**پرونده علمی حضرت ابراهیم علیه السلام**

**پژوهشگر : سید اسد اله موسوی عبادی**

## حضرت ابراهیم در لغت

### لغت نامه قاموس نور

https://qamus.inoor.ir/ar/search?query=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85&lang=ar-both-1

إبراهيم

اسم أَعجمي و فيه لغات إبْراهامُ و إبْراهَم و إبْراهِمُ ، بحذف الياء (‏لسان اللسان , ص82)

فيه لغات إبراهام و إبراهيم و إبرهم و إبراهيم. (شفاء الغليل فيما في کلام العرب من الدخيل , ص47)

... و هو اسمٌ أَعْجَمِيٌّ ، أَي سِرْيانيُّ و مَعْناه عنْدَهم كما نَقَلَه المَاوَرْديّ و غيرُه: أَبٌ رَحِيم، و المُرادُ منه هو إبْراهيمُ النَّبيُّ ، صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم، و على نبيِّنا، أَفْضل الصَّلاة و السَّلام، و هو ابنُ آزَرَ... ¦¦

و الإِبْراهِيميَّةُ : ة بواسِطَ، و أَيْضاً: بجَزيرَةِ ابنِ عُمَرو، و أَيْضاً: بنَهْرِ عيسَى، الأَخيرَةُ نُسِبَتْ إلى إبْراهيمَ الإِمام ابن محمدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاس.

(تاج العروس من جواهر القاموس , ج16 , ص51)

و إبراهيمُ و إبْراهامُ و إبْراهومُ و إبْراهِمُ ، مُثَلَّثَةَ الهاءِ أَيْضاً، و إبْرَهَمُ ، بفتحِ الهاءِ بِلا أَلِف، فهي عشر لغاتٍ ...

(تاج العروس من جواهر القاموس , ج16 , ص50)

اسمٌ أعجمىٌّ ، و فيه لغات: إبْرَاهَامُ و إبْرَاهَمُ و إبْرَاهِمُ بحذف الياء.

(الصحاح (للجوهري) , ج5 , ص1871)

اسم أَعجمي و فيه لغات: إبْراهامُ و إبْراهَم و إبْراهِمُ ، بحذف الياء

(لسان العرب , ج12 , ص48)

وَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ أَوْلَى اَلنّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا اَلنَّبِيُّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَللّٰهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ وَ تَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ

ابراهيم جد اول پيامبر اسلام ص و پيامبران بنى اسرائيل و مورد تصديق نصارى و مسلمين است"و قوله تعالى (قاموس نهج البلاغه )

## حضرت ابراهیم در فرهنگ نامه ها ی قرآنی

### فرهنگ قرآن

بزرگترین فرهنگ موضوعی قرآن در 33 جلد

https://quran.isca.ac.ir/fa/Qurantopic/239/339198

فرهنگ قرآن - فهرست درختى

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ابراهيم

آرامش ابراهيم(ع)‏

1. احساس آرامش قلبى ابراهيم$ بر اثر ايمان به خداى يكتا:

وكيف أخاف مآ أشركتم ولاتخافون أنّكم أشركتم باللّه ما لم ينزّل به عليكم سلطـنا فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون \* الّذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمـنهم بظلم أولـئك لهم الأمن ... .

انعام (6) 81 و 82

2. درخواست ابراهيم از خداوند براى مشاهده احياى مردگان جهت اطمينان يافتن وى:

وإذ قال إبرهيم ربّ أرنى كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولـكن لّيطمـئنّ قلبى قال فخذ أربعة مّن الطّير فصرهنّ إليك ... .

بقره (2) 260

3. آرامش قلبى ابراهيم$ پس از شناخت رسولان الهى:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا سلما قال سلم ... \* فلمّا رءا ايديهم لاتصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة قالوا لاتخف انّا ارسلنا الى قوم لوط \* فلمّا ذهب عن إبرهيم الرّوع ... .

هود (11) 69 و 70 و 74

آرامش به ابراهيم(ع)‏

آل ابراهيم(ع)‏

ابتلاى ابراهيم(ع)‏

ابراهيم(ع) در آتش

1. اقدام بت پرستان به سوزاندن ابراهيم$ در آتش:

قالوا حرّقوه ... \* قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم.

انبياء (21) 68 و 69

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* فما كان جواب قومه الاّ ان قالوا اقتلوه او حرّقوه فانجيه الله من النار ... .

عنكبوت (29) 16 و 24

و انّ من شيعته لابرهيم \* قالوا ابنوا له بنينا فالقوه فى الجحيم.

صافات (37) 83 و 97

ابراهيم(ع) در آخرت

1. ابراهيم$ از شايستگان و صالحان در آخرت به دليل تسليم بودن وى در برابر خدا:

و من يرغب عن ملّة ابرهيم الاّ من سفه نفسه و لقد اصطفينه فى الدنيا و انّه فى الاخرة لمن الصلحين \* إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربّ العــلمين[1].

بقره (2) 130 و 131

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر اين كه كلمه >اذ< تعليل براى جمله >اصطفينا< و مابعد آن باشد برداشت شده است.

2. ابراهيم$ از شايستگان و صالحان در آخرت:

انّ ابرهيم كان امّة قانتا لله ... \* ... و انّه فى الاخرة لمن الصلحين.

نحل (16) 120 و 122

و ابرهيم ... \* ... و انّه فى الاخرة لمن الصلحين.

عنكبوت (29) 16 و 27

ابراهيم(ع) در بتكده

1. حضور پنهانى ابراهيم$ در بتكده و استهزاى بت ها:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* ما لكم لاتنطقون ...[1].

صافات (37) 83 و 91 و 92

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]جمله >ألا تاكلون و ما لكم لا تنطقون< براى تمسخر است. (روح المعانى، ذيل آيه)

2. آشكار كردن ناتوانى بت ها با خطاب استهزايى ابراهيم$ :

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* ما لكم لاتنطقون \* فراغ عليهم ضربا باليمين[1].

صافات (37) 83 و 91 - 93

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]همان.

ابراهيم(ع) در بهشت

1. برخوردارى ابراهيم$ از نعمت هاى فراوان در بهشت:

و اذكر عبدنا ابرهيم ... \* جنت عدن مفتحه لهم الابواب \* متّكـين فيها يدعون فيها بفـكهة كثيرة و شراب \* وعندهم قـصرت الطّرف أتراب.

ص (38) 45 و 50 - 52

ابراهيم(ع) در شام

ابراهيم(ع) در محضر خدا

1. حضور ابراهيم$ در پيشگاه خداوند با قلبى سليم:

وإنّ من شيعته لإبرهيم إذ جاء ربّه بقلب سليم.

صافات (37) 83 و 84

ابراهيم(ع) و آبادانى

1. آبادانى و تعمير كعبه به دست ابراهيم$ :

وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ربّنا تقبّل منّا ... .

بقره (2) 127

وإذ بوّأنا لإبرهيم مكان البيت أن لاّ تشرك بى شيـا وطهّر بيتى للطّائِفين والقائِمين والرّكّع السّجود.

حج (22) 26

2. آبادانى سرزمين مكّه، درخواست ابراهيم$ از خدا:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرت ... .

بقره (2) 126

رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلوة فاجعل أفـدة مّن النّاس تهوى إليهم وارزقهم مّن الثّمرت ... .

ابراهيم (14) 37

ابراهيم(ع) و آخرت

1. دعاى ابراهيم$ براى برخوردارى ايمان آورندگان به آخرت، از نعمت هاى دنيايى:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرت من ءامن منهم باللّه واليوم الأخر ... .

بقره (2) 126

2. ابراهيم$ و پيروان راستين او، الگويى نيكو براى اميدواران و مؤمنان به آخرت:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه ... \* لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لّمن كان يرجوا اللّه واليوم الأخر ... .

ممتحنه (60) 4 و 6

3. ايمان به آخرت از اصول دين ابراهيم$ :

...إنّى تركت ملَّة قوم لايؤمنون باللَّه وهم بالأخرة هم كـفرون \* واتّبعت ملّة ءابآءى إبرهيم وإسحـق ويعقوب ما كان لنآ أن نّشرك باللّه من شىء ذلك من فضل اللّه علينا وعلى النّاس ... .

يوسف (12) 37 و 38

4. جهان آخرت، جهانى برتر و بادوام تر، در صُحُف ابراهيم$ :

والأخرة خير وأبقى \* إنّ هـذا لفى الصّحف الأولى \* صحف إبرهيم وموسى.

اعلى (87) 17 - 19

5. حتمى بودن عالم آخرت در صُحُف ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* و ابرهيم الذى وفّى \* وأنّ إلى ربّك المنتهى \* وأنّ عليه النّشأة الأخرى.

نجم (53) 36 و 37 و 42 و 47

ابراهيم(ع) و آزر

1. برخورد مؤدّبانه ابراهيم$ با آزر پس از تهديدهاى او:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا \* قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم لئن لم تنته لارجمنّك و اهجرنى مليّا \* قال سلم عليك ساستغفر لك ربّى ... .[1]

مريم (19) 41 و 42 و 46 و 47

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]به قرينه آيه 74 انعام، منظور از >ابيه< در اين آيات همان آزر است.

2. درخواست ملاطفت آميز ابراهيم$ از آزر براى پيروى از او، به جهت علم خدادادى اش:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* يابت انّى قد جاءنى من العلم مالم ياتك فاتّبعنى اهدك صرطا سويّا.

مريم (19) 41 و 43

3. ابراهيم$ ، نهى كننده آزر از پيروى شيطان، به دليل عصيان گرى شيطان در برابر خدا:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* يابت لاتعبد الشيطن انّ الشيطن كان للرحمن عصيّا.

مريم (19) 41 و 44

4. نصيحت و دلسوزى ابراهيم$ براى آزر:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* يابت انّى اخاف ان يمسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطن وليّا.

مريم (19) 41 و 45

5. ابراهيم$ ، سرزنش كننده آزر به سبب بت پرستى:

وإذ قال إبرهيم لأبيه ءازر أتتّخذ أصناما ءالهة إنّى أرك وقومك فى ضلـل مّبين.

انعام (6) 74

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا.

مريم (19) 41 و 42

و لقد اتينا ابرهيم رشده من قبل ... \* اذ قال لابيه و قومه ما هذه التماثيل الّتى انتم لها عكفون.

انبياء (21) 51 و 52

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* اذ قال لابيه و قومه ما تعبدون \* قالوا نعبد أصناما فنظـلّ لها عـكفين \* قال هل يسمعونكم إذ تدعون \* أو ينفعونكم أو يضرّون \* قالوا بل وجدنا ءاباءنا كذلك يفعلون \* قال أفرءيتم مّا كنتم تعبدون \* أنتم وءاباؤكم الأقدمون \* فإنّهم عدوٌّ لّى إلاّ ربّ العــلمين.

شعراء (26) 69 - 77

و انّ من شيعته لابرهيم \* اذ قال لابيه و قومه ماذا تعبدون \* ائفكا ءالهة دون الله تريدون.

صافات (37) 83 و 85 و 86

6. بيزارى و برائت ابراهيم$ از آزر:

وما كان استغفار إبرهيم لأبيه إلاّ عن مَّوعدة وعدهآ إيَّاه فلمَّا تبيَّن له أنَّه عدوٌّ لّلَّه تبرَّأ منه ... .

توبه (9) 114

و اذ قال ابرهيم لابيه و قومه انّنى براء ممّا تعبدون.

زخرف (43) 26

7. اظهار مخالفت ابراهيم$ با آزر و گمراه دانستن وى:

و اذ قال ابرهيم لابيه ءازر اتتّخذ اصناما ءالهة انّى اريك و قومك فى ضلل مبين.

انعام (6) 74

8. ابراهيم$ در صدد هدايت آزر به صراط مستقيم:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* يابت انّى قد جاءنى من العلم ما لم ياتك فاتّبعنى اهدك صرطا سويّا.

مريم (19) 41 و 43

9. وعده استغفار از سوى ابراهيم$ براى آزر:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم لئن لم تنته لارجمنّك و اهجرنى مليّا \* قال سلم عليك ساستغفر لك ربّى ... .

مريم (19) 41 و 46 و 47

...الاّ قول ابرهيم لابيه لاستغفرنّ لك ... .

ممتحنه (60) 4

خويشاوندى ابراهيم(ع) با آزر

1. آزر عمو يا جدّ مادرى ابراهيم$ :¹

و اذ قال ابرهيم لابيه ءازر اتتّخذ اصناما ءالهة انّى اريك و قومك فى ضلل مبين.

انعام (6) 74

و ما كان استغفار ابرهيم لابيه الاّ عن موعدة وعدها ايّاه ... .[1]

توبه (9) 114

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا \* يابت انّى قد جاءنى من العلم مالم يأتك ... \* يابت لاتعبد الشيطن ... \* يابت انّى اخاف ان يمسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطن وليّا.

مريم (19) 41 - 45

و لقد اتينا ابرهيم رشده من قبل ... \* اذ قال لابيه و قومه ما هذه التماثيل الّتى انتم لها عكفون.

انبياء (21) 51 و 52

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* اذ قال لابيه و قومه ما تعبدون.

شعراء (26) 69 و 70

و انّ من شيعته لابرهيم \* اذ قال لابيه و قومه ماذا تعبدون.

صافات (37) 83 و 85

و اذ قال ابرهيم لابيه و قومه انّنى براء ممّا تعبدون.

زخرف (43) 26

...الاّ قول ابرهيم لابيه لاستغفرنّ لك ... .

ممتحنه (60) 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]به قرينه آيه 74 انعام، مقصود از كلمه >ابيه< در اين آيات، همان آزر است.

ابراهيم(ع) و اجرام آسمانى

1. روى آوردن موقّت ابراهيم$ به ستارگان، براى جدال احسن با مشركان:

فلمّا جنّ عليه اليل رءا كوكبا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لا احبّ الافلين.

انعام (6) 76

2. استفاده ابراهيم$ از افول ماه، براى ابطال عقيده مشركان:

فلمّا رءا القمر بازغا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لئن لم يهدنى ربّى لاكوننّ من القوم الضالّين.

انعام (6) 77

3. توريه ابراهيم$ پس از نگاه او به اجرام آسمانى:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* فنظر نظرة فى النّجوم \* فقال إنّى سقيم.[1]

صافات (37) 83 و 88 و 89

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بنابراين است كه جمله >انّى سقيم< از جانب ابراهيم براى توريه بوده است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

4. تظاهر ابراهيم$ به پرستش خورشيد، براى ابطال عقايد مشركان:

فلمّا رءا الشمس بازغة قال هذا ربّى هذا اكبر فلمّا افلت قال يقوم انّى برىء ممّا تشركون.

انعام (6) 78

5. تقيّه ابراهيم$ در پى نگاه به اجرام آسمانى:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فنظر نظرة فى النجوم \* فقال انّى سقيم[1].

صافات (37) 83 و 88 و 89

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق با توجه به روايتى از امام صادق(ع) است كه جمله >انّى سقيم< را حمل بر تقيّه نموده است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

6. ابراهيم$ ، منكر صلاحيّت اجرام آسمانى براى پرستش:

فلمّا جنّ عليه اليل رءا كوكبا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لا احبّ الافلين \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لئن لم يهدنى ربّى لاكوننّ من القوم الضالّين \* فلمّا رءا الشمس بازغه قال هذا ربّى هذا اكبر فلمّا افلت قال يقوم انّى برىء ممّا تشركون.[1].

انعام (6) 76 - 78

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]طبق روايتِ منقول از امام صادق(ع) ، عبارت >هذا ربّى< استفهام انكارى است. (نورالثقلين، ذيل آيه; عيون اخبارالرضا(ع) ، ج1، ص197، ح1)

ابراهيم(ع) و احياى مردگان

1. ابراهيم$ ، خواستار مشاهده چگونگى بازآفرينى مردگان:

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحى الموتى ... .

بقرة (2) 260

2. عملى شدن درخواستِ ابراهيم$ مبنى بر احياى مردگان:

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحى الموتى ...قال فخذ اربعه من الطير فصرهنّ اليك ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا ثمّ ادعهنّ ياتينك سعيا ... .

بقرة (2) 260

ابراهيم(ع) و اسحاق(ع)‏

1. ستايش ابراهيم$ به درگاه الهى، به شكرانه تولّد اسحاق$ ، در كهنسالى او:

الحمد للّه الّذى وهب لى على الكبر إسمـعيل وإسحـق ... .

ابراهيم (14) 39

2. اسحاق، هديّه الهى به ابراهيم$ :

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* و وهبنا له اسحق ... .

انعام (6) 83 و 84

و اذ قال ابرهيم ... \* الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل و اسحق ... .

ابراهيم (14) 35 و 39

قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم ... \* فلمّا اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ... .

مريم (19) 46 و 49

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و وهبنا له اسحق ... .

انبياء (21) 69 و 72

و ابرهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله ... \* و وهبنا له اسحق ... .

عنكبوت (29) 16 و 27

3. بشارت اسحاق$ به ابراهيم$ از سوى خداوند:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى ... \* و امرأته قائمة فضحكت فبشّرنها بإسحق ... .

هود (11) 69 و 71

سلم على ابرهيم \* و بشّرنه بإسحق ... .

صافات (37) 109 و 112

4. بشارت تولّد اسحاق$ به ابراهيم$ بهوسيله فرشتگان:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى ... \* و امرأته قائمة فضحكت فبشّرنها بإسحق ... .

هود (11) 69 و 71

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما قال إنّا منكم وجلون \* قالوا لاتوجل إنّا نبشّرك بغلـم عليم[1].

حجر (15) 51 - 53

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]به گفته برخى مفسّران، منظور از غلام عليم اسحاق(ع) است. (الميزان، ذيل آيه)

ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع)‏

1. مشورت و نظرخواهى ابراهيم$ از فرزندش اسماعيل$ درباره مأموريّت ذبح وى:

فلمّا بلغ معه السّعى قال يـبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يـأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء اللّه من الصّبرين[1].

صافات (37) 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]از لحن جمله >فانظر ماذاترى< (بنگر رأى توچيست؟) نوعى نظر خواهى و مشورت استفاده مى شود; هر چند فلسفه اين كار استفاده ابراهيم(ع) از رأى اسماعيل(ع) نبود; بلكه يا براى آزمايش او يا زمينه سازى براى پذيرش فرمان ذبح از سوى اسماعيل(ع) بود.

2. آرامش و دلدارى دادن اسماعيل$ به ابراهيم$ درباره مأموريّت وى براى ذبح فرزندش:

فلمّا بلغ معه السّعى قال يـبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يـأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء اللّه من الصّبرين[1].

صافات (37) 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]اين كه اسماعيل(ع) صبر خويش را درباره قربانى شدنش يادآورى مى كند مى تواند به منظور دلدارى به پدر خود ابراهيم(ع) باشد.

3. مأموريّت ابراهيم$ و اسماعيل$ براى آماده سازى كعبه جهت عبادت كنندگان:

... و عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين و العكفين و الرّكّع السجود.

بقرة (2) 125

4. بالا بردن ديوارهاى كعبه به دست ابراهيم$ و اسماعيل$ :

و اذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت و اسمعيل ... .

بقرة (2) 127

5. ستايش ابراهيم$ به درگاه الهى به شكرانه تولّد اسماعيل$ در دوران پيرى اش:

الحمد للّه الّذى وهب لى على الكبر إسمـعيل ... .

ابراهيم (14) 39

6. اسماعيل$ ، هديه اى الهى به ابراهيم$ :

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل ... .

ابراهيم (14) 39

7. بشارت خداوند به ابراهيم$ براى تولّد اسماعيل$ :

و انّ من شيعته لابرهيم \* فبشّرنه بغلم حليم.[1]

صافات (37) 83 و 101

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مقصود از >غلام حليم< اسماعيل(ع) است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

8. ابراهيم$ مأمور به ذبح اسماعيل$ :

فبشّرنـه بغلـم حليم \* فلمّا بلغ معه السعى قال يبنىّ انّى ارى فى المنام انّى اذبحك ...[1].

صافات (37) 101 و 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]همان.

9. اسماعيل$ ، تسليم در برابر پدر و فرمان خدا به ذبح:

فبشّرنـه بغلـم حليم \* فلمّا بلغ معه السعى قال يبنىّ انّى ارى فى المنام انّى اذبحك فانظر ماذا ترى قال يابت افعل ما تومر ستجدنى ان شاء الله من الصبرين \* فلمّا اسلما و تلّه للجبين[1].

صافات (37) 101 - 103

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]روايات درباره ذبيح كه اسحاق(ع) يا اسماعيل(ع) است، اختلاف دارند; امّا بر اساس مشهور روايات، ذبيح، اسماعيل(ع) است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

10. اسكان اسماعيل$ ، در سرزمين مكّه از سوى ابراهيم$ :

و اذ قال ابرهيم ... \* رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلوة فاجعل أفـدة مّن النّاس تهوى إليهم ...[1].

ابراهيم (14) 35 و 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]كلمه >من< تبعيضيّه، و مشهور ميان مفسران، مقصود از >ذرّيّة<، اسماعيل(ع) است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

ابراهيم(ع) و امور خارق العاده

1. احياى پرندگانِ ذبح شده به دست ابراهيم$ ، به دستور خدا:

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحى الموتى ...قال فخذ اربعه من الطير فصرهنّ اليك ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا ثمّ ادعهنّ ياتينك سعيا ... .

بقرة (2) 260

2. فرزنددار شدن ابراهيم$ در دوران پيرى وى و همسرش امرى خارق العاده:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى ... \* قالت يويلتى ءالد و انا عجوز و هذا بعلى شيخا ان هذا لشىء عجيب \* قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله و بركته عليكم اهل البيت ... .

هود (11) 69 و 72 و 73

و اذ قال ابرهيم ... \* الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل و اسحق ... .

ابراهيم (14) 35 و 39

و نبّئهم عن ضيف ابرهيم \* قالوا لاتوجل انّا نبشّرك بغلم عليم \* قال ابشّرتمونى على ان مسّنى الكبر فبم تبشّرون.

حجر (15) 51 و 53 و 54

3. سرد شدن آتش بر ابراهيم$ معجزه الهى:

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و ارادوا به كيدا فجعلنهم الاخسرين.

انبياء (21) 69 و 70

قالوا ابنوا له بنينا فالقوه فى الجحيم \* فارادوا به كيدا فجعلنهم الاسفلين[1].

صافات (37) 97 و 98

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>فجعلناهم الاسفلين<، كنايه از سرد و سلامت شدن آتش بر وى است كه در آيه 69 انبياء >يا نار كونى برداً و سلاما< آمده است. (الميزان، ذيل آيه)

ابراهيم(ع) و انبيا

ابراهيم(ع) و بت پرستان

ابراهيم(ع) و بت پرستى

1. بت پرستى، بهانه دوستى مشركان با يكديگر در ديد ابراهيم$ :

و قال إنّما اتّخذتم مّن دون اللّه أوثـنا مّودّة بينكم فى الحيوة الدّنيا ... .

عنكبوت (29) 25

2. بت پرستى، سبب دشمنى ميان بت پرستان در قيامت، از ديد ابراهيم$ :

و قال إنّما اتّخذتم مّن دون اللّه أوثـنا مّودّة بينكم فى الحيوة الدّنيا ثمّ يوم القيـمة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضا ...[1].

عنكبوت (29) 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>يكفر< به قرينه >يلعن< به معناى دورى و برائت است و برائت و لعن حاكى از دشمنى آنان با يكديگر است.(مجمع البيان، ذيل آيه)

3. شيطان، منشأ پرستش بت ها، از ديد ابراهيم$ :

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا \* يـأبت لاتعبد الشّيطـن إنّ الشّيطـن كان للرّحمـن عصيًّا.

مريم (19) 41 و 42 و 44

4. اعتراض ابراهيم$ به عبادت بت هاى بى روح و جان:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا.

مريم (19) 41 و 42

و لقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هـؤلاء ينطقون \* قال أفتعبدون من دون اللّه ما لاينفعكم شيئاً و لايضرّكم \* أفّ لّكم و لما تعبدون من دون اللّه أفلاتعقلون.

انبياء (21) 51 و 65 و 66 و 67

5. اعتراض ابراهيم$ به پرستش بت هاى دست ساز:

قال أتعبدون ما تنحتون \* واللّه خلقكم وما تعملون.

صافات (37) 95 و 96

6. الوهيّت بت ها و پرستش آن ها، امرى دروغين و ساختگى در ديدگاه ابراهيم$ :

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* إنّما تعبدون من دون اللّه أوثـنا وتخلقون إفكا ... .

عنكبوت (29) 16 و 17

و إنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* أئِفكا ءالهة دون اللّه تريدون.

صافات (37) 83 و 85 و 86

7. دور از خِرَد بودنِ بت پرستى، از ديد ابراهيم$ :

أفّ لّكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلا تعقلون.

انبياء (21) 67

8. سرزنش بت پرستى، به وسيله ابراهيم$ :

و إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر أتتّخذ أصناما ءالهة إنّى أرك وقومك فى ضلـل مّبين.

انعام (6) 74

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا.

مريم (19) 41 و 42

و لقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل وكنّا به عــلمين \* إذ قال لأبيه و قومه ما هـذه التّماثيل الّتى أنتم لها عـكفون \* أفّ لّكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلا تعقلون.

انبياء (21) 51 و 52 و 67

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون \* قالوا نعبد أصناما فنظـلّ لها عـكفين \* قال أفرءيتم مّا كنتم تعبدون.

شعراء (26) 69 و 71 و 75

و إنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* أئِفكا ءالهة دون اللّه تريدون.

صافات (37) 83 و 85 و 86

ابراهيم(ع) و بت ها

1. بت ها، خدايانى دروغين وباطل در ديد ابراهيم$ :

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* إنّما تعبدون من دون اللّه أوثـنا وتخلقون إفكا ... .

عنكبوت (29) 16 و 17

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* أئِفكا ءالهة دون اللّه تريدون.

صافات (37) 83 و 86

2. بت ها دشمن ابراهيم$ از ديدگاه حضرت:

قال أفرءيتم مّا كنتم تعبدون \* فإنّهم عدوٌّ لّى ... .

شعراء (26) 75 و 77

3. ناتوانى بت ها در روزى رساندن به بت پرستان از ديدگاه ابراهيم$ :

و إبرهيم إذ قال لقومه ... \* ... إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا ... .

عنكبوت (29) 16 و 17

4. تأكيد ابراهيم$ بر عدم صلاحيّت بت ها براى پرستش:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا.

مريم (19) 41 و 42

و إبرهيم إذ قال لقومه ... \* ... إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا ... .

عنكبوت (29) 16 و 17

5. اعلام بيزارى ابراهيم$ از مشركان و بت هايشان:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة والبغضاء أبدا ... .

ممتحنه (60) 4

6. عدم توانايى بت ها بر سود و زيانِ پرستش كنندگان خود از ديدگاه ابراهيم$ :

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا.

مريم (19) 41 و 42

7. بت ها مورد اهانت ابراهيم$ :

أفّ لّكم ولما تعبدون من دون اللّه ... .

انبياء (21) 67

8. حضور پنهانى ابراهيم$ در بتكده و استهزاى بت ها:

و إنّ من شيعته لإبرهيم \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* ما لكم لاتنطقون ... .

صافات (37) 83 و 91 و 92

ابراهيم(ع) و پرندگان

1. فراخوانى پرندگان از سوى ابراهيم$ و بازگشت آنان به سوى وى:

وإذ قال إبرهيم ربّ أرنى كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولـكن لّيطمـئنّ قلبى قال فخذ أربعة مّن الطّير فصرهنّ إليك ثمّ اجعل على كلّ جبل مّنهنّ جزءا ثمّ ادعهنّ يأتينك سعيا واعلم أنّ اللّه عزيز حكيم.

بقره (2) 260

2. فراخوانى پرندگان از سوى ابراهيم$ و ذبح آن ها براى ديدن چگونگى احياى مردگان:

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحى الموتى ... قال فخذ اربعه من الطير فصرهنّ اليك ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا ثمّ ادعهنّ ياتينك سعيا ... .

بقرة (2) 260

ابراهيم(ع) و تطهير كعبه

ابراهيم(ع) و حج

1. ابراهيم$ ، مأمور آماده سازى كعبه براى به جا آوردن مناسك حج:

...عهدنا إلى إبرهيم وإسمـعيل أن طهّرا بيتى للطّائِفين والعـكفين والرّكّع السّجود.

بقره (2) 125

و اذ بوّانا لابرهيم مكان البيت ان لاتشرك بى شيئا و طهّر بيتى للطائفين و القائمين و الركّع السجود \* وأذّن فى النّاس بالحجّ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كلّ فجّ عميق.

حج (22) 26 و 27

2. دعاى ابراهيم$ براى يادگيرى مناسك حج:

وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ربّنا تقبّل منّا ... \* ربّنا ... و ارنا مناسكنا ... .

بقرة (2) 127 و 128

3. ابراهيم$ ، مأمور دعوت عمومى از مردم براى به جا آوردن مراسم حج:

وإذ بوّأنا لإبرهيم مكان البيت أن لاّ تشرك بى شيـا وطهّر بيتى للطّائِفين والقائِمين والرّكّع السّجود \* و اذّن فى الناس بالحجّ ياتوك رجالا و على كلّ ضامر ياتين من كلّ فجّ عميق.

حج (22) 26 و 27

ابراهيم(ع) و خورشيدپرستان

ابراهيم(ع) و خويشاوندان

ابراهيم(ع) و زكات

ابراهيم(ع) و ستاره پرستان

ابراهيم(ع) و شيطان

1. شيطان، موجودى عصيان گر در برابر خداى رحمان از نظر ابراهيم$ :

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* يـأبت لاتعبد الشّيطـن إنّ الشّيطـن كان للرّحمـن عصيًّا.

مريم (19) 41 و 44

ابراهيم(ع) و فرزندان

ابراهيم(ع) و قومش

ابراهيم(ع) و قوم لوط

1. شفاعت ابراهيم$ در حقّ قوم لوط در پيشگاه خداوند:

فلمّا ذهب عن ابرهيم الروع و جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط.

هود (11) 74

2. ابراهيم$ ، موظّف به ترك شفاعتِ قوم لوط به دليل حتميّت عذاب آنان:

فلمّا ذهب عن ابرهيم الروع و جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط \* يإبرهيم اعرض عن هذا انّه قد جاء امر ربّك و انّهم ءاتيهم عذاب غير مردود.

هود (11) 74 و 76

3. آگاهى يافتن ابراهيم$ از مأموريّت ملائكه براى عذاب قوم لوط:

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قال فما خطبكم ايّها المرسلون \* قالوا انّا ارسلنا الى قوم مجرمين \* الاّ امراته قدّرنا انّها لمن الغبرين.

حجر (15) 51 و 57 و 58 و 60

و لمّا جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا انّا مهلكوا اهل هذه القريه انّ اهلها كانوا ظلمين.

عنكبوت (29) 31

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* قال فما خطبكم ايّها المرسلون \* قالوا انّا ارسلنا الى قوم مجرمين \* لنرسل عليهم حجارة مّن طين.

ذاريات(51) 24 و 31 - 33

4. نگرانى ابراهيم$ از عذاب شدن قوم لوط:

فلمّا ذهب عن ابرهيم الروع و جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط.

هود (11) 74

ابراهيم(ع) و قيامت

1. ابراهيم$ ، اميدوار به آمرزش الهى در قيامت:

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* اذ قال لابيه و قومه ما تعبدون \* والّذى أطمع أن يغفر لى خطيـتى يوم الدّين.

شعراء (26) 69 و 70 و 82

2. ابراهيم$ ، خواهان رسوا نشدن در قيامت:

واتل عليهم نبأ إبرهيم ... \* و لاتخزنى يوم يبعثون.

شعراء (26) 69 و 87

3. بى اثرى مال و فرزند در قيامت، از ديدگاه ابراهيم$ :

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* يوم لاينفع مال ولا بنون.

شعراء (26) 69 و 88

4. قلب سليم داشتن، سبب رهايى در قيامت، از ديدگاه ابراهيم$ :

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* يوم لاينفع مال و لا بنون \* إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم.

شعراء (26) 69 و 88 و 89

5. ابراهيم$ ، خواهان آمرزش خود، مؤمنان و پدر و مادرش در روز قيامت:

وإذ قال إبرهيم ... \* ربّنا اغفر لى ولولدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ابراهيم (14) 35 و 41

6. توجّه خالصانه ابراهيم$ به روز قيامت:

واذكر عبـدنا إبرهيم ... \* إنّا أخلصنـهم بخالصة ذكرى الدّار.

ص (38) 45 و 46

7. ديد خالصانه ابراهيم$ به عالم قيامت، باعث بينش وى:

واذكر عبـدنا إبرهيم وإسحـق ويعقوب أولى الأيدى والأبصـر \* إنّا أخلصنـهم بخالصة ذكرى الدّار.

ص (38) 45 و 46

ابراهيم(ع) و كعبه

1. ابراهيم$ ، مأمور تطهير و نظافت كعبه براى طواف كنندگان و پرستندگان:

... و عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين و العكفين و الرّكّع السجود.

بقرة (2) 125

و اذ بوّانا لابرهيم مكان البيت ان لاتشرك بى شيئا و طهّر بيتى للطائفين و القائمين و الركّع السجود.

حج (22) 26

2. تجديد بناى كعبه به دست ابراهيم$ با كمك و همراهى اسماعيل$ :

و اذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت و اسمعيل ... .

بقرة (2) 127

3. ابراهيم$ ، اسكان دهنده شمارى از ذريّه اش در كنار كعبه:

و اذ قال ابرهيم ... \* ربّنا انّى اسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ... .

ابراهيم (14) 35 و 37

4. آگاهى يافتن ابراهيم$ از جايگاه كعبه به الهام خداوند:

و اذ بوّانا لابرهيم مكان البيت ... .

حج (22) 26

5. ابراهيم$ موظّف به دور ساختن مشركان از كعبه:

... و عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين و العكفين و الرّكّع السجود[1].

بقرة (2) 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايت، >طَهِّرا< به معناى دور كردن مشركان از كعبه معنا شده است. (تفسير قمى، ذيل آيه; نورالثقلين، ذيل آيه)

6. آگاه بودن ابراهيم$ از جايگاه خانه خدا:

و اذ قال ابرهيم ... \* رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ... .

ابراهيم (14) 35 و 37

7. خانه خدا، مكانى مقدّس و محترم نزد ابراهيم$ :

و اذ قال ابرهيم ... \* رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ... .

ابراهيم (14) 35 و 37

ابراهيم(ع) و لوط(ع)‏

1. هجرت ابراهيم$ و لوط$ به سرزمين مبارك شام:

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و نجّينه و لوطا الى الارض الّتى بركنا فيها للعلمين[1].

انبياء (21) 69 و 71

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مفسّران درباره >الأرض الّتى باركنا< اقوالى را ذكر كرده اند كه يكى از آن ها سرزمين شام است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

2. لوط$ ، مؤمن به ابراهيم$ و تصديق كننده او:

و ابرهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله و اتّقوه ... \* فامن له لوط و قال انّى مهاجر الى ربىّ ... .

عنكبوت (29) 16 و 26

3. ابراهيم$ ، نگران جان لوط$ :

و لمّا جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا انّا مهلكوا اهل هذه القريه انّ اهلها كانوا ظلمين \* قال انّ فيها لوطا ... .

عنكبوت (29) 31 و 32

ابراهيم(ع) و ماه پرستان

ابراهيم(ع) و محمّد(ص)‏

1. مبعوث شدن محمّد@ از ميان نسل ابراهيم$ و اسماعيل$ به سبب دعاى آنان:

و اذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت و اسمعيل ربّنا تقبّل منّا انّك انت السميع العليم \* ربّنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ءايتك و يعلّمهم الكتب و الحكمه و يزكّيهم ...[1].

بقرة (2) 127 و 129

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايات، >رسولا< به پيامبراكرم(ص) تفسير شده است. (نورالثقلين; الدّرّالمنثور، ذيل آيه)

2. پيامبر@ از نزديك ترين و شايسته ترين افراد در انتساب به ابراهيم$ :

انّ اولى الناس بإبرهيم للذين اتّبعوه و هذا النبىّ ... .

آل عمران (3) 68

3. پيامبراكرم@، پيرو دين ابراهيم$ و تداوم بخش آن:

انّ اولى الناس بإبرهيم للذين اتّبعوه و هذا النبىّ ... .

آل عمران (3) 68

قل انّنى هدينى ربّى الى صرط مستقيم دينا قيما ملّة ابرهيم حنيفا و ما كان من المشركين.

انعام (6) 161

4. موظّف بودن پيامبر@ به اعلان ايمان به دين ابراهيم$ :

قل ءامنّا بالله ... و ما انزل على ابرهيم ... .

آل عمران (3) 84

ثمّ اوحينا اليك ان اتّبع ملّة ابرهيم حنيفا ... .

نحل (16) 123

5. دستور خداوند به پيامبر اكرم@ مبنى بر پيروى از دين ابراهيم$ در دعوت به توحيد:

ثمّ اوحينا اليك ان اتّبع ملّة ابرهيم حنيفا و ما كان من المشركين.

نحل (16) 123

ابراهيم(ع) و مسلمانان

1. مسلمان، نامى برگزيده از سوى ابراهيم$ ، براى امّت پيامبر@:

...ملّة ابيكم ابرهيم هو سميكم المسلمين من قبل ...[1].

حج (22) 78

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در اين كه مرجع ضمير >هو< چه كسى است، دو احتمال وجود دارد: خدا و ابراهيم(ع) (الكشّاف، ذيل آيه) برداشت، بنابر احتمال دوم است.

2. ابراهيم، پدر مسلمانان:

... و ما جعل عليكم فى الدين من حرج ملّة ابيكم ابرهيم هو سميكم المسلمين من قبل ...[1].

حج (22) 78

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]پدر بودن حضرت از اين جهت است كه نخستين فرد تسليم (محض خداوند) بوده است (الميزان، ذيل آيه) به عبارت ديگر پدر معنوى مسلمانان است.

ابراهيم(ع) و مشركان

ابراهيم(ع) و معاد

1. تقاضاى ابراهيم$ از خدا براى نشان دادن چگونگى احياى مردگان در قيامت:

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحى الموتى ... .

بقرة (2) 260

2. اعتقاد ابراهيم$ به معاد و احياى مردگان در قيامت:

وإذ قال إبرهيم ربّ أرنى كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولـكن لّيطمـئنّ قلبى ... .

بقره (2) 260

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و الذى يميتنى ثمّ يحيين \* والّذى أطمع أن يغفر لى خطيـتى يوم الدّين.

شعراء (26) 69 و 81 و 82

3. درخواست ابراهيم$ از خدا براى رسوا نكردن وى در قيامت:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و لاتخزنى يوم يبعثون.

شعراء (26) 69 و 87

4. تصديق معاد در صحُف ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* و ابرهيم الذى وفّى \* وأنّ إلى ربّك المنتهى \* وأنّه هو أمات وأحيا \* وأنّ عليه النّشأة الأخرى.

نجم (53) 36 و 37 و 42 و 44 و 47

5. اعتقاد به معاد، سبب عبادت و شكرگزارى به درگاه خدا از ديدگاه ابراهيم$ :

و إبرهيم إذ قالوا ... \* ... فابتغوا عند اللّه الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

عنكبوت (29) 16 و 17

ابراهيم(ع) و معبودان باطل

1. اعلام بيزارى و تبرّى ابراهيم$ از معبودان باطل:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه ... .

ممتحنه (60) 4

2. بنيادگذارى توحيد و تبرّى ابراهيم$ از معبودان باطل ميان نسل خويش:

وإذ قال إبرهيم لأبيه وقومه إنّنى براء مّمّا تعبدون \* وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم يرجعون.

زخرف (43) 26 و 28

ابراهيم(ع) و مكّه

1. آبادانى سرزمين مكّه، درخواست ابراهيم$ از خدا:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرت ... .

بقره (2) 126

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا البلد ءامنا ... \* رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلوة فاجعل أفئدة مّن النّاس تهوى إليهم وارزقهم مّن الثّمرت ... .

ابراهيم (14) 35 و 37

2. دعا و درخواست ابراهيم$ از خدا براى ايجاد امنيّت در سرزمين مكّه:

و اذ قال ابرهيم رب اجعل هذا بلدا ءامنا ... .

بقرة (2) 126

و اذ قال ابرهيم رب اجعل هذا البلد ءامنا ... .

ابراهيم (14) 35

3. ابراهيم$ ، خواهان برخوردارى مؤمنان ساكن مكّه از ميوه ها و محصولات مورد نيازشان:

و اذ قال ابرهيم رب اجعل هذا بلدا ءامنا و ارزق اهله من الثّمرت من ءامن منهم بالله و اليوم الاخر ... .

بقرة (2) 126

4. ابراهيم$ ، اسكان دهنده شمارى از ذرّيّه خويش در مكّه:

ربّنا انّى اسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ... .

ابراهيم (14) 37

5. دعاى ابراهيم$ براى برخوردارى مؤمنان مكّه از روزى ها، و اجابت خداوند دعاى ابراهيم$ را در حقّ مؤمنان و كافران:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرت من ءامن منهم باللّه واليوم الأخر قال ومن كفر فأمتّعه قليلا ... .

بقره (2) 126

6. اجابت دعاهاى ابراهيم$ براى امنيّت، رفاه و آبادانى براى اهالى مكّه:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرت من ءامن منهم باللّه واليوم الأخر قال ومن كفر فأمتّعه قليلا ... .

بقره (2) 126

7. مكّه، سرزمين بى آب و علف در زمان اسكان شمارى از ذريّه ابراهيم$ از سوى وى:

رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ... .

ابراهيم (14) 37

ابراهيم(ع) و ملائكه

1. وارد شدن ملائكه به صورت مهمان بر ابراهيم$ و پذيرايى وى از آنان:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا سلما قال سلم فما لبث ان جاء بعجل حنيذ.

