بدر است كه شيطان، وعده كمك به‏كافران مكّه داده بود.( الكشّاف، ج 2، ص 227) [↑](#footnote-ref-86)
87. ( 1). آيه مزبور، مربوط به منافقان است.( الكشّاف، ج 4، ص 495؛ مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 382) [↑](#footnote-ref-87)
88. ( 2). حشر و احضار شياطين اطراف جهنّم، براى حسابرسى از آنان است.( همان، ج 5-/ 6، ص 808) [↑](#footnote-ref-88)
89. ( 1). ممكن است اظهار برائت شيطان در روز قيامت باشد.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 398؛ تفسير التحرير والتنوير، ج 13، جزء 28، ص 109) [↑](#footnote-ref-89)
90. ( 1).« اولياء» جمع« ولىّ» و يكى از معانى آن، صديق و دوست است.( المصباح، ج 1-/ 2، ص 673،« الولى») [↑](#footnote-ref-90)
91. ( 1). بنا بر اين احتمال كه مقصود از« اليوم» دنيا باشد.( مجمع‏البيان، ج 5-/ 6، ص 569) [↑](#footnote-ref-91)
92. ( 2). ممكن است مقصود از حزب شيطان، سپاه او باشد.( الكشّاف، ج 4، ص 496) [↑](#footnote-ref-92)
93. ( 3). تشبيه شكوفه درخت زقّوم به سرهاى شيطانها، به سبب ذهنيّتى است كه مردم از شيطان داشته، آن را موجودى زشت و پليد مى‏دانستند.( مجمع‏البيان، ج 7-/ 8، ص 696-/ 697) [↑](#footnote-ref-93)
94. ( 1). آيه، درباره منافقان است.( الكشّاف، ج 4، ص 495) [↑](#footnote-ref-94)
95. ( 2).« فليبتّكنّ» نشان‏دهنده سلطه يافتن بر كسانى است كه آرزوى القا شده از سوى شيطان را پذيرفته‏اند. [↑](#footnote-ref-95)
96. ( 3). اين آيه درباره جنگ احُد است.( الكشّاف، ج 1، ص 430؛ مجمع‏البيان، ج 1-/ 2، ص 864) [↑](#footnote-ref-96)
97. ( 4). نفى سلطه در اينجا به معناى عدم توانايى بر اجباراست، ازاين‏رو با آياتى كه بر سلطه شيطان بر انسانها دلالت مى‏كند، منافات ندارد. [↑](#footnote-ref-97)
98. ( 1). لام در« لأتّخذنّ» و مابعد آن، براى قسم است.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 172؛ اعراب القرآن، درويش، ج 1، ص 325) [↑](#footnote-ref-98)
99. ( 1).« فساء قريناً» يعنى شيطان، همدم و دوست بدى است.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 74) [↑](#footnote-ref-99)
100. ( 2). آيه، درباره جنگ بدر است.( همان، ص 843؛ الكشّاف، ج 2، ص 227-/ 228) [↑](#footnote-ref-100)
101. ( 1). بنا بر اين قول كه آيه ناظر به غزوه بدر باشد.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 398) [↑](#footnote-ref-101)
102. ( 2). آيه، درباره جنگ بدر است و« رجز الشّيطان» بنا بر قولى به وسوسه و بنا بر قول ديگر به جنابت تفسير شده است. برداشت بر اساس احتمال اوّل است.( همان، ج 3-/ 4، ص 807-/ 808) [↑](#footnote-ref-102)
103. ( 1). مقصود از« يتخبّطه الشّيطان»، شيطان‏زدگى است.( مجمع‏البيان، ج 1-/ 2، ص 669؛ الكشّاف، ج 1، ص 320) [↑](#footnote-ref-103)
104. هاشمى رفسنجانى، اكبر، فرهنگ قرآن، 33جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش. [↑](#footnote-ref-104)
105. ( 1). طبق يك قول،« اليوم» به معناى قيامت است.( مجمع‏البيان، ج 5-/ 6، ص 569؛ الكشّاف، ج 2، ص 614) [↑](#footnote-ref-105)
106. ( 1). مقصود از« مسّهم طائف» يعنى آنان را در محاصره وسوسه‏هاى خود قرار داد.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 790) [↑](#footnote-ref-106)
107. ( 1). از ابن‏عبّاس روايت شده كه آيه شريفه، ناظر به گمراه شدن عابدى از بنى‏اسرائيل به نام برصيصا و كافر شدنش با سجده بر ابليس است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 397؛ روح‏المعانى، ج 15، جزء 28، ص 86) [↑](#footnote-ref-107)
108. ( 2). اشاره آيه به يكى از علماى بنى‏اسرائيل به نام بلعم‏بن‏باعورا است.( الكشّاف، ج 2، ص 178) [↑](#footnote-ref-108)
109. ( 3). آيه، درباره جنگ بدر است و بنا بر قولى، منظور از« رجز الشّيطان» جنابت است.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 807 و 809) [↑](#footnote-ref-109)
110. ( 1). مقصود از« قرينه»، شيطان است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 220) [↑](#footnote-ref-110)
111. ( 1).« أزّ» به معناى تهييج و تحريك است.( لسان‏العرب، ج 1، ص 133،« أزز»؛ مجمع‏البيان، ج 5-/ 6، ص 819-/ 820) [↑](#footnote-ref-111)
112. ( 1). مقصود از« إخوانهم» مشركان‏اند.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 790) [↑](#footnote-ref-112)
113. ( 2). ممكن است ضمير« لايقصرون» به مشركان برگردد.( همان، ص 790) [↑](#footnote-ref-113)
114. ( 1). مقصود از« والقاسية قلوبهم» مشركان است.( الكشّاف، ج 3، ص 166) [↑](#footnote-ref-114)
115. ( 2). مقصود از« ملأ اعلى» عالم فرشتگان است كه شياطين‏براى شنيدن كلام آنان به آسمان صعود مى‏كردند.( مجمع‏البيان، ج 7-/ 8، ص 684-/ 685) [↑](#footnote-ref-115)
116. ( 3). به قرينه آيه 9 و 12 همين سوره مراد از« ما لاترون»، فرشتگان امدادگر در جنگ بدرند. [↑](#footnote-ref-116)
117. ( 1). ممكن است مقصود آيه، منافقان باشند.( الكشّاف، ج 4، ص 326) [↑](#footnote-ref-117)
118. ( 2). مقصود از« الّذين ارتدّوا» طبق يك قول، منافقان است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 158) [↑](#footnote-ref-118)
119. ( 3). مقصود از« فى قلوبهم مرض»، منافقان است.( الكشّاف، ج 3، ص 166) [↑](#footnote-ref-119)
120. ( 4). آيه ياد شده، مربوط به منافقان است.( همان، ج 4، ص 495) [↑](#footnote-ref-120)
121. ( 5). طبق يك احتمال، مقصود از« يخوف أوليائه» منافقان‏است.( مجمع‏البيان، ج 1-/ 2، ص 890) [↑](#footnote-ref-121)
122. ( 1). ممكن است« تمنّى» به معناى تلاوت باشد.( مجمع‏البيان، ج 7-/ 8، ص 145) [↑](#footnote-ref-122)
123. ( 2). آيه، درباره جنگ احُد است و بنا بر يك احتمال، منظور از« شيطان»، ابوسفيان و ياران اويند.( الكشّاف، ج 1، ص 443) [↑](#footnote-ref-123)
124. ( 1). بر اساس يك احتمال، ضمير« أكثرهم» و« كاذبون» به شياطين برمى‏گردد.( مجمع‏البيان، ج 7-/ 8، ص 325) [↑](#footnote-ref-124)
125. ( 2). بر اساس يك احتمال، ضمير« أكثرهم» و« كاذبون» به شياطين برمى‏گردد.( مجمع‏البيان، ج 7-/ 8، ص 325) [↑](#footnote-ref-125)
126. ( 1). در يك قول، كفر شياطين به جهت نسبت سحر به‏سليمان عليه السلام بود.( مجمع‏البيان، ج 1-/ 2، ص 337) [↑](#footnote-ref-126)
127. هاشمى رفسنجانى، اكبر، فرهنگ قرآن، 33جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش. [↑](#footnote-ref-127)
128. ( 2).« خنّاس» مبالغه و به معناى بسيار نهان ساختن خويش‏است.( لسان‏العرب، ج 4، ص 231،« خنس») [↑](#footnote-ref-128)