هود (11) 69

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما قال إنّا منكم وجلون.

حجر (15) 51 و 52

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* اذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال سلم قوم منكرون \* فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين.

ذاريات (51) 24 - 26

2. بشارت ملائكه به پسردار شدن ابراهيم$ و شگفتى وى از آن:

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم ... \* قالوا لاتوجل إنّا نبشّرك بغلـم عليم \* قال أبشّرتمونى على أن مّسّنى الكبر فبم تبشّرون.

حجر (15) 51 و 53 و 54

3. سفارش ملائكه به نااميد نبودن ابراهيم$ از رحمت خدا و تأكيد حضرت به اميدوارى خويش به رحمت خدا:

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قالوا لاتوجل إنّا نبشّرك بغلـم عليم \* قالوا بشّرنـك بالحقّ فلاتكن مّن القـنطين \* قال و من يقنط من رّحمة ربّه إلاّ الضَّآلّون.

حجر (15) 51 و 53 و 55 و 56

4. ناشناخته بودن ملائكه براى ابراهيم$ هنگام ورودشان بر وى:

و لقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى قالوا سلـما قال سلـم فما لبث أن جآء بعجل حنيذ \* فلمّا رءا أيديهم لاتصل إليه نكرهم ... .

هود (11) 69 و 70

5. ناخوشايندى ابراهيم$ از غذا نخوردن ملائكه مهمان:

و لقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى قالوا سلـما قال سلـم فما لبث أن جآء بعجل حنيذ \* فلمّا رءا أيديهم لاتصل إليه نكرهم ... .

هود (11) 69 و 70

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* اذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال سلم قوم منكرون \* فقرّبه إليهم قال ألاتأكلون \* فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشّروه بغلـم عليم.

ذاريات (51) 24 و 25 و 27 و 28

6. سلام ملائكه به ابراهيم$ پيش از رفتن آنان نزد لوط$ :

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا سلما قال سلم ...قالوا لاتخف انّا ارسلنا الى قوم لوط.

هود (11) 69 و 70

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* اذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال سلم قوم منكرون \* قال فما خطبكم ايّها المرسلون \* قالوا انّا ارسلنا الى قوم مجرمين.

ذاريات (51) 24 و 25 و 31 و 32

7. ابراهيم$ پذيراى فرشتگان مأمور عذاب قوم لوط:

ولقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى قالوا سلـما قال سلـم فما لبث أن جآء بعجل حنيذ \* فلمّا رءا ايديهم لاتصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة قالوا لاتخف انّا ارسلنا الى قوم لوط.

هود (11) 69 و 70

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قال فما خطبكم ايّها المرسلون \* قالوا انّا ارسلنا الى قوم مجرمين.

حجر (15) 51 و 57 و 58

هل أتـك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* فقرّبه إليهم قال ألاتأكلون \* فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشّروه بغلـم عليم قال فما خطبكم ايّها المرسلون \* قالوا انّا ارسلنا الى قوم مجرمين.

ذاريات (51) 24 و 27 و 28 و 31 و 32

8. گفتوگوى ابراهيم$ با ملائكه درباره رفع عذاب از قوم لوط:

فلمّا ذهب عن ابرهيم الروع و جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط \* يإبرهيم اعرض عن هذا انّه قد جاء امر ربّك و انّهم ءاتيهم عذاب غير مردود.

هود (11) 74 و 76

و لمّا جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا انّا مهلكوا اهل هذه القرية انّ اهلها كانوا ظلمين \* قال انّ فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجّينّه و اهله الاّ امرأته كانت من الغبرين.

عنكبوت (29) 31 و 32

9. ورود ملائكه بر ابراهيم$ و ترسيدن وى از آن ها:

ولقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى قالوا سلـما قال سلـم فما لبث أن جآء بعجل حنيذ \* فلمّا رءا ايديهم لاتصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة قالوا لاتخف انّا ارسلنا الى قوم لوط.

هود (11) 69 و 70

و نبّئهم عن ضيف ابرهيم \* اذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال انّا منكم وجلون \* قالوا لا توجل انّا نبشّرك بغلم عليم.

حجر (15) 51 - 53

هل أتـك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* اذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال سلم قوم منكرون \* فاوجس منهم خيفة قالوا لاتخف و بشّروه بغلم عليم.

ذاريات (51) 24 و 25 و 28

10. آرامش دادن ملائكه به ابراهيم$ :

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا سلما قال سلم ... \* فلمّا رءا ايديهم لاتصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة قالوا لاتخف انّا ارسلنا الى قوم لوط \* فلمّا ذهب عن إبرهيم الرّوع ... .

هود (11) 69 و 70 و 74

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما قال إنّا منكم وجلون \* قالوا لاتوجل إنّا نبشّرك بغلـم عليم.

حجر (15) 51 و 52 و 53

هل أتـك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* اذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال سلم قوم منكرون \* فاوجس منهم خيفة قالوا لاتخف و بشّروه بغلم عليم.

ذاريات (51) 24 و 25 و 28

11. پرسش ابراهيم$ از كار و مأموريّت فرشتگان الهى:

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قال فما خطبكم ايّها المرسلون.

حجر (15) 51 و 57

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* قال فما خطبكم ايّها المرسلون.

ذاريات (51) 24 و 31

12. خبردار شدن ابراهيم$ از نابودى قوم لوط بهوسيله ملائكه:

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قال فما خطبكم أيّها المرسلون \* قالوا إنّآ أرسلنآ إلى قوم مّجرمين \* إلاّ ءال لوط إنَّا لمنجّوهم أجمعين.

حجر (15) 51 و 57 - 59

و لمّا جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا انّا مهلكوا اهل هذه القريه انّ اهلها كانوا ظلمين \* قال إنّ فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجّينّه وأهله إلاّ امرأته كانت من الغـبرين.

عنكبوت (29) 31 و 32

قال فما خطبكم ايّها المرسلون \* قالوا انّا ارسلنا الى قوم مجرمين \* لنرسل عليهم حجارة مّن طين.

ذاريات(51) 31 - 33

ابراهيم(ع) و ملكوت

ابراهيم(ع) و موحّدان

1. يكتاپرستان، برخوردار از آرامش و امنيّت در اعتقاد ابراهيم$ :

وكذلك نرى إبرهيم ... \* وحآجّه قومه قال أتحـجّونّى فى اللّه وقد هدن ... \* وكيف أخاف مآ أشركتم ولاتخافون أنّكم أشركتم باللّه ما لم ينزّل به عليكم سلطـنا فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون \* الّذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمـنهم بظلم أولـئك لهم الأمن ...[1].

انعام (6) 75 و 80 - 82

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه آيه 82 در ادامه كلمات ابراهيم(ع) باشد. گفتنى است كه در روايتى از پيامبر اسلام(ص) ستم، به شرك تفسير شده است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

2. برخوردارى يكتاپرستان از هدايت الهى در ديد ابراهيم$ :

و كذلك نرى إبرهيم ... \* وحآجّه قومه قال أتحـجّونّى فى اللّه وقد هدن ... \* الّذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمـنهم بظلم أولـئك لهم الأمن و هم مّهتدون[1].

انعام (6) 75 و 80 و 82

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]همان.

ابراهيم(ع) و نماز

1. مأموريّت ابراهيم$ براى تطهير و آماده سازى كعبه براى نماز و عبادت:

...عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين و العكفين و الرّكّع السجود[1].

بقرة (2) 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>الرّكّع السجود< كنايه از نمازگزارى، و از باب اطلاق اسم بر جزء مهمّ شىء است.

2. اقامه نماز، هدف ابراهيم$ از اسكان ذريّه خود در كنار كعبه:

و اذ قال ابرهيم ... \* ربّنا انّى اسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلوة ... .

ابراهيم (14) 35 و 37

3. دعا و درخواست توفيق اقامه نماز از طرف ابراهيم$ براى خود و ذريّه اش:

و اذ قال ابرهيم ... \* رب اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيّتى ربّنا و تقبّل دعاء.

ابراهيم (14) 35 و 40

4. اقامه نماز از آموزه هاى وحى شده به ابراهيم$ :

قلنا يـنار كونى بردا وسلـما على إبرهيم \* ... وأوحينآ إليهم فعل الخيرت وإقام الصّلوة ... .

انبياء (21) 69 و 73

5. ابراهيم$ ، مأمور اقامه نماز:

قلنا يـنار كونى بردا وسلـما على إبرهيم \* ... و اوحينا اليهم فعل الخيرت و اقام الصلوة ... .

انبياء (21) 69 و 73

ابراهيم(ع) و نمرود

1. بحث و گفتوگوى ابراهيم$ با نمرود درباره پروردگار يكتا و مبهوت شدن نمرود:

الم تر الى الذى حاجّ ابرهيم فى ربّه ان ءاتيه الله الملك اذ قال ابرهيم ربّى الذى يحيى و يميت قال انا احى و اميت قال ابرهيم فإنّ الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر ...[1].

بقرة (2) 258

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]به گفته مفسّران، مقصود از >الّذى حاجّ ...< نمرود است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

ابراهيم(ع) و نوح(ع)‏

1. ابراهيم$ از پيروان نوح$ :

سلـم على نوح فى العــلمين \* و انّ من شيعته لابرهيم[1].

صافات (37) 79 و 83

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مرجع ضمير >شيعته< نوح(ع) است. شيعه به گروهى گفته مى شود كه از كسى پيروى كنند و به طور كلّى، هر كس در روش خود با ديگرى هماهنگ باشد، شيعه وى شمرده مى شود; چه شخص هماهنگ مقدّم باشد يا مؤخّر (الميزان، ذيل آيه)، و از آن جا كه حضرت ابراهيم(ع) در روش خود و در دعوت به حق و توحيد، همانند نوح(ع) عمل مى كرده، شيعه وى قلمداد شده است.

2. ابراهيم$ از نسل همراهان (سام فرزند نوح) نوح$ در كشتى:

أولـئك الّذين أنعم اللّه عليهم مّن النّبيّين من ذرّيّة ءادم وممّن حملنا مع نوح ومن ذرّيّة إبرهيم ...[1].

مريم (19) 58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت مبتنى بر اين است كه مقصود از >ممّن حملنا مع نوح< سام فرزند نوح(ع) باشد كه ابراهيم(ع) از نسل او است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

ابراهيم(ع) و يعقوب(ع)‏

1. وجود پيامبرانى چون يعقوب$ در نسل ابراهيم$ ، پاداش نيكوكارى او:

وتلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم ... \* و وهبنا له اسحق و يعقوب كلاّ هدينا ... كذلك نجزى المحسنين.

انعام (6) 83 و 84

2. وجود پيامبرانى مانند يعقوب$ در نسل ابراهيم$ ، پاداش مبارزه او با شرك، و پايبندى وى به توحيد:

فلمّا اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق و يعقوب و كلاّ جعلنا نبيّا.

مريم (19) 49

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبرهيم \* قالوا ءانت فعلت هذا ... \* قال افتعبدون من دون الله ما لاينفعكم شيئا و لا يضرّكم \* أفّ لّكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلا تعقلون \* قالوا حرّقوه ... \* و وهبناله اسحق و يعقوب نافلة ... .

انبياء (21) 60 و 62 و 66 و 67 و 68 و 72

3. يعقوب$ ، نوه و هديه خدا به ابراهيم$ پس از هجرت او به شام:

قلنا يـنار كونى بردا وسلـما على إبرهيم \* و وهبنا له إسحـق و يعقوب نافلة ... .

انبياء (21) 69 و 72

اتمام حجّت ابراهيم(ع)‏

1. اتمام حجّت بر مردم، فلسفه رسالت ابراهيم$ :

إنّآ أوحينآ إليك كمآ أوحينآ إلى نوح والنّبيّين من بعده وأوحينآ إلى إبرهيم و ... \* رّسلا مّبشّرين ومنذرين لئلاّيكون للنَّاس على اللَّه حجّة بعد الرّسل ... .

نساء (4) 163 و 165

احتجاج با ابراهيم(ع)‏

1. احتجاج و مغالطه نمرود با ابراهيم$ براى اثبات اماته و احيا از سوى خود و ردّ ربوبيّت خدا:

ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاتـيه اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبرهيم فإنّ اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذى كفر واللّه لايهدى القوم الظّـلمين.[1]

بقره (2) 258

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مقصود از >الّذى حاجّ< نمرود است كه باكشتن شخصى و آزادسازى فرد ديگرى مغالطه كرد و خود را پروردگار قادر بر اماته و احيا قلمداد كرد. (مجمع البيان، ذيل آيه)

2. قدرت طلبى نمرود، علّت احتجاج باطل او در برابر ابراهيم$ :

ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاتـيه اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبرهيم فإنّ اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذى كفر واللّه لايهدى القوم الظّـلمين.

بقره (2) 258

3. احتجاج و جدال باطل مشركان و بت پرستان با ابراهيم$ در امر خداوند:

وكذلك نرى إبرهيم ... \* إنّى وجّهت وجهى للّذى فطر السّمـوت والأرض حنيفا ومآ أنا من المشركين \* وحآجّه قومه قال أتحـجّونّى فى اللّه وقد هدين ولا أخاف ما تشركون به إلاّ أن يشآء ربّى شيـا وسع ربّى كلَّ شىء علما أفلا تتذكّرون.

انعام (6) 75 و 79 و 80

4. احتجاج نمرود با ابراهيم$ براى اثبات ربوبيّت خود:

ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاتـه اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبرهيم فإنّ اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذى كفر ... .

بقره (2) 258

احتجاج هاى ابراهيم(ع)‏

1. ناتوانى مشركان از مقابله با منطق و احتجاج ابراهيم$ برضدّ شرك و بت پرستى:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل وكنّا به عــلمين \* إذ قال لأبيه وقومه ما هـذه التّماثيل الّتى أنتم لها عـكفون \* قالوا ءأنت فعلت هـذا بـالهتنا يـإبرهيم \* قال بل فعله كبيرهم هـذا فسـلوهم إن كانوا ينطقون \* فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنّكم أنتم الظّـلمون \* ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هـؤلاء ينطقون \* قالوا حرّقوه وانصروا ءالهتكم إن كنتم فـعلين.

انبياء (21) 51 و 52 و 62 - 65 و 68

و انّ من شيعته لابرهيم \* اذ قال لابيه و قومه ماذا تعبدون \* ائفكا ءالهة دون الله تريدون \* قالوا ابنوا له بنيـنا فألقوه فى الجحيم.

صافات (37) 83 و 85 و 86 و 97

2. ناتوانى نمرود از مقابله با احتجاج هاى ابراهيم$ :

ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاتـيه اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحيى ويميت قال أنا أحيى و أميت قال إبرهيم فإنّ اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذى كفر واللّه لايهدى القوم الظّـلمين.

بقره (2) 258

3. ناتوانى آزر از مقابله با احتجاج هاى منطقى ابراهيم$ :

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا \* يـأبت إنّى قد جآءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطا سويًّا \* قال أراغب أنت عن ءالهتى يـإبرهيم لـئن لّم تنته لأرجمنّك واهجرنى مليًّا.

مريم (19) 41 - 43 و 46

4. احتجاج ابراهيم$ با نمرود و درخواست حضرت از وى به آوردن خورشيد از مغرب براى اثبات ادّعاى خود:

الم تر الى الذى حاجّ ابرهيم فى ربّه ان ءاتيه الله الملك اذ قال ابرهيم ربّى الذى يحيى و يميت قال انا احيى و اميت قال ابرهيم فإنّ الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر ... .

بقرة (2) 258

5. احتجاج ابراهيم$ ، سبب بُهت و درماندگى نمرود:

الم تر الى الذى حاجّ ابرهيم فى ربّه ان ءاتيه الله الملك اذ قال ابرهيم ربّى الذى يحيى و يميت قال انا احيى و اميت قال ابرهيم فإنّ الله ياتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر ... .

بقرة (2) 258

6. غلبه ابراهيم$ در احتجاج خود با نمرود، نمونه اى از هدايت الهى:

اللّه ولىّ الّذين ءامنوا يخرجهم مّن الظّـلمـت إلى النّور والّذين كفروا أولياؤهم الطّغوت يخرجونهم مّن النّور إلى الظّـلمـت أولـئك أصحـب النّار هم فيها خــلدون \* ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاتـيه اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبرهيم فإنّ اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذى كفر واللّه لايهدى القوم الظّـلمين[1].

بقره (2) 257 و 258

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]از ارتباط بين دو آيه اين نكته استفاده مى شود كه خداوند در آيه 257 از هدايت مؤمنان به حق سخن گفته و در آيات بعدى، سه نمونه از هدايت خود را بيان كرده است. (الميزان، ذيل آيه)

7. عدم صلاحيّتِ دست سازهاى بشرى براى پرستش، از احتجاج هاى ابراهيم$ برضدّ آزر و قومش:

و اذ قال ابرهيم لابيه ءازر اتتّخذ اصناما ءالهة انّى اريك و قومك فى ضلل مبين.

انعام (6) 74

اذ قال لابيه و قومه ما هذه التماثيل الّتى انتم لها عكفون.

انبياء (21) 52

و انّ من شيعته لابرهيم \* قال اتعبدون ما تنحتون \* و الله خلقكم و ما تعملون.

صافات (37) 83 و 95 و 96

8. براهين ابراهيم$ در برابر مشركان، از عطاياى الهى به وى:

وتلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم على قومه ... .

انعام (6) 83

9. استدلال ابراهيم$ بر نفى ربوبيّت غير خدا، از راه خالقيت خداوند:

فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون \* إنّى وجّهت وجهى للّذى فطر السّمـوت والأرض حنيفا ومآ أنا من المشركين \* و حآجّه قومه قال أتحـجّونّى فى اللّه وقد هدن ... \* وكيف أخاف مآ أشركتم و لاتخافون أنّكم أشركتم باللّه ما لم ينزّل به عليكم سلطـنا ... .

انعام (6) 78 - 81

10. احتجاج ابراهيم$ بر عدم صلاحيّتِ ستارگان و ماه و خورشيد براى پرستش، به دليل افولشان:

فلمّا جنّ عليه اليل رءا كوكبا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لا احبّ الافلين \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لئن لم يهدنى ربّى لاكوننّ من القوم الضالّين \* فلمّا رءا الشمس بازغه قال هذا ربّى هذا اكبر فلمّا افلت قال يقوم انّى برىء ممّا تشركون.

انعام (6) 76 - 78

11. استدلال جدلى و تظاهر ابراهيم$ به پرستش اجرام آسمانى، شيوه اى براى ابطال عقايد مشركان:

فلمّا جنّ عليه اليل رءا كوكبا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لا احبّ الافلين \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لئن لم يهدنى ربّى لاكوننّ من القوم الضالّين \* فلمّا رءا الشمس بازغه قال هذا ربّى هذا اكبر فلمّا افلت قال يقوم انّى برىء ممّا تشركون.

انعام (6) 76 - 78

12. ناتوانى بت ها بر سود و زيان انسان ها، از احتجاج هاى ابراهيم$ :

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل وكنّا به عــلمين \* إذ قال لأبيه وقومه ما هـذه التّماثيل الّتى أنتم لها عـكفون \* قال افتعبدون من دون الله ما لاينفعكم شيئا و لا يضرّكم.

انبياء (21) 51 و 52 و 66

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* قالوا نعبد أصناما فنظـلّ لها عـكفين \* قال هل يسمعونكم اذ تدعون \* او ينفعونكم او يضرّون.

شعراء (26) 69 و 71 - 73

13. ناتوانى بت ها از شنيدن و ديدن، و رساندن هر گونه نفع به بت پرستان، دليلِ عدم صلاحيّت آن ها براى پرستش، از نظر ابراهيم$ :

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* اذ قال لابيه يابت لم تعبد ما لايسمع و لايبصر و لا يغنى عنك شيئا.

مريم (19) 41 و 42

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* قال هل يسمعونكم إذ تدعون.

شعراء (26) 69 و 72

14. ناتوانى بت ها در پاسخ گويى، احتجاج ابراهيم$ بر ضدّ بت پرستان:

فجعلهم جذذا الاّ كبيرا لهم لعلّهم اليه يرجعون \* قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبرهيم \* قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم ان كانوا ينطقون \* ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هـؤلاء ينطقون.

انبياء (21) 58 و 60 و 63 و 65

15. ناتوانى بت ها بر سخن گفتن، احتجاج ابراهيم$ براى اثبات عدم صلاحيّتشان جهت پرستش:

قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم ان كانوا ينطقون \* قال أفتعبدون من دون اللّه ما لاينفعكم شيـا ولايضرّكم.

انبياء (21) 63 و 66

فراغ الى ءالهتهم فقال الا تاكلون \* ما لكم لا تنطقون \* قال أتعبدون ما تنحتون.

صافات (37) 91 و 92 و 95

16. مخلوقيّت و دست ساز بودن بت ها، دليل عدم صلاحيت آن ها براى پرستش، از احتجاجات ابراهيم$ :

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* قال أتعبدون ما تنحتون \* واللّه خلقكم وما تعملون.

صافات (37) 83 و 95 و 96

17. استدلال ابراهيم$ بر نفى ربوبيّت غير خدا و اثبات ربوبيّت خدا از راه خالقيّت او:

وكذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض ... \* فلمّا جنّ عليه الّيل رءا كوكبا قال هـذا ربّى فلمّآ أفل قال لا أحبّ الأفلين \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هـذا ربّى فلمّآ أفل قال لـئن لّم يهدنى ربّى لأكوننّ من القوم الضّآلّين \* فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون \* إنّى وجّهت وجهى للّذى فطر السّمـوت والأرض حنيفا ومآ أنا من المشركين.

انعام(6) 75 - 79

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل وكنّا به عــلمين \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ ... .

انبياء(21) 51 و 56

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* قال أفرءيتم مّا كنتم تعبدون \* فإنّهم عدوٌّ لّى إلاّ ربّ العــلمين \* الذى خلقنى فهو يهدين.

شعراء (26) 69 و 75 و 77 و 78

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* أئِفكا ءالهة دون اللّه تريدون \* فما ظنّكم بربّ العــلمين \* واللّه خلقكم وما تعملون.

صافات (37) 83 و 85 و 86 و 87 و 96

18. اثبات ربوبيّت خدا از راه احيا و اماته موجودات، از احتجاجات ابراهيم$ بر ضدّ نمرود:

ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاتـه اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحى ويميت قال أنا أحى وأميت قال إبرهيم فإنّ اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذى كفر ... .

بقره (2) 258

19. احتجاج ابراهيم$ برضدّ نمرود بر ربوبيّت خدا، به آوردن خورشيد از مشرق به اراده خدا:

ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاتـه اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبرهيم فإنّ اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذى كفر ... .

بقره (2) 258

احترام به ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ چهره اى ممتاز و مورد احترام ميان اهل كتاب:

يـأهل الكتـب لم تحآجّون فى إبرهيم ومآ أنزلت التّورية والإنجيل إلاّ من بعده أفلاتعقلون \* ما كان إبرهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولـكن كان حنيفا مّسلما و ما كان من المشركين[1].

آل عمران (3) 65 و 67

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]اين كه هر يك از يهود و نصارا در نسبت دادن ابراهيم(ع) به خود مى كوشيدند، از موقعيّت و حرمت حضرت ميان آنان حكايت دارد.

2. ابراهيم$ داراى موقعيّت و احترام نزد مشركان عصر بعثت:

أفرءيت الّذى تولّى أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى وإبرهيم الّذى وفّى[1].

نجم (53) 33 و 36 و 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]توبيخ شدن مردم عصر بعثت به سبب بى توجّهى به پيام آسمانى ابراهيم(ع) بيانگر اين است كه حضرت ميان آنان موقعيّت ويژه اى داشت.

احساسات ابراهيم(ع)‏

احسان ابراهيم(ع)‏

احضار ابراهيم(ع)‏

1. احضار علنى ابراهيم$ پس از شكستن بت ها براى بازجويى و محاكمه وى:

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبرهيم \* قالوا فأتوا به على أعين النّاس لعلّهم يشهدون.

انبياء (21) 60 و 61

2. بازجويى از ابراهيم$ در مورد شكستن بت ها پس از احضار وى:

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبرهيم \* قالوا ءانت فعلت هذا بـالهتنا يإبرهيم.

انبياء (21) 61 و 62

اخلاص ابراهيم(ع)‏

ادب ابراهيم(ع)‏

اذكار ابراهيم(ع)‏

ارزشگذارى ابراهيم(ع)‏

1. افول كنندگان، فاقد ارزش عبوديّت، از ديد ابراهيم$ :¹

و اذ قال ابرهيم لابيه ءازر اتتّخذ اصناما ءالهة ... \* فلمّا جنّ عليه اليل رءا كوكبا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لا احبّ الافلين.

انعام (6) 74 و 76

2. پرستش خدا و تقواپيشگى از امور ارزشمند در نگاه ابراهيم$ :

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون.

عنكبوت (29) 16

استغفار ابراهيم(ع)‏

1. وعده استغفار براى آزر (عمو يا جدّ مادرى او) از سوى ابراهيم$ :

قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم ... \* قال سلم عليك ساستغفر لك ربّى انّه كان بى حفيّا.

مريم (19) 46 و 47

...الاّ قول ابرهيم لابيه لاستغفرنّ لك ... .

ممتحنه (60) 4

2. استغفار ابراهيم$ براى آزر (عمو يا جدّ مادرى اش) به دنبال وعده پيشين به او:

و ما كان استغفار ابرهيم لابيه الاّ عن موعدة وعدها ايّاه ... .

توبه (9) 114

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و اغفر لابى انّه كان من الضّالّين.

شعراء (26) 69 و 86

3. طلب آمرزش ابراهيم$ براى والدينش:

ربّنا اغفرلى و لولدىّ و للمومنين يوم يقوم الحساب.

ابراهيم (14) 41

4. دعا و طلب آمرزش ابراهيم$ براى خود و پيروانش:

و اذ قال ابرهيم ... \* ربّنا اغفرلى و لولدىّ و للمومنين يوم يقوم الحساب.

ابراهيم (14) 35 و 41

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه ... \* ربّنا لاتجعلنا فتنه للذين كفروا و اغفرلنا ربّنا انّك انت العزيز الحكيم.[1]

ممتحنه (60) 4 و 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس كه جمله >اغفر لنا<، ادامه سخن ابراهيم(ع) و پيروان وى باشد.

5. درخواست آمرزش و رحمت خدا از سوى ابراهيم$ :

وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ربّنا تقبّل منّا ... \* ربّنا ... و تب علينا إنّك أنت التّوّاب الرّحيم.

بقره (2) 127 و 128

استقامت ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ داراى ثبات قدم در مسير حركت توحيدى خويش:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وحده إلاّ قول إبرهيم لأبيه لأستغفرنّ لك وما أملك لك من اللّه من شىء رّبّنا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

ممتحنه (60) 4

2. پايدارى ابراهيم$ در مبارزه با بت پرستى:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا \* يـأبت إنّى قد جآءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطا سويًّا \* يـأبت لاتعبد الشّيطـن إنّ الشّيطـن كان للرّحمـن عصيًّا \* يـأبت إنّى أخاف أن يمسّك عذاب مّن الرّحمـن فتكون للشّيطـن وليًّا \* قال أراغب أنت عن ءالهتى يـإبرهيم لـئن لّم تنته لأرجمنّك واهجرنى مليًّا \* قال سلـم عليك سأستغفر لك ربّى إنّه كان بى حفيًّا \* وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه وأدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعآء ربّى شقيًّا.

مريم (19) 41 - 48

و لقد اتينا ابرهيم رشده من قبل ... \* إذ قال لأبيه وقومه ما هـذه التّماثيل الّتى أنتم لها عـكفون \* قالوا وجدنآ ءابآءنا لها عـبدين \* قال لقد كنتم أنتم وءابآؤكم فى ضلـل مّبين \* قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللّعبين \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ وأنا على ذلكم مّن الشّهدين \* وتاللّه لأكيدنّ أصنـمكم بعد أن تولّوا مدبرين \* قال أفتعبدون من دون اللّه ما لاينفعكم شيـا ولايضرّكم \* أفّ لّكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلاتعقلون \* قالوا حرّقوه وانصروا ءالهتكم إن كنتم فـعلين.

انبياء (21) 51 - 57 و 66 - 68

استهزاهاى ابراهيم(ع)‏

1. استهزاى مشركان و بت پرستان از سوى ابراهيم$ با توجّه دادن آنان به ناتوانى بت هايشان:

قالوا ءأنت فعلت هـذا بـالهتنا يـإبرهيم \* قال بل فعله كبيرهم هـذا فسـلوهم إن كانوا ينطقون.[1]

انبياء (21) 62 و 63

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]جمله >فاسئلوهم إن كانُوا ينطقون< براى استهزاء است. (التحريروالتنوير، ذيل آيه)

2. گفتوگوى طعن آميز ابراهيم$ با معبودهاى مشركان در بتكده:

فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* ما لكم لاتنطقون[1].

صافات (37) 91 و 92

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]استفهام در >ألا تأكلون< براى استهزاى بت ها مى باشد. (روح المعانى، ذيل آيه)

اسوه بودن ابراهيم(ع)‏

اشتهار ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ ، مشهور و آشنا براى مردم:

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابرهيم.

انبياء (21) 60

اطاعت از ابراهيم(ع)‏

1. لزوم پيروى پيامبراسلام@ از دين ابراهيم$ به فرمان خدا:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* اولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده ... .

انعام (6) 83 و 90

ثمّ اوحينا اليك ان اتّبع ملّة ابرهيم حنيفا و ما كان من المشركين.

نحل (16) 123

2. پيروى از ابراهيم$ ، سبب نزديكى به او:

انّ اولى الناس بإبرهيم للذين اتّبعوه ... .

آل عمران (3) 68

و اذ قال ابرهيم ... \* رب انّهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنّه منّى و من عصانى فإنّك غفور رحيم.

ابراهيم (14) 35 و 36

3. لزوم پيروى مؤمنان از ابراهيم$ و پيروان وى:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه ... \* لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لّمن كان يرجوا اللّه و اليوم الأخر ... .

ممتحنه (60) 4 و 6

4. دعوت ابراهيم$ از پدرش (عمو يا جدّ مادرى) براى پيروى از خود، به دليل دانش خدادادى او:

و اذكر فى الكتب ابرهيم ... \* يابت انّى قد جاءنى من العلم مالم ياتك فاتّبعنى اهدك صرطا سويّا.

مريم (19) 41 و 43

5. انقياد و اطاعت محض اسماعيل$ از ابراهيم$ در اجراى فرمان خدا:

فلمّا بلغ معه السعى قال يبنىّ انّى ارى فى المنام انّى اذبحك فانظر ماذا ترى قال يابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصبرين.

صافات (37) 102

اطمينان قلبى ابراهيم(ع)‏

اعتذار ابراهيم(ع)‏

1. مريض بودن، عذر و دليل ابراهيم$ براى نپذيرفتن دعوت قوم خود جهت شركت در مراسم سالانه آنان:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فقال إنّى سقيم \* فتولّوا عنه مدبرين.

صافات (37) 83 و 89 و 90

2. مقبول واقع شدن عذر ابراهيم$ براى شركت نكردن در مراسم سالانه مشركان:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فقال إنّى سقيم \* فتولّوا عنه مدبرين.

صافات (37) 83 و 89 و 90

امامت ابراهيم(ع)‏

امامت در نسل ابراهيم(ع)‏

امّت بودن ابراهيم(ع)‏

امتحان ابراهيم(ع)‏

1. امتحان ابراهيم$ با تكاليف سنگين و حوادث مهم:

و اذ ابتلى ابرهيم ربّه بكلمت فاتمّهنّ ... .

بقرة (2) 124

ونـدينـه أن يـإبرهيم \* قد صدّقت الرّءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين \* إنّ هـذا لهو البلـؤا المبين.

صافات (37) 104 - 106

2. توفيق كامل ابراهيم$ در امتحانات الهى:

ونـدينـه أن يـإبرهيم \* قد صدّقت الرّءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين \* إنّ هـذا لهو البلـؤا المبين.

صافات (37) 104 - 106

3. ابراهيم$ ، آزموده الهى در ذبح فرزندش:

فلمّا بلغ معه السعى قال يبنىّ انّى ارى فى المنام انّى اذبحك فانظر ماذا ترى قال يابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصبرين \* فلمّا اسلما و تلّه للجبين \* و ندينه ان يإبرهيم \* قد صدّقت الرءيا انّا كذلك نجزى المحسنين \* انّ هذا لهو البلوا المبين.

صافات (37) 102 - 106

امتيازات ابراهيم(ع)‏

‏1. اذكار ويژه

1. ابراهيم$ داراى اذكار ويژه در صبحگاهان و شامگاهان:

وإبرهيم الّذى وفّى[1].

نجم (53) 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايتى كه از امام باقر(ع) در تفسير آيه نقل شده، آمده است: مقصود از >وفّى<، كلمات و اذكارى است كه ابراهيم(ع) صبحگاهان و شامگاهان آن را تكرار مى كرده است. (كافى، ج2، ص535، ح38; نورالثقلين، ذيل آيه)

‏2. اطاعت ابراهيم(ع) از خدا

‏3. امّت بودن

1. ابراهيم$ به تنهايى به منزله يك امّت (در پرستش خداوند):

انّ ابرهيم كان امّة قانتا لله ... .[1]

نحل (16) 120

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنا بر قولى مقصود از امّت بودن ابراهيم(ع) امّت بودن او در عبادت خداوند است. (مفردات راغب)

‏4. بت شكنى

1. استفاده ابراهيم$ از روش سرّى براى شكستن بت هاى مشركان:

و انّ من شيعته لابرهيم \* ما لكم لاتنطقون \*فراغ عليهم ضربا باليمين[1].

صافات (37) 83 و 92 و 93

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>روغ< مصدر >راغ< در اصل به معناى تمايل به امرى در خفا و نهان است. (لسان العرب)

2. قاطعيّت ابراهيم$ در شكستن بت ها:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألاتأكلون \* فراغ عليهم ضربا باليمين.

صافات (37) 83 و 91 و 93

3. بت شكنى ابراهيم$ سبب حركت شتابان و خشمگينانه مشركان به سوى حضرت:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فأقبلوا إليه يزفّون[1].

صافات (37) 83 و 94

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>زف< مصدر >يزفّون< به معناى حركت شتابان است كه شدّت خشم را نشان مى دهد. (مفردات راغب)

4. سوگند و تصميم ابراهيم$ به شكستن بت هاى مشركان:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ وأنا على ذلكم مّن الشّهدين \* وتاللّه لأكيدنّ أصنـمكم بعد أن تولّوا مدبرين.

انبياء (21) 51 و 56 و 57

5. شكسته و قطعه قطعه شدن بت ها، به دست ابراهيم$ :

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* وتاللّه لأكيدنّ أصنـمكم بعد أن تولّوا مدبرين \* فجعلهم جذذا إلاّ كبيرا لَّهم لعلّهم إليه يرجعون.

انبياء (21) 51 و 57 و 58

6. شكستن بت هاى كوچك و باقى گذاشتن بت بزرگ براى مراجعه بت پرستان به آن و درك ناتوانى بت ها:

فجعلهم جذذا إلاّ كبيرا لَّهم لعلّهم إليه يرجعون \* قالوا ءأنت فعلت هـذا بـالهتنا يـإبرهيم \* قال بل فعله كبيرهم هـذا فسـلوهم إن كانوا ينطقون.

انبياء(21) 58 و 62 و 63

7. بت شكنى ابراهيم$ به جهت وفاى او به سوگندش:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* فراغ عليهم ضربا باليمين[1].

صافات (37) 83 و 91 و 93

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود از >اليمين< همان >لاكيدنّ اصنامكم< (انبياء، 57) و >باء< سببيّه باشد.

8. اعتذار ابراهيم$ به بيمارى، براى ماندن در شهر و شكستن بت ها:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* فقال إنّى سقيم \* فتولّوا عنه مدبرين \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* فراغ عليهم ضربا باليمين.

صافات (37) 83 و 89 و 90 و 91 و 93

9. نسبت دادن شكسته شدن بت ها به بت بزرگ از سوى ابراهيم$ زمينه تنبّه بت پرستان به بطلان عقيده خويش:

فجعلهم جذذا إلاّ كبيرا لَّهم لعلّهم إليه يرجعون \* قالوا ءأنت فعلت هـذا بـالهتنا يـإبرهيم \* قال بل فعله كبيرهم هـذا فسـلوهم إن كانوا ينطقون \* فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنّكم أنتم الظّـلمون.

زخرف (43) 58 و 62 - 64

‏5. بنيان گذارى توحيد

1. بنيان گذارى يكتاپرستى از سوى ابراهيم$ براى نسل خويش:

و اذ قال ابرهيم لابيه و قومه انّنى براء ممّا تعبدون \* إلاّ الّذى فطرنى فإنّه سيهدين \* و جعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم يرجعون.[1]

زخرف (43) 26 - 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر اين كه فاعل >جَعَلَ<، ابراهيم(ع) باشد برداشت صورت گرفته است.

‏6. تجديد كعبه

1. تجديد بناى كعبه به دست ابراهيم$ :

و اذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت ... .[1]

بقرة (2) 127

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]طبق روايات منقول از اهل بيت(عمم) بانى كعبه آدم(ع) ، و حضرت ابراهيم(ع) مجدّد آن بوده است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

‏7. تسليم بودن ابراهيم(ع)‏

‏8 . تطهير كعبه

1. مأموريّت ابراهيم$ براى تطهير و آماده سازى كعبه براى عبادت كنندگان:

... و عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين و العكفين و الرّكّع السجود.

بقرة (2) 125

و اذ بوّانا لابرهيم مكان البيت ... و طهّر بيتى للطائفين و القائمين و الركّع السجود.

حج (22) 26

‏9. خوشنامى

1. ابراهيم$ داراى نام و آوازه نيك ميان آيندگان:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* ووهبنا لهم مّن رّحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليًّا.

مريم (19) 41 و 50

ونـدينـه أن يـإبرهيم وتركنا عليه فى الأخرين.

صافات (37) 104 و 108

2. ابراهيم$ ، شخصيّتى خوش نام ميان امّت ها:

و اذكر فى الكتب ابرهيم ... \* ... و جعلنا لهم لسان صدق عليّا.

مريم (19) 41 و 50

و ندينه ان يإبرهيم \* و تركنا عليه فى الاخرين.

صافات (37) 104 و 108

3. تقاضاى ابراهيم$ از خداوند براى باقى گذاشتن نام نيك او ميان آيندگان:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و اجعل لى لسان صدق فى الاخرين.

شعراء (26) 69 و 70

‏10. دين حنيف

1. ابراهيم$ در خطّ مستقيم توحيد و به دور از گمراهى:

...قل بل ملّة ابرهيم حنيفا ... .

بقرة (2) 135

ما كان ابرهيم يهوديّا و لانصرانيّا و لكن كان حنيفا مسلما ... .[1]

آل عمران (3) 67

قل صدق اللّه فاتّبعوا ملّة إبرهيم حنيفا ... .

آل عمران (3) 95

و من احسن دينا ممّن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتّبع ملّة ابرهيم حنيفا ... .

نساء (4) 125

انّى وجّهت وجهى للذى فطر السموت و الارض حنيفا و ما انا من المشركين \* ... مّلّة إبرهيم حنيفا ... .

انعام (6) 79 و 161

إنّ إبرهيم كان أمّة قانتا لّلّه حنيفا ... \* ... ملّة ابرهيم حنيفا ... .

نحل (16) 120 و 123

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>حنيف< به معناى متمايل به راه مستقيم است. (مفردات راغب)

‏11. ذكر آخرت

1. توجّه تام و خالصانه ابراهيم$ به آخرت، موهبتى الهى:

واذكر عبـدنا إبرهيم ... \* إنّا أخلصنـهم بخالصة ذكرى الدّار.

ص (38) 45 و 46

‏12. سرد شدن آتش

1. سرد شدن آتش بر ابراهيم$ به صورت خارق العاده:

قلنا يـنار كونى بردا وسلـما على إبرهيم \* و أرادوا به كيدا فجعلنـهم الأخسرين.

انبياء (21) 69 و 70

و انّ من شيعته لابرهيم \* قالوا ابنوا له بنيـنا فألقوه فى الجحيم \* فأرادوا به كيدا فجعلنـهم الأسفلين[1].

صافات (37) 83 و 97 و 98

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>فجعلنا هم الاسفلين<، كنايه از سرد و سلامت شدن آتش بر حضرت است. (الميزان، ذيل آيه)

‏13. شجاعت ابراهيم(ع)‏

‏14. فديه اسماعيل(ع)‏

1. اعطاى گوسفند براى قربانى به جاى ذبح اسماعيل$ پاداش نيكوكارى ابراهيم$ :

و ندينه ان يإبرهيم \* قد صدّقت الرءيا انّا كذلك نجزى المحسنين \* و فدينه بذبح عظيم[1].

صافات (37) 104 و 105 و 107

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]فديه اسماعيل(ع) كه از سوى خدا براى ابراهيم(ع) آمد، طبق روايت، قوچ بوده است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

‏15. كثرت دعا

1. دعاى فراوان ابراهيم$ به درگاه خدا:

...إنَّ إبرهيم لأوَّه حليم[1].

توبه (9) 114

إنّ إبرهيم لحليم أوّه ... .

هود (11) 75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر روايتى از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) ، >اوّاه< به معناى بسيار دعاكننده است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

‏16. مشاهده ملكوت

1. ارائه ملكوت آسمان ها و زمين به ابراهيم$ از سوى خدا:

و كذلك نرى ابرهيم ملكوت السموت و الارض ... .

انعام (6) 75

2. مشاهده ملكوت آسمان ها و زمين، زمينه ساز توانايى ابراهيم$ در احتجاج با بت پرستان:

و كذلك نرى ابرهيم ملكوت السموت و الارض و ليكون من الموقنين \* فلمّا جنّ عليه الّيل رءا كوكبا قال هـذا ربّى فلمّآ أفل قال لا أحبّ الأفلين[1].