129. ( 3).« مارد» و« مريد» يعنى خالى از هر خير و خوبى.( مفردات، ص 764،« مرد») [↑](#footnote-ref-129)
130. ( 4).« مارد» و« مريد» يعنى خالى از هر خير و خوبى.( مفردات، ص 764،« مرد») [↑](#footnote-ref-130)
131. ( 1).« مريد» به معناى تمرّد و عصيان آمده است.( مجمع‏البيان، ج 3-/ 4، ص 172؛ لسان‏العرب، ج 13، ص 70،« مرد») [↑](#footnote-ref-131)
132. ( 2).« مارد» از« مَرَدَ» به معناى استكبار و سركشى است.( المصباح، ج 1-/ 2، ص 568،« مرد») [↑](#footnote-ref-132)
133. ( 3). مقصود از« غرور»، شيطان است.( الكشّاف، ج 3، ص 599) غرور صيغه مبالغه به معناى بسيار فريبكار است. [↑](#footnote-ref-133)
134. ( 4).« رجيم» از« رجم» به معناى طرد و راندن است.( مفردات، ص 345،« رجم») [↑](#footnote-ref-134)
135. ( 1). بنا به نقلى، شيطان در جنگ بدر به شكل« سراقةبن‏مالك» مجسّم شد و به آنان وعده كمك داد.( الكشّاف، ج 2، ص 227-/ 228) [↑](#footnote-ref-135)
136. ( 2). مراد از« قرين»، شيطان است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 220) [↑](#footnote-ref-136)
137. ( 1). مقصود از صيغه جمع« اهبطوا» طبق يك قول، آدم و حوّا عليهما السلام و ابليس است.( مجمع‏البيان، ج 1-/ 2، ص 197) [↑](#footnote-ref-137)
138. ( 1). مقصود از« وليّا» طبق يك قول، قرين بودن با شيطان در جهنّم است.( مجمع‏البيان، ج 5-/ 6، ص 798) [↑](#footnote-ref-138)
139. ( 2). منظور از« قرينه»، شيطان است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 220؛ روح‏المعانى، ج 14، جزء 26، ص 280) [↑](#footnote-ref-139)
140. ( 3). جمله« يعلّمون النّاس السّحر» مى‏فهماند كه شياطين با مردم مواجه شده و به آنان تعليم سحر مى‏كردند. [↑](#footnote-ref-140)
141. ( 1). مورد هدف قرار گرفتن شياطين به وسيله شهاب نافذ-/ كه امرى مادّى است-/ مادّى بودن آنان را بيان مى‏كند. [↑](#footnote-ref-141)
142. ( 2). منظور از« قرينه» در آيه، شيطان است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 220؛ روح‏المعانى، ج 14، جزء 26، ص 280) [↑](#footnote-ref-142)
143. ( 1). آيه مزبور، درباره منافقان است.( الكشّاف، ج 4، ص 495) [↑](#footnote-ref-143)
144. ( 2). آيات ياد شده مربوط به منافقان و يهود است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 375) [↑](#footnote-ref-144)
145. ( 1). منظور از« قرينه»، شيطان است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 220) [↑](#footnote-ref-145)
146. ( 2). مقصود از« رجز»، وسوسه‏هاى شيطان است كه براى مسلمانان بر اثر جنابت و نبود آب، حاصل و با نزول باران برطرف شد.( همان، ج 3-/ 4، ص 808) [↑](#footnote-ref-146)
147. ( 1).« نزغ» وارد شدن در كارى براى افساد آن است.( مفردات، ص 798،« نزغ») [↑](#footnote-ref-147)
148. ( 1). تقديم وعده شيطان بر القاى آرزو از ناحيه وى مى‏تواندحاكى از تأثير وعده بر ايجاد آرزو باشد. [↑](#footnote-ref-148)
149. ( 1). بنا بر اين احتمال كه مقصود از« اليوم» دنيا باشد.( مجمع‏البيان، ج 5-/ 6، ص 569) [↑](#footnote-ref-149)
150. ( 2). منظور از« فتكون للشّيطان وليّا» بنا بر قولى ولايت ونصرت شيطان است.( همان، ص 798) [↑](#footnote-ref-150)