انعام (6) 75 و 76

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه >فلما جنّ< توضيح >نُرِىَ ابراهيمَ ملكوت السّموت< و متفرّع بر مشاهده ملكوت باشد.

3. نشان دادن ملكوت آسمان ها و زمين به ابراهيم$ براى رسيدن او به يقين:

و كذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض وليكون من الموقنين[1].

انعام (6) 75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]نورالثقلين، ذيل آيه.

‏17. مقبول عامّه

1. ابراهيم$ چهره اى برجسته و ممتاز ميان عامّه:

ما كان ابرهيم يهوديّا و لانصرانيّا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين[1].

آل عمران (3) 67

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]اين كه هر يك از يهود و نصارا و مشركان ابراهيم(ع) را به خود منسوب مى كردند، حكايت از موقعيّت ممتاز آن حضرت مى كند. (مجمع البيان; الميزان، ذيل آيه)

‏18. هدايت ويژه

1. ابراهيم$ ، مشمول هدايت خاصّ الهى:

و اذ قال ابرهيم ... \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لئن لم يهدنى ربّى لاكوننّ من القوم الضالّين.

انعام (6) 74 و 77

و حاجّه قومه قال اتحجّونّى فى الله و قد هدين ... \* و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* اولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده ... .

انعام (6) 80 و 83 و 90

انّ ابرهيم كان امّة قانتا لله حنيفا ... \* ... و هديه الى صرط مستقيم.

نحل (16) 120 و 121

أولـئك الّذين أنعم اللّه عليهم مّن النّبيّين ... ومن ذرّيّة إبرهيم وإسرءيل وممّن هدينا واجتبينآ ...[1].

مريم (19) 58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]. بنابر اين كه >مِن< در جمله >ممّن هدينا ...< بيانيه باشد برداشت فوق صورت گرفته است.

2. حضرت ابراهيم$ نمونه اى از هدايت يافتگان از سوى خداوند:

اللّه ولىّ الّذين ءامنوا يخرجهم مّن الظّـلمـت إلى النّور والّذين كفروا أولياؤهم الطّغوت يخرجونهم مّن النّور إلى الظّـلمـت أولـئك أصحـب النّار هم فيها خــلدون \* ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاتـيه اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحى ويميت قال أنا أحى وأميت قال إبرهيم فإنّ اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذى كفر واللّه لايهدى القوم الظّـلمين[1].

بقره (2) 257 و 258

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برخى مفسّران، اين دو آيه را به هم مربوط دانسته و گفته اند: بيان قصّه ابراهيم(ع) و احتجاج حضرت با نمرود، يادآورى نمونه اى از هدايت به حق با برهان و استدلال است و دو آيه بعدى نيز نمونه هاى ديگرى از هدايت الهى را بيان مى كند. (الميزان، ذيل آيه)

3. اعلان ابراهيم$ به تحقّق هدايت ويژه الهى درباره خود:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* و قال انّى ذاهب الى ربّى سيهدين.

صافات (37) 83 و 99

وإذ قال إبرهيم لأبيه وقومه إنّنى براء مّمّا تعبدون \* إلاّ الّذى فطرنى فإنّه سيهدين.

زخرف (43) 26 و 27

4. نااميد نبودن ابراهيم$ از رحمت خدا، نشانه هدايت يافتگى وى:

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قال ومن يقنط من رّحمة ربّه إلاّ الضَّآلّون.

حجر (15) 51 و 56

امداد به ابراهيم(ع)‏

اميد ابراهيم(ع)‏

1. اميد ابراهيم$ به آمرزش خطاهاى خويش در قيامت:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و الذى اطمع ان يغفر لى خطيئتى يوم الدين.

شعراء (26) 69 و 82

2. اميدوارى حضرت ابراهيم$ به اجابت دعايش به درگاه الهى:

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* ... وأدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعآء ربّى شقيًّا.

مريم (19) 41 و 48

3. برحذر شدن، ابراهيم$ از نااميدى به وسيله ملائكه و تأكيد حضرت بر اميدوارى خويش به رحمت خدا:

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قالوا بشّرنـك بالحقّ فلاتكن مّن القـنطين \* قال ومن يقنط من رّحمة ربّه إلاّ الضَّآلّون.

حجر (15) 51 و 55 و 56

انابه ابراهيم(ع)‏

انذارهاى ابراهيم(ع)‏

انقياد ابراهيم(ع)‏

ايمان ابراهيم(ع)‏

اهل كتاب و ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم، چهره اى برجسته و ممتاز ميان اهل كتاب:

يـأهل الكتـب لم تحآجّون فى إبرهيم ومآ أنزلت التّورية والإنجيل إلاّ من بعده أفلاتعقلون \* ما كان إبرهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولـكن كان حنيفا مّسلما وما كان من المشركين[1].

آل عمران (3) 65 و 67

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]اين كه هر يك از يهود و نصارا در نسبت دادن ابراهيم(ع) به خود مى كوشيدند از موقعيّت ممتاز حضرت نزد آنان حكايت دارد.

2. كتمان دين توحيدى و حنيف ابراهيم$ و ادّعاى يهودى و مسيحى بودن او از سوى اهل كتاب:

أم تقولون إنّ إبرهيم ...كانوا هودا أو نصـرى قل ءأنتم أعلم أم اللّه ومن أظـلم ممّن كتم شهـدة عنده من اللّه ... .

بقره (2) 140

3. ادّعاى مسيحيان درباره مسيحى بودن ابراهيم$ :

ام تقولون انّ ابرهيم ...كانوا هودا اونصرى قل ءانتم اعلم ام الله و من اظلم ممّن كتم شهدة عنده من الله ... .

بقرة (2) 140

ياهل الكتب لم تحاجّون فى ابرهيم و ما انزلت التوريه و الانجيل الاّ من بعده افلا تعقلون \* ما كان إبرهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولـكن كان حنيفا مّسلما ... .

آل عمران (3) 65 و 67

4. مجادله اهل كتاب درباره حضرت ابراهيم$ به رغم نزول تورات و انجيل پس از حضرت:

ياهل الكتب لم تحاجّون فى ابرهيم و ما انزلت التوريه و الانجيل الاّ من بعده افلا تعقلون.

آل عمران (3) 65

بازجويى از ابراهيم(ع)‏

1. بازجويى مشركان از ابراهيم$ به جرم شكستن بت ها:

قالوا ءانت فعلت هذا بـالهتنا يإبرهيم.

انبياء (21) 62

بازداشت ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ در بازداشت مشركان به اتّهام شكستن بت هايشان:

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابرهيم \* قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلّهم يشهدون.

انبياء (21) 60 و 61

بت شكنى ابراهيم(ع)‏

برائت ابراهيم(ع)‏

برخوردهاى ابراهيم(ع)‏

‏1. با آزر

‏2. با بت پرستان

1. استهزاى مشركان و بت پرستان از سوى ابراهيم$ با توجّه دادن آنان به ناتوانى بت هاى آنان:

قالوا ءأنت فعلت هـذا بـالهتنا يـإبرهيم \* قال بل فعله كبيرهم هـذا فسـلوهم إن كانوا ينطقون.

انبياء (21) 62 و 63

فراغ إلى ءالهتهم فقال ألاتأكلون \* ما لكم لاتنطقون.[1]

صافات (37) 91 و 92

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مراد به جمله >فاسئلوهم ان كانُوا ينطقون< استهزاى مشركان است. (التحريروالتنوير، ذيل آيه) چنان كه استفهام در >ألا تأكلون< نيز براى استهزاء بت ها مى باشد. (روح المعانى، ذيل آيه)

2. مبارزه ابراهيم$ با بت پرستان و گمراه خواندن آنان:

وإذ قال إبرهيم لأبيه ءازر أتتّخذ أصناما ءالهة إنّى أرك وقومك فى ضلـل مّبين.

انعام (6) 74

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل وكنّا به عــلمين \* إذ قال لأبيه وقومه ما هـذه التّماثيل الّتى أنتم لها عـكفون \* قالوا وجدنآ ءابآءنا لها عـبدين \* قال لقد كنتم أنتم وءابآؤكم فى ضلـل مّبين.

انبياء (21) 51 - 54

3. اعتراض ابراهيم$ به قوم خويش براى پرستش اشياى بى جان:

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا.

مريم (19) 41 و 42

و لقد اتينا ابرهيم رشده ... \* اذ قال لابيه و قومه ما هذه التماثيل الّتى انتم لها عكفون \* قالواءأنت فعلت هـذا بـالهتنا يـإبرهيم \* ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هـؤلاء ينطقون \* قال أفتعبدون من دون اللّه ما لاينفعكم شيـا ولايضرّكم \* أفّ لّكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلا تعقلون.

انبيا (21) 51 و 52 و 62 و 65 - 67

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* أئِفكا ءالهة دون اللّه تريدون \* قال أتعبدون ما تنحتون.

صافات (37) 83 و 85 و 86 و 95

4. بت پرستان، مورد سرزنش ابراهيم$ :

\* قالواءأنت فعلت هـذا بـالهتنا يـإبرهيم \* أفّ لّكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلا تعقلون.

انبياء (21) 62 و 67

5. ابراهيم$ گمراه شمارنده قوم بت پرست خويش و پدرانشان:

و لقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* إذ قال لأبيه وقومه ما هـذه التّماثيل الّتى أنتم لها عـكفون \* قال لقد كنتم أنتم وءابآؤكم فى ضلـل مّبين.

انبياء (21) 51 و 52 و 54

6. سوگند ابراهيم$ براى بت پرستان به شكستن بت ها و نابودى آن ها در غيابشان:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل ... \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ ... \* وتاللّه لأكيدنّ أصنـمكم بعد أن تولّوا مدبرين.

انبياء (21)51 و 56 و 57

7. شكستن بت هاى كوچك و باقى گذاشتن بت بزرگ، برخورد عملى ابراهيم$ برضدّ بت پرستان:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل ... \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ ... \* وتاللّه لأكيدنّ أصنـمكم بعد أن تولّوا مدبرين \* فجعلهم جذذا إلاّ كبيرا لَّهم لعلّهم إليه يرجعون.

انبياء (21) 51 و 56 - 58

8. ابراهيم$ سرزنش كننده آزر و قوم بت پرست خويش:

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون \* قالوا نعبد أصناما فنظـلّ لها عـكفين \* قال هل يسمعونكم إذ تدعون \* أو ينفعونكم أو يضرّون \* .

شعرا (26) 69- 73

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* أئِفكا ءالهة دون اللّه تريدون.

صافات (37) 83 و 85 و 86

9. خدايان بت پرستان، دشمن ابراهيم$ ازديدگاه او:

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون \* قالوا نعبد أصناما ... \* فإنّهم عدوٌّ لّى إلاّ ربّ العــلمين.

شعراء (26) 69 - 71 و 77

10. دعوت قاطعانه ابراهيم$ به توحيد، سبب استبعاد و شگفتى بت پرستان:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللّعبين \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ وأنا على ذلكم مّن الشّهدين.

انبياء (21) 51 و 55 و 56

‏3. با خورشيدپرستان

1. احتجاج ابراهيم$ بر عدم صلاحيّت خورشيد براى پرستش، به دليل افولش:

وكذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض وليكون من الموقنين \* فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون.

انعام (6) 75 و 78

2. ارائه ملكوت آسمان ها و زمين به ابراهيم$ ، سبب توانايى او در احتجاج با خورشيدپرستان:

وكذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض وليكون من الموقنين \* فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون.

انعام (6) 75 و 78

‏4. با ستاره پرستان

1. احتجاج ابراهيم$ بر عدم صلاحيّت ستارگان براى پرستش، به دليل افول آن ها:

و كذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض وليكون من الموقنين \* فلمّا جنّ عليه الّيل رءا كوكبا قال هـذا ربّى فلمّآ أفل قال لا أحبّ الأفلين ...قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون.

انعام (6) 75 و 76 و 78

2. ارائه ملكوت به ابراهيم$ ، سبب توانايى او در احتجاج با ستاره پرستان:

و كذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض ... \* فلمّا جنّ عليه الّيل رءا كوكبا قال هـذا ربّى فلمّآ أفل قال لا أحبّ الأفلين ... قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون.

انعام (6) 75 و 76 و 78

‏5. با ماه پرستان

1. احتجاج ابراهيم$ بر عدم صلاحيّت ماه براى پرستش، به دليل افولش:

وكذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض ... \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هـذا ربّى فلمّآ أفل قال لـئن لّم يهدنى ربّى لأكوننّ من القوم الضّآلّين.

انعام (6) 75 و 77

2. ارائه ملكوت آسمان ها و زمين به ابراهيم$ ، سبب توانايى او در احتجاج با ماه پرستان:

وكذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض ... \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هـذا ربّى فلمّآ أفل قال لـئن لّم يهدنى ربّى لأكوننّ من القوم الضّآلّين.

انعام (6) 75 و 77

‏6. با مشركان

1. خيرخواهى ابراهيم$ براى مشركان در دعوتشان به توحيد:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* إنّما تعبدون من دون اللّه أوثـنا وتخلقون إفكا إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللّه الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

عنكبوت (29) 16 و 17

2. سفارش ابراهيم$ به قوم خود براى درخواست روزى از پيشگاه خداوند:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* إنّما تعبدون من دون اللّه أوثـنا وتخلقون إفكا إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا فابتغوا عنداللّه الرّزق و... .

عنكبوت (29) 16 و 17

3. سفارش ابراهيم$ به قوم خود براى پرستش خداوند:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* ...فابتغوا عنداللّه الرّزق واعبدوه... .

عنكبوت (29) 16 و 17

4. توجّه و دقّت ابراهيم$ به آلهه و مماشات وى با مشركان، براى بيدار كردن آن ها:

فلمّا جنّ عليه اليل رءا كوكبا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لا احبّ الافلين \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لئن لم يهدنى ربّى لاكوننّ من القوم الضالّين \* فلمّا رءا الشمس بازغه قال هذا ربّى هذا اكبر فلمّا افلت قال يقوم انّى برىء ممّا تشركون.

انعام (6) 76 - 78

5. اعلام دشمنى با مشركان و معبودان آنان از سوى ابراهيم$ :

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وحده ... .

ممتحنه (60) 4

6. موضع گيرى صريح ابراهيم$ در برابر مشركان با اعلام توحيد و خداپرستى:

فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون \* انّى وجّهت وجهى للذى فطر السموت و الارض حنيفا و ما انا من المشركين.

انعام (6) 78 و 79

7. اعلام صريح ابراهيم$ بر هدايت الهى خويش و نترسيدن از شرك مشركان:

و حاجّه قومه قال اتحجّونّى فى الله و قد هدين ... \* و كيف اخاف ما اشركتم و لاتخافون انّكم اشركتم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطنا فاىّ الفريقين احقّ بالامن ان كنتم تعلمون.

انعام (6) 80 و 81

8. به جا آوردن شكر خدا، سفارش ابراهيم$ به قوم خود:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* ...فابتغوا عند اللّه الرّزق واعبدوه واشكروا له ... .

عنكبوت (29) 16 و 17

9. ابراهيم$ ترساننده مشركان از شرك ورزيدن به خدا:

و كذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض و ... \* وحآجّه قومه قال أتحـجّونّى فى اللّه و ... \* و كيف اخاف ما اشركتم و لاتخافون انّكم اشركتم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطنا فاىّ الفريقين احقّ بالامن ان كنتم تعلمون.

انعام (6) 75 و 80 و 81

10. برخورد ابراهيم$ با مشركان، آميخته با برهان و حجّت الهى:

وكذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض وليكون من الموقنين \* فلمّا جنّ عليه الّيل رءا كوكبا قال هـذا ربّى فلمّآ أفل قال لا أحبّ الأفلين \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هـذا ربّى فلمّآ أفل قال لـئن لّم يهدنى ربّى لأكوننّ من القوم الضّآلّين \* فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون \* إنّى وجّهت وجهى للّذى فطر السّمـوت والأرض حنيفا ومآ أنا من المشركين \* وحآجّه قومه قال أتحـجّونّى فى اللّه وقد هدن ولا أخاف ما تشركون به إلاّ أن يشآء ربّى شيـا وسع ربّى كلَّ شىء علما أفلا تتذكّرون \* و كيف اخاف ما اشركتم و لاتخافون انّكم اشركتم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطنا فاىّ الفريقين احقّ بالامن ان كنتم تعلمون \* و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... .

انعام (6) 75 - 81 و 83

11. اعلام ترك مشركان و واگذارى آنان به خويشتن از سوى ابراهيم$ پس از نااميدى از هدايتشان:

قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم ... \* قال سلـم عليك سأستغفر لك ربّى إنّه كان بى حفيًّا \* و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله ... .

مريم (19) 46 - 48

12. تأكيد بر حقانيّت پروردگار آسمان ها و زمين از ناحيه ابراهيم$ در برخورد با مشركان:

و لقد اتينا ابرهيم رشده من قبل و كنّا به علمين \* اذ قال لابيه و قومه ما هذه التماثيل الّتى انتم لها عكفون \* قال بل ربّكم رب السموت و الارض الذى فطرهنّ و انا على ذلكم من الشهدين.

انبياء (21) 51 و 52 و 56

13. گواهى ابراهيم$ بر آفرينش آسمان ها و زمين از سوى پروردگار، در محاجّه با مشركان:

و لقد اتينا ابرهيم رشده من قبل و كنّا به علمين \* اذ قال لابيه و قومه ما هذه التماثيل الّتى انتم لها عكفون \* قال بل ربّكم رب السموت و الارض الذى فطرهنّ و انا على ذلكم من الشهدين.

انبياء (21) 51 و 52 و 56

14. برخورد آگاهى بخش ابراهيم$ بهوسيله شكستن بت ها و سالم گذاشتن بت بزرگ:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل وكنّا به عــلمين \* وتاللّه لأكيدنّ أصنـمكم بعد أن تولّوا مدبرين \* فجعلهم جذذا إلاّ كبيرا لَّهم لعلّهم إليه يرجعون.

انبياء (21) 51 و 57 و 58

قالواءأنت فعلت هـذا بـالهتنا يـإبرهيم \* قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم ان كانوا ينطقون \* فرجعوا الى انفسهم فقالوا انّكم انتم الظلمون.

انبياء (21) 62 - 64

15. ابراهيم$ ، سرزنش كننده آزر و قوم بت پرستش:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* اذ قال لابيه و قومه ما تعبدون \* قالوا نعبد أصناما فنظـلّ لها عـكفين \* قال هل يسمعونكم إذ تدعون \* أو ينفعونكم أو يضرّون.

شعراء (26) 69 - 73

و انّ من شيعته لابرهيم \* اذ قال لابيه و قومه ماذا تعبدون \* ائفكا ءالهة دون الله تريدون.

صافات (37) 83 و 85 و 86

16. خدايان مشركان، دشمن ابراهيم$ از ديدگاه او:

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* قالوا نعبد أصناما فنظـلّ لها عـكفين \* قال افرءيتم ما كنتم تعبدون \* فإنّهم عدوّ لى الاّ رب العلمين.

شعراء (26) 69 و 71 و 75 و 77

17. شايسته دانستن خداى يگانه براى عبادت، از طرف ابراهيم$ در برابر مشركان:

و ابرهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله و اتّقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون \* ... فابتغوا عندالله الرزق و اعبدوه و اشكروا له اليه ترجعون.

عنكبوت (29) 16 و 17

18. اعلامِ عدمِ صلاحيّت بت ها جهت عبادت از طرف ابراهيم$ براى قومش:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* انّما تعبدون من دون الله اوثنا و تخلقون افكا انّ الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا ... .

عنكبوت (29) 16 و 17

19. هشدار ابراهيم$ به مشركان، مبنى بر دشمن بودن بت پرستان با معبودانشان در آخرت على رغم انتخاب بت ها به عنوان دوست در دنيا:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* و قال انّما اتّخذتم من دون الله اوثنا مودّة بينكم فى الحيوة الدنيا ثمّ يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضا ... .

عنكبوت (29) 16 و 25

20. هشدار ابراهيم$ به مشركان مبنى بر بى پناه بودنشان در قيامت:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* و قال انّما اتّخذتم من دون الله اوثنا ...ثمّ يوم القيمه ... و ما لكم من نصرين.

عنكبوت (29) 16 و 25

21. برخورد عملى ابراهيم$ با قوم مشركش با شكستن بت هاى آنان:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* فراغ عليهم ضربا باليمين \* ما لكم لاتنطقون \* قال اتعبدون ما تنحتون.

صافات (37) 83 و 85 و 92 و 93 و 95

22. اعلام بيزارى ابراهيم$ از معبودان آزر و قوم مشرك خويش:

و اذ قال ابرهيم لابيه و قومه انّنى براء ممّا تعبدون.

زخرف (43) 26

23. اعلام بيزارى ابراهيم$ از مشركان و بت هاى آنان:

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابرهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم انّا برءوا منكم و ممّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة و البغضاء ابدا حتّى تومنوا بالله وحده ... .

ممتحنه (60) 4

24. آزر و قوم مشرك وى، مردمى گمراه در نظر ابراهيم$ :

و اذ قال ابرهيم لابيه ءازر اتتّخذ اصناما ءالهة انّى اريك و قومك فى ضلل مبين.

انعام (6) 74

‏7. با نمرود

برگزيدگى ابراهيم(ع)‏

بشارت به ابراهيم(ع)‏

1. بشارت خداوند به ابراهيم$ مبنى بر اعطاى پسرى به وى:

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قالوا لاتوجل إنّا نبشّرك بغلـم عليم.[1]

حجر (15) 51 و 53

و انّ من شيعته لابرهيم \* ربّ هب لى من الصّـلحين \* فبشّرنـه بغلـم حليم.[2]

صافات (37) 83 و 100 و 101

فقرّبه إليهم قال ألا تأكلون \* فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشّروه بغلـم عليم.

ذاريات (51) 27 و 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]به گفته برخى مفسران، منظور از >غلام عليم< اسحاق(ع) است. (الميزان، ذيل آيه)

[2]براساس روايتى از امام صادق(ع) مقصود از >غلام حليم< اسماعيل(ع) است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

2. بشارت ملائكه به فرزنددار شدن ابراهيم$ در دوران كهنسالى و نازايى همسر وى:

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشّروه بغلـم عليم \* فأقبلت امرأته فى صرّة فصكّت وجهها وقالت عجوز عقيم \* قالوا كذلك قال ربّك إنّه هو الحكيم العليم.

ذاريات (51) 24 و 28 - 30

3. بشارت امامت به ابراهيم$ پس از توفيق در امتحان، از سوى خدا:

و اذ ابتلى ابرهيم ربّه بكلمت فاتمّهنّ قال انّى جاعلك للناس اماما ... .

بقرة (2) 124

4. بشارت اعطاى فرزندى دانا به ابراهيم$ از سوى ملائكه:

و نبّئهم عن ضيف ابرهيم \* قالوا لاتوجل انّا نبشّرك بغلم عليم.

حجر (15) 51 و 53

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* ... و بشّروه بغلم عليم.

ذاريات (51) 24 و 28

5. بشارت تولّد فرزندى بردبار براى ابراهيم$ از سوى خدا:

فبشّرنه بغلم حليم.

صافات (37) 101

6. شگفتى ابراهيم$ از مژده فرزنددار شدنش به وسيله ملائكه:

قال ابشّرتمونى على ان مسّنى الكبر فبم تبشّرون.

حجر (15) 54

7. بشارت فرزنددار شدن ابراهيم$ وعده اى حق:

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قالوا لاتوجل انّا نبشّرك بغلم عليم \* قالوا بشّرنك بالحقّ ... .

حجر (15) 51 و 53 و 55

8. بشارت اعطاى اسحاق$ و پيامبرى او، به ابراهيم$ :

سلـم على إبرهيم \* وبشّرنـه بإسحـق نبيّا مّن الصّـلحين.

صافات (37) 109 و 112

9. بشارت به اعطاى اسحاق$ و يعقوب به ابراهيم$ ، از سوى ملائكه:

ولقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى ... \* وامرأته قآئِمة فضحكت فبشّرنـها بإسحـق ومن وراء إسحـق يعقوب \* قالت يويلتى ءالد و انا عجوز و هذا بعلى شيخا ... .

هود (11) 69 و 71 و 72

بشارت هاى ابراهيم(ع)‏

بصيرت ابراهيم(ع)‏

بيمارى ابراهيم(ع)‏

1. اعلام بيمارى ابراهيم$ به هنگام دعوت شدن از جانب قومش براى خروج از شهر:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فقال إنّى سقيم \* فتولّوا عنه مدبرين.[1]

صافات (37) 83 و 89 و 90

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]ظاهر آيه اين است كه حضرت به واقع بيمار بوده و قصد تقيه يا توريه نداشته است.

پاداش ابراهيم(ع)‏

1. بهره مندى از نعمت هاى دائم بهشتى، پاداش خداوند به ابراهيم$ :

واذكر عبـدنا إبرهيم ...أولى الأيدى والأبصـر \* جنّت عدن مّفتّحة لّهم الأبوب \* إنّ هـذا لرزقنا ما له من نّفاد.

ص (38) 45 و 50 و 54

2. دستيابى ابراهيم$ به پاداش نيكوكاران بر اثر توفيق در امتحان ذبح فرزندش:

فلمّا بلغ معه السّعى قال يـبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يـأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء اللّه من الصّبرين \* فلمّا أسلما وتلّه للجبين \* ونـدينـه أن يـإبرهيم \* قد صدّقت الرّءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين \* إنّ هـذا لهو البلـؤا المبين.

صافات (37) 102 - 106

3. قرار دادن پيامبرانى در نسل ابراهيم$ ، پاداش نيكوكارى او:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* و وهبنا له اسحق و يعقوب كلاّ هدينا ... و كذلك نجزى المحسنين \* أولـئك الّذين ءاتينـهم الكتـب والحكم والنّبوّة ... .

انعام (6) 83 و 84 و 89

4. قرار دادن پيامبرانى در نسل ابراهيم$ پاداش پرهيز وى از بت پرستان:

و اذكر فى الكتب ابرهيم ... \* فلمّا اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق و يعقوب و كلاّ جعلنا نبيّا.

مريم (19) 41 و 49

5. آوازه بلند ابراهيم$ ميان امت ها، پاداشى از سوى خدا به او:

واذكر فى الكتـب ابرهيم ... \* ... و جعلنا لهم لسان صدق عليّا.

مريم (19) 41 و 50

و إنّ من شيعته لإبرهيم \* و تركنا عليه فى الأخرين \* سلـم على إبرهيم \* كذلك نجزى المحسنين.

صافات (37) 83 و 108 - 110

6. ابراهيم$ ، برخوردار از پاداش در آخرت، به دليل كارهاى نيك او:

ام تقولون انّ ابرهيم ...كانوا هودا اونصرى قل ءانتم اعلم ام الله ... \* تلك امّة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم ... .

بقرة (2) 140 و 141

7. اعطاى پاداش دنيايى به ابراهيم$ :

و ابرهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله ... \* ... و ءاتينه اجره فى الدنيا ... .

عنكبوت (29) 16 و 27

8. اعطاى فديه اسماعيل$ به ابراهيم$ پاداش نيكوكارى او:

و فدينـه بذبح عظيم \* سلـم على إبرهيم \* كذلك نجزى المحسنين.

صافات (37) 107 و 109 و 110

9. توفيق در امتحان الهى، پاداش نيكوكارى ابراهيم$ :

ونـدينـه أن يـإبرهيم \* قد صدّقت الرّءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين.

صافات (37) 104 و 105

10. سلام خدا بر ابراهيم$ ، پاداش نيكوكارى او:

سلـم على إبرهيم \* كذلك نجزى المحسنين.

صافات (37) 109 و 110

11. برخوردارى از استدلال هاى روشن، پاداش خداوند به ابراهيم$ :

و تلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم على قومه ... \* ... وكذلك نجزى المحسنين.

انعام (6) 83 و 84

12. اعطاى منزلت رفيع به ابراهيم$ ، پاداش الهى به وى:

وتلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم على قومه نرفع درجـت مّن نّشآء ... \* ... وكذلك نجزى المحسنين.

انعام (6) 83 و 84

13. برخوردارى ابراهيم$ از هدايت خاص، پاداش خداوند به او:

وتلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم على قومه ... \* ... و وهبنا له إسحـق ويعقوب كلاًّ هدينا ... .

انعام (6) 83 و 84

پدر ابراهيم(ع)‏

پيروان ابراهيم(ع)‏

1. پيروان ابراهيم$ الگويى نيك براى مؤمنان در توحيد و تبرّى از شرك:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم و ممّا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وحده ... \* لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لّمن كان يرجوا اللّه واليوم الأخر ... .

ممتحنه (60) 4 و 6

2. پيروى از ابراهيم$ ملاك پيوند و انتساب به او:

انّ اولى الناس بإبرهيم للذين اتّبعوه ... .

آل عمران (3) 68

3. پيروان ابراهيم$ ، شايسته ترين افراد در انتساب به او:

انّ اولى الناس بإبرهيم للذين اتّبعوه ... .

آل عمران (3) 68

4. پيروان ابراهيم$ ، داراى بهترين دين و آيين، به شرط اخلاص و نيكوكارى:

و من احسن دينا ممّن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتّبع ملّة ابرهيم حنيفا ... .

نساء (4) 125

5. پيامبراكرم@، از پيروان دين ابراهيم$ :

قل انّنى هدينى ربّى الى صرط مستقيم دينا قيما ملّة ابرهيم حنيفا ... .

انعام (6) 161

6. يوسف$ ، از پيروان دين توحيدى ابراهيم$ :

و اتّبعت ملّة ءاباءى ابرهيم ... .

يوسف (12) 38

7. پيروان ابراهيم$ ، انسان هايى يكتاپرست و بيزار از هرگونه شرك و بت پرستى:

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابرهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم انّا برءوا منكم و ممّا تعبدون من دون الله ... .

ممتحنه (60) 4

8. پيروان ابراهيم$ ، اسوه اى نيك براى نيايش به درگاه الهى:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا ... \* ربّنا لاتجعلنا فتنة لّلّذين كفروا واغفر لنا ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم \* لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ... .

ممتحنه (60) 4 - 6

9. پيروان ابراهيم$ ، الگويى نيكو براى اميدواران به خدا و آخرت:

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابرهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم انّا برءوا منكم و ممّا تعبدون من دون الله ... \* لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لّمن كان يرجوا اللّه واليوم الأخر ... .

ممتحنه (60) 4 و 6

10. اظهار توكّل به خدا در نيايش هاى پيروان ابراهيم$ :

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا رّبّنا عليك توكّلنا ... .

ممتحنه (60) 4

11. انابه پيروان ابراهيم$ به درگاه خداوند:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا ... رّبّنا عليك توكّلنا و إليك أنبنا ... .

ممتحنه (60) 4

12. اعتقاد پيروان ابراهيم$ به قيامت:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا ... رّبّنا ... وإليك المصير.

ممتحنه (60) 4

13. اعتقاد پيروان ابراهيم$ به خداى مقتدر و دانا:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا ... \* ربّنا ...أنت العزيز الحكيم.

ممتحنه (60) 4 و 5

14. پيروان ابراهيم$ ، خواهان آمرزش خود از خداوند:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا ... \* ربّنا ...اغفر لنا ... .

ممتحنه (60) 4 و 5

15. شرك و بت پرستى قوم ابراهيم$ ، سبب برائت پيروان وى از آنان:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وحده ... .

ممتحنه (60) 4

16. اعلام دشمنى دائم با كافران از سوى پيروان ابراهيم$ :

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وحده ... .

ممتحنه (60) 4

17. دعاى پيروان ابراهيم$ براى گرفتار نشدن به دست كافران:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا ... \* ربّنا لاتجعلنا فتنة لّلّذين كفروا ... .

ممتحنه (60) 4 و 5

پيرى ابراهيم(ع)‏

تبرّى ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ اسوه اى نيكو در برائت از بت و بت پرستى:

وإذ قال إبرهيم لأبيه وقومه إنّنى براء مّمّا تعبدون.

زخرف (43) 26

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه ... .

ممتحنه (60) 4

2. اعلام بيزارى ابراهيم$ از شرك:

وكذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض ... \* فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون.

انعام (6) 75 و 78

3. اعلام برائت ابراهيم$ از معبودان باطل:

و اذ قال ابرهيم لابيه و قومه انّنى براء ممّا تعبدون.

زخرف (43) 26

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابرهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم انّا برءوا منكم و ممّا تعبدون من دون الله ... .

ممتحنه (60) 4

4. اعلام بيزارى ابراهيم$ از آزر به دليل روشن شدن دشمنى او با خدا و هدايت ناپذيرى او:

و ما كان استغفار ابرهيم لابيه الاّ عن موعدة وعدها ايّاه فلمّا تبيّن له انّه عدوّ لله تبرّا منه ... .

توبه (9) 114

5. اعلام بيزارى ابراهيم$ از مشركان:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه ... .

ممتحنه (60) 4

تبليغ ابراهيم(ع)‏

1. تبليغ رسا و روشن، يگانه وظيفه ابراهيم$ در ميان قومش:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... وما على الرّسول إلاّ البلـغ المبين.[1]

عنكبوت (29) 16 و 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه اين آيه، دنباله سخنان ابراهيم(ع) و پيروانش باشد.

روش هاى تبليغ ابراهيم(ع)‏

‏1. استدلال

‏2. انذار

1. ابراهيم$ از پيامبران هشدار دهنده به مردم:

... وأوحينآ إلى إبرهيم ... \* رّسلا مّبشّرين ومنذرين ... .

نساء (4) 163 و 165

2. ابراهيم$ ، انذاردهنده آزر از عذاب الهى:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* يـأبت إنّى أخاف أن يمسّك عذاب مّن الرّحمـن فتكون للشّيطـن وليًّا.

مريم (19) 41 و 45

3. هشدار ابراهيم$ به قوم خويش از عذاب قيامت:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* وقال إنّما اتّخذتم مّن دون اللّه أوثـنا مّودّة بينكم فى الحيوة الدّنيا ثمّ يوم القيـمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأوكم النّار وما لكم مّن نّصرين[1].

عنكبوت (29) 16 و 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه آيه 25، ادامه كلام حضرت ابراهيم(ع) باشد.

4. تهديد بت پرستان از سوى ابراهيم$ به عذاب الهى به سبب تكذيب رسالتش:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* وإن تكذّبوا فقد كذّب أمم مّن قبلكم ... \* و قال إنّما اتّخذتم مّن دون اللّه أوثـنا مّودّة بينكم فى الحيوة الدّنيا ثمّ يوم القيـمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا و مأويكم النّار وما لكم مّن نّصرين.

عنكبوت (29) 16 و 18 و 25

‏3. برانگيختن انديشه

1. شكستن بت ها و سالم گذاشتن بت بزرگ، عملى بيداركننده و برانگيزاننده فكر و عقل براى بت پرستان:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* فجعلهم جذذا إلاّ كبيرا لَّهم لعلّهم إليه يرجعون \* قال بل فعله كبيرهم هـذا فسـلوهم إن كانوا ينطقون \* فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنّكم أنتم الظّـلمون \* ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هـؤلاء ينطقون \* أفّ لّكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلا تعقلون.

انبياء (21) 51 و 58 و 63 - 65 و 67

‏4. برخورد عملى

1. آشكار كردن ضعف بت ها با شكستن آن ها و سالم گذاشتن بت بزرگ:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* فجعلهم جذذا إلاّ كبيرا لَّهم لعلّهم إليه يرجعون \* قال بل فعله كبيرهم هـذا فسـلوهم إن كانوا ينطقون \* فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنّكم أنتم الظّـلمون \* ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هـؤلاء ينطقون.

انبياء (21) 51 و 58 و 63 - 65

2. شكستن بت ها براى نشان دادن عدم صلاحيّت آن ها براى پرستش:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* فراغ عليهم ضربا باليمين \* فأقبلوا إليه يزفّون \* قال أتعبدون ما تنحتون.

صافات (37) 83 و 85 و 91 و 93 - 95

‏5. بشارت

1. بشارت از روش هاى تبليغى ابراهيم$ :

... وأوحينآ إلى إبرهيم ... \* رّسلا مّبشّرين ... .

نساء (4) 163 و 165

‏6 . جدل

‏7. خيرخواهى

1. خيرخواهى و توجّه دادن مردم به بهره مندشدنشان از اعمال دينى، از شيوه هاى تبليغى ابراهيم$ :

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون.

عنكبوت (29) 16

‏8 . سرزنش

1. سرزنش قوم ابراهيم$ از سوى او به جرم بت پرستى آنان:

قالوا ءأنت فعلت هـذا بـالهتنا يـإبرهيم \* قال أفتعبدون من دون اللّه ما لاينفعكم شيـا ولايضرّكم \* أفّ لّكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلاتعقلون.

انبياء (21) 62 و 66 و 67

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون \* قالوا نعبد أصناما فنظـلّ لها عـكفين \* قال هل يسمعونكم إذ تدعون \* أو ينفعونكم أو يضرّون.

شعراء (26) 69 - 73

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* أئِفكا ءالهة دون اللّه تريدون.

صافات (37) 83 و 85 و 86

‏9. صراحت

1. صراحت بيان ابراهيم$ در گمراه خواندن آزر و بت پرستان:

وإذ قال إبرهيم لأبيه ءازر أتتّخذ أصناما ءالهة إنّى أرك وقومك فى ضلـل مّبين.

انعام (6) 74

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* إذ قال لأبيه وقومه ما هـذه التّماثيل الّتى أنتم لها عـكفون \* قال لقد كنتم أنتم وءابآؤكم فى ضلـل مّبين.

انبياء (21) 51 و 52 و 54

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون \* قال هل يسمعونكم إذ تدعون \* أو ينفعونكم أو يضرّون \* قال أفرءيتم مّا كنتم تعبدون \* أنتم وءاباؤكم الأقدمون \* فإنّهم عدوٌّ لّى إلاّ ربّ العــلمين.

شعراء (26) 69 و 70 و 72 و 73 و 75 - 77

‏10. موعظه

1. پند ابراهيم$ به پدرش (عمو يا جدّ مادرى) و برحذر داشتن وى از اطاعت شيطان و بت پرستى:

إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا \* يـأبت لاتعبد الشّيطـن إنّ الشّيطـن كان للرّحمـن عصيًّا ... .

مريم (19) 42 و 44

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* إنّما تعبدون من دون اللّه أوثـنا وتخلقون إفكا إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللّه الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

عنكبوت (29) 16 و 17

‏11. وضوح پيام

1. روشنى پيام، از روشهاى تبليغى ابراهيم$ :

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... و ما على الرّسول إلاّ البلـغ المبين.[1]

عنكبوت (29) 16 و 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه اين آيه، ادامه سخن ابراهيم(ع) باشد.

تربيت ابراهيم(ع)‏

1. پرورش ابراهيم$ با ابتلاى او به سختى ها براى كسب مقام امامت:

و اذ ابتلى ابرهيم ربّه بكلمت فاتمّهنّ قال انّى جاعلك للناس اماما ... .

بقرة (2) 124

2. پرورش ابراهيم$ در دامان علم و قدرت و عنايت ويژه الهى:

و اذكر عبدنا ابرهيم ...اولى الايدى و الابصر \* انّا اخلصنهم بخالصه ذكرى الدار.

ص (38) 45 و 46

3. پرورش ابراهيم$ با اعطاى خلوص الهى به او:

و اذكر عبدنا ابرهيم ...اولى الايدى و الابصر \* انّا اخلصنهم بخالصه ذكرى الدار.

ص (38) 45 و 46

4. رشد و كمال يافتن ابراهيم$ از سوى خداوند:

و لقد ءاتينا إبرهيم رشده من قبل و كنّا به عـلمين.

انبياء (21) 51

ترس ابراهيم(ع)‏

1. خوددارى ملائكه ميهمان از خوردن غذا، مايه ترس و نگرانى ابراهيم$ :

هل أتـيك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما قال سلـم قوم مّنكرون \* فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشّروه بغلـم عليم.

ذاريات (51) 24 و 25 و 28

2. ترسيدن ابراهيم$ از مهمانان ناشناخته:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا سلما قال سلم فما لبث ان جاء بعجل حنيذ \* فلمّا رءا ايديهم لاتصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة قالوا ... .

هود (11) 69 و 70

و نبّئهم عن ضيف ابرهيم \* اذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال انّا منكم وجلون.

حجر (15) 51 و 52

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما قال سلـم قوم مّنكرون \* فاوجس منهم خيفة قالوا لاتخف ... .

ذاريات (51) 24 و 25 و 28

3. رفع نگرانى ابراهيم$ ، پس از شناخت مهمانان خويش:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا سلما قال سلم فما لبث ان جاء بعجل حنيذ \* فلمّا رءا ايديهم لاتصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة قالوا لاتخف انّا ارسلنا الى قوم لوط \* فلمّا ذهب عن ابرهيم الروع و جاءته البشرى ... .

هود (11) 69 و 70 و 74

4. دلدارى مهمانان به ابراهيم$ براى رفع ترس و نگرانى از او:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى ... \* فلمّا رءا ايديهم لاتصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة قالوا لاتخف انّا ارسلنا الى قوم لوط.

هود (11) 69 و 70

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* فاوجس منهم خيفة قالوا لاتخف ... .

ذاريات (51) 24 و 28

5. ترس و نگرانى ابراهيم$ از گرفتار شدن آزر به عذاب الهى:

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* يابت انّى اخاف ان يمسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطن وليّا.

مريم (19) 41 و 45

6. ترس نداشتن ابراهيم$ از خدايان مشركان:

و كذلك نرى ابرهيم ملكوت السموت و الارض ... \* و حاجّه قومه قال اتحجّونّى فى الله و قد هدين و لا اخاف ما تشركون به الاّ ان يشاء ربّى شيئا وسع ربّى كلّ شىء علما افلا تتذكّرون \* وكيف أخاف مآ أشركتم ... فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون.