151. ( 1). بر اساس روايتى از امام باقر عليه السلام در تفسير آيه است كه كافران و منافقان در آتش، با شيطان همنشين خواهند بود.( تفسير قمى، ج 2، ص 407) [↑](#footnote-ref-151)
152. ( 2). بر اين اساس كه منظور از« قرينه»، شيطان باشد.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 220؛ روح‏المعانى، ج 14، جزء 26، ص 280) [↑](#footnote-ref-152)
153. هاشمى رفسنجانى، اكبر، فرهنگ قرآن، 33جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش. [↑](#footnote-ref-153)
154. ( 1). منظور از« واتّبعوا ...» يهوديان‏اند.( مجمع‏البيان، ج 1-/ 2، ص 336) [↑](#footnote-ref-154)
155. ( 2) [↑](#footnote-ref-155)
156. ( 3) 2 و. ممكن است مقصود از آيه، يهود باشد كه پس ازشناخت صفات پيامبر صلى الله عليه و آله در تورات، به آن حضرت كافر شدند.( الكشّاف، ج 4، ص 326) [↑](#footnote-ref-156)
157. ( 1). آيات ياد شده، مربوط به منافقان و يهود است.( مجمع‏البيان، ج 9-/ 10، ص 375؛ الكشّاف، ج 4، ص 491) [↑](#footnote-ref-157)
158. هاشمى رفسنجانى، اكبر، فرهنگ قرآن، 33جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش. [↑](#footnote-ref-158)
159. مركز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ موضوعى تفاسير، 3جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1388 ه.ش. [↑](#footnote-ref-159)
160. مركز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ موضوعى تفاسير، 3جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1388 ه.ش. [↑](#footnote-ref-160)
161. ( 1). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 336؛ روض الجنان، ج 8، ص 151؛ الميزان، ج 14، ص 343 [↑](#footnote-ref-161)
162. ( 2). الميزان، ج 7، ص 321 [↑](#footnote-ref-162)
163. ( 3). روح‏المعانى، مج 3، ج 4، ص 202 [↑](#footnote-ref-163)
164. ( 4). اعلام القرآن، ص 83 [↑](#footnote-ref-164)
165. ( 5). مجمع‏البيان، ج 6، ص 478 [↑](#footnote-ref-165)
166. ( 6). التفسير الكبير، ج 7، ص 68 [↑](#footnote-ref-166)
167. ( 7). الفرقان، ج 1، ص 306؛ اعلام‏القرآن، ص 83 [↑](#footnote-ref-167)
168. ( 8). تاريخ بلعمى، ج 1، ص 16؛ روح البيان، ج 8، ص 59؛ البداية و النهايه، ج 1، ص 69 وبحارالانوار، ج 60، ص 241؛ اعلام‏قرآن، ص 82 [↑](#footnote-ref-168)
169. ( 9). دائرةالمعارف الشيعيه، ج 2، ص 199 [↑](#footnote-ref-169)
170. ( 1). مجمع‏البحرين، ج 1، ص 239؛ روح البيان، ج 8، ص 59 [↑](#footnote-ref-170)
171. ( 2). ابليس فى القرآن و الحديث، ص 12؛ اعلام قرآن، ص 78؛ كشف‏الاسرار، ج 1، ص 145 [↑](#footnote-ref-171)
172. ( 3). مفردات، ص 143،« بلس»؛ تاج العروس، ج 8، ص 209،« بلس»؛ مقاييس، ج 1، ص 300،« بلس» [↑](#footnote-ref-172)
173. ( 4). روح‏المعانى، مج 1، ج 1، ص 364؛ جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 325 [↑](#footnote-ref-173)
174. ( 5). مفردات، ص 143؛ مقاييس، ج 1، ص 300؛ العين، ص 93،« بلس» [↑](#footnote-ref-174)
175. ( 6). تاج العروس، ج 8، ص 208،« بلس» [↑](#footnote-ref-175)
176. ( 7). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 326 [↑](#footnote-ref-176)
177. ( 8). مجمع البحرين، ج 1، ص 239؛ لسان العرب، ج 1، ص 483،« بلس» [↑](#footnote-ref-177)