انعام (6) 75 و 80 و 81

تسليم بودن ابراهيم(ع)‏

تضرّع ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ داراى حالت تضرّع در دعا به درگاه ربوبى:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا البلد ءامنا واجنبنى وبنىّ أن نّعبد الأصنام \* ربّ إنّهنّ أضللن كثيرا مّن النّاس فمن تبعنى فإنّه منّى ومن عصانى فإنّك غفور رّحيم \* رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلوة فاجعل أفـدة مّن النّاس تهوى إليهم وارزقهم مّن الثّمرت لعلّهم يشكرون \* ربّنآ إنّك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على اللّه من شىء فى الأرض ولا فى السّمآء.[1]

ابراهيم (14) 35 - 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق از تكرار كلمه >ربّ< و >ربّنا< استفاده شده است. (روح المعانى، ذيل آيه).

تعجّب ابراهيم(ع)‏

تفكّر ابراهيم(ع)‏

1. به انديشه فرورفتن ابراهيم$ پس از دعوت شدن از سوى مشركان براى خروج از شهر:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فنظر نظرة فى النّجوم فقال إنّى سقيم \* فتولّوا عنه مدبرين.[1]

صافات (37) 83 و 88 و 89 و 90

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]جمله >فنظر نظرة فى النّجوم< ضرب المثلى است براى كسى كه مى خواهد به تفكر بپردازد; از اين رو به آسمان و ستارگان مى نگرد تا اشيا و موجودات پيرامونش او را از تفكّر درست باز ندارد. (لسان العرب) گفتنى است >فاء< در >فنظر< عاطفه و جمله >فنظر ...< عطف بر جمله مقدر است و تقدير آن چنين است >قال قومه اخرج معنا فنظر ... .<.

تقواى ابراهيم(ع)‏

تقيّه ابراهيم(ع)‏

1. تقيه ابراهيم$ در برابر مشركان:

و إنّ من شيعته لإبرهيم \* فنظر نظرة فى النّجوم ... \* فقال انّى سقيم.[1]

صافات (37) 83 و 88 و 89

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]طبق روايتى مقصود از >انّى سقيم< گفتارى از روى تقيّه بوده است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

تكاليف ابراهيم(ع)‏

تكذيب ابراهيم(ع)‏

1. تكذيب رسالت ابراهيم$ ازسوى مشركان قومش:

وإن يكذّبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود \* وقوم إبرهيم وقوم لوط.

حج (22) 42 و 43

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* وإن تكذّبوا فقد كذّب أمم مّن قبلكم وما على الرّسول إلاّ البلـغ المبين.[1]

عنكبوت (29) 16 و 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله >و ان تكذّبوا ...< دنباله سخنان ابراهيم(ع) به قومش باشد يا اگر مخاطب اين جمله عرب صدر اسلام است، قوم ابراهيم(ع) داخل جمله >فقد كذّب امم من قبلكم< باشد.

توبه ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ خواستار پذيرش توبه خود و فرزندانش، از خداوند:

وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ربّنا تقبّل منّا ... \* ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيّتنا أمّة مّسلمة لّك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنّك أنت التّوّاب الرّحيم.

بقره (2) 127 و 128

توحيد ابراهيم(ع)‏

توريه ابراهيم(ع)‏

1. توريه ابراهيم$ در برابر مشركان:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فنظر نظرة فى النجوم \* فقال انّى سقيم.[1]

صافات (37) 83 و 88 و 89

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]طبق روايتى مقصود ابراهيم(ع) از >سقيم<، بيمارى در آينده بوده است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

توصيه به ابراهيم(ع)‏

1. اقامه دين، سفارش خدا به ابراهيم$ :

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا و الذى اوحينا اليك و ما وصّينا به ابرهيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين ... .

شورى (42) 13

2. پرهيز از تفرقه در دين الهى، سفارش خدا به ابراهيم$ :

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا و الذى اوحينا اليك و ما وصّينا به ابرهيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين و لاتتفرّقوا ... .

شورى (42) 13

توكّل ابراهيم(ع)‏

تهديد ابراهيم(ع)‏

1. تهديد ابراهيم$ به سنگسار شدن از سوى آزر:

قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم لئن لم تنته لارجمنّك و اهجرنى مليّا.

مريم (19) 46

جدال ابراهيم(ع)‏

جوانى ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ ، شخصيّتى مبارز و شناخته شده در دوران جوانى، ميان قوم خويش:

و لقد اتينا ابرهيم رشده ... \* قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابرهيم.

انبياء (21) 51 و 60

حجّت هاى ابراهيم(ع)‏

حكمت ابراهيم(ع)‏

حمد ابراهيم(ع)‏

1. سپاس ابراهيم$ به درگاه خداوند به شكرانه فرزنددار شدن:

و اذ قال ابرهيم ... \* الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل و اسحق ... .

ابراهيم (14) 35 و 39

خداشناسى ابراهيم(ع)‏

1. عزيز و حكيم بودن خداوند، در باور ابراهيم$ :

وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ربّنا تقبّل منّا ... \* ربّنا ...إنّك أنت العزيز الحكيم.

بقره (2) 127 و 129

...إلاّ قول إبرهيم لأبيه لأستغفرنّ لك ... \* ...ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم.

ممتحنه (60) 4 و 5

2. اجابت كننده و شنوا بودنِ خداوند، در بينش ابراهيم$ :

و إذ قال إبرهيم ... \* ... إنّ ربّى لسميع الدّعآء.

ابراهيم (14) 35 و 39

3. اعتقاد ابراهيم$ به شنوا و دانا بودنِ خداوند:

وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ربّنا تقبّل منّا إنّك أنت السّميع العليم.

بقره (2) 127

4. توبه پذير و مهربان بودن خداوند، در نظر ابراهيم$ :

وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ربّنا تقبّل منّا إنّك أنت السّميع العليم \* ربّنا ...إنّك أنت التّوّاب الرّحيم.

بقره (2) 127 و 128

5. خداوند، مرجع نهايى همه موجودات، از ديدگاه ابراهيم$ :

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والذين معه اذ قالوا ... وإليك المصير.

ممتحنه (60) 4

6. مهربان بودن خداوند، در نظر ابراهيم$ :

قال أراغب أنت عن ءالهتى يـإبرهيم ... \* قال سلـم عليك سأستغفر لك ربّى إنّه كان بى حفيًّا.

مريم (19) 46 و 47

7. عزيز و حكيم بودن خداوند، يادآورى خدا به ابراهيم$ :

و إذ قال إبرهيم ربّ أرنى كيف تحى الموتى قال ... واعلم أنّ اللّه عزيز حكيم.

بقره (2) 260

8. اعتقاد ابراهيم$ به رحمت خدا و گمراه دانستن نااميدان از رحمت خدا:

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قالوا بشّرنـك بالحقّ فلاتكن مّن القـنطين \* قال ومن يقنط من رّحمة ربّه إلاّالضَّآلّون.

حجر(15)51 و 55 و 56

9. خداوند، منشأ هدايت، در نظر ابراهيم$ :

و كذلك نرى إبرهيم ... \* ... قال لـئن لّم يهدنى ربّى لأكوننّ من القوم الضّآلّين \* و حآجّه قومه قال أتحـجّونّى فى اللّه وقد هدئن ... .

انعام (6) 75 و 77 و 80

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* قال أفرءيتم مّا كنتم تعبدون \* فإنّهم عدوٌّ لّى إلاّ ربّ العــلمين \* الّذى خلقنى فهو يهدين.

شعراء (26) 69 و 75 و 77 و 78

وإذ قال إبرهيم لأبيه وقومه إنّنى براء مّمّا تعبدون \* إلاّ الّذى فطرنى فإنّه سيهدين.

زخرف (43) 26 و 27

10. خداوند، آفريدگار موجودات، در اعتقاد ابراهيم$ :

و كذلك نرى إبرهيم ... \* قال يا قوم ... \* إنّى وجّهت وجهى للّذى فطر السّمـوت والأرض ... .

انعام (6) 75 و 78 و 79

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ وأنا على ذلكم مّن الشّهدين.

انبياء (21) 51 و 56

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* قال أفرءيتم مّا كنتم تعبدون \* فإنّهم عدوٌّ لّى إلاّ ربّ العــلمين \* الّذى خلقنى فهو يهدين.

شعراء (26) 69 و 75 و 77 و 78

وإذ قال إبرهيم لأبيه وقومه إنّنى براء مّمّا تعبدون \* إلاّ الّذى فطرنى فإنّه سيهدين.

زخرف (43) 26 و 27

11. اعتقاد ابراهيم$ به وابستگى همه امور به مشيّت خداوند:

وكذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض ... \* وحآجّه قومه قال أتحـجّونّى فى اللّه وقد هدئن ولا أخاف ما تشركون به إلاّ أن يشآء ربّى شيـا ... .

انعام (6) 75 و 80

12. احاطه علمى خداوند به هستى، در اعتقاد ابراهيم$ :

وكذلك نرى إبرهيم ملكوت السّمـوت والأرض ... \* وحآجّه قومه قال ... وسع ربّى كلَّ شىء علما أفلا تتذكّرون.

انعام (6) 75 و 80

وإذ قال إبرهيم ... \* ... ما يخفى على اللّه من شىء فى الأرض ولا فى السّمآء.

ابراهيم (14) 35 و 38

13. توصيف خداوند به آمرزشگرى و مهربانى از سوى ابراهيم$ :

و اذ قال ابرهيم ... \* ربّ ...فإنّك غفور رّحيم.

ابراهيم (14) 35 و 36

14. آگاهى خداوند به اعمال آشكار و پنهان انسان از ديدگاه ابراهيم$ :

وإذ قال إبرهيم ... \* ربّنآ إنّك تعلم ما نخفى وما نعلن ... .

ابراهيم (14) 35 و 38

15. اعتقاد ابراهيم$ به ربوبيّت خداوند در تمام شؤون:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا بلدا ءامنا ... \* وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ربّنا تقبّل ... \* ربّنا واجعلنا مسلمين لك ... \* ربّنا وابعث فيهم رسولاً مّنهم ... \* وإذ قال إبرهيم ربّ أرنى كيف تحى الموتى ... .

بقره (2) 126 - 129 و 260

قال ومن يقنط من رّحمة ربّه إلاّ الضَّآلّون.

حجر (15) 56

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* قال سلـم عليك سأستغفر لك ربّى ... \* ... وأدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعآء ربّى شقيًّا.

مريم(19) 41 و 47 و 48

16. عقيده ابراهيم$ به ربوبيّت خداوند درباره عالم هستى:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ وأنا على ذلكم مّن الشّهدين.

انبياء (21) 51 و 56

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* قال أفرءيتم مّا كنتم تعبدون \* فإنّهم عدوٌّ لّى إلاّ ربّ العــلمين \* والّذى أطمع أن يغفر لى خطيـتى يوم الدّين.

شعراء (26) 69 و 75 و 77 و 82

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* فما ظنّكم بربّ العــلمين \* وقال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين \* ربّ هب لى من الصّـلحين.

صافات (37) 83 و 85 و 87 و 99 و 100

17. خداوند، يگانه روزى دهنده، از ديدگاه ابراهيم$ :

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* ... إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللّه الرّزق ... .

عنكبوت (29) 16 و 17

18. بى همتايى خداوند در شايستگى پرستش و شكرگزارى، به اعتقاد ابراهيم$ :

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا ... واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

عنكبوت (29) 16 و 17

19. اعتقاد ابراهيم$ به تدبير همه شؤونش از سوى خدا:

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا البلد ءامنا ... \* ربّنا إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربّنا ليقيموا الصّلوة فاجعل أفـدة مّن النّاس تهوى إليهم وارزقهم مّن الثّمرت ... \* ربّ اجعلنى مقيم الصّلوة و من ذرّيّتى ... \* ربّنا اغفر لى و لولدىّ و للمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ابراهيم (14) 35 و 37 و 40 و 41

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* ... إلاّ ربّ العـلمين \* الّذى خلقنى فهو يهدين \* و الّذى هو يطعمنى ويسقين \* وإذا مرضت فهو يشفين \* والّذى يميتنى ثمّ يحيين ... \* والّذى أطمع أن يغفر لى خطيـتى يوم الدّين.

شعراء (26) 69 و 77 - 82

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم ... وما أملك لك من اللّه من شىء رّبّنا عليك توكّلنا و إليك أنبنا وإليك المصير.

ممتحنه (60) 4

خشوع ابراهيم(ع)‏

خضوع ابراهيم(ع)‏

خواب ابراهيم(ع)‏

خواست هاى ابراهيم(ع)‏

خوشنامى ابراهيم(ع)‏

خيرخواهى ابراهيم(ع)‏

1. خيرخواهى ابراهيم$ براى مشركان در دعوتشان به توحيد:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* إنّما تعبدون من دون اللّه أوثـنا وتخلقون إفكا إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللّه الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

عنكبوت (29) 16 و 17

دشمنى ابراهيم(ع)‏

1. دشمنى ابراهيم$ با بت ها:

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* اذ قال لابيه و قومه ما تعبدون \* قالوا نعبد أصناما فنظـلّ لها عـكفين \* قال أفرءيتم مّا كنتم تعبدون \* فإنّهم عدوٌّ لّى إلاّ ربّ العــلمين.

شعراء (26) 69 و 70 و 71 و 75 و 77

2. اعلام دشمنى ابراهيم$ با مشركان:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وحده ... .

ممتحنه (60) 4

دعاهاى ابراهيم(ع)‏

1. نيايش هاى ابراهيم$ ، الگويى شايسته براى يكتاپرستان:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وحده إلاّ قول إبرهيم لأبيه لأستغفرنّ لك وما أملك لك من اللّه من شىء رّبّنا عليك توكّلنا و إليك أنبنا وإليك المصير \* ربّنا لاتجعلنا فتنة لّلّذين كفروا واغفر لنا ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم \* لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لّمن كان يرجوا اللّه واليوم الأخر ومن يتولّ فإنّ اللّه هو الغنىّ الحميد[1].

ممتحنه (60) 4 و 5 و 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]تكرار الگو بودن ابراهيم(ع) پس از دعاى >ربّنا ...< مى رساند كه وى نه تنها در ميدان برائت از مشركان، بلكه در شيوه دعا نيز شايان پيروى است.

‏1. آبادانى مكّه

1. آبادانى مكّه، از خواست هاى ابراهيم$ از خدا:

و اذ قال ابرهيم رب اجعل هذا بلدا ءامنا و ارزق اهله من الثّمرت ... .

بقرة (2) 126

رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلوة فاجعل أفـدة مّن النّاس تهوى إليهم وارزقهم مّن الثّمرت ... .

ابراهيم (14) 37

‏2. آمرزش خواهى

‏3. احياى مرده

1. ابراهيم$ ، خواستار مشاهده چگونگى احياى مردگان، براى نيل به معرفت يقينى:

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحى الموتى قال اولم تومن قال بلى و لكن ليطمئنّ ... .

بقرة (2) 260

‏4. اقامه نماز

1. دعاى ابراهيم$ به درگاه خداوند، براى قرار دادن وى از برپاكنندگان نماز:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا البلد ءامنا واجنبنى وبنىّ أن نّعبد الأصنام \* رب اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيّتى ... .

ابراهيم (14) 35 و 40

2. دعاى ابراهيم$ ، براى اقامه نماز از سوى ذريّه اش:

ربّنا انّى اسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلوة ... \* رب اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيّتى ... .

ابراهيم (14) 37 و 40

‏5 . امنيّت مكّه

1. ابراهيم$ ، درخواست كننده امنيّت مكّه از درگاه ربوبى:

و اذ قال ابرهيم رب اجعل هذا بلدا ءامنا ... .

بقرة (2) 126

و اذ قال ابرهيم رب اجعل هذا البلد ءامنا ... .

ابراهيم (14) 35

‏6. بعثت پيامبر خاتم

1. پيامبرى از نسل اسماعيل$ براى تعليم و تربيت مردم، درخواست ابراهيم$ از خداوند هنگام بناى كعبه:

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ... \* ربّنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرّيّتنا امّة مسلمه لك ... \* ربّنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ءايتك و يعلّمهم الكتب و الحكمه و يزكّيهم ... .[1]

بقرة (2) 127 - 129

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]احتمال دارد ضمير در >فيهم< و >منهم< به >امّة مسلمة< در آيه پيشين يا به >اهله< در آيه 126 باز گردد. برداشت، براساس احتمال اوّل است; يعنى: >ربّنا و ابعث فى ذرّيّتنا المسلمة رسولا منهم<. از دعاهاى مشترك ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) نيز فهميده مى شود كه پيامبراسلام(ص)مورد نظر از نسل اسماعيل(ع) است، نه غير او. گفتنى است كه طبق روايت، پيامبر(ص)خود را اجابت دعوت ابراهيم(ع) خوانده است. (الدرّالمنثور; نورالثقلين، ذيل آيه)

‏7 . پيوستن به صالحان

1. دعاى ابراهيم$ براى قرار گرفتن در زمره صالحان:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* رب ...الحقنى بالصلحين.

شعراء (26) 69 و 83

‏8 . تسليم

1. تسليم خدا شدن، از دعاهاى ابراهيم$ :

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت ... \* ربّنا و اجعلنا مسلمين لك ... .

بقرة (2) 127 و 128

2. ابراهيم$ ، خواستار تسليم شدن نسل خويش در برابر خداوند:

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمـعيل ... \* ربّنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرّيّتنا امّة مسلمه لك ... .

بقرة (2) 127 و 128

‏9. تعليم مناسك

1. ابراهيم$ ، خواستار تعليم مناسك حج از خدا:

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمـعيل ... \* ربّنا ...ارنا مناسكنا ... .

بقرة (2) 127 و 128

‏10. جلب دل ها به آل ابراهيم

1. دعاى ابراهيم$ براى توجّه يافتن دل هاى مردم به ذريّه خويش:

ربّنا انّى اسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع ...فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم ... .

ابراهيم (14) 37

‏11. حكمت

1. ابراهيم$ ، خواهان اعطاى حكمت و دانش از درگاه ربوبى:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* رب هب لى حكما ... .

شعراء (26) 69 و 83

‏12. خوش نامى

1. ابراهيم$ ، خواستار نيك نامى ميان آيندگان، از خداوند:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و اجعل لى لسان صدق فى الاخرين.

شعراء (26) 69 و 84

‏13. داشتن نسلى مطيع

1. داشتن فرزندانى تسليم امر خدا، از دعاهاى ابراهيم$ به درگاه خداوند:

وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسمـعيل ربّنا تقبّل منّا ... \* ربّنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرّيّتنا امّة مسلمة لك ... .

بقرة (2) 127 و 128

‏14. دورى از بت پرستى

1. ابراهيم$ ، خواستار دورى خود و فرزندانش از بت پرستى:

و اذ قال ابرهيم رب ... و اجنبنى و بنىّ ان نعبد الاصنام.

ابراهيم (14) 35

‏15. روزى

1. دعاى ابراهيم$ براى برخوردار شدن اهالى مكّه از انواع ميوه ها و نعمت ها:

و اذ قال ابرهيم رب اجعل هذا بلدا ءامنا و ارزق اهله من الثّمرت ... .

بقرة (2) 126

‏16. رهايى از فتنه كافران

1. دعاى ابراهيم$ به درگاه خداوند، براى گرفتار نشدن در فتنه كافران:

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم ... \* ربّنا لاتجعلنا فتنة لّلّذين كفروا ...[1].

ممتحنه (60) 4 و 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر اين كه >ربّنا لا تجعلنا ...< ادامه سخنان حضرت ابراهيم(ع) و پيروانش باشد برداشت صورت گرفته است.

‏17. عزت

1. ابراهيم$ ، خواهان رهايى از خوارى در قيامت:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و لاتخزنى يوم يبعثون.

شعراء (26) 69 و 87

‏18. فرزند صالح

1. ابراهيم$ ، خواستار فرزندى صالح از خداوند:

و إنّ من شيعته لإبرهيم \* و قال ... \* رب هب لى من الصلحين.

صافات (37) 83 و 99 و 100

‏19. قبولى بناى كعبه

1. ابراهيم$ ، خواستار قبولى عمل بناى كعبه از خداوند:

و اذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت و اسمعيل ربّنا تقبّل منّا ... .

بقرة (2) 127

‏20. قبولى توبه

1. ابراهيم$ خواستار مغفرت و رحمت خدا:

ربّنا ... و تب علينا انّك انت التوّاب الرحيم.

بقرة (2) 128

‏21. قبولى دعا

1. ابراهيم$ ، خواستارِ اجابت دعاهاى خويش:

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا البلد ءامنا و اجنبنى و بنىّ أن نّعبد الأصنام \* ... ربّنا و تقبّل دعاء.

ابراهيم (14) 35 و 40

‏22. نعمت

1. دعاى ابراهيم$ به درگاه خداوند، براى بهره مندى نسلش از محصولات مورد نيازشان:

ربّنا انّى اسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع ... ربّنا ... و ارزقهم من الثمرت ... .

ابراهيم (14) 37

‏23. وراثت بهشت

1. درخواست ابراهيم$ از خداوند براى برخوردارى از ميراث بهشت برين:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و اجعلنى من ورثه جنّه النعيم.

شعراء (26) 69 و 85

اجابت دعاى ابراهيم(ع)‏

1. استجابت دعاى ابراهيم$ مبنى بر تبديل شدن منطقه مكّه به شهرى امن و آباد از سوى خداوند:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرت من ءامن منهم باللّه واليوم الأخر قال ومن كفر فأمتّعه قليلا ثمّ أضطرّه إلى عذاب النّار وبئس المصير.

بقره (2) 126

2. مورد اجابت واقع شدن دعاى ابراهيم$ براى داشتن فرزند صالح:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* ربّ هب لى من الصّـلحين \* فبشّرنـه بغلـم حليم \* وبشّرنـه بإسحـق نبيّا مّن الصّـلحين.

صافات (37) 83 و 100 و 101 و 112

3. ابراهيم$ خواستار به اجابت رسيدن دعاهاى خويش از سوى پروردگار:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا البلد ءامنا واجنبنى وبنىّ أن نّعبد الأصنام \* ربّ اجعلنى مقيم الصّلوة ومن ذرّيّتى ربّنا وتقبّل دعآء.

ابراهيم (14) 35 و 40

دعوت ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ مأمور به دعوت عمومى از مردم، براى انجام مراسم حج:

وإذ بوّأنا لإبرهيم مكان البيت أن لاّ تشرك بى شيـا وطهّر بيتى للطّائِفين والقائِمين والرّكّع السّجود \* وأذّن فى النّاس بالحجّ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كلّ فجّ عميق.

حج (22) 26 و 27

2. دعوت ابراهيم$ از پدرش (عمو يا جد مادرى) براى پيروى از خود به دليل علم خدادادى او:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* يـأبت إنّى قد جآءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطا سويًّا.

مريم (19) 41 و 43

3. دعوت قاطعانه ابراهيم$ از بت پرستان قوم خويش، براى توحيد و ترك بت پرستى:

إذ قال لأبيه وقومه ما هـذه التّماثيل الّتى أنتم لها عـكفون \* قالوا وجدنآ ءابآءنا لها عـبدين \* قال لقد كنتم أنتم وءابآؤكم فى ضلـل مّبين \* قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللّعبين \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ وأنا على ذلكم مّن الشّهدين.

انبياء (21) 51 - 56

دلدارى به ابراهيم(ع)‏

دين ابراهيم(ع)‏

1. سفارش خداوند به ابراهيم$ جهت اقامه دين و مواظبت بر آن:

شرع لكم مّن الدّين ...ما وصّينا به إبرهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين ولاتتفرّقوا فيه ...[1].

شورى (42) 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر اين كه جمله >أن اقيموا الدّين ...< تفسير براى >وصّينا< باشد، سفارش خدا به هر يك از انبياى مذكور در آيه، اقامه دين و مواظبت بر آن خواهد بود.

اعراض از دين ابراهيم(ع)‏

1. سفاهت و سبك عقلى، منشأ رويگردانى از دين ابراهيم$ :

و من يرغب عن ملّة ابرهيم الاّ من سفه نفسه ... .

بقرة (2) 130

اوصاف دين ابراهيم(ع)‏

‏1. آسانى

1. دين ابراهيم$ ، شامل احكام آسان:

...ما جعل عليكم فى الدين من حرج ملّة ابيكم ابرهيم ... .

حج (22) 78

‏2. برترى

1. پيروان دين ابراهيم$ ، داراى بهترين آيين:

ومن أحسن دينا مّمّن أسلم وجهه للّه وهو محسن واتّبع ملّة إبرهيم حنيفا ... .

نساء (4) 125

‏3. برگزيدگى

1. دين ابراهيم$ ، برگزيده خداوند:

و وصّى بها ابرهيم بنيه و يعقوب يبنىّ انّ الله اصطفى لكم الدين فلاتموتنّ الاّ و انتم مسلمون[1].

بقرة (2) 132

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>اصطفا< از >صفو< و به معناى گزينش و انتخاب خالص و كامل است. (مفردات راغب)

‏4. توحيدى

1. دين ابراهيم$ ، استوار بر توحيد و خداپرستى:

و اتّبعت ملّة ءاباءى ابرهيم و اسحق و يعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شىء ... .

يوسف (12) 38

‏5. حنيفيّت

1. دين ابراهيم$ ، صراط مستقيم الهى:

قل إنَّنى هدنى ربّى إلى صرط مّستقيم دينا قيما مّلّة إبرهيم حنيفا و ما كان من المشركين.[1]

انعام (6) 161

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>حنيف< يعنى گراينده به طريق مستقيم. اگر >حنيف<، حال براى >ملّة< باشد، برداشت، قابل استفاده است. (مفردات راغب)

2. ابراهيم$ ، داراى دين و آيينى مستقيم و مصون از گمراهى:

...قل بل ملّة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين.

بقره (2) 135

قل صدق اللّه فاتّبعوا ملّة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين.

آل عمران (3) 95

ومن أحسن دينا مّمّن أسلم وجهه للّه وهو محسن واتّبع ملّة إبرهيم حنيفا ... .

نساء (4) 125

ثمّ أوحينآ إليك أن اتّبع ملّة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين.

نحل (16) 123

‏6 . عقلانيّت

1. آيين ابراهيم$ آيينى مترتّب بر خردمندى:

ومن يرغب عن مّلّة إبرهيم إلاّ من سفه نفسه ولقد اصطفينـه فى الدّنيا وإنَّه فى الأخرة لمن الصَّــلحين.

بقره (2) 130

‏7. محوريّت

1. دين ابراهيم$ اساس و محور تمام اديان الهى پس از حضرت:

ومن يرغب عن مّلّة إبرهيم إلاّ من سفه نفسه و ... \* إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربّ العــلمين \* و وصّى بها إبرهيم بنيه ويعقوب يـبنىّ إنّ اللّه اصطفى لكم الدّين فلاتموتنّ إلاّ وأنتم مّسلمون.

بقره (2) 130 - 132

ومن أحسن دينا مّمّن أسلم وجهه للّه وهو محسن واتّبع ملّة إبرهيم حنيفا واتّخذ اللّه إبرهيم خليلا.

نساء (4) 125

اطاعت از دين ابراهيم(ع)‏

1. لزوم پيروى از دين ابراهيم$ :

و قالوا كُونُوا هودًا أو نصـرى تهتدوا قل بل ملّة إبرهيم حنيفا ... .

بقره (2) 135

...فاتّبعوا ملّة إبرهيم حنيفا ... .

آل عمران (3) 95

2. پيروى از دين ابراهيم$ نشانه خردمندى:

ومن يرغب عن مّلّة إبرهيم إلاّ من سفه نفسه ... .

بقره (2) 130

3. هدايت، فقط در سايه پيروى از دين ابراهيم$ :

وقالوا كونوا هودا أو نصـرى تهتدوا قل بل ملّة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين.

بقره (2) 135

4. پيروى يوسف$ از دين ابراهيم$ :

واتّبعت ملّة ءابآءى إبرهيم و إسحـق و يعقوب ... .

يوسف (12) 38

اهمّيّت دين ابراهيم(ع)‏

1. دين ابراهيم$ اساس و زيربناى تمام اديان الهى پس از حضرت:

ومن يرغب عن مّلّة إبرهيم إلاّ من سفه نفسه ولقد اصطفينـه فى الدّنيا وإنَّه فى الأخرة لمن الصَّــلحين.

بقره (2) 130

ومن أحسن دينا مّمّن أسلم وجهه للّه وهو محسن واتّبع ملّة إبرهيم حنيفا واتّخذ اللّه إبرهيم خليلا.

نساء (4) 125

2. سفارش يعقوب$ به فرزندان خويش براى پيروى از آيين ابراهيم$ :

و من يرغب عن ملّة إبرهيم إلاّ من سفه نفسه ... \* و وصّى بها إبرهيم بنيه ويعقوب يـبنىّ إنّ اللّه اصطفى لكم الدّين فلاتموتنّ إلاّ وأنتم مّسلمون.

بقره (2) 130 و 132

3. اعتقاد به آيين ابراهيم$ ، مستلزم پذيرش اسلام:

ربّنا وابعث فيهم رسولاً مّنهم يتلوا عليهم ءايـتك ويعلّمهم الكتـب والحكمة ويزكّيهم إنّك أنت العزيز الحكيم \* ومن يرغب عن مّلّة إبرهيم إلاّ من سفه نفسه ولقد اصطفينـه فى الدّنيا وإنَّه فى الأخرة لمن الصَّــلحين.

بقره (2) 129 و 130

4. سفارش ابراهيم$ به فرزندان خود، براى پيروى از آيين خويش:

ومن يرغب عن مّلّة إبرهيم إلاّ من سفه نفسه ولقد اصطفينـه فى الدّنيا وإنَّه فى الأخرة لمن الصَّــلحين \* و وصّى بها إبرهيم بنيه ويعقوب يـبنىّ إنّ اللّه اصطفى لكم الدّين فلاتموتنّ إلاّ وأنتم مّسلمون.

بقره(2) 130 و 132

ايمان به دين ابراهيم(ع)‏

1. لزوم ايمان به دين ابراهيم$ :

قولوا ءامنّا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبرهيم ... وما أوتى النّبيّون من رّبّهم لانفرّق بين أحد مّنهم ونحن له مسلمون.

بقره (2) 136

قل ءامنّا باللّه و مآ أنزل علينا و مآ أنزل على إبرهيم و إسمـعيل و إسحـق ويعقوب ... و النّبيّون من رّبّهم لانفرّق بين أحد مّنهم ... .

آل عمران (3) 84

تعاليم دين ابراهيم(ع)‏

‏1. اعتكاف

1. وجود عمل اعتكاف در آيين ابراهيم$ :

... و عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين و العكفين ...[1].

بقرة (2) 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مقصود از اعتكاف، يا مطلق عبادت و پرستش خدا يا عبادتى خاص با شرايطى ويژه است. برداشت، براساس احتمال دوم است.

‏2. ايمان به آخرت

1. عقيده به توحيد و آخرت، از اركان دين ابراهيم$ :

...إنّى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالأخرة همْ كـفرون \* و اتّبعت ملّة ءاباءى ابرهيم ...[1].

يوسف (12) 37 و 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>واتبعتُ ملّة اباءى ابراهيم ...< پس از ذكر جمله >انّى تركتُ ملةَ قوم ...< مفيد اين معنا است كه من (يوسف) آيين و ملّتى را كه به آخرت ايمان ندارد، رها كرده ام و تابع آيين پدرانم ابراهيم و ... هستم كه به آخرت ايمان دارند.

‏3. ايمان به خدا

1. ايمان به خدا، از آموزه هاى دين ابراهيم$ :

...إنّى تركت ملَّة قوم لاّ يؤمنون باللَّه وهم بالأخرة هم كـفرون \* واتّبعت ملّة ءابآءى إبرهيم وإسحـق ويعقوب ما كان لنآ أن نّشرك باللّه من شىء ... .

يوسف (12) 37 و 38

‏4. بازگشت به خدا

1. بازگشت همگان به خدا، از آموزه هاى دين ابراهيم$ :

إنّما تعبدون من دون اللّه أوثـنا وتخلقون إفكا إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللّه الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

عنكبوت (29) 17

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* و ابرهيم الذى وفّى \* و انّ الى ربّك المنتهى.

نجم (53) 36 و 37 و 42

‏5. برترى آخرت

1. آخرت، برتر از دنيا در دين ابراهيم$ :

والأخرة خير وأبقى \* انّ هذا لفى الصحف الاولى \* صحف ابرهيم وموسى.

اعلى (87) 17 - 19

‏6 . بيان عبرت ها

1. بيان نابودى اقوام پيشين (عاد،ثمود، قوم نوح، قوم لوط) براى عبرت آموزى، به دليل ستم و طغيان آنان:

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* وإبرهيم الّذى وفّى \* وأنّ إلى ربّك المنتهى \* وأنّه أهلك عادا الأولى \* وقوم نوح مّن قبل إنّهم كانوا هم أظـلم وأطغى \* والمؤتفكة أهوى \* فغشّـها ما غشّى.

نجم (53) 36 و 37 و 42 و 50 و 52 - 54

‏7. تزكيه

1. تهذيب نفس و رستگارى در پرتو آن، از آموزه هاى دين ابراهيم$ :

قد افلح من تزكّى \* انّ هذا لفى الصحف الاولى \* صحف ابرهيم و موسى.

اعلى (87) 14 و 18 و 19

‏8 . تطهير كعبه

1. تطهير كعبه براى عبادت، از آموزه هاى دين ابراهيم$ :

...عهدنا إلى إبرهيم وإسمـعيل أن طهّرا بيتى للطّائِفين والعـكفين والرّكّع السّجود.

بقره (2) 125

‏9. توحيد افعالى

1. خداوند، منشأ گريه و خنده در آيين و ديدگاه ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* و ابرهيم الذى وفّى \* وأنّ إلى ربّك المنتهى \* و انّه هو اضحك و ابكى.

نجم (53) 36 و 37 و 42 و 43

2. خداوند، سبب مرگ و زندگى در آيين ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* و ابرهيم الذى وفّى \* وأنّ إلى ربّك المنتهى \* و انّه هو امات و احيا.

نجم (53) 36 و 37 و 42 و 44

3. خداوند، منشأ آفرينش جفت هاى مذكّر و مؤنّث از نطفه، در آيين ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* و ابرهيم الذى وفّى \* وأنّ إلى ربّك المنتهى \* و انّه خلق الزوجين الذكر و الانثى \* من نطفه اذا تمنى.

نجم (53) 36 و 37 و 42 و 45 و 46

4. بى نيازى و اعطاى سرمايه از سوى خدا، در بينش ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* و ابرهيم الذى وفّى \* وأنّ إلى ربّك المنتهى \* و انّه هو اغنى و اقنى.

نجم (53) 36 و 37 و 42 و 48

‏10. ثواب و عقاب

1. ثواب و عقاب اعمال در قيامت، از مطالب صُحُف ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* وإبرهيم الّذى وفّى \* وأنّ سعيه سوف يرى.

نجم (53) 36 و 37 و 40

2. بهره مند شدن انسان در قيامت تنها از تلاش خود، از مطالب صُحُف ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* وإبرهيم الّذى وفّى \* وأن لّيس للإنسـن إلاّ ما سعى.

نجم (53) 36 و 37 و 39

3. كيفر نشدن انسان به سبب گناه ديگران، از مطالب صُحُف ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* وإبرهيم الّذى وفّى \* ألاّتزر وازرة وزر أخرى.

نجم (53) 36 - 38

4. بازگشت و نتيجه كامل اعمال به صاحب خويش در قيامت، از آموزه هاى صُحُف ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* وإبرهيم الّذى وفّى \* وأن لّيس للإنسـن إلاّ ما سعى \* وأنّ سعيه سوف يرى.

نجم (53) 36 و 37 و 39 و 40

‏11. جاودانگى آخرت

1. آخرت جهانى ارزشمند و پايدار در صُحُف ابراهيم$ :

والأخرة خير وأبقى \* انّ هذا لفى الصحف الاولى \* صحف ابرهيم و موسى.

اعلى (87) 17 - 19

‏12. حج

1. حج و مناسك آن، از جمله آموزه هاى دين ابراهيم$ :

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمـعيل ... \* ربّنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرّيّتنا امّة مسلمه لك و ارنا مناسكنا ... .[1]

بقرة (2) 127 و 128

وإذ بوّأنا لإبرهيم مكان البيت أن لاّ تشرك بى شيـا وطهّر بيتى للطّائِفين والقائِمين والرّكّع السّجود \* و اذّن فى الناس بالحجّ ياتوك رجالا و على كلّ ضامر ياتين من كلّ فجّ عميق \* ليشهدوا منفع لهم و يذكروا اسم الله فى ايّام معلومت على ما رزقهم من بهيمه الانعم فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير \* ثمّ ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطّوّفوا بالبيت العتيق.

حج (22) 26 - 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت بر اين اساس است كه مقصود از >مناسك<، اعمال حج باشد. (مجمع البيان، ذيل آيه)

2. ابراهيم$ ، خواستار يادگيرى اعمال حج از خدا:

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمـعيل ... \* ربّنا ...أرنا مناسكنا ... .

بقره (2) 127 و 128

‏13. ذكر خدا

1. ذكر نام خدا از اسباب رستگارى در آموزه هاى ابراهيم$ :

قد أفلح من تزكّى \* و ذكر اسم ربّه فصلّى \* إنّ هـذا لفى الصّحف الأولى \* صحف إبرهيم و موسى.

اعلى (87) 14 و 15 و 18 و 19

‏14. ربوبيّت خدا

1. ربوبيّت پروردگار بر ستاره شعرا، از مطالب صُحُف ابراهيم$ :

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* و إبرهيم الّذى وفّى \* و أنّ إلى ربّك المنتهى \* و أنّه هو ربّ الشّعرى.

نجم (53) 36 و 37 و 42 و 49

‏15. زكات

1. پرداخت زكات، از برنامه هاى دين ابراهيم$ :

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* ... و اوحينا اليهم ... و ايتاء الزكوة ... .

انبياء (21) 69 و 73

قد افلح من تزكّى \* إنّ هـذا لفى الصّحف الأولى \* صحف ابرهيم و موسى.[1]

اعلى (87) 14 و 18 و 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر اين كه >تزكّى< به معناى تصدَّقَ و پرداخت >زكات< مصطلح باشد (مجمع البيان، ذيل آيه) مطلب فوق قابل برداشت است.

‏16. شكرگزارى

1. شكرگزارى به درگاه ربوبى، از آموزه هاى حضرت ابراهيم$ :

إنّما تعبدون من دون اللّه أوثـنا وتخلقون إفكا إنّ الّذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللّه الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

عنكبوت (29) 17

‏17. طواف

1. طواف به گرد كعبه، از آموزه هاى دين ابراهيم$ :

...عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين ... .

بقرة (2) 125

و اذ بوّانا لابرهيم مكان البيت ان لاتشرك بى شيئا و طهّر بيتى للطائفين ... \* و اذّن فى الناس بالحجّ ياتوك رجالا و على كلّ ضامر ياتين من كلّ فجّ عميق \* ...ليطّوّفوا بالبيت العتيق.

حج (22) 26 و 27 و 29

‏18. نماز

1. اقامه نماز از آموزه هاى دين ابراهيم$ :

... و عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين و العكفين و الرّكّع السجود.[1]

بقرة (2) 125

رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلوة ... .

ابراهيم (14) 37

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* ... و أوحينآ إليهم فعل الخيرت و إقام الصّلوة ... .

انبياء (21) 69 و 73

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]ركوع و سجود، كنايه از نماز است.

2. اقامه نماز، سبب رستگارى در آموزه هاى دين ابراهيم$ :

قد افلح من تزكّى \* و ذكر اسم ربّه فصلّى \* إنّ هـذا لفى الصّحف الأولى \* صحف إبرهيم و موسى.

اعلى (87) 14 و 15 و 18 و 19

‏19. نيكى

1. انجام كارهاى خير، از آموزه هاى دين ابراهيم$ :

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و جعلنهم ائّمه يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرت ... .

انبياء (21) 69 و 73

دين ابراهيم(ع) و اسلام

1. هماهنگى دين اسلام با دين ابراهيم$ در توحيد:

و قالوا كونوا هودا أو نصـرى تهتدوا قل بل ملّة إبرهيم حنيفا و ما كان من المشركين.

بقره (2) 135

قل صدق اللّه فاتّبعوا ملّة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين.

آل عمران (3) 95

...ما جعل عليكم فى الدين من حرج ملّة ابيكم ابرهيم ... .

حج (22) 78

ذبح ابراهيم(ع)‏

1. تكليف ابراهيم$ به ذبح فرزندش اسماعيل$ ، رنجى آشكارا براى وى:

ونـدينـه أن يـإبرهيم \* إنّ هـذا لهو البلـؤا المبين[1].

صافات (37) 104 و 106

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]يكى از معانى و كاربردهاى >بلاء< محنت و رنج است. (مفردات)

ذبيح ابراهيم(ع)‏

ذرّيّه ابراهيم(ع)‏

رسالت ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ ، از جمله رسولان مبشّر و منذر الهى:

... و اوحينا الى ابرهيم و اسمعيل ... \* رسلا مبشّرين و منذرين ... .

نساء (4) 163 و 165

2. ابراهيم$ ، از انبياى دريافت كننده وحى:

قولوا ءامنّا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبرهيم وإسمـعيل وإسحـق ... وما أوتى النّبيّون من رّبّهم لانفرّق بين أحد مّنهم ... .

بقره (2) 136

قل ءامنّا باللّه ومآ أنزل علينا ومآ أنزل على إبرهيم وإسمـعيل وإسحـق ويعقوب ... والنّبيّون من رّبّهم لانفرّق بين أحد مّنهم ... .

آل عمران (3) 84

إنّآ أوحينآ إليك كمآ أوحينآ إلى نوح والنّبيّين من بعده وأوحينآ إلى إبرهيم وإسمـعيل وإسحـق ويعقوب ... .

نساء (4) 163

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا و الذى اوحينا اليك و ما وصّينا به ابرهيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين و لاتتفرّقوا ... .

شورى (42) 13

3. ابراهيم$ ، و برخى از ذريّه اش از پيامبران الهى ميان مردم:

و لقد ارسلنا نوحا و ابرهيم و جعلنا فى ذرّيّتهما النبوّة و الكتب ... .

حديد (57) 26

4. ابراهيم$ ، از رسولان الهى:

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* ... وما على الرّسول إلاّ البلـغ المبين.[1]

عنكبوت (29) 16 و 18

و لقد ارسلنا نوحا و ابرهيم و جعلنا فى ذرّيّتهما النبوّة و الكتب ... .

حديد (57) 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه آيه، ادامه كلام حضرت ابراهيم(ع) باشد.

5. رسالت ابراهيم$ خالى از هر گونه اكراه و تحميل:

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* وإن تكذّبوا فقد كذّب أمم مّن قبلكم وما على الرّسول إلاّ البلـغ المبين.[1]

عنكبوت (29) 16 و 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]همان.

رشد ابراهيم(ع)‏

رؤياى ابراهيم(ع)‏

1. مأموريّت ابراهيم$ به ذبح فرزند خويش، در خواب:

...قال يبنىّ انّى ارى فى المنام انّى اذبحك ... \* ونـدينـه أن يـإبرهيم.

صافات (37) 102 و 104

2. عمل ابراهيم$ به مأموريّتِ الهام گرفته در خواب و تأييد آن از سوى خدا:

و ندينه ان يإبرهيم \* قد صدّقت الرءيا انّا كذلك نجزى المحسنين.

صافات (37) 104 و 105

3. حجّت قرار گرفتن خواب ابراهيم$ از سوى او در ذبح فرزند خويش:

...قال يـبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يـأبت افعل ما تؤمر ... \* فلمّا أسلما وتلّه للجبين \* ونـدينـه أن يـإبرهيم.

صافات (37) 102 و 103 و 104

4. تحقّق بخشيدن ابراهيم$ به رؤياى خويش در امر ذبح فرزندش (اسماعيل$ ):

...قال يـبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يـأبت افعل ما تؤمر ... \* قد صدّقت الرّءيا ... .

صافات (37) 102 و 105

سخاوت ابراهيم(ع)‏

سرد شدن آتش بر ابراهيم(ع)‏

سرزنش هاى ابراهيم(ع)‏

سلام ابراهيم(ع)‏

1. سلام ابراهيم$ بر ملائكه در پاسخ به سلام آنان:

ولقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى قالوا سلـما قال سلـم ... .

هود (11) 69

هل أتـك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما قال سلـم قوم مّنكرون.

ذاريات (51) 24 و 25

سلام بر ابراهيم(ع)‏

سوزاندن ابراهيم(ع)‏

سوگند ابراهيم(ع)‏

1. سوگند ابراهيم$ به خدا، در شكستن بت هاى مشركان:

و لقد اتينا ابرهيم رشده من قبل ... \* إذ قال لأبيه و قومه ... \* و تالله لاكيدنّ اصنمكم ... .

انبياء (21) 51 و 52 و 57

2. شكستن بت ها از سوى ابراهيم$ براى وفا به سوگند خويش:

و إنّ من شيعته لإبرهيم \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* فراغ عليهم ضربا باليمين.[1]

صافات (37) 83 و 91 و 93

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود از >اليمين< همان >لأكيدنّ أصنامكم<، و >با< به معناى سببيّه باشد.

شجاعت ابراهيم(ع)‏

شفاعت ابراهيم(ع)‏

1. گفتوگوى ابراهيم$ با ملائكه براى شفاعت از قوم لوط:

فلمّا ذهب عن ابرهيم الروع و جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط \* يإبرهيم اعرض عن هذا ... .

هود (11) 74 و 76

2. شفاعت ابراهيم$ از لوط$ ، هنگام آگاهى از عذاب قوم او:

و لمّا جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا انّا مهلكوا اهل هذه القريه انّ اهلها كانوا ظلمين \* قال انّ فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجّينّه ... .

عنكبوت (29) 31 و 32

3. شفاعت ابراهيم$ از قوم لوط، به دليل بردبارى و دلسوزى وى:

فلمّا ذهب عن إبرهيم الرّوع وجآءته البشرى يجـدلنا فى قوم لوط \* إنّ إبرهيم لحليم ... .

هود (11) 74 و 75

4. ابراهيم$ ، موظّف به دست برداشتن از شفاعت در حقّ قوم لوط به دليل حتميّت عذاب آنان:

فلمّا ذهب عن إبرهيم الرّوع وجآءته البشرى يجـدلنا فى قوم لوط \* يـإبرهيم أعرض عن هـذا إنّه قد جآء أمر ربّك وإنّهم ءاتيهم عذاب غير مردود.

هود (11) 74 و 76

شكرگزارى ابراهيم(ع)‏

شهرت ابراهيم(ع)‏

صُحُف ابراهيم(ع)‏

1. اصول آموزه هاى صحف ابراهيم$ ، امرى شناخته شده براى مردم عصر بعثت:

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* وإبرهيم الّذى وفّى[1].

نجم (53) 36 و 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]از استفهام توبيخى در >ام لم ينبّـأ< استفاده مى شود كه اصول معارف صحف ابراهيم(ع) همانند تورات براى مردم عصر بعثت امرى شناخته شده بوده است.

2. ابراهيم$ ، داراى كتاب آسمانى:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* اولئك الذين ءاتينهم الكتب ... .

انعام (6) 83 و 89

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى \* و ابرهيم الذى وفّى \* الاّ تزر وازرة وزر اخرى.

نجم (53) 36 - 38

صحف ابرهيم و موسى.

اعلى (87) 19

صداقت ابراهيم(ع)‏

عبادت ابراهيم(ع)‏

عبوديّت ابراهيم(ع)‏

عصمت ابراهيم(ع)‏

عطاياى خدا به ابراهيم(ع)‏

‏1. آخرت طلبى

1. توجّه تام و خالصانه ابراهيم$ به آخرت، از موهبت هاى الهى به او:

و اذكر عبدنا ابرهيم ... \* إنّا أخلصنـهم بخالصة ذكرى الدّار.

ص (38) 45 و 46

‏2. بركت

1. اعطاى بركت از سوى خدا به ابراهيم$ :

سلـم على إبرهيم \* وبـركنا عليه ... .

صافات (37) 109 و 113

‏3. بشارت

1. بشارت به تولّد اسحاق$ و نبوّت او:

سلم على ابرهيم \* و بشّرنه بإسحق نبيّا من الصلحين.

صافات (37) 109 و 112

2. بشارت يافتن ابراهيم$ به فرزندى بردبار و آگاه:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فبشّرنه بغلم حليم.

صافات (37) 83 و 101

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* ... و بشّروه بغلم عليم.

ذاريات (51) 24 و 28

‏4. حسنه

1. اعطاى حسنه در دنيا به ابراهيم$ از سوى خدا:

انّ ابرهيم كان امّة قانتا لله ... \* و ءاتينه فى الدنيا حسنة ... .

نحل (16) 120 و 122

‏5. حكمت

1. اعطاى حكمت از سوى خدا به ابراهيم$ :

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* اولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوّة ... .[1]

انعام (6) 83 و 89

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود از >الحكم< حكمت باشد.

2. ابراهيم$ ، خواستار دريافت حكمت از خدا:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* رب هب لى حكما ... .

شعراء (26) 69 و 83

‏6 . رشد

1. عنايت خدا به ابراهيم$ با اعطاى رشد و شايستگى كامل به وى:

و لقد اتينا ابرهيم رشده من قبل و كنّا به علمين.

انبياء (21) 51

‏7. فرزند صالح

1. اسحاق$ و يعقوب$ دو هديه الهى به ابراهيم$ :

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* و وهبنا له اسحق و يعقوب ... .

انعام (6) 83 و 84

فلمّا اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق و يعقوب ... .

مريم (19) 49

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و وهبنا له اسحق و يعقوب نافله ... .

انبياء (21) 69 و 72

و وهبنا له اسحق و يعقوب ... .

عنكبوت (29) 27

‏8 . كتاب

1. اعطاى كتاب به ابراهيم$ از سوى خدا:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* اولئك الذين ءاتينهم الكتب ... .

انعام (6) 83 و 89

‏9. منزلت رفيع

1. اعطاى منزلت رفيع به ابراهيم$ از سوى خدا:

و تلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم على قومه نرفع درجـت مّن نّشآء ... .

انعام (6) 83

‏10. نعمت

1. اتمام نعمت الهى بر ابراهيم$ :

و كذلك يجتبيك ربّك ... و يتمّ نعمته عليك و على آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم ... .

يوسف (12) 6

2. برخوردارى ابراهيم$ از انواع نعمت ها از سوى خدا:

إنّ إبرهيم كان ... \* شاكرا لاّنعمه اجتبـه وهدئه إلى صرط مّستقيم \* وءاتينـه فى الدّنيا حسنة ... .

نحل (16) 120 - 122

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* أولـئك الّذين أنعم اللّه عليهم مّن النّبيّين ... .

مريم (19) 41 و 58

علم ابراهيم(ع)‏

عمر ابراهيم(ع)‏

1. تداوم عمر ابراهيم$ تا دوران كهن سالى:

و لقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى قالوا سلـما ... \* قالت يـويلتى ءألد و أنا عجوز و هـذا بعلى شيخا ... .

هود(11) 69 و 72

الحمد للّه الّذى وهب لى على الكبر إسمـعيل و إسحـق ... .

ابراهيم (14) 39

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قالوا لاتوجل إنّا نبشّرك بغلـم عليم \* قال أبشّرتمونى على أن مّسّنى الكبر ... .

حجر (15) 51 و 53 و 54

عموى ابراهيم(ع)‏

عواطف ابراهيم(ع)‏

1. برخورد عاطفى ابراهيم$ با پدرش (عمو يا جدّ مادرى):

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* يابت انّى قد جاءنى من العلم مالم يأتك ... \* يابت لاتعبد الشيطن انّ الشيطن كان للرحمن عصيّا \* يابت انّى اخاف ان يمسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطن وليّا \* قال سلم عليك ساستغفر لك ربّى انّه كان بى حفيّا.

مريم (19) 41 و 43 - 45 و 47

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و اغفر لابى انّه كان من الضّالّين.

شعراء (26) 69 و 86

2. عواطف ابراهيم$ درباره فرزندانش:

و اذ ابتلى ابرهيم ربّه بكلمت فاتمّهنّ قال انّى جاعلك للناس اماما قال و من ذرّيّتى ... \* ربّنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرّيّتنا امّة مسلمه لك و ارنا مناسكنا و تب علينا ... .

بقرة (2) 124 و 128

و اذ قال ابرهيم رب ...اجنبنى و بنىّ ان نعبد الاصنام \* ربّنا انّى اسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم و ارزقهم من الثمرت ... \* رب اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيّتى ... .

ابراهيم (14) 35 و 37 و 40

و انّ من شيعته لابرهيم \* ... قال يبنىّ انّى ارى فى المنام انّى اذبحك فانظر ماذا ترى قال يابت افعل ما تومر ... .

صافات (37) 83 و 102

3. برخورد عاطفى ابراهيم$ با قوم خويش:

فلمّا رءا الشمس بازغة قال هذا ربّى هذا اكبر فلمّا افلت قال يقوم انّى برىء ممّا تشركون[1].

انعام (6) 78

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]از عبارت >يا قومِ< (اى قوم من!) برمى آيد كه ابراهيم(ع) آنان را از خويش دانسته است.

4. عواطف ابراهيم$ درباره والدينش:

و إذ قال إبرهيم ... \* ربّنا اغفر لى ولولدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ابراهيم (14) 35 و 41

5. عواطف ابراهيم$ درباره مؤمنان اهل مكّه:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرت من ءامن منهم باللّه واليوم الأخر ... .

بقره (2) 126

عهد خدا با ابراهيم(ع)‏

1. پيمان محكم خداوند از ابراهيم$ و ساير پيامبران#:

و اذ اخذنا من النبيّين ميثقهم و منك و من نوح و ابرهيم ... و اخذنا منهم ميثقا غليظا.

احزاب (33) 7

2. عهد خدا با ابراهيم$ مبنى بر تطهير كعبه:

... و عهدنا إلى إبرهيم وإسمـعيل أن طهّرا بيتى للطّائِفين والعـكفين والرّكّع السّجود.

بقره (2) 125

3. امامت اعطا شده به ابراهيم$ عهد خدا:

وإذ ابتلى إبرهيم ربّه بكلمـت فأتمّهنّ قال إنّى جاعلك للنّاس إماما قال ومن ذرّيّتى قال لاينال عهدى الظّـلمين.

بقره (2) 124

فرجام ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ در زمره متّقين و داراى فرجامى نيك:

واذكر عبـدنا إبرهيم وإسحـق ويعقوب أولى الأيدى والأبصـر \* هـذا ذكر وإنّ للمتّقين لحسن مـاب[1].

ص (38) 45 و 49

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>مئاب< از >اوب< به معناى رجوع و بازگشت است. (مفردات راغب) و منظور از >حسن مئاب< حسن عاقبت و سرانجام نيك است. برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از >متّقين< پيامبرانى باشد كه در آيات گذشته از آنان سخن گفته شد.

فرزندان ابراهيم(ع)‏

1. فرزندان ابراهيم$ انسان هايى هدايت شده و نيكوكار:

وتلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم على قومه ... \* و وهبنا له إسحـق ويعقوب كلاًّ هدينا ... وكذلك نجزى المحسنين.

انعام (6) 83 و 84

2. ظهور فرزندانى ستمگر در نسل ابراهيم$ :

سلـم على إبرهيم \* و بـركنا عليه و على إسحـق و من ذرّيّتهما محسن و ظالم لّنفسه مبين.

صافات (37) 109 و 113

3. ديندارى، سفارش ابراهيم$ به فرزندان خويش:

و وصّى بها ابرهيم بنيه و يعقوب يبنىّ انّ الله اصطفى لكم الدين فلاتموتنّ الاّ و انتم مسلمون.

بقرة (2) 132

4. فرزندان ابراهيم$ ، مورد عنايت و دعاى پدرشان براى دورى از بت ها:

و اذ قال ابرهيم رب ...اجنبنى و بنىّ ان نعبد الاصنام.

ابراهيم (14) 35

5. ابراهيم$ ، خواهان برپايى نماز ميان فرزندان خويش:

و اذ قال ابرهيم رب ...اجنبنى و بنىّ ان نعبد الاصنام \* رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلوة ... \* رب اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيّتى ربّنا وتقبّل دعاء.

ابراهيم(14) 35 و 37 و 40

6. سفارش ابراهيم$ به اتّحاد و اجتماع فرزندان خويش بر توحيد و عبادت خداوند:

و وصّى بها ابرهيم بنيه و يعقوب يبنىّ انّ الله اصطفى لكم الدين فلاتموتنّ الاّ و انتم مسلمون.

بقرة (2) 132

فرزنددار شدن ابراهيم(ع)‏

1. اشتياق ابراهيم$ به فرزنددارشدن و بقاى نسل خويش:

الحمد للّه الّذى وهب لى على الكبر إسمـعيل وإسحـق إنّ ربّى لسميع الدّعآء.

ابراهيم (14) 39

ونبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قالوا لاتوجل إنّا نبشّرك بغلـم عليم \* قال أبشّرتمونى على أن مّسّنى الكبر فبم تبشّرون[1].

حجر (15) 51 و 53 و 54

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]واژه >بشارت< در جايى به كار مى رود كه مورد علاقه و مايه سرور باشد.

2. فرزنددار شدن ابراهيم$ در دوران پيرى و كهن سالى:

الحمد للّه الّذى وهب لى على الكبر إسمـعيل و إسحـق ... .

ابراهيم (14) 39

3. فرزندار شدن ابراهيم$ پس از دورى او از قوم ستمگر خويش:

فلمَّا اعتزلهم وما يعبدون من دون اللَّه وهبنا له إسحـق و يعقوب ... .

مريم (19) 49

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و نجّينه و لوطا الى الارض الّتى بركنا فيها للعلمين \* و وهبناله اسحق ... .

انبياء (21) 69 و 71 و 72

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* فـامن له لوط وقال إنّى مهاجر إلى ربّى إنّه هو العزيز الحكيم \* و وهبنا له إسحـق ويعقوب ... .

عنكبوت (29) 16 و 26 و 27

4. سپاس ابراهيم$ به درگاه الهى در پى فرزنددار شدنش در دوران كهن سالى:

الحمد للّه الّذى وهب لى على الكبر إسمـعيل وإسحـق إنّ ربّى لسميع الدّعآء.

ابراهيم (14) 39

5. مژده ملائكه به ابراهيم$ براى فرزنددارشدن:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى ... \* و امراته قائمه فضحكت فبشّرنها بإسحق و من وراء اسحق يعقوب.

هود (11) 69 و 71

و نبّئهم عن ضيف ابرهيم \* قالوا لاتوجل انّا نبشّرك بغلم عليم \* قال ابشّرتمونى على ان مسّنى الكبر فبم تبشّرون.

حجر (15) 51 و 53 و 54

... و بشّروه بغلم عليم.

ذاريات (51) 28

6. بشارت خدا به پسردار شدن ابراهيم$ :

و انّ من شيعته لابرهيم \* فبشّرنه بغلم حليم \* و بشّرنه بإسحق نبيّا من الصلحين.

صافات (37) 83 و 101 و 112

فضايل ابراهيم(ع)‏

‏1. آه كشيدن

1. آه فراوان ابراهيم$ به سبب ترس از خدا:

...انّ ابرهيم لاوَّ ه حليم[1].

توبه (9) 114

انّ ابرهيم لحليم اوَّ ه منيب.

هود (11) 75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>أوّاه< صيغه مبالغه و از ريشه >اوه< است. و به كسى گفته مى شود كه فراوان اظهار اندوه كند و آه بكشد و از خدا اظهار ترس كند. (مفردات راغب)

‏2. احسان

1. ابراهيم$ ، از نيكوكاران:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* و وهبنا له اسحق و يعقوب ... و كذلك نجزى المحسنين.

انعام (6) 83 و 84

و ندينه ان يإبرهيم \* قد صدّقت الرءيا انّا كذلك نجزى المحسنين \* سلم على ابرهيم \* كذلك نجزى المحسنين.

صافات (37) 104 و 105 و 109 و 110

‏3. اخلاص

1. اخلاص در عبادت و پرهيز از شرك، فرمان خدا به ابراهيم$ :

وإذ بوّأنا لإبرهيم مكان البيت أن لاّ تشرك بى شيـا ... .

حج (22) 26

2. اعلام بيزارى ابراهيم$ از شرك و اخلاص كامل او براى خدا:

فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون \* إنّى وجّهت وجهى للّذى فطر السّمـوت والأرض حنيفا ومآ أنا من المشركين.

انعام (6) 78 و 79

3. گرايش خالصانه ابراهيم$ به توحيد و منزّه بودن او از شرك:

ما كان إبرهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولـكن كان حنيفا مّسلما وما كان من المشركين[1].

آل عمران (3) 67

فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون \* إنّى وجّهت وجهى للّذى فطر السّمـوت والأرض حنيفا ومآ أنا من المشركين.

انعام (6) 78 و 79

...دينا قيما مّلّة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين.

انعام (6) 161

إنّ إبرهيم كان أمّة قانتا لّلّه حنيفا ولم يك من المشركين.

نحل (16) 120

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم لئن لم تنته لارجمنّك و اهجرنى مليّا \* وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه وأدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعآء ربّى شقيًّا.

مريم (19) 41 و 46 و 48

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]امام صادق(ع) درباره >حنيفاً مسلماً< مى فرمايد: >خالص و مخلص و بدون شائبه اى از بت پرستى.< (كافى، ج2، ص15، ح1; نورالثقلين، ذيل آيه)

‏4. ادب

1. ادب ابراهيم$ در برابر گفتار مؤدّبانه فرشتگان:

ولقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى قالوا سلـما قال سلـم فما لبث أن جآء بعجل حنيذ.

هود (11) 69

هل أتـيك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما قال سلـم قوم مّنكرون.

ذاريات (51) 24 و 25

2. ادب ابراهيم$ در برخورد با فرزندش و نظرخواهى از وى درباره انجام مأموريت الهى:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فلمّا بلغ معه السّعى قال يـبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يـأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء اللّه من الصّبرين[1].

صافات (37) 83 و 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]با اين كه ابراهيم(ع) طبق آن چه در خواب ديده بود، خود را به اجراى فرمان خدا در ذبح پسرش موظّف مى ديد، در ميان گذاشتن وظيفه اش با پسرش و نظرخواهى از او به رعايت ادب اشعار دارد.

3. برخورد مؤدّبانه ابراهيم$ با آزر پس از تهديدهاى او:

قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم لئن لم تنته لارجمنّك و اهجرنى مليّا \* قال سلم عليك ساستغفر لك ربّى انّه كان بى حفيّا.

مريم (19) 46 و 47

4. احترام و ادب ابراهيم$ هنگام وصف خداوند:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* و اذا مرضت فهو يشفين[1].

شعراء (26) 69 و 80

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]از اين كه ابراهيم(ع) بيمارى را به خود و شفا را به خدا نسبت داده است برداشت صورت گرفته است.

‏5. اسوه بودن

1. ابراهيم$ الگويى شايسته براى انسان ها:

واذكر عبـدنا إبرهيم وإسحـق ويعقوب أولى الأيدى والأبصـر \* إنّا أخلصنـهم بخالصة ذكرى الدّار \* وإنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.[1]

ص (38) 45 - 47

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>اذكر< به معناى يادآورى است و مقصود از آن اقتدا به ابراهيم(ع) مى باشد.

2. ابراهيم$ اسوه شجاعت و برائت در برابر شرك و بت پرستى:

وإذ قال إبرهيم لأبيه وقومه إنّنى براء مّمّا تعبدون.[1]

زخرف (43) 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>اذ< متعلق به >اذكر< است و مقصود از آن يادآورى و اقتدا به ابراهيم(ع) مى باشد.

3. پيامبر@ موظّف به الگوگيرى از هدايت هاى ابراهيم$ :

وتلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم على قومه نرفع درجـت مّن نّشآء إنّ ربّك حكيم عليم \* أولـئك الّذين هدى اللّه فبهديهم اقتده قل لاّ أسـلكم عليه أجرا إن هو إلاّ ذكرى للعــلمين.

انعام (6) 83 و 90

4. نبوّت و صداقت بسيار ابراهيم$ ، سبب الگو بودن او:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا.

مريم (19) 41

5. ابراهيم$ ، الگويى هدايت يافته از طرف خداوند:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* اولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده ... .

انعام (6) 83 و 90

6. ابراهيم$ ، الگويى مناسب براى مؤمنان در توحيد و تبرّى از شرك:

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابرهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم انّا برءوا منكم و ممّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة و البغضاء ابدا حتّى تومنوا بالله وحده ... .

ممتحنه (60) 4

7. ابراهيم$ و پيروان او، بهترين الگو براى اميدواران به خدا و آخرت:

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابرهيم و الذين ... \* لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الاخر ... .

ممتحنه (60) 4 و 6

8. ابراهيم$ ، اسوه اى نيك در نيايش به درگاه الهى:

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابرهيم ... \* ربّنا لاتجعلنا فتنة لّلّذين كفروا واغفر لنا ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم \* لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الاخر ...[1].

ممتحنه (60) 4 - 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]تكرار >اسوة حسنة< براى حضرت ابراهيم(ع) و پيروان او مى تواند بدين جهت باشد كه در همه آن چه گذشت (از جمله دعاهاى آنان) مى توانند اسوه اى نيك باشند.

‏6 . انابه

1. بازگشت ابراهيم$ در كارها به خداوند:

شرع لكم من الدين ...ما وصّينا به ابرهيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين و لا تتفرّقوا ...الله يجتبى اليه من يشاء و يهدى اليه من ينيب.

شورى (42) 13

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابرهيم ...ربّنا عليك توكّلنا و اليك انبنا و اليك المصير.[1]

ممتحنه (60) 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر اين كه جمله >اليك انبنا< سخن ابراهيم(ع) و پيروانش باشد برداشت فوق صورت گرفته است.

2. انابه، سبب ستايش ابراهيم$ از سوى خدا:

انّ ابرهيم لحليم لاوَّ ه منيب.

هود (11) 75

‏7. انقطاع الى الله

1. توجّه تام ابراهيم$ به خدا و انقطاع وى از غير او:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ جاء ربّه بقلب سليم.[1]

صافات (37) 83 و 84

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايتى كه از امام صادق(ع) نقل شده، مقصود از قلب سليم، انقطاع از غير خدا است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

‏8 . انقياد

1. تسليم محض بودن ابراهيم$ درپيشگاه خداوند:

و من يرغب عن ملّة ابرهيم ... \* اذ قال له ربّه اسلم قال اسلمت لرب العلمين.

بقرة (2) 130 و 131

ما كان ابرهيم يهوديّا و لانصرانيّا و لكن كان حنيفا مسلما ... .

آل عمران (3) 67

2. تسليم محض خدا بودن ابراهيم$ ، مايه سرافرازى او در دنيا:

و من يرغب عن ملّة ابرهيم ... و لقد اصطفينه فى الدنيا ... \* اذ قال له ربّه اسلم قال اسلمت لرب العلمين[1].

بقرة (2) 130 و 131

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه >اذ< تعليل براى جمله >اصطفينا< و ما بعد آن باشد.

3. تسليم محض خدا بودن ابراهيم$ و دورى او از بت پرستى:

و كذلك نرى ابرهيم ملكوت السموت و الارض ... \* فلمّا رءا الشّمس بازغة قال هـذا ربّى هـذا أكبر فلمّآ أفلت قال يـقوم إنّى برىء مّمّا تشركون \* انّى وجّهت وجهى للذى فطر السموت و الارض حنيفا و ما انا من المشركين.

انعام (6) 75 و 78 و 79

4. انقياد محض ابراهيم$ در اجراى فرمان ذبح فرزندش اسماعيل:

فلمّا اسلما و تلّه للجبين \* ونـدينـه أن يـإبرهيم \* قد صدّقت الرءيا انّا كذلك نجزى المحسنين.

صافات (37) 103 - 105

5. اطاعت خاضعانه ابراهيم$ ، در برابر خداوند:

إنّ إبرهيم كان أمّة قانتا لّلّه ...[1].

نحل (16) 120

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]قنوت به معناى اطاعتِ خاضعانه آمده است (مفردات راغب) روايتى از امام باقر(ع) نيز اين معنا را تأييد مى كند. (تفسير قمى; نورالثقلين، ذيل آيه)

‏9. ايمان

1. نيل ابراهيم$ به درجه مؤمنان خاص سبب دستيابى حضرت به پاداش هايى چون پاداش هاى نيكوكاران:

و فدينـه بذبح عظيم \* وتركنا عليه فى الأخرين \* سلـم على إبرهيم \* كذلك نجزى المحسنين \* إنّه من عبادنا المؤمنين.[1]

صافات (37) 107 - 111

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت پيشين با توجّه به تعليل بودن جمله >انه من ...< براى جمله >كذلك نجزى ...< است.

‏10. برگزيدگى

1. ابراهيم$ ، برگزيده خدا در دنيا به دليل تسليم بودنش در برابر خدا:

و من يرغب عن ملّة ابرهيم ... و لقد اصطفينه فى الدنيا ... \* إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربّ العــلمين[1].

بقره (2) 130 و 131

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر اين كه >اذ< در آيه، تعليل براى جمله >اصطفينا< و مابعد آن باشد.

2. برگزيدگى ابراهيم$ به مقام دوست الهى:

...اتّخذ الله ابرهيم خليلا.

نساء (4) 125

3. برگزيدگى ابراهيم$ از طرف خدا:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* ... و اجتبينهم ... .

انعام (6) 83 و 87

إنّ إبرهيم كان ... \* شاكرا لاّنعمه اجتبـه ... .

نحل (16) 120 و 121

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* أولـئك الّذين أنعم اللّه عليهم مّن النّبيّين ... وممّن هدينا واجتبينآ ...[1].

مريم (19) 41 و 58

شرع لكم من الدين ... و ما وصّينا به ابرهيم ... الله يجتبى اليه من يشاء ... .

شورى (42) 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله >ممّن هدينا واجتبينا ...< بيان ديگرى براى همان پيامبرانى باشد كه در آغاز آيه، به آنان اشاره شده است.

4. ابراهيم$ و فرزندانش، برگزيدگان خدا:

و اذكر عبدنا ابرهيم و اسحق و يعقوب اولى الايدى و الابصر \* و انّهم عندنا لمن المصطفين الاخيار.

ص (38) 45 و 47

‏11. بصيرت

1. ابراهيم$ ، صاحب بصيرت و فهم:

و اذكر عبدنا ابرهيم ...اولى الايدى والابصر[1].

ص (38) 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>ابصار<، جمع >بصر< و كنايه از بصيرت است.

2. ابراهيم$ ، برخوردار از قدرت و بينش خدادادى در عبادت:

و اذكر عبدنا ابرهيم ...اولى الايدى والابصر[1].

ص (38) 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]طبق روايت، >اولى الايدى و الابصر< به معناى قدرت و بصيرت در عبادت است. (تفسير قمى; نورالثقلين، ذيل آيه)

‏12. تقوا

1. ابراهيم$ از شمار بندگان متّقى و نيك فرجام خدا:

و اذكر عبدنا ابرهيم ... \* ... و انّ للمتّقين لحسن مـاب.

ص (38) 45 و 49

‏13. توحيد

1. ابراهيم$ ، شخصيّتى موحّد و مبرّا از شرك:

...قل بل ملّة ابرهيم حنيفا وما كان من المشركين.

بقرة (2) 135

ما كان ابرهيم يهوديّا و لانصرانيّا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين[1].

آل عمران (3) 67

قل صدق اللّه فاتّبعوا ملّة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين.

آل عمران (3) 95

واتّبعت ملّة ءابآءى إبرهيم وإسحـق ويعقوب ما كان لنآ أن نّشرك باللّه من شىء ... .

يوسف (12) 38

انّ ابرهيم كان امّة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين \* ثمّ اوحينا اليك ان اتّبع ملّة ابرهيم حنيفا و ما كان من المشركين.

نحل (16) 120 و 123

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايت، >حنيف< به معناى خالص و مخلص در ديندارى و دور از هرگونه بت پرستى آمده است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

2. استدلال ابراهيم$ به آفرينش آسمان ها و زمين، براى اثبات توحيد:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده ... \* قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ وأنا على ذلكم مّن الشّهدين.

انبياء (21) 51 و 56

3. تأكيد ابراهيم$ بر توحيد و خداپرستى و نفى شرك:

و اذ قال ابرهيم لابيه ءازر اتتّخذ اصناما ءالهة انّى اريك و قومك فى ضلل مبين \* فلمّا جنّ عليه اليل رءا كوكبا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لا احبّ الافلين \* فلمّا رءا القمر بازغا قال هذا ربّى فلمّا افل قال لئن لم يهدنى ربّى لاكوننّ من القوم الضالّين \* فلمّا رءا الشمس بازغه قال هذا ربّى هذا اكبر فلمّا افلت قال يقوم انّى برىء ممّا تشركون \* انّى وجّهت وجهى للذى فطر السموت و الارض حنيفا و ما انا من المشركين \* و حاجّه قومه قال اتحجّونّى فى الله و قد هدين و لا اخاف ما تشركون به ... .

انعام (6) 74 و 76 - 80

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* قال افرءيتم ما كنتم تعبدون \* فإنّهم عدوّ لى الاّ رب العلمين \* الذى خلقنى فهو يهدين \* و الذى هو يطعمنى و يسقين \* و اذا مرضت فهو يشفين \* و الذى يميتنى ثمّ يحيين \* و الذى اطمع ان يغفرلى خطيئتى يوم الدين.

شعراء (26) 69 و 75 و 77 - 82

و انّ من شيعته لابرهيم \* قال أتعبدون ما تنحتون \* واللّه خلقكم وما تعملون \* قالوا ابنوا له بنيـنا فألقوه فى الجحيم.

صافات (37) 83 و 95 و 96 و 97

وإذ قال إبرهيم لأبيه وقومه إنّنى براء مّمّا تعبدون \* إلاّ الّذى فطرنى فإنّه سيهدين \* وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم يرجعون.

زخرف (43) 26 و 27 و 28

4. پافشارى ابراهيم$ بر توحيد، هنگام ترك خانه و كاشانه خويش:

و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله و ادعوا ربّى عسى الاّ اكون بدعاء ربّى شقيّا.

مريم (19) 48

5. خداپرستى و توحيد خالص، فرمان خدا به ابراهيم$ :

و اذ بوّانا لابرهيم مكان البيت ان لاتشرك بى شيئا ... .

حج (22) 26

6. نفى يهوديّت، نصرانيّت و شرك از ابراهيم$ :

ما كان ابرهيم يهوديّا و لانصرانيّا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين.

آل عمران (3) 67

‏14. توكّل

1. توكّل ابراهيم$ بر خداوند:

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابرهيم ...ربّنا عليك توكّلنا ... .[1]

ممتحنه (60) 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله >عليك توكّلنا< سخن ابراهيم(ع) و پيروانش باشد.

2. توكّل ابراهيم$ بر خداوند در هجرت از ميان قوم خويش:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه وأدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعآء ربّى شقيًّا.

مريم (19) 41 و 48

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* فـامن له لوط وقال إنّى مهاجر إلى ربّى إنّه هو العزيز الحكيم.

عنكبوت (29) 16 و 26

و انّ من شيعته لابرهيم \* فأرادوا به كيدا فجعلنـهم الأسفلين \* وقال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين.

صافات (37) 83 و 98 و 99

‏15. حلم

1. ابراهيم$ ، بردبار:

...انّ ابرهيم لاوَّه حليم.

توبه (9) 114

انّ ابرهيم لحليم ... .[1]

هود (11) 75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بر اساس روايتى از پيامبراكرم(ص) >اوّاه< به معناى خشوع فروتنانه است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

‏16. خشوع

1. خشوع ابراهيم$ در برابر خدا:

...إنَّ إبرهيم لأوَّه حليم.

توبه (9) 114

إنّ إبرهيم لحليم أوّه ... .

هود (11) 75

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* أولـئك الّذين أنعم اللّه عليهم مّن النّبيّين ... وممّن هدينا واجتبينآ إذا تتلى عليهم ءايـت الرّحمـن خرّوا سجّدا وبكيًّا[1].

مريم (19) 41 و 58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله >ممّن هدينا واجتبينا ...< بيان ديگرى براى همان پيامبرانى باشد كه در آغاز آيه به آنان اشاره شده است، و جمله >بُكيّاً< كنايه از كمال خشوع آن حضرت باشد. (الميزان، ذيل آيه)

‏17. خشيت

1. ابراهيم$ ، ترسان از خداوند:

...انّ ابرهيم لاوَّه حليم[1].

توبه (9) 114

انّ ابرهيم لحليم اوَّه منيب.

هود (11) 75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>أوّاه< از ريشه >اوه< به كسى اطلاق مى شود كه از خدا اظهار ترس و خشيت كند. (مفردات راغب)

‏18. خضوع

1. ابراهيم$ ، مطيع و خاضع در برابر خداوند:

انّ ابرهيم كان امّة قانتا لله حنيفا ...[1].

نحل (16) 120

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* أولـئك الّذين أنعم اللّه عليهم مّن النّبيّين ...ممّن هدينا واجتبينآ إذا تتلى عليهم ءايـت الرّحمـن خرّوا سجّدا وبكيًّا[2].

مريم (19) 41 و 58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>قُنوت< مصدر >قنت< اطاعت خاضعانه را مى گويند. (مفردات راغب)

[2]بنابر اين كه جمله >ممن هدينا و اجتبينا ...< بيان ديگرى باشد براى همان پيامبرانى كه در آغاز آيه به آنان اشاره شده است، و نيز جمله >خرّوا سجّداً< كنايه از كمال خضوع باشد برداشت شده است.

‏19. در زمره نيكان

1. ابراهيم$ از نيكان نزد خدا:

واذكر عبـدنا إبرهيم ... \* وإنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار \* ... كلٌّ مّن الأخيار.

ص (38) 45 و 47 و 48

‏20. رحمت

1. برخوردارى ابراهيم$ از رحمت و بركات الهى:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى ... \* قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله و بركته عليكم اهل البيت ... .

هود (11) 69 و 73

‏21. سجده

1. به خاك افتادن و سجده ابراهيم$ هنگام تلاوت آيات خداى رحمان:

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* أولـئك الّذين أنعم اللّه عليهم مّن النّبيّين ... وممّن هدينا واجتبينآ إذا تتلى عليهم ءايـت الرّحمـن خرّوا سجّدا وبكيًّا[1].

مريم (19) 41 و 58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله >ممّن هدينا واجتبينا ...< بيان ديگرى براى همان پيامبرانى باشد كه در آغاز آيه به آنان اشاره شده است.

‏22. سلام خدا بر ابراهيم(ع)‏

1. سلام خدا به ابراهيم$ ، پاداش نيكوكارى او:

سلم على ابرهيم \* كذلك نجزى المحسنين.

صافات (37) 109 و 110

‏23. شكرگزارى

1. شكرگزارى ابراهيم$ با سپاس به درگاه خداوند پس از فرزنددار شدن:

الحمد للّه الّذى وهب لى على الكبر إسمـعيل وإسحـق ... .

ابراهيم (14) 39

2. ابراهيم$ ، شكرگزار نعمت هاى الهى:

إنّ إبرهيم كان ... \* شاكرا لاّنعمه ... .

نحل (16) 120 و 121

‏24. صالح بودن

1. ابراهيم$ ، از صالحان و شايستگان در آخرت:

و من يرغب عن ملّة ابرهيم ... و انّه فى الاخرة لمن الصلحين.

بقرة (2) 130

إنّ إبرهيم كان أمّة قانتا لّلّه ... \* ... وإنّه فى الأخرة لمن الصّـلحين.

نحل (16) 120 و 122

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* ... وإنّه فى الأخرة لمن الصّـلحين.

عنكبوت (29) 16 و 27

2. ابراهيم$ ، از صالحان و شايستگان درگاه الهى:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم ... \* و زكريّا و يحيى و عيسى و الياس كلّ من الصلحين.

انعام (6) 83 و 85

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و وهبناله اسحق و يعقوب نافله و كلاّ جعلنا صلحين.

انبياء (21) 69 و 72

3. دعا و درخواست ابراهيم$ براى قرار گرفتن در زمره صالحان:

و اتل عليهم نبا ابرهيم \* رب هب لى حكما و الحقنى بالصلحين.

شعراء (26) 69 و 83

4. ابراهيم$ از شايستگان و صالحان در آخرت به دليل تسليم بودن وى در برابر خدا:

و من يرغب عن ملّة ابرهيم ... و انّه فى الاخرة لمن الصلحين \* إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربّ العــلمين.

بقره (2) 130 و 131

‏25. صداقت

1. ابراهيم$ ، در اوج صداقت و راستگويى:

و اذكر فى الكتب ابرهيم انّه كان صدّيقا ... .[1]

مريم (19) 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق از جمله >اذكر< و تعليلى بودن جمله >انه كان ...< است.

2. صداقت بسيار ابراهيم$ دليل الگو قرارگرفتن او:

و اذكر فى الكتب ابرهيم انّه كان صدّيقا ... .

مريم (19) 41

‏26. عبادت

1. عبادت خالصانه ابراهيم$ براى خدا:

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل وكنّا به عــلمين \* و جعلنهم ائّمه يهدون بامرنا ... و كانوا لنا عبدين.

انبياء (21) 51 و 73

2. توفيق اقامه نماز و عبادت، درخواست ابراهيم$ از خدا:

و اذ قال ابرهيم ... \* رب اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيّتى ... .

ابراهيم (14) 35 و 40

3. تبيين روش عبادت، درخواست ابراهيم$ از خداوند:

ربّنا واجعلنا مسلمين لك ... وأرنا مناسكنا ...[1].

بقره (2) 128

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>منسك< مفرد مناسك به معناى طريقه عبادت خدا است. (لسان العرب)

4. اشتغال ابراهيم$ به دعا و عبادت پس از ترك قوم خود:

قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم ... \* و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله و ادعوا ربّى عسى الاّ اكون بدعاء ربّى شقيّا[1].

مريم (19) 46 و 48

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>ادعو ربّى< به معناى عبادت پروردگار است.

5. ابراهيم$ ، داراى علم و قدرت در عبادت:

و اذكر عبدنا ابرهيم ...اولى الايدى و الابصر[1].

ص (38) 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايت، >أولى الايدى< به توانايى در عبادت و >أولى الابصر< به بصيرت در عبادت معنا شده است. (تفسير قمى; نورالثقلين، ذيل آيه)

‏27. عبوديت

1. عبوديّت ابراهيم$ سبب دستيابى حضرت به پاداش هايى چونان پاداش هاى نيكوكاران:

سلـم على إبرهيم \* كذلك نجزى المحسنين \* إنّه من عبادنا المؤمنين.[1]

صافات (37) 109 - 111

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت پيشين با توجّه به تعليل بودن جمله >انه من ...< براى جمله >كذلك نجزى ...< است.

2. عبادت و بندگى ابراهيم$ در پيشگاه خداوند:

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* أولـئك الّذين أنعم اللّه عليهم مّن النّبيّين ... وممّن هدينا واجتبينآ إذا تتلى عليهم ءايـت الرّحمـن خرّوا سجّدا وبكيًّا.

مريم (19) 41 و 58

سلم على ابرهيم \* انّه من عبادنا المومنين[1].

صافات (37) 109 و 111

و اذكر عبدنا ابرهيم ...[2].

ص (38) 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]اضافه شدن >عباد< به >نا< علامت عنايت ويژه خدا به ابراهيم(ع) و حاكى از عبوديّت حضرت است.