178. ( 9). دائرةالمعارف الاسلاميه، ج 14، ص 51؛ قاموس‏كتاب مقدس، ص 545؛ معجم‏الاهوت، ص 466 [↑](#footnote-ref-178)
179. ( 10). لسان‏العرب، المصطلحات العلميه، ج 4، ص 69؛ اعلام قرآن، ص 77 [↑](#footnote-ref-179)
180. ( 1). واژه‏هاى دخيل درقرآن، ص 102- 104 [↑](#footnote-ref-180)
181. ( 2). التحقيق، ج 1، ص 330 [↑](#footnote-ref-181)
182. ( 3). التحقيق، ج 1، ص 80 [↑](#footnote-ref-182)
183. ( 4). التحقيق، ج 1، ص 82 [↑](#footnote-ref-183)
184. ( 5). اوستا- پيوست‏ها، ص 934 [↑](#footnote-ref-184)
185. ( 6). كتاب مقدّس، پيدايش 3 [↑](#footnote-ref-185)
186. ( 7). همان، مكاشفه 12: 7- 10 [↑](#footnote-ref-186)
187. ( 8). همان، 12: 10 [↑](#footnote-ref-187)
188. ( 9). همان، 9: 11 [↑](#footnote-ref-188)
189. ( 10). همان، اعمال رسولان، 26: 18 [↑](#footnote-ref-189)
190. ( 1). همان، متى 12: 24 [↑](#footnote-ref-190)
191. ( 2). همان، 9: 34؛ مرقس 4: 22 [↑](#footnote-ref-191)
192. ( 3). همان، افسيسان 2: 2 [↑](#footnote-ref-192)
193. ( 4) و 11. همان: يوحنا 8: 43- 45 [↑](#footnote-ref-193)
194. ( 5) [↑](#footnote-ref-194)
195. ( 6). همان، نامه اول پطرس 5: 8 [↑](#footnote-ref-195)
196. ( 7). قاموس كتاب مقدّس، ص 545 [↑](#footnote-ref-196)
197. ( 8). كتاب مقدّس، يوحنا 12: 31- 32 [↑](#footnote-ref-197)
198. ( 9). همان: نامه دوم قرنتيان 4: 3- 5 [↑](#footnote-ref-198)
199. ( 10). همان، مرقس 5: 1- 20 [↑](#footnote-ref-199)
200. ( 11). كتاب مقدس، مرقس 9: 17-/ 27 [↑](#footnote-ref-200)
201. ( 12). همان، نامه دوم قرنتيان 11: 14- 16 [↑](#footnote-ref-201)
202. ( 13). همان، مرقس 4: 15 [↑](#footnote-ref-202)
203. ( 14). همان، افسيسان 6: 11 [↑](#footnote-ref-203)
204. ( 15). همان، نامه دوم قرنتيان 2: 11 [↑](#footnote-ref-204)
205. ( 16). كتاب مقدّس، نامه اول قرنتيان 7: 5 [↑](#footnote-ref-205)
206. ( 17). همان، نامه دوم قرنتيان 6: 12- 15 [↑](#footnote-ref-206)
207. ( 18). كتاب مقدّس، نامه اول پطرس 5: 8 [↑](#footnote-ref-207)
208. ( 19). كتاب مقدّس، متى 25: 41 و نامه دوم قرنتيان 11: 14 [↑](#footnote-ref-208)
209. ( 20). الميزان، ج 8، ص 37 [↑](#footnote-ref-209)
210. ( 21). همان، ص 38 [↑](#footnote-ref-210)
211. ( 1). همان، ج 1، ص 131 [↑](#footnote-ref-211)
212. ( 2). كشف‏الاسرار، ج 8، ص 291؛ مكاشفةالقلوب، ص 70 و 71؛ جامع‏البيان، مج 12، ج 23، ص 97 [↑](#footnote-ref-212)
213. ( 3). نهج‏البلاغه، خ 192 [↑](#footnote-ref-213)
214. ( 4). التبيان، ج 1، ص 151 [↑](#footnote-ref-214)
215. ( 5). روض‏الجنان، ج 1، ص 212 [↑](#footnote-ref-215)
216. ( 6). الكشّاف، ج 1، ص 127 [↑](#footnote-ref-216)
217. ( 7). كنز الدقائق، ج 1، ص 351 [↑](#footnote-ref-217)
218. ( 8). فى ظلال، ج 1، ص 58 [↑](#footnote-ref-218)
219. ( 9). الكاشف، ج 1، ص 83 [↑](#footnote-ref-219)
220. ( 10). مجمع‏البيان، ج 1، ص 189 [↑](#footnote-ref-220)
221. ( 11). التفسير الكبير، ج 2، ص 213 [↑](#footnote-ref-221)
222. ( 12). كشف الاسرار، ج 3، ص 570؛ التبيان، ج 1، ص 152 [↑](#footnote-ref-222)
223. ( 13). عيّاشى، ج 1، ص 34؛ البرهان، ج 1، ص 170؛ بحارالانوار، ج 11، ص 144 [↑](#footnote-ref-223)