[2]همان.

‏28. علم

1. علم شهودى ابراهيم$ به ملكوت آسمان ها و زمين:

و كذلك نرى ابرهيم ملكوت السموت و الأرض ... .[1]

انعام (6) 75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مقصود از ارايه ملكوت، علم شهودى است. (الميزان، ذيل آيه)

2. آگاه شدن ابراهيم$ از فرزنددار شدن، بهوسيله ملائكه:

هل أتـك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما ... \* ... وبشّروه بغلـم عليم.

ذاريات (51) 24 و 25 و 28

3. آگاه شدن ابراهيم$ از سوى ملائكه به فرزنددار شدن در دوران پيرى:

ولقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى قالوا سلـما ... \* قالت يـويلتى ءألد وأنا عجوز وهـذا بعلى شيخا ... .

هود (11) 69 و 72

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم \* قالوا لاتوجل إنّا نبشّرك بغلـم عليم \* قال ابشّرتمونى على ان مسّنى الكبر ... .

حجر (15) 51 و 53 و 54

4. آگاه شدن ابراهيم$ از سوى خدا به فرزنددار شدن:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* فبشّرنـه بغلـم حليم.

صافات (37) 83 و 101

سلـم على إبرهيم \* وبشّرنـه بإسحـق نبيّا مّن الصّـلحين.

صافات (37) 109 و 112

5. ابراهيم$ آگاه به حركت اجرام آسمانى و آشنا به علم نجوم:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فنظر نظرة فى النّجوم \* فقال إنّى سقيم.[1]

صافات (37) 83 و 88 و 89

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]از جمله >اّنى سقيم< بعد از جمله >نَظَرَ نظرةً< مى توان دريافت كه ابراهيم(ع) با علم نجوم آشنايى داشته است. روايتى از امام كاظم(ع) نيز آن را تأييد مى كند. (بحارالانوار، ج 48، ص 145، ح 21)

6. آگاه شدن ابراهيم$ از نزول عذاب بر قوم لوط، از سوى ملائكه:

و لمّا جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا انّا مهلكوا اهل هذه القريه انّ اهلها كانوا ظلمين \* قال انّ فيها لوطا ... .

عنكبوت (29) 31 و 32

7. ابراهيم$ ، تعليم يافته از جانب خداوند:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... .

انعام (6) 83

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* يابت انّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك ... .

مريم (19) 41 و 43

‏29. عمل به تكليف

1. اداى كامل تكليف و مسئوليّت از سوى ابراهيم$ :

ونـدينـه أن يـإبرهيم \* قد صدّقت الرّءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين.

صافات (37) 104 و 105

و ابرهيم الذى وفّى.[1]

نجم (53) 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>وفّى< از ريشه >وفا< به معناى به انجام رساندن امرى به صورت كامل و بدون نقص است. (مفردات راغب)

‏30. قاطعيّت

1. قاطعيّت ابراهيم$ در مبارزه با مشركان:

وكذلك نرى إبرهيم ... \* وحآجّه قومه قال أتحـجّونّى فى اللّه وقد هدين ولا أخاف ما تشركون به إلاّ أن يشآء ربّى شيـا وسع ربّى كلَّ شىء علما أفلاتتذكّرون \* وكيف أخاف مآ أشركتم ولاتخافون أنّكم أشركتم باللّه ما لم ينزّل به عليكم سلطـنا فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون.

انعام (6) 75 و 80 و 81

و ما كان استغفار إبرهيم لأبيه إلاّ عن مَّوعدة وعدهآ إيَّاه فلمَّا تبيَّن له أنَّه عدوٌّ لّلَّه تبرَّأ منه ... .

توبه (9) 114

ولقد ءاتينآ إبرهيم رشده من قبل وكنّا به عــلمين \* ... قال بل رّبّكم ربّ السّمـوت والأرض الّذى فطرهنّ وأنا على ذلكم مّن الشّهدين \* وتاللّه لأكيدنّ أصنـمكم بعد أن تولّوا مدبرين.

انبياء (21) 51 و 56 و 57

وإذ قال إبرهيم لأبيه وقومه إنّنى براء مّمّا تعبدون.

زخرف (43) 26

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم وممّا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العدوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وحده ... .

ممتحنه (60) 4

‏31. قلب سليم

1. ابراهيم$ ، صاحب قلبى سليم و خالى از هرگونه شائبه شرك:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ جاء ربّه بقلب سليم.

صافات (37) 83 و 84

‏32. گريه

1. گريه ابراهيم$ هنگام تلاوت آيات خداوند:

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* أولـئك الّذين أنعم اللّه عليهم مّن النّبيّين ...ممّن هدينا واجتبينآ إذا تتلى عليهم ءايـت الرّحمـن خرّوا سجّدا وبكيًّا[1].

مريم (19) 41 و 58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه >ممّن هدينا واجتبينا ...< را بيان ديگرى براى همان پيامبرانى بدانيم كه در آغاز آيه به آنان اشاره شده است.

2. گريه و دعاى بسيار از فضايل ابراهيم$ :

...إنَّ إبرهيم لأوَّه حليم[1].

توبه (9) 114

إنّ إبرهيم لحليم أوّه مّنيب.

هود (11) 75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بر اساس روايتى از امام صادق(ع) >اوّاه< به معناى بسيار دعاكننده و گريه كننده، است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

‏33. محبوب خدا

1. ابراهيم$ برخوردار از محبّتِ خاص خدا:

قال اراغب انت عن ءالهتى يإبرهيم ... \* قال ...ساستغفر لك ربّى انّه كان بى حفيّا.

مريم (19) 46 و 47

‏34. مورد سوگند خدا

1. سوگند خداوند به ابراهيم$ و فرزندش:

و والد و ما ولَد[1].

بلد (90) 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر قولى منظور از >والد< و >ولد< ابراهيم(ع) و فرزندش اسماعيل(ع) است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

‏35. موفّقيّت در امتحان

1. امتحان ابراهيم$ با تكاليف سنگين و حوادث مهم، و توفيق او در همه آن ها، پاداش نيكوكارى حضرت:

ونـدينـه أن يـإبرهيم \* قد صدّقت الرّؤيا إنّا كذلك نجزى المحسنين \* إنّ هـذا لهو البلـؤا المبين.

صافات (37) 104 - 106

2. توفيق ابراهيم$ در امتحان الهى:

و اذ ابتلى ابرهيم ربّه بكلمت فاتمّهنّ ... .

بقرة (2) 124

3. توفيق ابراهيم$ در امتحان، دليل برگزيدن او به مقام امامت:

و اذ ابتلى ابرهيم ربّه بكلمت فاتمّهنّ قال انّى جاعلك للناس اماما قال و من ذرّيّتى قال لاينال عهدى الظلمين.

بقرة (2) 124

‏36. مهمان نوازى

1. پذيرايى ابراهيم$ از ميهمانان خويش با گوساله اى پروار و بريان شده:

ولقد جآءت رسلنآ إبرهيم بالبشرى قالوا سلـما قال سلـم فما لبث أن جآء بعجل حنيذ.

هود (11) 69

هل أتـيك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.

ذاريات (51) 24 و 26

‏37. نزول ملائكه

1. نزول و ورود ملائكه بشارت، همراه با سلام و درود بر ابراهيم$ :

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا سلما قال سلم ... .

هود (11) 69

و نبّئهم عن ضيف ابرهيم \* اذ دخلوا عليه فقالوا سلما ... .

حجر (15) 51 و 52

هل أتـيك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما قال سلـم قوم مّنكرون.

ذاريات (51) 24 و 25

‏38. وفا به عهد

1. وفاى ابراهيم$ به وعده خويش، جهت طلب آمرزش براى پدر (عمو يا جدّ مادرى):

وما كان استغفار إبرهيم لأبيه إلاّ عن مَّوعدة وعدهآ إيَّاه ... .

توبه (9) 114

وإبرهيم الّذى وفّى.

نجم (53) 37

2. بت شكنى ابراهيم$ براى وفا كردن به سوگند خويش:

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* فراغ عليهم ضربا باليمين[1].

صافات (37) 83 و 91 و 93

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر اين كه مقصود از >اليمين< همان >لأكيدنّ أصنامكم< (انبيا (21) 57)، و >با< در آن سببيّه باشد.

‏39. يقين

1. ابراهيم$ ، خواهان به نمايش درآمدن احياى مردگان براى كسب اطمينان بيش تر:

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحى الموتى قال اولم تومن قال بلى و لكن ليطمئنّ قلبى ...[1].

بقرة (2) 260

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]عبارت >ليطمئنّ قلبى< در روايت به زيادت در يقين تفسير شده است. (نورالثقلين، ذيل آيه)

2. نشان دادن حقايق آسمان و زمين به ابراهيم$ ، سبب پيدايش يقين براى او:

و كذلك نرى ابرهيم ملكوت السموت و الارض و ليكون من الموقنين[1].

انعام (6) 75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]اين معنا بر اساس روايتى از امام باقر(ع) است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

قدرت ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ از پيامبران صاحب قدرت و بصيرت:

و اذكر عبدنا ابرهيم ...اولى الايدى و الابصر.

ص (38) 45

2. بت شكنى ابراهيم$ با قدرت تمام پس از ورود به بت خانه:

و إنّ من شيعته لإبرهيم \* فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون \* فراغ عليهم ضربا باليمين.

صافات (37) 83 و 91 و 93

قربانى ابراهيم(ع)‏

1. مأموريّت ابراهيم$ براى قربانى كردنِ فرزندش:

فلمّا بلغ معه السعى قال يبنىّ انّى ارى فى المنام انّى اذبحك فانظر ماذا ترى قال يابت افعل ما تومر ... .

صافات (37) 102

2. عزم ابراهيم$ بر ذبح پسرش، پس از دريافت فرمان الهى:

فلمّا بلغ معه السّعى قال يـبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يـأبت افعل ما تؤمر ... \* فلمّا اسلما و تلّه للجبين.

صافات (37) 102 و 103

3. تغيير ذبيح ابراهيم$ با فرستادن گوسفندى از سوى خداوند:

و ندينه ان يإبرهيم \* و فدينه بذبح عظيم[1].

صافات (37) 104 و 107

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]طبق روايات مقصود از >ذبح عظيم< گوسفندى است كه از طرف خدا فرستاده شد. (نورالثقلين، ذيل آيه)

قضاوت ابراهيم(ع)‏

قوم ابراهيم

كتاب آسمانى ابراهيم(ع)‏

گفتوگوى ابراهيم(ع)‏

‏1. با خدا

1. گفتوگوى ابراهيم$ با خدا درباره چگونگى بازآفرينى مردگان:

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحى الموتى قال اولم تومن قال بلى و لكن ليطمئنّ قلبى قال فخذ اربعه من الطير فصرهنّ اليك ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا ثمّ ادعهنّ ياتينك سعيا ... .

بقرة (2) 260

‏2. با ملائكه

1. گفتوگوى ابراهيم$ با ملائكه درباره عذاب قوم لوط:

فلمّا ذهب عن إبرهيم الرّوع وجآءته البشرى يجـدلنا فى قوم لوط \* يـإبرهيم أعرض عن هـذا إنّه قد جآء أمر ربّك وإنّهم ءاتيهم عذاب غير مردود.

هود (11) 74 و 76

ولمّا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إنّا مهلكوا أهل هـذه القرية ... \* قال إنّ فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجّينّه ... .

عنكبوت (29) 31 و 32

هل أتـك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلـما قال سلـم قوم مّنكرون \* قال فما خطبكم أيّها المرسلون \* قالوا إنّا أرسلنا إلى قوم مّجرمين ... .

ذاريات (51) 24 و 25 و 31 و 32

گواهى ابراهيم(ع)‏

1. گواهى ابراهيم$ بر يكتا بودن آفريدگار آسمان ها و زمين:

و لقد اتينا ابرهيم رشده ... \* قال بل ربّكم رب السموت و الارض الذى فطرهنّ و انا على ذلكم من الشهدين.

انبياء (21) 51 و 56

مبارزات ابراهيم(ع)‏

مجادله ابراهيم(ع)‏

1. مجادله ابراهيم$ با خداوند درباره عذاب قوم لوط:

فلمّا ذهب عن ابرهيم الروع و جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط \* يـإبرهيم أعرض عن هـذا ... .

هود (11) 74 و 76

محاجّه ابراهيم(ع)‏

محكوميّت ابراهيم(ع)‏

1. صدور حكم برضدّ ابراهيم$ پس از بازداشت و محاكمه آشكار وى:

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابرهيم \* قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلّهم يشهدون \* قالوا حرّقوه و انصروا ءالهتكم ان كنتم فعلين.

انبياء (21) 60 و 61 و 68

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه ... .

عنكبوت (29) 16 و 24

مسكن ابراهيم(ع)‏

1. سكونت ابراهيم$ در محلّى نزديك شهر قوم لوط در زمان عذاب شدن آنان:

ولمّا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إنّا مهلكوا أهل هـذه القرية إنّ أهلها كانوا ظــلمين[1].

عنكبوت (29) 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]اسم اشاره >هذه< كه دال بر نزديكى مشارٌاليه است از نكته پيشين حكايت دارد.

مسئوليّت هاى ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ ، داراى تكاليفى از سوى خدا و انجام آن ها به طور كامل از سوى حضرت:

و ابرهيم الذى وفّى.

نجم (53) 37

‏1. اجتناب از اختلاف

1. ابراهيم$ ، موظّف به پرهيز از ايجاد اختلاف در دين:

شرع لكم من الدين ...ما وصّينا به ابرهيم ...ان اقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه ... .

شورى (42) 13

‏2. اقامه دين

1. اقامه دين، از جمله وظايف ابراهيم$ :

شرع لكم من الدين ... و ما وصّينا به ابرهيم ... ان اقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه ... .

شورى (42) 13

‏3. اقامه نماز

1. اقامه نماز از مسئوليّت هاى ابراهيم$ :

قلنا يـنار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* ... و اوحينا اليهم فعل الخيرت و اقام الصلوة و ... .

انبياء (21) 69 و 73

‏4. انذار

1. انذار مردم از وظايف ابراهيم$ :

... و اوحينا الى ابرهيم ... \* رسلا مبشّرين و منذرين ... .

نساء (4) 163 و 165

‏5. بشارت

1. بشارت به مردم از وظايف ابراهيم$ :

... و اوحينا الى ابرهيم ... \* رسلا مبشّرين و منذرين ... .

نساء (4) 163 و 165

‏6 . پرداخت زكات

1. اعطاى زكات از مسئوليّت هاى ابراهيم$ :

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* ... و اوحينا اليهم ... و ايتاء الزكوة ... .

انبياء (21) 69 و 73

‏7. تطهير كعبه

1. تطهير و نظافت كعبه، وظيفه اى الهى برعهده ابراهيم$ :

...عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين و العكفين و الرّكّع السجود.

بقرة (2) 125

و اذ بوّانا لابرهيم مكان البيت ان لاتشرك بى شيئا و طهّر بيتى للطائفين و القائمين و الركّع السجود.

حج (22) 26

2. ابراهيم$ ، موظّف به جلوگيرى از حضور مشركان در كعبه:

...عهدنا الى ابرهيم و اسمعيل ان طهّرا بيتى للطائفين و العكفين و الرّكّع السجود[1].

بقرة (2) 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايتى، تطهير كعبه، به جلوگيرى از حضور مشركان در كعبه تفسير شده است. (تفسير قمّى; نورالثقلين، ذيل آيه)

‏8 . دعوت به حج

1. ابراهيم$ ، موظّف به دعوت مردم براى مناسك حج:

و اذ بوّانا لابرهيم مكان البيت ان لاتشرك بى شيئا و طهّر بيتى للطائفين و القائمين و الركّع السجود \* و اذّن فى الناس بالحجّ ياتوك رجالا و على كلّ ضامر ياتين من كلّ فجّ عميق.

حج (22) 26 و 27

‏9. رسالت

1. رسالت الهى، مسئوليّتى برعهده ابراهيم$ :

و لقد ارسلنا نوحا و ابرهيم ... .

حديد (57) 26

‏10. نيكوكارى

1. ابراهيم$ ، وظيفه دار انجام اعمال نيك:

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* ... و اوحينا اليهم فعل الخيرت ... .

انبياء (21) 69 و 73

‏11. هدايت گرى

1. هدايت گرى، مسئوليّتى از سوى خدا برعهده ابراهيم$ :

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* ... يـأبت إنّى قد جآءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطا سويًّا.

مريم (19) 41 و 43

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و جعلنهم ائّمه يهدون بأمرنا ... .

انبياء (21) 69 و 73

مسيحيان و ابراهيم(ع)‏

مشركان و ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ محكوم به سوزانده شدن در آتش يا قتل از سوى مشركان قوم خويش:

قالوا ءانت فعلت هذا بـالهتنا يإبرهيم \* قالوا حرّقوه وانصروا ءالهتكم إن كنتم فـعلين.

انبياء (21) 62 و 68

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لّكم إن كنتم تعلمون \* فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجـيه اللّه من النّار إنّ فى ذلك لأيـت لّقوم يؤمنون.

عنكبوت (29) 16 و 24

وإنّ من شيعته لإبرهيم \* قالوا ابنوا له بنيـنا فألقوه فى الجحيم.

صافات (37) 83 و 97

2. احضار آشكار ابراهيم$ و بازجويى مشركان از وى به سبب شكستن بت ها:

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبرهيم \* قالوا فأتوا به على أعين النّاس لعلّهم يشهدون.

انبياء (21) 60 و 61

3. دعوت مشركان از ابراهيم$ براى شركت در مراسم سالانه آنان:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فنظر نظرة فى النّجوم \* فقال إنّى سقيم \* فتولّوا عنه مدبرين[1].

صافات (37) 83 و 88 - 90

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>فاء< در >فنظر< عاطفه، و جمله >فنظر ...< عطف بر جمله مقدّر، و تقدير آن چنين است: >قال قومه اخرج معنا فنظر ...<.

4. توطئه مشركان براى نابودى ابراهيم$ :

قالوا حرّقوه وانصروا ءالهتكم إن كنتم فـعلين \* قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* وأرادوا به كيدا فجعلنـهم الأخسرين.

انبياء (21) 68 - 70

مقام ابراهيم

1. مقام ابراهيم در كنار كعبه، از آيات الهى:

فيه ءايت بيّنت مقام ابرهيم ... .

آل عمران (3) 97

2. مقام ابراهيم در كنار كعبه، جايگاهى مناسب و شايسته براى نماز:

و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتّخذوا من مقام ابرهيم مصلّى ... .

بقرة (2) 125

3. مقام ابراهيم در كنار كعبه، جايگاهى ارزشمند و مقدّس:

و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتّخذوا من مقام ابرهيم مصلّى ... .

بقرة (2) 125

فيه ءايت بيّنت مقام ابرهيم ... .

آل عمران (3) 97

4. وجود مقام ابراهيم در كنار كعبه، امتيازى براى او:

إنّ أوّل بيت ... \* فيه ءايت بيّنت مقام ابرهيم و من دخله كان ءامنا ... .

آل عمران (3) 96 و 97

مقامات ابراهيم(ع)‏

1. اعطاى منزلت رفيع به ابراهيم$ از سوى خدا:

وتلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم على قومه نرفع درجـت مّن نّشآء إنّ ربّك حكيم عليم.

انعام (6) 83

2. ابراهيم$ از پيامبران دريافت كننده وحى:

قولوا ءامنّا بالله و ما انزل الينا و ما انزل الى ابرهيم ... .

بقرة (2) 136

قل ءامنّا بالله و ما انزل علينا و ما انزل على ابرهيم ... .

آل عمران (3) 84

... و اوحينا الى ابرهيم ... .

نساء (4) 163

‏1. امامت

1. استمرار امامت در نسل ابراهيم$ :

وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم يرجعون[1].

زخرف (43) 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]طبق روايت منقول از امام صادق(ع) مقصود از >كلمه<، امامت است. (نورالثقلين; مجمع البيان، ذيل آيه)

2. امامت ابراهيم$ ، پس از توفيق در امتحان هاى الهى:

و اذ ابتلى ابرهيم ربّه بكلمت فاتمّهنّ قال انّى جاعلك للناس اماما ... .

بقرة (2) 124

3. ابراهيم$ ، پيشوايى هدايتگر به فرمان خدا:

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و جعلنهم ائّمة يهدون بأمرنا ... .

انبياء (21) 69 و 73

‏2. خُلّت

1. برگزيده شدن ابراهيم$ به مقام خُلّت خليل اللهى:

...اتّخذ الله ابرهيم خليلا.

نساء (4) 125

‏3. عصمت

1. رسيدن ابراهيم$ به مقام عصمت پس از موفّقيّت در امتحان هاى بزرگ:

و إذ ابتلى ابرهيم ربّه بكلمت فاتمّهنّ قال إنّى جاعلك للناس اماما قال و من ذرّيّتى قال لاينال عهدى الظلمين.[1]

بقرة (2) 124

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]از اين كه خداوند فرمود: عهد من (امامت) به ستمگران و گناه كاران نمى رسد و از طرفى، امامت را به ابراهيم(ع) اعطا فرمود، روشن مى شود كه او از هرگونه ستم و گناه مبرّا بوده است كه از آن به عصمت نيز تعبير مى شود.

‏4. قضاوت

1. اعطاى مقام داورى به ابراهيم$ از سوى خدا:

وتلك حجّتنآ ءاتينـهآ إبرهيم على قومه ... \* أولـئك الّذين ءاتينـهم الكتـب والحكم ... .[1]

انعام (6) 83 و 89

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مقصود از >حكم<، به قرينه ذكر كتاب داورى و قضاوت است. (الميزان، ذيل آيه)

2. ابراهيم$ خواستار دريافت مقام داورى:

واتل عليهم نبأ إبرهيم \* ربّ هب لى حكما ... .

شعراء (26) 69 و 83

‏5. نبوّت

1. نبوّت، هديه و عطيه اى الهى براى ابراهيم$ :

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* أولـئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوّة ... .

انعام (6) 83 و 89

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* فلمّا اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق و يعقوب و كلاّ جعلنا نبيّا.

مريم ( (19) 41 و 49

2. اعطاى منصب نبوّت از سوى خدا به ابراهيم$ و فرزندانش:

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* و وهبنا له إسحـق ويعقوب كلاًّ هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرّيّته داود وسليمـن وأيّوب ويوسف وموسى وهـرون وكذلك نجزى المحسنين \* اولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوّة ... .

انعام (6) 83 و 84 و 89

و لقد ارسلنا نوحا و ابرهيم و جعلنا فى ذرّيّتهما النبوّة و الكتب ... .

حديد (57) 26

3. نبوّت و صداقت ابراهيم$ ، سبب لزوم يادآورى وى از سوى پيامبر اسلام@:

و اذكر فى الكتب ابرهيم انّه كان صدّيقا نبيّا.

مريم ( (19) 41

4. ابراهيم$ از جمله انبياى ميثاق بسته با خداوند:

و إذ اخذنا من النبيّين ميثقهم و منك و من نوح و ابرهيم ... و اخذنا منهم ميثقا غليظا.

احزاب (33) 7

مناجات ابراهيم(ع)‏

1. مناجات ابراهيم$ با خداى خود درباره عصيان گران و پيروان خويش:

و اذ قال ابرهيم ... \* رب انّهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنّه منّى و من عصانى فإنّك غفور رحيم.

ابراهيم (14) 35 و 36

2. مناجات ابراهيم$ با خدا درباره بت هاى گمراه كننده مردم:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا البلد ءامنا واجنبنى وبنىّ أن نّعبد الأصنام \* رب انّهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنّه منّى و من عصانى فإنّك غفور رحيم.

ابراهيم (14) 35 و 36

3. راز و نياز ابراهيم$ با خدا، هنگام اسكانِ نسل خويش كنار كعبه:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا البلد ءامنا واجنبنى وبنىّ أن نّعبد الأصنام \* ربّنا انّى اسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم و ارزقهم من الثمرت لعلّهم يشكرون.

ابراهيم (14) 35 و 37

4. آگاه دانستن خداوند، از سوى ابراهيم$ به آشكار و پنهان در مناجاتش:

و إذ قال إبرهيم ... \* ربّنا انّك تعلم ما نخفى و ما نعلن و ما يخفى على الله من شىء فى الارض و لا فى السماء.

ابراهيم (14) 35 و 38

5. ستايش و شكرگزارى ابراهيم$ در قالب مناجات با خدا:

وإذ قال إبرهيم ربّ اجعل هـذا البلد ءامنا واجنبنى وبنىّ أن نّعبد الأصنام \* الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل و اسحق انّ ربّى لسميع الدعاء.

ابراهيم (14) 35 و 39

منزلت ابراهيم(ع)‏

مهمانان ابراهيم(ع)‏

مهمان نوازى ابراهيم(ع)‏

نبوّت ابراهيم(ع)‏

نجات ابراهيم(ع)‏

1. امداد خدا به ابراهيم$ با نجات دادن وى از آتش افروخته شده:

قالوا حرّقوه ... \* قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و نجّينه و لوطا الى الارض الّتى بركنا فيها للعلمين.

انبياء (21) 68 و 69 و 71

و ابرهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله ... \* فما كان جواب قومه الاّ ان قالوا اقتلوه او حرّقوه فانجيه الله من النار ... .

عنكبوت (29) 16 و 24

و انّ من شيعته لابرهيم \* قالوا ابنوا له بنيـنا فألقوه فى الجحيم \* فأرادوا به كيدا فجعلنـهم الأسفلين.

صافات (37) 83 و 97 و 98

2. واقعه نجات ابراهيم$ از آتش دربردارنده نشانه ها و عبرت ها براى اهل ايمان:

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجـيه اللّه من النّار إنّ فى ذلك لأيـت لّقوم يؤمنون.

عنكبوت (29) 24

3. نجات ابراهيم$ از كيد و دشمنى قوم مشرك خود از سوى خداوند:

و انّ من شيعته لابرهيم \* فارادوا به كيدا فجعلنهم الاسفلين.

صافات (37) 83 و 98

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و ارادوا به كيدا فجعلنهم الاخسرين.

انبياء (21) 69 و 70

ندا به ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ ، مورد نداى بىواسطه خداوند:

ونـدينـه أن يـإبرهيم.

صافات (37) 104

نسل ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ ، خواهان افرادى تسليم و مطيع از نسل خويش در برابر خداوند:

و اذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت و اسمعيل ... \* ربّنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرّيّتنا امّة مسلمة لك ... .

بقرة (2) 127 و 128

2. ظهور پيامبران از نسل ابراهيم$ :

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* و وهبنا له اسحق و يعقوب كلاّ هدينا ... و من ذرّيّته داود و سليمن ... \* و من ءابائهم و ذرّيّتهم و اخونهم و اجتبينهم و هدينهم الى صرط مستقيم[1].

انعام (6) 83 و 84 و 87

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* فلمَّا اعتزلهم وما يعبدون من دون اللَّه وهبنا له إسحـق ويعقوب وكلاًّ جعلنا نبيًّا.

مريم (19) 41 و 49

و ابرهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله ... \* و وهبنا له اسحق و يعقوب و جعلنا فى ذرّيّته النبوّة ... .

عنكبوت (29) 16 و 27

سلـم على إبرهيم \* وبشّرنـه بإسحـق نبيّا مّن الصّـلحين.

صافات (37) 109 و 112

و لقد ارسلنا نوحا و ابرهيم و جعلنا فى ذرّيّتهما النبوّة و الكتب ... .

حديد (57) 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق مبتنى است بر اين كه مرجع ضمير در >ذرّيّته< حضرت ابراهيم(ع) باشد.

3. سُكنا گزينى نسل ابراهيم$ در سرزمين بى آب و علف مكّه:

ربّنا انّى اسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم ... .

ابراهيم (14) 37

4. نسل ابراهيم$ از هدايت يافتگان و انبياى الهى:

اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيّين ...من ذرّيّة ابرهيم و اسرءيل و ممّن هدينا ... .

مريم ( (19) 58

5. وجود انسان هايى نيكوكار در نسل ابراهيم$ :

سلم على ابرهيم \* و بركنا عليه و على اسحق و من ذرّيّتهما محسن ... .

صافات (37) 109 و 113

6. بنيان گذارى اعتقاد به خداى يكتا و تبرّى از معبودان باطل از سوى ابراهيم$ ميان نسل خويش:

و اذ قال ابرهيم لابيه و قومه انّنى براء ممّا تعبدون \* و جعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم يرجعون.[1]

زخرف (43) 26 و 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابر اين كه فاعل >جعل<، ابراهيم(ع) باشد، برداشت صورت گرفته است.

7. ابراهيم$ ، خواهان تداوم امامت در نسل خويش:

و اذ ابتلى ابرهيم ربّه بكلمت فاتمّهنّ قال انّى جاعلك للناس اماما قال و من ذرّيّتى ... .

بقرة (2) 124

8. وجود امامان هدايتگر در نسل ابراهيم$ :

قلنا يـنار كونى بردا وسلـما على إبرهيم \* و وهبنا له اسحق و يعقوب نافلة و كلاّ جعلنا صلحين \* و جعلنهم ائّمة يهدون بامرنا ... .

انبياء (21) 69 و 72 و 73

9. ابراهيم$ ، خواهان بعثت پيامبرى از سوى خداوند ميان ذريّه خود:

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمـعيل ربّنا تقبّل منّا إنّك ... \* ربّنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرّيّتنا امّة مسلمة لك ... \* ربّنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ءايتك ... .

بقرة (2) 127 - 129

10. ابراهيم$ ، خواهان پذيرش توبه خود و نسل خويش از سوى خدا:

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمـعيل ربّنا تقبّل منّا إنّك ... \* و تب علينا إنّك أنت التّوّاب الرّحيم.

بقره (2) 127 و 128

11. قرار داده شدن كلمه توحيد و برائت از معبودان باطل، از سوى خدا در نسل ابراهيم$ :

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه إنّنى براء مّمّا تعبدون \* و جعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم يرجعون[1].

زخرف (43) 26 و 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت فوق بر اين اساس است كه فاعل >جعل<، خدا باشد.

12. ابراهيم$ ، خواهان اقامه نماز در نسل خويش:

و إذ قال إبرهيم ربّ ... واجنبنى وبنىّ أن نّعبد الأصنام \* ربّ اجعلنى مقيم الصّلوة ومن ذرّيّتى ... .

ابراهيم (14) 35 و 40

13. استقرار امامت در نسل ابراهيم$ از سوى خدا:

وإذ قال إبرهيم لأبيه وقومه إنّنى براء مّمّا تعبدون \* وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم يرجعون[1].

زخرف (43) 26 و 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در صورتى كه مراد از >كلمه باقيه ...< امامت باشد (مجمع البيان، ذيل آيه) مطلب فوق قابل برداشت است.

14. وجود انسان هايى ستمگر در نسل ابراهيم$ :

و إذ ابتلى إبرهم ربّه بكلمـت فأتمّهنّ قال إنّى جاعلك للنّاس إماما قال و من ذرّيّتى قال لاينال عهدى الظّـلمين.

بقره (2) 124

سلـم على إبرهيم \* و بـركنا عليه و على إسحـق و من ذرّيّتهما محسن و ظالم لّنفسه مبين.

صافات (37) 109 و 113

15. وجود افرادى شرك پيشه، در نسل ابراهيم$ :

وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم يرجعون[1].

زخرف (43) 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مقصود از >عقبه<، فرزندان و نسل هاى آينده ابراهيم(ع) و >لعلهم يرجعون< معناى برگشت از شرك به عبادت خدا است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

نعمت هاى خدا به ابراهيم(ع)‏

نيايش ابراهيم(ع)‏

نيكوكارى ابراهيم(ع)‏

والدين ابراهيم(ع)‏

1. توجّه ابراهيم$ به والدينش و طلب آمرزش براى آنان:

و اذ قال ابرهيم ... \* ربّنا اغفرلى و لولدىّ و للمومنين يوم يقوم الحساب.

ابراهيم (14) 35 و 41

وحى به ابراهيم(ع)‏

1. ابراهيم$ ، دريافت كننده وحى:

قولوا ءامنّا بالله و ما انزل الينا و ما انزل الى ابرهيم ... .

بقرة (2) 136

قل ءامنّا بالله و ما انزل علينا و ما انزل على ابرهيم ... .

آل عمران (3) 84

... و اوحينا الى ابرهيم ... .

نساء (4) 163

و تلك حجّتنا ءاتينها ابرهيم على قومه ... \* اولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوّة ... .

انعام (6) 83 و 89

و اذكر فى الكتب ابرهيم انّه كان صدّيقا نبيّا.

مريم ( (19) 41

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* ... و اوحينا اليهم فعل الخيرت ... .

انبياء (21) 69 و 73

و اذ اخذنا من النبيّين ميثقهم و منك و من نوح و ابرهيم ... .

احزاب (33) 7

فلمّا بلغ معه السعى قال يبنىّ انّى ارى فى المنام انّى اذبحك ... \* فلمّا اسلما و تلّه للجبين \* و ندينه ان يإبرهيم \* قد صدّقت الرءيا ...[1].

صافات (37) 102 - 105

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايتى، رؤيا به وحى تفسير شده است. (البرهان، ذيل آيه)

وصاياى ابراهيم(ع)‏

1. سفارش ابراهيم$ به قوم خود براى درخواست روزى از پيشگاه خداوند و عبادت و شكر به درگاه او:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه و اتّقوه ... \* ... فابتغوا عند اللّه الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

عنكبوت (29) 16 و 17

2. تسليم خدا بودن تا پايان عمر، از سفارش هاى ابراهيم$ به فرزندان خويش:

و وصّى بها ابرهيم بنيه و يعقوب يبنىّ انّ الله اصطفى لكم الدين فلاتموتنّ الاّ و انتم مسلمون.

بقرة (2) 132

وصيّت به ابراهيم(ع)‏

وعده ابراهيم(ع)‏

1. وعده ابراهيم$ به استغفار براى پدرش (عمو يا جدّ مادرى) پيش از يقين به دشمنى وى با خدا:

و ما كان استغفار إبرهيم لأبيه إلاّ عن مَّوعدة وعدهآ إيَّاه فلمَّا تبيَّن له أنَّه عدوٌّ لّلَّه تبرَّأ منه ... .

توبه (9) 114

2. وعده ابراهيم$ به هدايت آزر در صورت پيروى از حضرت:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيـا \* يـأبت إنّى قد جآءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطا سويًّا.

مريم (19) 41 - 43

وفاى ابراهيم(ع) به عهد

هجرت ابراهيم(ع)‏

1. هجرت ابراهيم$ ، به شام:

قلنا ينار كونى بردا و سلما على ابرهيم \* و نجّينه و لوطا الى الارض الّتى بركنا فيها للعلمين.[1]

انبياء (21) 69 و 71

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در اين كه منظور از >الأرض التى باركنا< چيست، سه احتمال وجود دارد: شام، بيت المقدس، مكّه (مجمع البيان، ذيل آيه) گفتنى است كه آيه نخست سوره اسرا/17 احتمال اوّل را تأييد مى كند.

2. كناره گيرى و هجرت ابراهيم$ از قوم مشرك خويش:

واذكر فى الكتـب إبرهيم ... \* إذ قال لأبيه يـأبت ... \* و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله ... \* فلمّا اعتزلهم ... .[1]

مريم (19) 41 و 42 و 48 و 49

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجـيه اللّه من النّار إنّ فى ذلك لأيـت لّقوم يؤمنون \* فـامن له لوط وقال إنّى مهاجر إلى ربّى إنّه هو العزيز الحكيم.

عنكبوت (29) 16 و 24 و 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]اشاره به هجرت ابراهيم(ع) به سرزمين مقدس است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

3. هجرت ابراهيم$ ، زمينه اعطاى اسحاق$ و يعقوب$ به وى، از سوى خداوند:

واذكر فى الكتـب إبرهيم إنّه كان صدّيقا نّبيًّا \* إذ قال لأبيه يـأبت لم تعبد ما لايسمع ... \* فلمّا اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق و يعقوب ... .

مريم (19) 41 و 42 و 49

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* ... و قال إنّى مهاجر إلى ربّى ... \* و وهبنا له اسحق و يعقوب ... .

عنكبوت (29) 16 و 26 و 27

4. هجرت ابراهيم$ زمينه عنايت الهى به وى:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه ... \* فـامن له لوط و قال إنّى مهاجر إلى ربّى ... \* و وهبنا له إسحـق ويعقوب وجعلنا فى ذرّيّته النّبوّة والكتـب وءاتينـه أجره فى الدّنيا وإنّه فى الأخرة لمن الصّـلحين.

عنكبوت (29) 16 و 24 و 26 و 27

و إنّ من شيعته لإبرهيم \* إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون \* فأرادوا به كيدا ... \* وقال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين.

صافات (37) 83 و 85 و 98 و 99

5. هجرت ابراهيم$ ، زمينه برخوردارى وى از رحمت ويژه الهى:

واذكر فى الكتـب إبرهيم \* فلمَّا اعتزلهم و ما يعبدون من دون اللَّه وهبنا له إسحـق و يعقوب ... \* و وهبنا لهم مّن رّحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق عليًّا \* جنّت عدن الّتى وعد الرّحمـن عباده بالغيب إنّه كان وعده مأتيًّا.

مريم (19) 41 و 49 و 50 و 61

6. هجرت ابراهيم$ ، سبب نيك نامى و بلندآوازگى او:

واذكر فى الكتـب إبرهيم \* فلمَّا اعتزلهم و ما يعبدون من دون اللَّه ... \* ... و جعلنا لهم لسان صدق عليًّا.

مريم (19) 41 و 49 و 50

فلسفه هجرت ابراهيم(ع)‏

1. هجرت ابراهيم$ از محيط شرك، جهت حراست از عقيده توحيدى خويش:

قال أراغب أنت عن ءالهتى يـإبرهيم لـئن لّم تنته لأرجمنّك واهجرنى مليًّا \* وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه وأدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعآء ربّى شقيًّا.

مريم (19) 46 و 48

2. نامساعد بودن محيط شرك براى انجام رسالت ابراهيم$ ، فلسفه هجرت وى:

وإبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه ... \* فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجـيه اللّه من النّار إنّ فى ذلك لأيـت لّقوم يؤمنون \* فـامن له لوط وقال إنّى مهاجر إلى ربّى إنّه هو العزيز الحكيم.

عنكبوت (29) 16 و 24 و 26

3. مصون ماندن از اذيّت و توطئه هاى مشركان، فلسفه هجرت ابراهيم$ :

قالوا ابنوا له بنيـنا فألقوه فى الجحيم \* فأرادوا به كيدا فجعلنـهم الأسفلين \* وقال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين.[1]

صافات (37) 97 - 99

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برخى از مفسّران بر اين عقيده اند كه اعلام هجرت از سوى ابراهيم(ع) براى صرف نظر كردن مشركان از تعقيب و اذيّت او بوده است. (التحريروالتنوير، ذيل آيه)

4. راه يابى به مقصد و خير و صلاح افزون تر در پرتو عنايت خداوند، فلسفه هجرت ابراهيم$ :

و انّ من شيعته لابرهيم \* وقال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين.

صافات (37) 83 و 99

هدايت ابراهيم(ع)‏

هدايت گرى ابراهيم(ع)‏

همسر ابراهيم(ع)‏

1. شركت همسر ابراهيم$ در تهيّه غذا و پذيرايى از مهمانان ابراهيم$ :

هل اتيك حديث ضيف ابرهيم المكرمين \* فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.

ذاريات (51) 24 و 26

2. همسر ابراهيم$ داراى شخصيّتى والا و ارجمند در پيشگاه خداوند:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى قالوا سلما قال سلم ... \* وامرأته قآئِمة فضحكت فبشّرنـها بإسحـق ومن وراء إسحـق يعقوب \* قالت يـويلتى ءألد وأنا عجوز وهـذا بعلى شيخا إنّ هـذا لشىء عجيب \* قالوا أتعجبين من أمر اللّه رحمت اللّه وبركـته عليكم أهل البيت إنّه حميد مّجيد.

هود (11) 69 و 71 - 73

فأقبلت امرأته فى صرّة فصكّت وجهها وقالت عجوز عقيم \* قالوا كذلك قال ربّك إنّه هو الحكيم العليم[1].

ذاريات (51) 29 و 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]هم سخن شدن فرشتگان با همسر ابراهيم(ع) و تعبير >ربّكِ< (پروردگار تو) مفيد برداشت فوق است.

3. شگفتى همسر ابراهيم$ از خبر فرزنددار شدنش به رغم نازايى و كهولت سنّ خود و شوهرش:

و لقد جاءت رسلنا ابرهيم بالبشرى ... \* و امراته قائمه فضحكت فبشّرنها بإسحق و من وراء اسحق يعقوب \* قالت يويلتى ءالد و انا عجوز و هذا بعلى شيخا ان هذا لشىء عجيب \* قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله و بركته عليكم اهل البيت انّه حميد مجيد.

هود (11) 69 و 71 - 73

هل أتـك حديث ضيف إبرهيم المكرمين \* فاقبلت امراته فى صرّة فصكّت وجهها و قالت عجوز عقيم.

ذاريات (51) 24 و 29

يقين ابراهيم(ع)‏

يهود و ابراهيم(ع)‏

### فرهنگ موضوعی تفاسیر

موضوع نگاری بیست تفسیر از تفاسیر شیعه و اهل سنت

ابراهيم(ع) حنيف

- المنار - 1 - 480 - بقره - 2 - 136 - قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا ...

ابراهيم(ع) خليل ° نام گذارى((ابراهيم(ع)))

ابراهيم(ع) در آتش

آيات خدا در نجات ابراهيم(ع) آتش

- نمونه - 16 - 245 - عنكبوت - 29 - 24 - فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ...

برخورد نمرود با نجات ابراهيم(ع) از آتش

(ح) - نمونه - 13 - 449 - انبياء - 21 - 69 - قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى ...

چگونگى سردشدن آتش بر ابراهيم(ع)

- تبيان - 7 - 262 - انبياء - 21 - 69 - قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى ...