224. ( 14). التفسير الكبير، ج 2، ص 214، الدرالمنثور، ج 1، ص 124 [↑](#footnote-ref-224)
225. ( 1). مجمع‏البيان، ج 1، 189 و 190. [↑](#footnote-ref-225)
226. ( 2). الكشّاف، ج 1، ص 127 [↑](#footnote-ref-226)
227. ( 3). الكشّاف، ج 3، ص 91؛ تفسيرموضوعى، ج 6، ص 257 [↑](#footnote-ref-227)
228. ( 4). روح البيان، ج 8، ص 59؛ ابن‏كثير، ج 1، ص 80 [↑](#footnote-ref-228)
229. ( 5). كنزالدقائق، ج 1، ص 351 [↑](#footnote-ref-229)
230. ( 6). التبيان، ج 1، ص 150؛ بيضاوى، ج 1، ص 294؛ جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 321 [↑](#footnote-ref-230)
231. ( 1). روح‏المعانى، مج 1، ج 1، ص 365 [↑](#footnote-ref-231)
232. ( 2). التبيان، ج 1، ص 151 [↑](#footnote-ref-232)
233. ( 3). تاريخ بلعمى، ج 1، ص 16؛ نهج‏البلاغه، خطبه 192، ص 386- 387؛ جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 321 [↑](#footnote-ref-233)
234. ( 4). التبيان، ج 1، ص 153 [↑](#footnote-ref-234)
235. ( 5). التفسير الكبير، ج 2، ص 215؛ مجمع‏البحرين، ج 1، ص 239 [↑](#footnote-ref-235)
236. ( 1). التبيان، ج 1، ص 152 [↑](#footnote-ref-236)
237. ( 2). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 322؛ التبيان، ج 1، ص 152؛ روح‏المعانى، مج 1، ج 1، ص 365 [↑](#footnote-ref-237)
238. ( 3). روح‏المعانى، مج 1، ج 1، ص 365 [↑](#footnote-ref-238)
239. ( 4). الكشّاف، ج 4، ص 107 [↑](#footnote-ref-239)
240. ( 5). الكافى، ج 1، ص 58؛ الدّرالمنثور، ج 3، ص 425؛ الميزان، ج 8، ص 59 [↑](#footnote-ref-240)
241. ( 6). جامع البيان، مج 5، ج 8، ص 173؛ كشف‏الاسرار، ج 3، ص 566؛ مجمع‏البيان، ج 4، ص 620 [↑](#footnote-ref-241)
242. ( 7). الميزان، ج 8، ص 29 [↑](#footnote-ref-242)
243. ( 8). البرهان، ج 2، ص 520؛ قمى، ج 1، ص 70؛ بحارالانوار، ج 60، ص 198 و 273 [↑](#footnote-ref-243)
244. ( 9). التبيان، ج 4، ص 359؛ مجمع‏البيان، ج 4، ص 620؛ كشف‏الاسرار، ج 3، ص 566؛ الميزان، ج 8، ص 57 [↑](#footnote-ref-244)
245. ( 10). معارف قرآن، ص 57 [↑](#footnote-ref-245)
246. ( 1). الكافى، ج 2، ص 317 [↑](#footnote-ref-246)
247. ( 2). مفردات، ص 261« حنك» [↑](#footnote-ref-247)
248. ( 3). نهج‏البلاغة، خطبه 192، ص 386- 389 [↑](#footnote-ref-248)
249. ( 4). الكبير، ج 14، ص 39 [↑](#footnote-ref-249)
250. ( 5). مجمع‏البيان، ج 1، ص 191؛ روض الجنان، ج 1، ص 213 [↑](#footnote-ref-250)
251. ( 6). الميزان، ج 12، ص 155 [↑](#footnote-ref-251)
252. ( 1). الملل و النحل، ج 1، ص 16 و 17 [↑](#footnote-ref-252)
253. ( 2). الميزان، ج 8، ص 48 [↑](#footnote-ref-253)
254. ( 3). تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 73 [↑](#footnote-ref-254)
255. ( 4). مجمع البيان، ج 1، ص 191 [↑](#footnote-ref-255)
256. ( 1). تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 73 و 74 [↑](#footnote-ref-256)
257. ( 2). التفسير الكبير، ج 2، ص 237 [↑](#footnote-ref-257)
258. ( 3). جامع‏البيان، مج 12، ج 23، ص 220؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 191 [↑](#footnote-ref-258)
259. ( 4). التفسير الكبير، ج 2، ص 237؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 191 [↑](#footnote-ref-259)
260. ( 5). الميزان، ج 8، ص 54-/ 69 [↑](#footnote-ref-260)
261. ( 6). تفسير ملاصدرا، ج 5، ص 286 و 287 [↑](#footnote-ref-261)
262. ( 7). شرح الاسماء، ص 598 و 599 [↑](#footnote-ref-262)
263. ( 8). الميزان، ج 8، ص 37 [↑](#footnote-ref-263)
264. ( 9). عدل الهى، ص 101؛ المنار، ج 8، ص 340 [↑](#footnote-ref-264)
265. ( 10). تفسيرملاصدرا، ج 5، ص 286 و 287 [↑](#footnote-ref-265)
266. ( 11). كشف الاسرار، ج 2، ص 701 [↑](#footnote-ref-266)
267. ( 12). نمونه، ج 1، ص 194 [↑](#footnote-ref-267)
268. ( 13). همان، ص 159 [↑](#footnote-ref-268)
269. ( 1). عدل الهى، ص 72 [↑](#footnote-ref-269)
270. ( 2). الميزان، ج 3، ص 96 و 97 [↑](#footnote-ref-270)
271. ( 3). الميزان، ج 14، ص 392 [↑](#footnote-ref-271)
272. ( 4). همان، ج 12، ص 163؛ نمونه، ج 6، ص 111 و 112 [↑](#footnote-ref-272)
273. ( 5). تفسير ملاصدرا، ج 4، ص 254 [↑](#footnote-ref-273)
274. ( 1). الشفاء، طبيعيات، ج 1، ص 300 [↑](#footnote-ref-274)
275. ( 2). الحكمة المتعاليه، ج 7، ص 71 [↑](#footnote-ref-275)
276. ( 3). عدل الهى، ص 147- 152 [↑](#footnote-ref-276)
277. ( 4). الميزان، ج 8، ص 601؛ عدل الهى، ص 142 و 143 [↑](#footnote-ref-277)
278. ( 5). عدل الهى، ص 99 [↑](#footnote-ref-278)
279. ( 6). رياض السالكين، ج 3، ص 181 [↑](#footnote-ref-279)
280. ( 7). عدل الهى، ص 142 [↑](#footnote-ref-280)
281. ( 8). عدل الهى، ص 148 [↑](#footnote-ref-281)
282. ( 9). التفسير الكبير، ج 21، ص 9 و ج 14، ص 39 [↑](#footnote-ref-282)
283. ( 10). البرهان، ج 1، ص 174؛ الميزان، ج 8، ص 61 [↑](#footnote-ref-283)
284. ( 1). روض الجنان، ج 8، ص 142 [↑](#footnote-ref-284)
285. ( 2). كشف الاسرار، ج 2، ص 701 [↑](#footnote-ref-285)
286. ( 3). نهج‏البلاغه، خطبه 1 [↑](#footnote-ref-286)
287. ( 4). الميزان، ج 8، ص 51 [↑](#footnote-ref-287)
288. ( 5). التفسيرالكبير، ج 14، ص 39؛ المنار، ج 8، ص 339 [↑](#footnote-ref-288)
289. ( 6). روح‏البيان، ج 7، ص 421 [↑](#footnote-ref-289)
290. ( 7). الميزان، ج 14، ص 220 [↑](#footnote-ref-290)
291. ( 1). معانى القرآن و اعرابه، زجاج، ج 1، ص 490 [↑](#footnote-ref-291)
292. ( 1). الميزان، ج 13، ص 326 [↑](#footnote-ref-292)
293. ( 2). التبيان، ج 7، ص 58 [↑](#footnote-ref-293)
294. ( 3). الميزان، ج 13، ص 326 و 327 [↑](#footnote-ref-294)
295. ( 1). عدل الهى، ص 72 [↑](#footnote-ref-295)
296. ( 2). كشف‏المراد، ص 274 [↑](#footnote-ref-296)
297. ( 3). الميزان، ج 14، ص 391 [↑](#footnote-ref-297)
298. ( 4). الميزان، ج 12، ص 166؛ التفسيرالكبير، ج 21، ص 8 [↑](#footnote-ref-298)
299. ( 1). الميزان، ج 12، ص 169 [↑](#footnote-ref-299)
300. ( 2). عدل الهى، ص 71- 74؛ منشور جاويد، ج 5، ص 80 [↑](#footnote-ref-300)
301. ( 1). كشف‏الاسرار، ج 5، ص 242 [↑](#footnote-ref-301)
302. ( 2). روح‏المعانى، مج 13، ج 23، ص 303 [↑](#footnote-ref-302)
303. ( 3). كشف الاسرار، ج 6، ص 290 [↑](#footnote-ref-303)
304. ( 4). الكشّاف، ج 4، ص 97 [↑](#footnote-ref-304)
305. ( 5). مجمع‏البيان، ج 8، ص 745 [↑](#footnote-ref-305)