- كبيرفخر - 22 - 189 - انبياء - 21 - 69 - قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى ...

- مجمع البيان - 7 - 87 - انبياء - 21 - 69 - قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى ...

چگونگى نجات ابراهيم(ع) از آتش

(ح) - كبيرفخر - 25 - 52 - عنكبوت - 29 - 24 - فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ...

سرگذشت ابراهيم(ع) در آتش

(ح) - ابن كثير - 3 - 294 - انبياء - 21 - 68 - قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ...

(ح) - جامع البيان - 17 - 43 - انبياء - 21 - 70 - وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ

(ح) - كبيرفخر - 22 - 187 - انبياء - 21 - 71 - وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي ...

- كشاف - 3 - 126 - انبياء - 21 - 69 - قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى ...

- كشف الاسرار - 6 - 266 - انبياء - 21 - 69 - قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى ...

(ح) - نمونه - 13 - 445 - انبياء - 21 - 68 - قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ...

نقش مردم در سوزاندن ابراهيم(ع)

- نمونه - 13 - 444 - انبياء - 21 - 68 - قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ...

ابراهيم(ع) در بيت المقدّس

ورود ابراهيم(ع) به بيت المقدّس

(ح) - الميزان - 7 - 230 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

ابراهيم(ع) در تورات

تاريخ ابراهيم(ع) در تورات

(ح) - الميزان - 7 - 219 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

وعده سرزمين مقدّس به ابراهيم(ع) در تورات

- مراغى - 6 - 90 - مائده - 5 - 21 - يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي ...

(پ) - الميزان - 5 - 290 - مائده - 5 - 21 - يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي ...

ابراهيم(ع) در قرآن

- الميزان - 7 - 234 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

ابراهيم(ع) صدّيق

- كشف الاسرار - 8 - 423 - زمر - 39 - 33 - وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ ...

ابراهيم(ع) و احياى مردگان

پرندگان زنده شده به وسيله ابراهيم(ع)

- كشف الاسرار - 1 - 718 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

- نمونه - 2 - 226 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

زنده شدن پرندگان به وسيله ابراهيم(ع)

(ح) - نمونه - 2 - 223 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

فلسفه درخواست ابراهيم(ع) براى احياى مردگان

- پرتو - 2 - 223 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

- تبيان - 2 - 326 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

(ح) - جامع البيان - 3 - 47 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

- الجديد - 1 - 337 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

- فتح القدير - 1 - 281 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

- كاشف - 1 - 409 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

(ح) - كبيرفخر - 7 - 40 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

- مجمع البيان - 2 - 643 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

- المنير - 3 - 38 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

(ح) - الميزان - 2 - 367 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

- الميزان - 2 - 379 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

ابراهـيم(ع) و بناى كعبه ° بناى((كعبه))

ابراهيم(ع) خطا

- جامع البيان - 19 - 85 - شعراء - 26 - 82 - وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ ...

- كبيرفخر - 24 - 146 - شعراء - 26 - 82 - وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ ...

- كشاف - 4 - 319 - شعراء - 26 - 82 - وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ ...

- كشف الاسرار - 7 - 118 - شعراء - 26 - 82 - وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ ...

- الميزان - 15 - 285 - شعراء - 26 - 82 - وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ ...

ابراهيم(ع) و دروغ

- ابن كثير - 3 - 293 - انبياء - 21 - 63 - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ...

- ابن كثير - 4 - 21 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- تبيان - 7 - 260 - انبياء - 21 - 63 - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ...

(ح) - تبيان - 8 - 510 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- التحرير - 17 - 101 - انبياء - 21 - 63 - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ...

- التحرير - 23 - 143 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- جامع البيان - 23 - 71 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- جامع البيان - 27 - 40 - انبياء - 21 - 63 - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ...

(ح) - كبيرفخر - 22 - 185 - انبياء - 21 - 63 - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ...

- كشاف - 4 - 49 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- مجمع البيان - 7 - 86 - انبياء - 21 - 63 - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ...

(ح) - مجمع البيان - 8 - 702 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- المنير - 17 - 81 - انبياء - 21 - 63 - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ...

- الميزان - 17 - 148 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- نمونه - 13 - 438 - انبياء - 21 - 63 - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ...

توريه ابراهيم(ع)

- ابن كثير - 4 - 21 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- كشاف - 4 - 49 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- كشف الاسرار - 7 - 126 - شعراء - 26 - 80 - وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

- مجمع البيان - 8 - 703 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- المنير - 23 - 114 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- الميزان - 17 - 148 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

(ح) - نمونه - 19 - 91 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

ابراهيم(ع) و ذبح فرزند ° ذبح فرزند((ابراهيم(ع)))

احتجاج ابراهيم(ع)

روش احتجاج ابراهيم(ع) با آزر

- التحرير - 7 - 314 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

- التحرير - 16 - 113 - مريم - 19 - 42 - إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ ...

(ح) - كبيرفخر - 21 - 224 - مريم - 19 - 42 - إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ ...

- كشاف - 3 - 19 - مريم - 19 - 42 - إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ ...

- نمونه - 10 - 400 - ابراهيم - 14 - 52 - هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ...

(ح) - نمونه - 13 - 77 - مريم - 19 - 42 - إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ ...

روش احتجاج ابراهيم(ع) با بت پرستان

(ح) - ابن كثير - 2 - 242 - انعام - 6 - 79 - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - كبيرفخر - 13 - 47 - انعام - 6 - 79 - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - كبيرفخر - 13 - 52 - انعام - 6 - 79 - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ ...

- كشاف - 3 - 321 - شعراء - 26 - 89 - إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

(ح) - ملاّ صدرا - 2 - 120 - بقره - 2 - 22 - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ ...

- ملاّ صدرا - 4 - 339 - بقره - 2 - 257 - اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ...

(ح) - المنير - 7 - 264 - انعام - 6 - 79 - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - الميزان - 7 - 155 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

(ح) - الميزان - 7 - 169 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

(ح) - الميزان - 7 - 175 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

(ح) - الميزان - 7 - 193 - انعام - 6 - 80 - وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللهِ ...

(ح) - نمونه - 21 - 41 - زخرف - 43 - 27 - إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

روش احتجاج ابراهيم(ع) با خورشيدپرستان

(ح) - الميزان - 7 - 179 - انعام - 6 - 78 - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ...

روش احتجاج ابراهيم(ع) با ستاره پرستان

- الميزان - 7 - 177 - انعام - 6 - 76 - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ...

(ح) - الميزان - 7 - 184 - انعام - 6 - 78 - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ...

(ح) - الميزان - 7 - 186 - انعام - 6 - 78 - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ...

روش احتجاج ابراهيم(ع) با نمرود

(ح) - جامع البيان - 3 - 25 - بقره - 2 - 258 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي ...

- الجديد - 1 - 333 - بقره - 2 - 258 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي ...

(ح) - كبيرفخر - 7 - 25 - بقره - 2 - 258 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي ...

(ح) - كشف الاسرار - 6 - 268 - انبياء - 21 - 69 - قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى ...

(ح) - المنير - 3 - 28 - بقره - 2 - 258 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي ...

(ح) - الميزان - 2 - 350 - بقره - 2 - 258 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي ...

(ح) - نمونه - 2 - 213 - بقره - 2 - 258 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي ...

(ح) - نمونه - 10 - 401 - ابراهيم - 14 - 52 - هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ...

روش احتجاج ابراهيم(ع) بر توحيد

(ح) - التحرير - 7 - 320 - انعام - 6 - 76 - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ...

(ح) - مراغى - 16 - 55 - مريم - 19 - 42 - إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ ...

(ح) - الميزان - 7 - 174 - انعام - 6 - 76 - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ...

- ملاّ صدرا - 2 - 59 - بقره - 2 - 22 - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ ...

(ح) - نمونه - 5 - 313 - انعام - 6 - 79 - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ ...

زمان احتجاج ابراهيم(ع) با نمرود

- الميزان - 2 - 378 - بقره - 2 - 258 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي ...

ادب ابراهيم(ع)

ادب ابراهيم(ع) در دعا

(ح) - الميزان - 6 - 268 - مائده - 5 - 116 - وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ ...

ادب ابراهيم(ع) در دعا براى امنيّت مكّه

(ح) - الميزان - 6 - 270 - مائده - 5 - 116 - وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ ...

ارائه عالم ملكوت به ابراهيم(ع)

- ابن كثير - 2 - 241 - انعام - 6 - 75 - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ...

- تبيان - 4 - 177 - انعام - 6 - 75 - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ...

- التحرير - 7 - 315 - انعام - 6 - 75 - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - جامع البيان - 7 - 244 - انعام - 6 - 75 - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - كبيرفخر - 13 - 41 - انعام - 6 - 75 - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - كشف الاسرار - 3 - 402 - انعام - 6 - 75 - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - مجمع البيان - 4 - 498 - انعام - 6 - 75 - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ...

- الميزان - 7 - 172 - انعام - 6 - 75 - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ...

زمان ارائه عالم ملكوت به ابراهيم(ع)

- الميزان - 7 - 169 - انعام - 6 - 75 - وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ ...

استغفار ابراهيم(ع)

زمان استغفار ابراهيم(ع) براى آزر

- احسن الحديث - 4 - 323 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

(ح) - جامع البيان - 11 - 45 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

فلسفه استغفار ابراهيم(ع) براى پدر

- ابن كثير - 3 - 200 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

- تبيان - 5 - 309 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

(ح) - التحرير - 19 - 146 - شعراء - 26 - 86 - وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

- جامع البيان - 11 - 42 - توبه - 9 - 113 - مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ ...

- كاشف - 4 - 111 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

(ح) - كبيرفخر - 16 - 210 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

- كبيرفخر - 19 - 139 - ابراهيم - 14 - 41 - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...

- كبيرفخر - 21 - 228 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

- كبيرفخر - 24 - 150 - شعراء - 26 - 86 - وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

- كشاف - 2 - 315 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

- كشاف - 3 - 21 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

- كشف الاسرار - 6 - 52 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

- كشف الاسرار - 7 - 119 - شعراء - 26 - 86 - وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

- مجمع البيان - 5 - 116 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

- مجمع البيان - 6 - 798 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

- مراغى - 16 - 58 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

- المنير - 11 - 60 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

- المنير - 11 - 62 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

(ح) - الميزان - 7 - 162 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

- الميزان - 9 - 397 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

(ح) - الميزان - 14 - 60 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

(ح) - نمونه - 8 - 160 - توبه - 9 - 114 - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ ...

- نمونه - 10 - 372 - ابراهيم - 14 - 41 - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...

- نمونه - 15 - 263 - شعراء - 26 - 86 - وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

(ح) - نمونه - 24 - 19 - ممتحنه - 60 - 4 - قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ ...

اسلام ابراهيم(ع) ° دين((ابراهيم(ع)))

اطاعت از ابراهيم(ع)

(ح) - كبيرفخر - 32 - 46 - بينه - 98 - 5 - وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ ...

- الميزان - 12 - 71 - ابراهيم - 14 - 36 - رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ...

الگو بودن ابراهيم(ع)

- نمونه - 24 - 17 - ممتحنه - 60 - 4 - قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ ...

امامت ابراهيم(ع)

- احسن الحديث - 1 - 236 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- التحرير - 1 - 703 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- كبيرفخر - 4 - 42 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- مجمع البيان - 1 - 380 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - الميزان - 1 - 267 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - نمونه - 1 - 441 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

برترى امامت ابراهيم(ع) بر رسالت

(ح) - نمونه - 1 - 437 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

برترى امامت ابراهيم(ع) بر نبوّت

(ح) - نمونه - 1 - 437 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

دلايل اختصاص امامت به نسل ابراهيم(ع)

- الميزان - 1 - 276 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

زمان اعطاى امامت به ابراهيم(ع)

- الميزان - 1 - 267 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

امّت بودن ابراهيم(ع)

مراد از امّت بودن ابراهيم(ع)

- احسن الحديث - 5 - 519 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

- التحرير - 14 - 315 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

(ح) - جامع البيان - 14 - 191 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

- كبيرفخر - 20 - 134 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

- كشاف - 2 - 641 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

- كشف الاسرار - 5 - 466 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

- الميزان - 12 - 368 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

- نمونه - 11 - 448 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

امتحان ابراهيم(ع)

(ح) - تبيان - 1 - 445 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - جامع البيان - 1 - 524 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - كبيرفخر - 4 - 40 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - كشف الاسرار - 1 - 345 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - كشف الاسرار - 1 - 351 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - كشف الاسرار - 1 - 375 - بقره - 2 - 131 - إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ ...

- مجمع البيان - 1 - 377 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - المنار - 1 - 453 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - الميزان - 1 - 268 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

زمان امتحان ابراهيم(ع)

- كبيرفخر - 4 - 42 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

مراد از كلمات در امتحان ابراهيم(ع)

- ابن كثير - 1 - 246 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- پرتو - 1 - 288 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - جامع البيان - 1 - 524 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- الجديد - 1 - 140 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - كبيرفخر - 4 - 40 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- كشاف - 1 - 184 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - مجمع البيان - 1 - 377 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - المنير - 1 - 307 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - الميزان - 1 - 268 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- الميزان - 1 - 270 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - نمونه - 1 - 436 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

بت شكنى ابراهيم(ع)

- پرتو - 1 - 287 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- جامع البيان - 17 - 38 - انبياء - 21 - 58 - فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ...

(ح) - كشف الاسرار - 6 - 263 - انبياء - 21 - 57 - وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ ...

- مراغى - 17 - 46 - انبياء - 21 - 57 - وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ ...

(ح) - الميزان - 7 - 215 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

(ح) - نمونه - 13 - 431 - انبياء - 21 - 57 - وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ ...

(ح) - نمونه - 19 - 90 - صافات - 37 - 88 - فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ

فلسفه بت شكنى ابراهيم(ع)

(ح) - نمونه - 13 - 440 - انبياء - 21 - 64 - فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ ...

مبارزه ابراهيم(ع) با بت پرستى

(ح) - الميزان - 7 - 215 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

(ح) - نمونه - 10 - 398 - ابراهيم - 14 - 52 - هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ...

بشارت به ابراهيم(ع)

بشارت فرزند به ابراهيم(ع)

- ابن كثير - 2 - 247 - انعام - 6 - 84 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ...

- التحرير - 12 - 119 - هود - 11 - 71 - وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا ...

- الجديد - 3 - 502 - هود - 11 - 71 - وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا ...

- المنير - 7 - 277 - انعام - 6 - 84 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ...

(ح) - الميزان - 10 - 330 - هود - 11 - 74 - فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ ...

(ح) - الميزان - 10 - 332 - هود - 11 - 74 - فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ ...

- نمونه - 19 - 129 - صافات - 37 - 112 - وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

بيمارى ابراهيم(ع)

- نمونه - 19 - 91 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

رابطه نگاه به ستارگان با ادّعاى بيمارى از سوى

ابراهيم(ع)

- مجمع البيان - 8 - 702 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- الميزان - 17 - 148 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

(ح) - نمونه - 19 - 91 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

فلسفه تمارض ابراهيم(ع)

(ح) - احسن الحديث - 9 - 159 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

- كشف الاسرار - 7 - 126 - شعراء - 26 - 79 - وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

- مراغى - 23 - 70 - صافات - 37 - 89 - فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

پاداش ابراهيم(ع)

پاداش خدا به ابراهيم(ع)

- ابن كثير - 2 - 247 - انعام - 6 - 84 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ...

- تبيان - 4 - 194 - انعام - 6 - 86 - وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا ...

- كبيرفخر - 21 - 230 - مريم - 19 - 49 - فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ...

- مراغى - 20 - 133 - عنكبوت - 29 - 27 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ...

- المنير - 16 - 112 - مريم - 19 - 49 - فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ...

- نمونه - 16 - 250 - عنكبوت - 29 - 27 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ...

پدر ابراهيم(ع)

ايمان پدر ابراهيم(ع)

- تبيان - 6 - 302 - ابراهيم - 14 - 41 - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...

- الجديد - 4 - 163 - ابراهيم - 14 - 41 - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...

- مجمع البيان - 6 - 798 - مريم - 19 - 45 - يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ...

كفر پدر ابراهيم(ع)

(ح) - المنار - 7 - 538 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

نام پدر ابراهيم(ع)

- ابن كثير - 2 - 240 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

(ح) - احسن الحديث - 3 - 256 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

(ح) - تبيان - 4 - 175 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

(ح) - التحرير - 7 - 310 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

- جامع البيان - 7 - 242 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

(ح) - الجديد - 3 - 51 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

- فتح القدير - 2 - 135 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

(ح) - كبيرفخر - 13 - 37 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

- مجمع البيان - 4 - 497 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

(ح) - المنار - 7 - 535 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

- المنار - 7 - 208 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

- المنار - 12 - 78 - ابراهيم - 14 - 41 - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...

(ح) - نمونه - 5 - 303 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

پرندگان سرگذشت ابراهيم(ع) ° ((ابراهيم)) و احياى مردگان

پيروان ابراهيم(ع)

(ح) - التحرير - 3 - 276 - آل عمران - 3 - 68 - إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ...

(ح) - نمونه - 10 - 367 - ابراهيم - 14 - 36 - رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ...

تاريخ زندگانى ابراهيم(ع)

- التحرير - 1 - 701 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- حجةالتفاسير - 3 - 277 - ابراهيم - 14 - م -

تبعيد ابراهيم(ع)

تبعيد ابراهيم(ع) بعد از نجات از آتش

(ح) - الميزان - 7 - 229 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

توبه ابراهيم(ع)

- تبيان - 1 - 465 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- جامع البيان - 1 - 556 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- الجديد - 1 - 147 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

فلسفه توبه ابراهيم(ع)

- جامع البيان - 1 - 556 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- الجديد - 1 - 147 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

تـوريـه ابراهيم(ع) ° ((ابراهيم)) و دروغ

توكّل ابراهيم(ع)

- الجديد - 2 - 356 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

حج ابراهيم(ع)

تعليم اعمال حج به ابراهيم(ع) به وسيله جبرئيل

- فتح القدير - 1 - 143 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- كبيرفخر - 4 - 69 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

حكم حج در دوران ابراهيم(ع)

- المنير - 17 - 197 - حج - 22 - 27 - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ...

خداشناسى ابراهيم(ع)

(ح) - جامع البيان - 7 - 248 - انعام - 6 - 76 - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ...

- كشف الاسرار - 7 - 309 - قصص - 28 - 23 - وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً ...

(ح) - نمونه - 5 - 310 - انعام - 6 - 79 - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ ...

روش خداشناسى ابراهيم(ع)

- ملاّ صدرا - 4 - 86 - بقره - 2 - 255 - اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ ...

دعاى ابراهيم(ع)

اجابت دعاى ابراهيم(ع) براى امنيّت مكّه

- ابن كثير - 1 - 250 - بقره - 2 - 126 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ...

(ح) - ابن كثير - 1 - 257 - بقره - 2 - 126 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ...

(ح) - پرتو - 1 - 305 - بقره - 2 - 127 - وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ...

- جامع البيان - 1 - 542 - بقره - 2 - 126 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ...

- الجديد - 1 - 144 - بقره - 2 - 126 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ...

(ح) - كبيرفخر - 19 - 131 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

(ح) - كبيرفخر - 19 - 135 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

(ح) - كشاف - 2 - 560 - ابراهيم - 14 - 38 - رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ...

- المنار - 1 - 464 - بقره - 2 - 126 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ...

- المنير - 1 - 305 - بقره - 2 - 126 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ...

- المنير - 13 - 263 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

(ح) - الميزان - 1 - 281 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

(ح) - نمونه - 3 - 15 - آل عمران - 3 - 97 - فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ ...

- نمونه - 10 - 366 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

اجابت دعاى ابراهيم(ع) بر پاكى فرزندانش از شرك

- احسن الحديث - 5 - 309 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

(ح) - الجديد - 4 - 155 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

- كاشف - 4 - 451 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

(ح) - كبيرفخر - 19 - 131 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

- كشف الاسرار - 5 - 281 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

- الميزان - 12 - 69 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

(ح) - الميزان - 12 - 72 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

اجابت دعاى ابراهيم(ع) براى رسالت محمّد(ص)

- ابن كثير - 1 - 274 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- احسن الحديث - 1 - 242 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- تبيان - 1 - 466 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- التحرير - 1 - 722 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- جامع البيان - 1 - 556 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- كاشف - 1 - 205 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- كبيرفخر - 4 - 73 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- مجمع البيان - 1 - 395 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- مراغى - 1 - 217 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- المنير - 1 - 314 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- الميزان - 1 - 296 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

حكمت درخواست شده از سوى ابراهيم(ع)

- التحرير - 19 - 145 - شعراء - 26 - 90 - وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

- كبيرفخر - 24 - 147 - شعراء - 26 - 83 - رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

- الميزان - 15 - 285 - شعراء - 26 - 83 - رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

(ح) - نمونه - 10 - 370 - ابراهيم - 14 - 41 - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...

دعاهاى ابراهيم(ع)

- التحرير - 19 - 145 - شعراء - 26 - 84 - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ

(ح) - كبيرفخر - 19 - 135 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

(ح) - كبيرفخر - 24 - 149 - شعراء - 26 - 84 - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ

- المنير - 19 - 172 - شعراء - 26 - 84 - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ

(ح) - الميزان - 1 - 281 - بقره - 2 - 129 - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا ...

- نمونه - 10 - 370 - ابراهيم - 14 - 41 - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...

دعاى ابراهيم(ع) براى اهل بيت(ع)

- الميزان - 1 - 296 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

زمان دعاى ابراهيم(ع) براى امنيّت مكّه

(ح) - الميزان - 12 - 68 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

- نمونه - 10 - 365 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

فلسفه دعاى ابراهيم(ع) براى امنيّت مكّه

- التحرير - 13 - 239 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

(ح) - كبيرفخر - 19 - 135 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

فلسفه دعاى ابراهيم(ع) براى فرزندان

- تبيان - 1 - 464 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- التحرير - 1 - 720 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- جامع البيان - 1 - 553 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- الجديد - 1 - 147 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- كبيرفخر - 4 - 68 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

(ح) - كبيرفخر - 19 - 131 - بقره - 2 - 35 - وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ...

- كشاف - 1 - 188 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- كشف الاسرار - 1 - 359 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- مجمع البيان - 1 - 393 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- نمونه - 10 - 367 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

مراد ازلسان صدق در دعاى ابراهيم(ع)

- التحرير - 19 - 146 - شعراء - 26 - 84 - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ

- كبيرفخر - 24 - 149 - شعراء - 26 - 84 - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ

- المنير - 19 - 172 - شعراء - 26 - 84 - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ

- الميزان - 15 - 286 - شعراء - 26 - 84 - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ

دعوت ابراهيم(ع)

چگونگى دعوت ابراهيم(ع) به حج

- ابن كثير - 3 - 346 - حج - 22 - 27 - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ...

- التحرير - 17 - 243 - حج - 22 - 27 - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ...

(ح) - جامع البيان - 17 - 144 - حج - 22 - 27 - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ...

- كبيرفخر - 23 - 27 - حج - 22 - 27 - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ...

- كشف الاسرار - 1 - 360 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- كشف الاسرار - 6 - 362 - حج - 22 - 27 - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ...

- مجمع البيان - 7 - 128 - حج - 22 - 27 - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ...

- المنير - 17 - 194 - حج - 22 - 27 - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ...

(ح) - نمونه - 14 - 69 - حج - 22 - 27 - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ...

دين ابراهيم(ع)

- تبيان - 2 - 493 - آل عمران - 3 - 67 - مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا ...

- التحرير - 3 - 275 - آل عمران - 3 - 67 - مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا ...

(ح) - كبيرفخر - 8 - 93 - آل عمران - 3 - 65 - يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ...

- مجمع البيان - 2 - 768 - آل عمران - 3 - 65 - يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ...

(ح) - المنير - 7 - 264 - انعام - 6 - 79 - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - الميزان - 3 - 252 - آل عمران - 3 - 67 - مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا ...

(ح) - الميزان - 7 - 211 - انعام - 6 - 82 - الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ ...

اسلام ابراهيم(ع)

(ح) - كبيرفخر - 4 - 79 - بقره - 2 - 131 - إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ ...

- كبيرفخر - 8 - 95 - آل عمران - 3 - 67 - مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا ...

- مجمع البيان - 1 - 398 - بقره - 2 - 131 - إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ ...

- مجمع البيان - 2 - 768 - آل عمران - 3 - 65 - يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ...

- الميزان - 1 - 283 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

- نمونه - 2 - 461 - بقره - 2 - 67 - وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ ...

عقيده ابراهيم(ع) به قيامت

- المنار - 3 - 54 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

فلسفه تظاهر ابراهيم(ع) به ستاره پرستى

(ح) - تبيان - 4 - 182 - انعام - 6 - 76 - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ...

ملّت ابراهيم(ع)

- تبيان - 1 - 471 - بقره - 2 - 130 - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ ...

- جامع البيان - 1 - 558 - بقره - 2 - 130 - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ ...

- الجديد - 2 - 132 - بقره - 2 - 130 - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ ...

(ح) - كبيرفخر - 4 - 76 - بقره - 2 - 130 - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ ...

- مجمع البيان - 1 - 396 - بقره - 2 - 130 - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ ...

- المنار - 1 - 474 - بقره - 2 - 130 - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ ...

- المنار - 1 - 487 - بقره - 2 - 138 - صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ...

- نمونه - 1 - 327 - بقره - 2 - 130 - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ ...

دين ابراهيم(ع) ° شريعت((ابراهيم(ع)))

ذبح فرزند ابراهيم(ع)

- ابن كثير - 2 - 699 - هود - 11 - 73 - قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ ...

- ابن كثير - 4 - 24 - صافات - 37 - 103 - فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

(ح) - كشف الاسرار - 8 - 289 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - المنير - 16 - 117 - مريم - 19 - 54 - وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ ...

- المنير - 23 - 121 - صافات - 37 - 103 - فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

ذبيح ابراهيم(ع)

- ابن كثير - 2 - 699 - هود - 11 - 71 - وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا ...

(ح) - ابن كثير - 4 - 27 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

- تبيان - 8 - 517 - صافات - 37 - 105 - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ...

(ح) - التحرير - 23 - 156 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

(ح) - جامع البيان - 23 - 81 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

(ح) - فتح القدير - 4 - 403 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - كاشف - 6 - 351 - صافات - 37 - 113 - وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ...

(ح) - كبيرفخر - 26 - 153 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - كشاف - 4 - 56 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

(ح) - كشف الاسرار - 8 - 287 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - مجمع البيان - 8 - 707 - صافات - 37 - 106 - إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِينُ

(ح) - مراغى - 23 - 76 - صافات - 37 - 113 - وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ...

(ح) - المنير - 16 - 118 - مريم - 19 - 54 - وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ ...

(ح) - المنير - 23 - 118 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - المنير - 23 - 124 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - الميزان - 7 - 231 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

- الميزان - 17 - 155 - صافات - 37 - 113 - وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ...

(ح) - نمونه - 19 - 118 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

- نمونه - 19 - 129 - صافات - 37 - 111 - إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

ذبيح ابراهيم(ع) در انجيل

- الميزان - 7 - 231 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

ذبيح ابراهيم(ع) در تورات

- المنير - 23 - 120 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

- الميزان - 7 - 231 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

زمان مأموريّت ابراهيم(ع) به ذبح فرزند

- كشاف - 4 - 53 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

فلسفه امر ابراهيم(ع) به ذبح فرزند

- التحرير - 23 - 150 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - الجديد - 6 - 77 - صافات - 37 - 105 - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ...

- كاشف - 6 - 350 - صافات - 37 - 105 - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ...

(ح) - كبيرفخر - 26 - 158 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

(ح) - كشاف - 4 - 55 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

(ح) - كشف الاسرار - 8 - 299 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - مجمع البيان - 8 - 709 - صافات - 37 - 113 - وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ...

- نمونه - 10 - 404 - ابراهيم - 14 - 52 - هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ...

(ح) - نمونه - 19 - 121 - صافات - 37 - 105 - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ...

فلسفه امر ابراهيم(ع) به ذبح فرزند در خواب

(ح) - كبيرفخر - 26 - 156 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

فلسفه عدم تعيين ذبيح ابراهيم(ع)قرآن

- التحرير - 23 - 156 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

فلسفه مشورت ابراهيم(ع) درذبح فرزند

- كبيرفخر - 26 - 157 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

- كشاف - 4 - 54 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

گفتگوى ابراهيم(ع) با فرزند هنگام ذبح

(ح) - نمونه - 19 - 112 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

مناجات ابراهيم(ع)، هنگام ذبح فرزند

- كشف الاسرار - 8 - 291 - صافات - 37 - 103 - فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

وسوسه ابراهيم(ع)، هنگام ذبح فرزند

- كشف الاسرار - 8 - 290 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

- نمونه - 19 - 123 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

رسالت ابراهيم(ع)

- تبيان - 10 - 333 - اعلى - 87 - 18 - إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى

- التحرير - 19 - 137 - شعراء - 26 - 69 - وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ

- نمونه - 10 - 401 - ابراهيم - 14 - 52 - هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ...

رشد ابراهيم(ع)

مراد از رشد ابراهيم(ع)

- التحرير - 17 - 92 - انبياء - 21 - 51 - وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ...

- جامع البيان - 17 - 36 - انبياء - 21 - 51 - وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ...

- كبيرفخر - 22 - 179 - انبياء - 21 - 51 - وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ...

- كشف الاسرار - 6 - 261 - انبياء - 21 - 51 - وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ...

- كشف الاسرار - 6 - 271 - انبياء - 21 - 51 - وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ...

رؤياى ابراهيم(ع)

حجّيت رؤياى ابراهيم(ع)

(ح) - نمونه - 19 - 122 - صافات - 37 - 105 - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ...

رؤياى ابراهيم(ع) در ذبح فرزند

- جامع البيان - 23 - 77 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

- الجديد - 6 - 77 - صافات - 37 - 103 - فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

- كبيرفخر - 36 - 13 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - كشاف - 4 - 57 - صافات - 37 - 107 - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

- كشف الاسرار - 8 - 289 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - مجمع البيان - 8 - 709 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

(ح) - نمونه - 19 - 111 - صافات - 37 - 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ ...

زبان ابراهيم(ع)

- الميزان - 7 - 181 - انعام - 6 - 78 - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ...

گفتگوى ابراهيم(ع) به زبان عربى

- الميزان - 7 - 182 - انعام - 6 - 78 - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ...

زهد ابراهيم(ع)

پرهيز ابراهيم(ع) از لذّت ها

- كشف الاسرار - 7 - 126 - شعراء - 26 - 79 - وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

سخاوت ابراهيم(ع)

- نمونه - 22 - 345 - ذاريات - 51 - 26 - فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ

سرگذشت ابراهيم(ع)

فلسفه بيان سرگذشت ابراهيم(ع) در قرآن

(ح) - كبيرفخر - 4 - 36 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- كبيرفخر - 17 - 135 - يونس - 10 - 71 - وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ...

(ح) - كبيرفخر - 21 - 222 - مريم - 19 - 31 - وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ‎وَأَوْصَانِي ...

- كشف الاسرار - 4 - 404 - هود - 11 - 49 - تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا ...

- كشف الاسرار - 4 - 462 - هود - 11 - 120 - وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ...

(ح) - المنير - 16 - 110 - مريم - 19 - 41 - وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ ...

سلام ابراهيم(ع)

مراد از سلام ابراهيم(ع)

- كشف الاسرار - 6 - 52 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

- المنير - 16 - 107 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

- الميزان - 14 - 60 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

- نمونه - 13 - 84 - مريم - 19 - 47 - قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ...

شريعت ابراهيم(ع)

آداب شريعت ابراهيم(ع)

- كشف الاسرار - 1 - 345 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

رابطه شريعت ابراهيم(ع) با قانون حمورابى

(ح) - الميزان - 7 - 212 - انعام - 6 - 82 - الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ ...

سنّتهاى مشترك شريعت ابراهيم(ع) با اسلام

- تبيان - 3 - 342 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- التحرير - 14 - 320 - نحل - 16 - 123 - ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ ...

- التحرير - 19 - 137 - شعراء - 26 - 69 - وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ

(ح) - كبيرفخر - 4 - 77 - بقره - 2 - 130 - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ ...

- كبيرفخر - 11 - 57 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- كبيرفخر - 20 - 136 - نحل - 16 - 123 - ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ ...

- مجمع البيان - 1 - 397 - بقره - 2 - 130 - وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ ...

(ح) - الميزان - 7 - 212 - انعام - 6 - 82 - الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ ...

فلسفه لزوم پيروى از شريعت ابراهيم(ع)

- تبيان - 1 - 479 - بقره - 2 - 135 - وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ ...

- مجمع البيان - 1 - 403 - بقره - 2 - 135 - وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ ...

صحف ابراهيم(ع) ° كتاب((ابراهيم(ع)))

صفات ابراهيم(ع)

- كشاف - 4 - 427 - نجم - 53 - 37 - وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

- كشف الاسرار - 5 - 467 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

- مراغى - 16 - 59 - مريم - 19 - 50 - وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ ...

- المنار - 7 - 534 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

(ح) - نمونه - 1 - 459 - بقره - 2 - 132 - وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا ...

- نمونه - 11 - 448 - نحل - 16 - 120 - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ...

وفاى به عهد ابراهيم(ع)

- مراغى - 27 - 64 - نجم - 53 - 37 - وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

صلوات بر ابراهيم(ع)

فلسفه صلوات بر ابراهيم(ع)

- كبيرفخر - 4 - 73 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

عبوديّت ابراهيم(ع)

مراحل عبوديّت ابراهيم(ع)

- الميزان - 1 - 298 - بقره - 2 - 128 - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ...

عصمت ابراهيم(ع)

دلايل عصمت ابراهيم(ع)

- كبيرفخر - 4 - 44 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- ملاّ صدرا - 3 - 118 - بقره - 2 - 36 - فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ...

شبهات عصمت ابراهيم(ع)

- كبيرفخر - 3 - 10 - بقره - 2 - 36 - فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ...

علم ابراهيم(ع)

تفاوت علم ابراهيم(ع) با علم ملائكه

- التحرير - 20 - 243 - عنكبوت - 29 - 32 - قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ ...

عنايت به ابراهيم(ع)

عنايت خدا به ابراهيم(ع)

- كشف الاسرار - 6 - 272 - انبياء - 21 - 51 - وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ...

- الميزان - 2 - 360 - بقره - 2 - 258 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي ...

فرزندان ابراهيم(ع)

- تبيان - 4 - 194 - انعام - 6 - 86 - وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا ...

- التحرير - 1 - 728 - بقره - 2 - 132 - وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا ...

- كشف الاسرار - 1 - 371 - بقره - 2 - 132 - وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا ...

انتساب انبياء به ابراهيم(ع)

- كاشف - 6 - 104 - عنكبوت - 29 - 27 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ...

تقسيم نبوّت در فرزندان ابراهيم(ع)

- كبيرفخر - 25 - 57 - عنكبوت - 29 - 27 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ...

زمان فرزنددارشدن ابراهيم(ع)

- كبيرفخر - 19 - 138 - ابراهيم - 14 - 39 - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ ...

- كشاف - 2 - 561 - ابراهيم - 14 - 39 - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ ...

سفارش فرزندان ابراهيم(ع) به توحيد

- المنار - 1 - 476 - بقره - 2 - 132 - وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا ...

فضايل ابراهيم(ع)

- التحرير - 14 - 315 - نحل - 16 - 122 - وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ...

- كبيرفخر - 4 - 44 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - كبيرفخر - 11 - 59 - نساء - 4 - 126 - وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ...

(ح) - كبيرفخر - 13 - 34 - انعام - 6 - 74 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ ...

(ح) - كشف الاسرار - 2 - 223 - آل عمران - 3 - 97 - فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ ...

(ح) - نمونه - 1 - 446 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

(ح) - نمونه - 10 - 406 - ابراهيم - 14 - 52 - هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ...

رؤيت نور ائمّه(ع) به وسيله ابراهيم(ع)

- الجديد - 6 - 70 - صافات - 37 - 83 - وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ

فضيلت ابراهيم(ع) در اديان

- كبيرفخر - 4 - 36 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

- كبيرفخر - 4 - 44 - بقره - 2 - 124 - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...

فضيلت ابراهيم(ع) در بين انبيأ

- التحرير - 23 - 138 - صافات - 37 - 83 - وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ

فلسفه محبّت امّت ها به ابراهيم(ع)

- مراغى - 19 - 74 - شعراء - 26 - 84 - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ

مقام خُلّت ابراهيم(ع)

- ابن كثير - 1 - 850 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

(ح) - تبيان - 3 - 340 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- تبيان - 7 - 241 - انبياء - 21 - 26 - وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ ...

- جامع البيان - 5 - 297 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- الجديد - 4 - 161 - ابراهيم - 14 - 37 - رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ ...

(ح) - كشف الاسرار - 2 - 724 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- المنار - 5 - 439 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- المنير - 5 - 289 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- الميزان - 2 - 380 - بقره - 2 - 260 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ...

- الميزان - 5 - 88 - نساء - 4 - 260 -

- نمونه - 4 - 146 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

كتاب ابراهيم(ع)

تعاليم صحف ابراهيم(ع)

(ح) - مراغى - 27 - 63 - نجم - 53 - 36 - أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى

نزول كتاب بر ابراهيم(ع)

- مجمع البيان - 10 - 722 - اعلى - 87 - 19 - صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

محبّت به ابراهيم(ع) ° فضايل((ابراهيم(ع)))

معجزه ابراهيم(ع)

- تبيان - 1 - 453 - بقره - 2 - 125 - وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ...

- التحرير - 4 - 18 - آل عمران - 3 - 97 - فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ ...

- كبيرفخر - 4 - 53 - بقره - 2 - 125 - وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ...

- كبيرفخر - 8 - 155 - آل عمران - 3 - 96 - إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ...

- كشاف - 1 - 387 - آل عمران - 3 - 97 - فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ ...

- مجمع البيان - 1 - 383 - بقره - 2 - 125 - وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ...

مقام خُلّت ابراهيم(ع) ° فضايل((ابراهيم(ع)))

ملّت ابراهيم(ع) ° دين((ابراهيم(ع)))

مناجات ابراهيم(ع) ° ذبح فرزند((ابراهيم(ع)))

مهمان ابراهيم(ع)

سرگذشت مهمانان ابراهيم(ع)

- كشف الاسرار - 2 - 710 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

(ح) - الميزان - 10 - 327 - هود - 11 - 74 - فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ ...

فلسفه ترس ابراهيم(ع) از ملائكه مهمان

- تبيان - 6 - 28 - هود - 11 - 70 - فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ ...

- التحرير - 12 - 118 - هود - 11 - 70 - فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ ...

- جامع البيان - 12 - 70 - هود - 11 - 70 - فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ ...

- كبيرفخر - 18 - 22 - هود - 11 - 70 - فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ ...

- كبيرفخر - 18 - 24 - هود - 11 - 70 - فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ ...

- نمونه - 9 - 169 - هود - 11 - 70 - فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ ...

گفتگوى ابراهيم(ع) با ملائكه درباره قوم لوط

- جامع البيان - 12 - 78 - هود - 11 - 74 - فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ ...

(ح) - كبيرفخر - 18 - 29 - هود - 11 - 74 - فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ ...

- نمونه - 9 - 175 - هود - 11 - 74 - فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ ...

نام گذارى ابراهيم(ع)

فلسفه نام گذارى ابراهيم(ع) به خليل

- ابن كثير - 1 - 850 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- جامع البيان - 5 - 297 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- كشاف - 1 - 569 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

(ح) - كشف الاسرار - 2 - 710 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

(ح) - كشف الاسرار - 2 - 724 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

(ح) - مجمع البيان - 3 - 178 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

- المنار - 5 - 439 - نساء - 4 - 125 - وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ...

فلسفه اطلاق پدر مسلمانان بر ابراهيم(ع)

- الميزان - 14 - 412 - حج - 22 - 78 - وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ...

نجات ابراهيم(ع) ° ((ابراهيم(ع))) در آتش

نسل ابراهيم(ع)

انبياى نسل ابراهيم(ع)

- تبيان - 4 - 194 - انعام - 6 - 86 - وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا ...

- كبيرفخر - 13 - 64 - انعام - 6 - 86 - وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا ...

- المنير - 7 - 278 - انعام - 6 - 86 - وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا ...

نعمت به ابراهيم(ع)

نعمت هاى خدا به ابراهيم(ع)

- الجديد - 5 - 325 - عنكبوت - 29 - 27 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ...

- كبيرفخر - 13 - 64 - انعام - 6 - 86 - وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا ...

- كبيرفخر - 22 - 190 - انبياء - 21 - 72 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ...

- كبيرفخر - 25 - 56 - عنكبوت - 29 - 27 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ...

(ح) - نمونه - 16 - 249 - عنكبوت - 29 - 27 - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ...

نقش ابراهيم(ع)

تأثير ابراهيم(ع) بر جوامع بشرى

- الميزان - 7 - 219 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

نقش ابراهيم(ع) در گسترش توحيد

- الميزان - 6 - 270 - مائده - 5 - 118 - إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ ...

(ح) - نمونه - 21 - 43 - زخرف - 43 - 28 - وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ ...

نماز ابراهيم(ع)

اوّلين نماز ظهر ابراهيم(ع)

- كشف الاسرار - 1 - 654 - بقره - 2 - 238 - حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ...

وسوسه ابراهيم(ع) ° ذبح فرزند((ابراهيم(ع)))

وفاى به عهد ابراهيم(ع) ° صفات((ابراهيم(ع)))

ولادت ابراهيم(ع)

- التحرير - 6 - 32 - نساء - 4 - 163 - إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى ...

(ح) - كبيرفخر - 13 - 47 - انعام - 6 - 79 - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - كشف الاسرار - 3 - 403 - انعام - 6 - 76 - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ...

- مجمع البيان - 4 - 503 - انعام - 6 - 79 - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - الميزان - 7 - 229 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

(ح) - نمونه - 10 - 397 - ابراهيم - 14 - 52 - هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ...