306. ( 6). روح‏المعانى، مج 13، ج 23، ص 303 [↑](#footnote-ref-306)
307. ( 7). البرهان، ج 4، ص 662 [↑](#footnote-ref-307)
308. ( 8). الميزان، ج 17، ص 209 [↑](#footnote-ref-308)
309. ( 9). الكشّاف، ج 1، ص 320 [↑](#footnote-ref-309)
310. ( 10). بحار الانوار، ج 60، ص 143 [↑](#footnote-ref-310)
311. ( 11). الميزان، ج 2، ص 412؛ كشف‏الاسرار، ج 1، ص 748 [↑](#footnote-ref-311)
312. ( 12). التبيان، ج 2، ص 360؛ التفسير الكبير، ج 7، ص 95 و 96 [↑](#footnote-ref-312)
313. ( 13). نمونه، ج 2، ص 367 [↑](#footnote-ref-313)
314. ( 14). المنار، ج 7، ص 515 [↑](#footnote-ref-314)
315. ( 15). قرطبى، ج 7، ص 45 [↑](#footnote-ref-315)
316. ( 1). جامع‏البيان، مج 12، ج 23، ص 97 و 98 [↑](#footnote-ref-316)
317. ( 2). جامع‏البيان، مج 12، ج 23، ص 95 [↑](#footnote-ref-317)
318. ( 3). الميزان، ج 7، ص 209 [↑](#footnote-ref-318)
319. ( 4). الكاشف، ج 1، ص 201 [↑](#footnote-ref-319)
320. ( 5). المنار، ج 3، ص 390؛ پرتوى از قرآن، ج 5، ص 111 [↑](#footnote-ref-320)
321. ( 6). التحرير و التنوير، ج 8، ص 79؛ الميزان، ج 17، ص 208 و 209 [↑](#footnote-ref-321)
322. ( 7). بحار الانوار، ج 8، ص 195؛ ج 11، ص 287- 292 و 317؛ ج 72، ص 195؛ ج 73، ص 163 [↑](#footnote-ref-322)
323. ( 8). همان، ج 12، ص 102- 155 [↑](#footnote-ref-323)
324. ( 9). همان، ج 11، ص 73؛ ج 14، ص 23 [↑](#footnote-ref-324)
325. ( 10). همان، ج 14، ص 181- 189 [↑](#footnote-ref-325)
326. ( 1). همان، ج 13، ص 407 [↑](#footnote-ref-326)
327. ( 2). همان، ص 338- 350؛ ج 16، ص 36؛ ج 72، ص 312 [↑](#footnote-ref-327)
328. ( 3). همان، ج 4، ص 142؛ ج 14، ص 270- 271 [↑](#footnote-ref-328)
329. ( 4). همان، ج 18، ص 88 [↑](#footnote-ref-329)
330. ( 5). همان، ج 39، ص 166 [↑](#footnote-ref-330)
331. ( 6). همان، ج 14، ص 172 [↑](#footnote-ref-331)
332. ( 7). كشف‏الاسرار، ج 6، ص 391 [↑](#footnote-ref-332)
333. ( 8). الميزان، ج 17، ص 209 [↑](#footnote-ref-333)
334. ( 1). التفسيرالكبير، ج 11، ص 48؛ جامع‏البيان، ج 4، ص 381؛ مجمع‏البيان، ج 3، ص 173 [↑](#footnote-ref-334)
335. ( 2). مجمع‏البيان، ج 2، ص 890؛ جامع‏البيان، مج 3، ج 4، ص 244 [↑](#footnote-ref-335)
336. ( 3). الكشّاف، ج 4، ص 326 [↑](#footnote-ref-336)
337. ( 1). الميزان، ج 18، ص 241 [↑](#footnote-ref-337)
338. ( 1). الميزان، ج 2، ص 412 [↑](#footnote-ref-338)
339. ( 1). الميزان، ج 8، ص 41- 43 [↑](#footnote-ref-339)
340. ( 2). مجمع‏البيان، ج 2، ص 461 [↑](#footnote-ref-340)
341. ( 3). اخلاق در قرآن، ج 1، ص 236 [↑](#footnote-ref-341)
342. ( 4). تفسير ملاصدرا، ج 1، ص 182 و 428؛ التفسيرالكبير، ج 1، ص 266 [↑](#footnote-ref-342)
343. ( 5). مكاشفةالقلوب، ص 70 [↑](#footnote-ref-343)
344. ( 6). اغاثة اللهفان، ج 1، ص 170 [↑](#footnote-ref-344)
345. ( 1). الكشّاف، ج 2، ص 191 [↑](#footnote-ref-345)
346. ( 2). مجمع‏البيان، ج 6، ص 478 [↑](#footnote-ref-346)
347. مركز فرهنگ و معارف قرآن، دايرة المعارف قرآن كريم، 10جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 3، 1382 ه.ش. [↑](#footnote-ref-347)