هجرت ابراهيم(ع)

(ح) - نمونه - 10 - 402 - ابراهيم - 14 - 52 - هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ...

هجرت ابراهيم(ع) از سرزمين كلده

(ح) - حجةالتفاسير - 3 - 276 - ابراهيم - 14 - م -

هجرت ابراهيم(ع) به بيت المقدّس

(ح) - الميزان - 7 - 230 - انعام - 6 - 83 - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى ...

هجرت ابراهيم(ع) به شام

- كشف الاسرار - 6 - 53 - مريم - 19 - 49 - فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ...

(ح) - نمونه - 13 - 451 - انبياء - 21 - 71 - وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي ...

هجرت ابراهيم(ع) به مصر

(ح) - كشف الاسرار - 5 - 268 - ابراهيم - 14 - 37 - رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ ...

هجرت ابراهيم(ع) به مكّه

- حجةالتفاسير - 3 - 288 - ابراهيم - 14 - 35 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ...

## حضرت ابراهیم دائره المعارف ها و دانشنامه ها:

### دائره المعارف قرآن کریم

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم

پرتال جامع علوم و فرهنگ معارف قرآن

http://quran.isca.ac.ir/fa/Cyclopedia/240/61398

**دايرة المعارف قرآن كريم    ج‏1    480**

مقاله حضرت ابراهیم در دائره المعارف قرآن کریم

براهيم:

خليل‏الله، دومين پيامبر أُولُواالعزم‏[[1]](#footnote-1) و نياى پيامبران پس از خود، از جمله موسى، عيسى عليهما السلام و محمّد صلى الله عليه و آله‏

در 63 آيه از 25 سوره قرآن 69 بار نام ابراهيم عليه السلام ذكر شده و چهاردهمين سوره قرآن به نام او است. كلمه ابراهيم به صورت‏هاى إبراهام، إبراهُم، إبرَهَم، ابراهِم،[[2]](#footnote-2) ابراهَم،[[3]](#footnote-3) ابرُهُم و ابراهوم‏[[4]](#footnote-4) نيز ضبط شده است. كهن‏ترين منبع قابل اعتمادى كه اين واژه را به شكل «ابراهيم» ارائه داده، قرآن است.[[5]](#footnote-5) ابن عامر در 35 مورد از قرآن آن را «ابراهام»،[[6]](#footnote-6) ولى ديگران، ابراهيم قرائت كرده‏اند.[[7]](#footnote-7) در نسخه‏هاى اصلى‏ تورات‏ نيز «ابراهام» ضبط شده است.[[8]](#footnote-8) كلمه «ابراهيم» لفظى عجمى دانسته شده‏[[9]](#footnote-9) كه به تصريح بعضى، كلمه‏اى سريانى‏[[10]](#footnote-10) و مركّب از «إب» به معناى پدر و «راهيم» به معناى رحيم است.[[11]](#footnote-11)

گروهى اين واژه را عربى دانسته و كوشيده‏اند آن‏را در چارچوب زبان عربى تفسير كنند؛ ولى از آن‏جا كه نظريّه عرب بودن ابراهيم عليه السلام ضعيف است و، رواياتى نيز عرب نبودن وى را تأييد مى‏كنند، مناسب‏تر است كه اين واژه را سريانى بدانيم؛ افزون بر اين كه در زبان عربى، واژه‏هاى دخيل به شكل‏هاى گوناگون به كار مى‏رود[[12]](#footnote-12) كه شاهدى ديگر بر غير عربى بودن اين نام به‏شمار مى‏آيد؛ هم‏چنين «ابراهيم» واژه‏اى غير منصرف است كه دليل آن چيزى جز علَم و عجَم بودن نمى‏تواند باشد.

نسب ابراهيم عليه السلام در دو نسخه عبرانى و سامرى‏[[13]](#footnote-13) از تورات‏، ابراهيم بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعوبن فالج بن عابربن شالح بن ارفكشادبن سام‏بن نوح عليه السلام ذكر شده؛[[14]](#footnote-14) ولى در نسخه يونانى بين «شالخ» و «ارفكشاد» نام «قينان» نيز وجود دارد.[[15]](#footnote-15)

در منابع اسلامى نيز همين ترتيب با تفاوت‏هايى مختصر در ضبط اسامى آمده است كه بيش‏تر به اختلاف در لهجه مى‏مانَد.[[16]](#footnote-16)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 481

ماجراى ابراهيم عليه السلام در تورات‏ از تولّد او در هفتاد سالگى پدرش تارح‏[[17]](#footnote-17) آغاز و به وفات حضرت در 175 سالگى و دفن وى به وسيله اسحاق\* و اسماعيل\* در حبرون خاتمه يافته است.[[18]](#footnote-18) بيش‏تر مطالب‏ تورات‏، درباره ابراهيم داستان زندگى شخصى حضرت است.

شاخص‏ترين مسأله كه‏ تورات‏ بر آن تأكيد كرده، اين است كه خداوند به ابراهيم عليه السلام و ذريّه او كه به تصريح‏ تورات‏ از نسل اسحاق خوانده مى‏شود،[[19]](#footnote-19) وعده داده كه وارث سرزمين كنعانيان،[[20]](#footnote-20) از نهر مصر تا فرات‏[[21]](#footnote-21) خواهند شد. در عهد جديد نيز از اين وعده ياد شده؛[[22]](#footnote-22) با اين تفاوت كه هركس به‏مسيح ايمان آورد، از نسل ابراهيم شمرده شده است.[[23]](#footnote-23)

از نظر مقام‏هاى معنوى، در تورات‏ بيان شده كه ابراهيمِ پيامبر،[[24]](#footnote-24) خداترس‏[[25]](#footnote-25) و دوست خداوند بوده،[[26]](#footnote-26) و خداوند او را برگزيده است‏[[27]](#footnote-27) و اهل خود را به عدالت، انصاف و حفظ راه خدا امر كرده‏[[28]](#footnote-28) و خدا را از بى‏انصافى منزّه دانسته است.[[29]](#footnote-29) ابراهيم خود بركت است و خدا به او و هر كه او را مبارك خوانَد، بركت مى‏دهد و هر كه او را ملعون خوانَد، لعنت مى‏كند.[[30]](#footnote-30) تمام امّت‏هاى جهان از او بركت مى‏يابند.[[31]](#footnote-31) در تورات‏ سخنى از شريعت ابراهيم عليه السلام نرفته و فقط در خطابى از سوى خداوند به اسحاق آمده: ابراهيم قول مرا شنيد و وصايا و اوامر و فرايض و احكام مرا نگاه داشت‏[[32]](#footnote-32) كه نشان مى‏دهد حضرت ابراهيم شريعت داشته است.[[33]](#footnote-33) در عهد جديد، ايمان ابراهيم ستوده شده و آمده است كه به سبب ايمان، وطن خود را ترك و با اسحاق و يعقوب، غريبانه در خيمه‏ها زندگى كرد و حاضر شد يگانه پسر خود را قربانى كند و با آن كه پيش از عملى شدن وعده خدا مبنى بر وراثت سرزمينِ كنعان وفات يافته، وعده خدا را از دور ديده و به آن اقرار كرده است.[[34]](#footnote-34) در تورات‏ و انجيل‏، از فرازهاى حسّاس زندگى ابراهيم عليه السلام چه از بُعد تاريخى و چه از بُعد معنوى، مانند نشان دادن ملكوت\* به وى، رويارويى و احتجاج با مشركان، شكستن بت‏ها، رهايى از آتش نمرود، عزيمت به مكّه\*، بناى كعبه و نزول كتاب آسمانى بر حضرت ياد نشده است.

اتّفاق ملل در گرامى‏داشت‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 482

ابراهيم عليه السلام:

بعضى در تفسير آيات‏ «وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا» (مريم/ 19، 50)، «وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ» (شعراء/ 26، 84)، «وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا» (عنكبوت/ 29، 27)، «وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً» (نحل/ 16، 122)، «وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ» (صافات/ 37، 108) مقصود از «لِسانَ صِدْقٍ»[[35]](#footnote-35) و اجر[[36]](#footnote-36) و حسنه در دنيا[[37]](#footnote-37) و ابقا در ميان آيندگان را[[38]](#footnote-38) كه به ابراهيم عطا شده، مقبوليّت وى نزد همه ملل دانسته‏اند. بنابه قولى، سلام\* خداوند بر ابراهيم در «و سَلامٌ عَلى‏ إِبْراهِيمَ» (صافات/ 37، 109) به اين معنا است كه وى در همه زمين جز به نيكى ياد نشود.[[39]](#footnote-39) گذشته از آيات ياد شده، واقعيّت خارجى نشان مى‏دهد كه همه اديان توحيدى به دليل آن كه پيامبرانشان از نسل ابراهيمند، زيرا ابراهيم نياى‏همه‏[[40]](#footnote-40) يا بيش‏تر[[41]](#footnote-41) پس از خود بوده است، پيامبران شخصيّت او را گرامى مى دارند؛ حتّى مشركان عرب هم از آن جا كه بيش‏تر آن‏ها قريش و از نسل ابراهيم بوده‏[[42]](#footnote-42) و ريشه ساير عدنانيان نيز به اسماعيل مى‏رسد، به ابراهيم عليه السلام احترام مى‏گذاشتند؛[[43]](#footnote-43) به همين دليل، قرآن، داستان ابراهيم را بارها بيان كرده تا آن‏ها را به توحيد كه منادى آن ابراهيم بوده‏[[44]](#footnote-44) و همه گروه‏ها حقّانيّت او را مى‏پذيرند،[[45]](#footnote-45) ترغيب كند.

اهل كتاب و ابراهيم عليه السلام:

مقبوليّت ابراهيم نزد همگان سبب شد تا در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله هر يك از يهود\* ونصارا[[46]](#footnote-46) خودرا به ابراهيم يا حتّى ابراهيم را به خود منتسب سازند تا بدين وسيله، آيين نوظهور اسلام را كه بر پيوند خود با آيين ابراهيم عليه السلام تأكيد داشت، در مقابل دين ابراهيم قرار داده، مردم را كه به ابراهيم احترام مى‏گذاشتند، از گرايش به اسلام\* بازدارند. (بقره/ 2، 135 و 140؛ آل‏عمران/ 3، 65- 68) قرآن، ادّعا و احتجاج اهل كتاب را در اين زمينه تفصيل نداده؛ به همين دليل، مفسّران در توضيح اين آيات بر يك رأى نيستند. بعضى برآنند كه هريك از يهود و نصارا ادّعا داشتند كه بر دين ابراهيم بوده‏اند و ديگران از جمله مسلمانان، بر دين ابراهيم نيستند. دليل آن‏ها در برابر اسلام اين بود كه اسلام امورى را به شريعت\* ابراهيم افزوده و قرآن با توجّه به انحصار علم اهل\* كتاب به‏ تورات‏ و انجيل‏ كه هر دو بعد از

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 483

ابراهيم نازل شده‏اند، اين ادّعا را رد كرده است‏[[47]](#footnote-47):

«يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ.» (آل‏عمران/ 3، 65) به نظرى ديگر، هر يك از يهود و نصارا در آغاز ادّعا داشتند كه ابراهيم عليه السلام از ما است؛ امّا رفته رفته مدّعى يهودى يا مسيحى بودن وى شدند[[48]](#footnote-48) و به گفته‏اى، از آغاز چنين ادّعايى داشتند.[[49]](#footnote-49) استدلال هر دو گروه اين بود كه دين حق يكى است و آن هم دين ما است؛ درنتيجه، يهوديان، ابراهيم را يهودى، و مسيحيان، وى را مسيحى مى‏شمردند.

پاسخ قرآن اين است: دين خداوند كه ابراهيم عليه السلام نيز بر آن بوده، بيش از يكى نيست و آن تسليم در برابر خداوند است (آل‏عمران/ 3، 67) پس شريعت موسى و عيسى عليهما السلام ريشه در دين ابراهيم دارد، نه اين‏كه ابراهيم، يهودى يا مسيحى باشد؛[[50]](#footnote-50) به همين دليل اگر بنا باشد انحصار دينِ حق در يهوديّت يا نصرانيّت را بپذيريم، بايد بگوييم كه ابراهيم بر حق نيست؛ زيرا او نه يهودى بوده و نه مسيحى؛ حال آن‏كه هر دو گروه در حقّانيّت وى اتّفاق نظر دارند[[51]](#footnote-51): «وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى‏ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً.» (بقره/ 2، 135) و اگر قرآن ابراهيم را مُسلِم ناميده (آل‏عمران/ 3، 67) مقصود، تسليم بودن وى در برابر خداوند است؛[[52]](#footnote-52) پس اين اشكال‏[[53]](#footnote-53) كه قرآن پس از ابراهيم نازل شده و معنا ندارد كه ابراهيم، مُسْلِم ناميده شود، اشكال بى‏اساسى است.[[54]](#footnote-54) برخى آيه‏ «أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ...» (بقره/ 2، 133) را نيز پاسخ به ادّعاى اهل كتاب مبنى بر يهودى يا نصرانى بودن ابراهيم و يعقوب عليهما السلام دانسته‏اند.[[55]](#footnote-55) آيه 68 آل‏عمران/ 3 (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ...) تعريضى كنايه‏آميز به اهل كتاب است كه شايسته‏ترين افراد به ابراهيم كسانى‏اند كه در زمينه پيروى از حق و پذيرش دين او با وى مشتركند و اين معنا در پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و پيروان وى مصداق مى‏يابد.[[56]](#footnote-56) گفته شده: آيه پيشين در پى آن نازل شد كه رهبران يهود، ادّعا كردند از پيامبر و ديگران به دين ابراهيم عليه السلام شايسته‏ترند؛[[57]](#footnote-57) چنان كه آيه 83 آل‏عمران/ 3 (أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...) را به پافشارى يهود و نصارا بر ادّعاى مزبور و نكوهش آنان ناظر دانسته‏اند.[[58]](#footnote-58) قرآن به موازات ردّ ادعاى‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 484

اهل كتاب مبنى بر انتساب به ابراهيم عليه السلام به طور مكرّر پيوند عميق ميان آيين محمدى صلى الله عليه و آله و ملّت\* ابراهيم عليه السلام را گوشزد كرده است. (حج/ 22، 78؛ نحل/ 16، 123؛ آل‏عمران/ 3، 68؛ ممتحنه/ 60، 4)

صحف ابراهيم:

قرآن دوبار از صحف ابراهيم عليه السلام ياد كرده و بخشى از محتويات آن‏ها را آورده است. (نجم/ 53، 36- 52؛ اعلى/ 87، 14- 19) تعبير «صحف» با لفظ جمع مى‏رساند كه كتاب آسمانى ابراهيم، داراى بخش‏هايى‏[[59]](#footnote-59) (براساس بعضى از روايات ده‏[[60]](#footnote-60) و به نقلى بيست صحيفه‏[[61]](#footnote-61)) بوده است.

ملّت ابراهيم:

«ملّت ابراهيم» هشت بار در قرآن به كار رفته است. مقصود از ملّت ابراهيم چنان كه از آيه 161 انعام/ 6 نيز استفاده مى‏شود، آيين حضرت است. از آيات قرآن مى‏توان سيماى كلّى آيين ابراهيم عليه السلام را در ابعاد اعتقادى و عملى ترسيم كرد.

ابراهيم و آزر:

درباره نسبت ابراهيم و آزر، آراى گوناگونى ارائه شده است. از آيات قرآن به دست مى‏آيد كه آزر پدر حقيقى ابراهيم عليه السلام نبوده است؛ زيرا ابراهيم عليه السلام در اوايل عمر خويش، ابتدا در پى وعده استغفار به آزر براى وى آمرزش‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 485

طلبيد؛ ولى پس از آن‏كه روشن شد، آزر با خداوند دشمنى دارد، از او بيزارى جست (توبه/ 9، 114) در حالى كه در اواخر عمر، براى والد خود كه جز بر پدر حقيقى اطلاق نمى‏شود، طلب مغفرت كرد (ابراهيم/ 14، 41) اين مطلب با به كار بردن كلمه «اب» براى آزر در نسبت وى با ابراهيم عليه السلام نيز منافاتى ندارد؛ زيرا «اب» به معناى مطلق سرپرست است كه مى‏تواند پدر، جد، عمو و مانند آن باشد. در قرآن هم اين كلمه درباره غير پدر حقيقى چون جدّ و عمو به كار رفته است.[[62]](#footnote-62) (بقره/ 2، 133؛ يوسف/ 12، 38) از رواياتى كه همه پدران پيامبراسلام صلى الله عليه و آله را موحد دانسته‏اند نيز استفاده مى‏شود كه آزر، پدر حقيقى ابراهيم عليه السلام نبوده است.[[63]](#footnote-63) مفسّران آزر را عمو يا جدّ مادرى يا ناپدرى ابراهيم عليه السلام دانسته‏اند[[64]](#footnote-64) و برخى گفته‏اند:

ابراهيم عليه السلام پدر حقيقى خويش را در كودكى از دست داد.[[65]](#footnote-65) آزر\*، منجّم نمرود، وزير مشاور (يا صدر اعظم) او و در جاى‏گاه رهبرى بت پرستان بوده است.[[66]](#footnote-66) پيش‏بينى وى از طريق نجوم، نمرود را بر آن داشت تا عمليّات گسترده‏اى را براى پيش‏گيرى از تولّد مولودى كه ظهورش خطر براندازى حكومت او و مرام بت‏پرستى را در برداشت، به اجرا گذاشت؛ ولى با فداكارى مادر ابراهيم عليه السلام مولود موعود توانست تا سيزده سالگى‏[[67]](#footnote-67) پنهان مانده؛ سپس با وساطت مادر ابراهيم و نقشه آزر به خانواده او ملحق شود.[[68]](#footnote-68) اندكى پس از پيوستن به جمع خانواده، واكنش‏هاى ابراهيم در برابر بت‏پرستى\* آغاز شد. نخستين مخالفت او با آزر، چنان كه از روايات به دست مى‏آيد، در سيزده يا چهارده سالگى و پيش از نبوّت حضرت بوده است.

ابراهيم عليه السلام در برابر چشمان آزر، بتى را كه با هنرمندى تمام تراشيده بود، شكست و به او گفت:

آيا چيزهايى را كه خود تراشيده‏ايد، مى‏پرستيد؟

اين حركت، آزر را با وحشتى سخت، روبه رو ساخته، به مادر ابراهيم گفت: اين همان است كه زوال پادشاهى ما به دست او خواهد بود.[[69]](#footnote-69) نخستين مخالفت آشكار وى با بت‏پرستى در بازار شهر بود. آزر او را با فرزندان خود براى فروش بت‏ها فرستاد؛ ولى ابراهيم عليه السلام بت‏ها را به خاك كشيده، در لجن‏زارها غوطه‏ور ساخت و براى فروش بت‏ها صدا مى‏زد: چه كسى چيزى را كه نه ضررى و نه سودى برايش دارد مى‏خرد؟ در پى اين جريان، آزر او را زندانى كرد.[[70]](#footnote-70) با توجّه به پيشينه ماجرا، وجود ابراهيم در خانه آزر، آن هم در مقام پسرخوانده، موجب از دست رفتن موقعيّت‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 486

آزر در دربار نمرود بود[[71]](#footnote-71) و خطرى فوق‏العاده براى آزر به شمار مى‏آمد؛ هرچند ابراهيم دست به هيچ اقدامى در برابر بت‏پرستى نَزَند؛ چه رسد به اين كه به صورت جدّى با آن مبارزه كند؛ ولى پس از- ترك مخفيگاه- در نخستين ديدار محبّتى شديد از ابراهيم بر دل آزر نشست‏[[72]](#footnote-72) و همين محبّت او را از فراهم ساختن خطرى جدّى براى ابراهيم، باز مى‏داشت. از آيات قرآن نيز استفاده مى‏شود كه ابراهيم، قيام برضدّ بت‏پرستى و دعوت به توحيد را ابتدا از آزر آغاز كرده است؛[[73]](#footnote-73) افزون بر آن كه روال طبيعى نيز همين را اقتضا دارد،[[74]](#footnote-74) نسبت ابراهيم با آزر نيز حكم مى‏كرده كه پيش از پرداختن به مردم، موضع او در برابر آزر روشن باشد تا بعدها ابراهيم عليه السلام به جوسازى مشركان دچار نشود؛ با وجود اين، پاره‏اى از منابع تاريخى حاكى از آن است كه مردم در برابر دعوت ابراهيم به توحيد، به او مى‏گفتند: پدرت بت‏پرستى را به ما آموخته است و او پاسخ مى‏داد: پدر من همواره در گمراهى بوده است.[[75]](#footnote-75) بديهى است كه اين پاسخ پيش از اتمام\* حجّت با آزر ميسر نبود.

خطاب مكرّر ابراهيم به آزر: «يا أَبَتِ ...» (مريم/ 19، 43- 45) نشان مى‏دهد كه براى او حقّ پدرى قائل بوده است؛ از همين رو در برابر وى همواره برخوردى توأم با ادب‏[[76]](#footnote-76) مدارا،[[77]](#footnote-77) دل‏سوزى و خويشتن‏دارى داشت؛ به گونه‏اى كه از او با عنوان اوّاه و حليم ستايش شده است: «إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ.»[[78]](#footnote-78) (توبه/ 9، 114)

نكاتى كه در رفتار ابراهيم عليه السلام در برابر آزر قابل دقّت است، عبارتند از: 1. هنگام گفت‏وگو با آزر، از درشت‏گويى پرهيز مى‏كرده، با به كار بردن جمله «يا أبت» كه جز براى اظهار مهرورزى كامل به كار نمى‏رود،[[79]](#footnote-79) مى‏كوشيده تا ضمن برانگيختن عواطف وى، سخن خويش را به حالت درخواست ادا كند؛[[80]](#footnote-80) افزون بر آن‏كه از صدا زدن او با نام پرهيز مى‏كرده كه خود نوعى احترام به شمار مى‏آيد. 2. پيش از مخالفت با مرام آزر، علّت گرايش او به بت‏ها و پرستش آن‏ها را به گونه‏اى كه دليل بطلان بت‏پرستى را همراه داشته باشد، جويا شد؛[[81]](#footnote-81) شايد از آن رو كه آزر متنبه و تا حدّ امكان، از منازعه با او جلوگيرى شود: «... يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً.» (مريم/ 19، 42) 3. او مى‏بايست نادانى آزر و نيز نبوّت\* خود و لزوم پيروى آزر از وى را به آزر ابلاغ مى‏كرد؛ امّا نه او را جاهل خواند و نه خود را عالم؛ بلكه به گونه‏اى كه تحقير آزر را در بر نداشته باشد، به او گفت: از علم، مقدارى به من رسيده كه به تو نرسيده است‏[[82]](#footnote-82): «قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ» (مريم/ 19، 43) آن‏گاه به دليل همان علم\*، از آزر خواست تا از او پيروى كند و انگيزه اين درخواست را هدايت آزر دانست: «فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا.» (مريم/ 19، 43) 4. تهديد آزر به عذاب الهى را در قالب جمله‏اى حاكى از دل‏واپسى و علاقه قلبى خود به سرنوشت او بيان كرد:

«يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا» (مريم/ 19، 45) تا حق او را كه مستلزم احسان به او است، ادا كرده باشد.[[83]](#footnote-83) 5. در محاجه با آزر به اقتضاى وظيفه نبوّت، گمراهى او را با صراحت به وى گوشزد كرد: «إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» (انعام/ 6، 74) و از جمله‏هايى نظير «أَ فَلا تَعْقِلُونَ» كه متضمّن نكوهش از موضع برتر است، پرهيز كرد؛ ولى اين تعبير را در محاجّه با قوم به كار برد. (انبياء/ 21، 67) 6. با آن‏كه آزر در برابر عطوفت و ادب ابراهيم عليه السلام او را به رجم (كشتن با نهايت خوارى و مجازات ويژه مطرودان) تهديد كرد: «... لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ» (مريم/ 19، 46) و به اين وسيله، طرد ابراهيم از خود را اعلام نمود،[[84]](#footnote-84) ابراهيم ضمن پافشارى بر وظيفه نبوّت، در رعايت حقّ آزر كوتاهى نكرده، به نشان تواضع و رعايت حقّ او، تهديد وى را با سلام پاسخ گفت:[[85]](#footnote-85) «قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ» (مريم/ 19، 47) كه متضمّن احسان و

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 487

بيان‏گر آن بود كه هيچ سخن يا امر ناخوشايندى از سوى وى، آزر را تهديد نخواهد كرد[[86]](#footnote-86) و با ارائه سخن نيكو كوشيد جدايى از آزر، به دور از عقوق تحقّق يابد.[[87]](#footnote-87) به نظر بعضى، سلام ابراهيم عليه السلام سلام بزرگ‏واران در برابر نادانان‏[[88]](#footnote-88) يا دعا براى سلامت او به منظور مايل ساختن او به حق‏[[89]](#footnote-89) يا سلام خداحافظى و وداع‏[[90]](#footnote-90) به جهت اطاعت از گفته آزر:

«وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّا» (مريم/ 19، 46)[[91]](#footnote-91) است؛ ولى احتمال اخير با توجّه به آن‏كه هجرت\* ابراهيم پس از مدتى نه چندان كوتاه صورت گرفته، رد شده است.[[92]](#footnote-92) شايد بتوان گفت: معناى ديگر براى سلام، دعا براى سلامت معنوى، يعنى دورى از مرض شرك بوده است. 7. پس از اين‏كه آزر وى را به كشتن تهديد و او را از خود طرد كرد، به آزر وعده داد كه برايش از خداوند آمرزش بخواهد:

«سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي.» (مريم/ 19، 47) 8. در پى وعده استغفار\* به آزر، خداوند را درباره خود «حفىّ» دانسته: «إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا.» (مريم/ 19، 47) «حفى» به معناى نيكوكار مهربانى است كه دقيق‏ترين خواسته‏ها را مدّنظر داشته، همه آن‏ها را به نيكويى بر مى‏آورد. ابراهيم با اين سخن خويش كه نشان دهنده پذيرش خواسته وى از سوى خداوند است، به آزر فهماند كه به آمرزش وى اميدوار است.[[93]](#footnote-93) به گفته ديگر به آزر توجه داد كه آمرزش او را از سعادت خود مى‏داند؛ زيرا صاحب اين گفته بر آن است كه «حفى» بودن براى شخص، به معناى فرام ساختن هر چيزى براى سعادت اوست.[[94]](#footnote-94) 9. فرمان آزر را كه گفت از من دور شو: «وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّا» (مريم/ 19، 46) ناديده نگرفت و اعلام كرد كه آنان را ترك خواهد گفت‏[[95]](#footnote-95): «وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.» (مريم/ 19، 48) 10. در گفت‏وگو با آزر خود را سعادت‏مند و او را شقاوت‏مند نخواند؛ بلكه با اين جمله كه شايد من با عبادت خداوند دچار شقاوت نباشم: «عَسى‏ أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا» (مريم/ 19، 48) ضمن بيان مطلب، ادب را نيز رعايت كرد.[[96]](#footnote-96)

در منابع معتبر، پس از اين، جز هنگام پرتاب ابراهيم در آتش\*،[[97]](#footnote-97) اثرى از برخورد ابراهيم با آزر نمى‏بينيم. گفته شده: از آن‏جا كه در آيات 43 تا 45 مريم، سخن ابراهيم عليه السلام در برابر آزر، شدّت و غلظت ندارد، ولى در آيه 74 انعام،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 488

سخن او با تندى همراه است، به دست مى‏آيد كه آيات سوره مريم، به برخوردهاى نخستين ابراهيم با آزر مربوط بوده است و آيه سوره انعام، برخورد او را پس از پافشارى آزر بر باطل كه شرح آن در سوره مريم رفته، بيان مى‏دارد؛[[98]](#footnote-98) ولى بعضى، آيه 74 انعام را به نخستين برخورد ابراهيم با آزر ناظر دانسته‏اند كه ماجرا را به صورت چكيده بيان كرده است.[[99]](#footnote-99)

ويژگى‏هاى قوم ابراهيم عليه السلام:

ابراهيم عليه السلام زندگى و رسالت خويش را در ميان قومى آغاز كرد كه به رغم آشنايى با علم نجوم، در مسائل اعتقادى در اثر نادانى و ضعف فكرى، گرفتار انواع شرك شده، با تعصّب جاهلى بر آن اصرار مى‏ورزيدند. آن‏چه از قرآن كريم در اين زمينه استفاده مى‏شود عبارت است از:

1. شرك:

آيات قرآن نشان مى‏دهد كه شرك\* (پرستش بت‏ها و اجرام آسمانى) در ميان قوم ابراهيم به گونه‏اى رواج داشته كه مردم، حتّى توان تصوّر مخالفت با آن را نداشتند؛ از همين رو پس از آن كه ابراهيم با آنان به مقابله برخاست، ابتدا سخن او را شوخى ساده‏اى تلقّى كردند:

«قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ.» (انبياء/ 21، 55) رأى عمومى مردم به سوزاندن ابراهيم، گواه تعصّب شديد آنان به بت‏پرستى بوده، و پاسخ ابتهاج‏آميز آنان به ابراهيم عليه السلام: «قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ» (شعراء/ 26، 71) نشان مى‏دهد كه تا چه حد به بت‏پرستى\* خويش افتخار مى‏كرده‏اند.[[100]](#footnote-100) ظاهر آيات 76 تا 79 انعام بيان‏گر وجود گروه‏هاى گوناگون ستاره‏پرست، ماه‏پرست، و خورشيد پرست در ميان قوم\* ابراهيم است.[[101]](#footnote-101) برخى با استناد به آيه‏ «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ»[[102]](#footnote-102) (شعراء/ 26، 77) و «إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي»[[103]](#footnote-103) (زخرف/ 43، 27) و برخى با استناد به آثار به جاى مانده از كلدانيان كه در عراق كشف شده،[[104]](#footnote-104) بر اين باورند كه گروه‏هايى از مشركان در كنار بت‏ها، خدا را نيز عبادت مى‏كرده‏اند و حتّى گفته شده: پس از طرح توحيد از سوى ابراهيم عليه السلام مشركان به او گفته‏اند كه مطلب جديدى نياورده و آن‏ها هم آفريدگار را عبادت مى‏كنند؛[[105]](#footnote-105) ولى برخى از مفسّران اين مطلب را انكار مى‏كنند.[[106]](#footnote-106) روايات نيز به صراحت بيان داشته كه پرستش غير خداوند در همه جهان آن روز فراگير بوده؛ به گونه‏اى كه ابراهيم در ابتداى امر، يگانه خداپرست روى زمين به شمار مى‏آمده و خداوند به همين دليل، او را امّت\* ناميده است.[[107]](#footnote-107) صابئيّه كه اجرام آسمانى را

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 489

مى‏پرستيدند، در آن زمان از اديان مشهور جهان بوده است و تاريخ شيوع آن را در كنار شيوع بت‏پرستى در بابل\* ذكر كرده‏اند. در لوحه‏هاى آيين حمورابى (ششمين پادشاه سلسله اوّل بابل و پديد آورنده قديم‏ترين قانون مدوّن جهان)[[108]](#footnote-108) كه از خرابه‏هاى بابل استخراج شده، از خداى خورشيد و ماه ياد شده و مى‏دانيم كه حمورابى به عصر ابراهيم عليه السلام نزديك است؛ با وجود اين به طور قاطع نمى‏توان گفت كه ابراهيم در امر كواكب با صابئان روبه رو بوده و با آن‏ها احتجاج كرده است؛ زيرا منابع تاريخى نشان مى‏دهد كه بت‏پرستان همان گونه كه بت‏هايى از خدايان و ربّ‏النّوع‏ها را مى‏پرستيدند، بت‏هايى از كواكب و خورشيد و ماه را نيز مى‏پرستيده، معابدى به نام اين كواكب داشتند؛ همان‏طور كه صابئان نيز از بت‏پرستى بيگانه نبوده و گاهى معابدى را براى عبادت غير كواكب مانند علّت اولى، عقل و نفس، ساخته، آن‏ها را عبادت مى‏كردند؛ بنابراين، احتجاج ابراهيم مى‏تواند با صابئان\* باشد؛ چنان كه مى‏تواند با بت‏پرستانى باشد كه كواكب وبت‏هاى منسوب به آن‏ها را مى‏پرستيدند.[[109]](#footnote-109) بت‏پرستان، وجود خداوند را در جاى‏گاه يگانه آفريدگار هستى قبول داشتند؛

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 490

ولى به نظر آنان، پرستش او بدون واسطه غير ممكن بود؛ به گونه‏اى كه اگر پرستش او ممكن مى‏بود، يگانه معبود به شمار مى‏رفت؛ به همين‏دليل در آيه 16 عنكبوت/ 29 (وَ إِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ ...) كه سخن ابراهيم را در دعوت به توحيد بازگفته، ادات حصر به كار نرفته است.[[110]](#footnote-110) گفته مى‏شود: كاهنان مذاهب بت‏پرستى\*، خودبه توحيد معتقد بودند؛ ولى‏آن‏را از عامّه مردم پنهان مى‏كردند.[[111]](#footnote-111) گرچه رهبران بت‏پرستى براى توجيه پرستش بت‏ها، استدلال‏هايى را ارائه مى‏دادند،[[112]](#footnote-112) آيات قرآن نشان مى‏دهد كه بت‏پرستى مردم به دليل پذيرش اين استدلال‏ها نبوده؛ بلكه در اين زمينه سه عامل وجود داشته است: يكى پيوندهاى متقابل اجتماعى ميان افراد مجتمع‏[[113]](#footnote-113) در مقام قوم يا ملّت واحد، براى حفظ غرور ملّى و قومى در برابر اقوام ديگر: «إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا» (عنكبوت/ 29، 25) و ديگر، ترس از خدايان خيالى، زيرا ابراهيم عليه السلام را به انتقام خدايان تهديد كردند كه روشن مى‏شود خود، به علّت ترس از خدايان، آن‏ها را عبادت مى‏كردند:[[114]](#footnote-114) «وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ ...» (انعام/ 6، 81) و سوم، اميد رسيدن خير از سوى خدايان به آن‏ها[[115]](#footnote-115): «إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً.» (عنكبوت/ 29، 17)

2. تعصّب قومى:

همان‏گونه كه آيه 25 عنكبوت/ 29 گواهى مى‏دهد، يكى از بارزترين ويژگى‏هاى قوم ابراهيم، تعصّب قومى و زير بنا بودن اين تعصّب در پديده‏هاى اجتماعى بوده است؛ بلكه براساس يكى از وجوه در تركيب آيه مزبور، سخن ابراهيم آن است كه معبود شما همان دوستى‏هاى متقابل درون قومى است.[[116]](#footnote-116)

3. ضعف فكرى:

قوم\* ابراهيم پيش‏تازان تمدّن مادّى در عصر خويش بوده‏اند.[[117]](#footnote-117) وجود تمدّن باستانى در بابل مورد پذيرش همه بوده، نيازى به اثبات ندارد؛ با وجود اين، انحطاط در ابعاد معرفتى و انسانى، از مشخّصات عمومى قوم ابراهيم است تا آن جا كه طبق برداشتى از آيه 258 بقره/ 2 حتّى ابراهيم عليه السلام اين درجه از انحطاط فكرى و آشفتگى تعقّل را از آنان باور نداشت. در ماجراى احتجاج با نمرود كه در حضور گروهى انجام شد، ابراهيم مى‏كوشيد برهان خود را به صورتى ساده اقامه كند تا عوام فريبى نمرود نتواند احتجاج او را در نظر مردم عقيم سازد؛ به همين دليل، پايه برهان را نياز مجموعه آفرينش به صانع قرار نداد؛ زيرا مى‏دانست سطح تعقّل\* مردم پايين‏تر از آن است كه حتّى اين امر فطرى را به شايستگى دريابند؛ بلكه احتجاج خويش را بر محور زنده كردن و ميراندن قرار داد؛ با اين حال، نمرود به سادگى توانست آنان را به دام مغالطه خويش گرفتار آورد و ابراهيم‏به ناچار حجّتى آشكارتر برگزيد.[[118]](#footnote-118) اميرمؤمنان عليه السلام نيز در دعايى به اين ويژگى قوم ابراهيم اشاره كرده است: يا من نجى ابراهيم من القوم الجاهلين.[[119]](#footnote-119)

4. دست‏يابى به علم نجوم:

از ديگر ويژگى‏هاى قوم ابراهيم، دست‏يابى آنان به علم نجوم است. آنان از اين علم، هم براى محاسبات فلكى جهت تعيين امورى مانند كسوف و خسوف، و هم به منظور آگاهى از حوادث آينده استفاده مى‏كردند. يعقوبى از مردى به نام «ل- ل- طق» (در اصل منبع بدون نقطه ضبط شده) نام مى‏برد كه اين علم را به نمرود آموخته بود.[[120]](#footnote-120) گفته مى‏شود:

صابئان در زمينه آگاهى از حوادث با استفاده از نجوم، بسيار كوشا بوده‏اند[[121]](#footnote-121) و بخشى از جاى‏گاه رفيع آزر در حكومت نمرود، به دليل تبحّر وى در اين زمينه بوده است. اقدام‏هاى پيش‏گيرانه‏اى كه نمرود در پى پيش‏بينى آزر، براى جلوگيرى از تكوّن ابراهيم عليه السلام به عمل آورد، شاهد توجّه فراوان به اين علم در عصر ابراهيم است. يكى از وجوهى كه در تفسير آيه 88 صافات/ 37 (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ) ذكر شده، آن است كه چون قوم ابراهيم اهل نجوم بودند، ابراهيم به آسمان نگريست و وانمود كرد كه به محاسبات نجومى مشغول‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 491

است.[[122]](#footnote-122)

نشان‏دادن ملكوت به‏ابراهيم عليه السلام:

يكى از مقامات معنوى ابراهيم اين است كه خداوند، ملكوت آسمان‏ها و زمين را به او نشان داده است: «وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.» (انعام/ 6، 75) «ملكوت» صيغه مبالغه از «مُلك» و به معناى تسلط گسترده و همه جانبه است؛[[123]](#footnote-123) زيرا آسمان‏ها و زمين داراى يك وجهه ظاهرى و ملكى ويك وجهه باطنى و ملكوتى است كه وجهه باطنى، بر وجهه ظاهرى آن‏ها محيط است و خداوند، بر وجهه باطنى آن‏ها احاطه دارد كه لازمه آن، احاطه بر وجهه ظاهرى آن‏ها نيز هست؛ بنابراين ملكوت اشيا، سلطه حقيقى (و نه اعتبارى) خداوند بر ظاهر و باطن موجودات به شمار مى‏رود كه امكان زوال يا انتقال آن به ديگرى منتفى است؛ زيرا اين سلطه، از آفرينش موجودات و قائم بودن آن‏ها در ذات، بقا و آثار وجوديشان به ذات حق سرچشمه مى‏گيرد؛[[124]](#footnote-124) به تعبير ديگر، ملكوت اشيا، همان حكومت مطلق خداوند بر سراسر هستى‏[[125]](#footnote-125) و وابستگى هستى به قدرت مطلق الهى و ملكيّت حقيقى موجودات براى خداوند[[126]](#footnote-126) است. ارائه ملكوت به ابراهيم عليه السلام به اين معنا است كه خداوند، چشم جان او را همواره به مشاهده اين واقعيّت در موجودات گشوده، و چون در اين زمينه، شركت ديگرى با خداوند غير ممكن است، مشاهده كننده بى‏درنگ به‏اين قضاوت‏آشكار مى‏رسد كه هيچ‏يك از آفريدگان، توان عهده‏دارى تدبير و ربوبيّت ديگرى را ندارد.[[127]](#footnote-127) طبيعى است كه درك همه جانبه اين واقعيّت، با شناخت ابعاد گوناگون موجودات و نيز شناخت نظام حاكم بر آن‏ها براى آشنا شدن با چگونگى جريان تدبير الهى درباره آن‏ها و تسليم همگانى در برابر اين تدبير ملازم است؛ چنان كه نمى‏تواند از شناخت عوامل مؤثّر در نظام تدبير الهى جدا باشد؛ به همين دليل مى‏توان اين تفسير را با ترسيم روايات از ارائه ملكوت هماهنگ دانست؛ زيرا در روايات مزبور، گاه سخن از پرده بردارى خداوند از زمين و آسمان و موجودات در آن از جمله ملائكه است‏[[128]](#footnote-128) و گاه سخن از توان‏مند ساختن فوق‏العاده ديد ابراهيم به‏گونه‏اى كه پنهان و آشكار، از جمله اعمال آدميان را ببيند.[[129]](#footnote-129) اختلاف تعبيرها در روايات نشان مى‏دهد كه اين تعابير، كنايى بوده، مقصود از ارائه ملكوت، همان آشناسازى ابراهيم عليه السلام با روابط موجود در باطن نظام در ارتباط با تدبير هستى و پديده‏هاى آن (از جمله اعمال انسان) به شمار مى‏رود كه از حسّ مخفى و در شمار غيب است. قرار دادن‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 492

مشاهده چگونگى زنده كردن مردگان از سوى خداوند، در شمار مصاديق ارائه ملكوت،[[130]](#footnote-130) شاهد قاطعى بر اين معنا است. علّامه مجلسى نيز حاصل اين روايات را احاطه علمى ابراهيم به موجودات و حوادث جهان دانسته است؛[[131]](#footnote-131) بنابراين، توضيح ارائه ملكوت به ارائه چگونگى خلقت آسمان‏ها و زمين‏[[132]](#footnote-132) يا عبرت‏ها و آيات الهى در آفرينش‏[[133]](#footnote-133) و الهام چگونگى استدلال از طريق اين آيات به ابراهيم عليه السلام‏[[134]](#footnote-134) يا شگفتى‏هاى آفرينش آسمان و زمين‏[[135]](#footnote-135) يا نور جلال خداوند تعالى‏[[136]](#footnote-136) و يا اشراف بر اعمال مردم‏[[137]](#footnote-137) مى‏تواند بيان‏گر بخشى از گستره ملكوت باشد كه خداوند به ابراهيم نشان داده است؛ امّا برخى منظور از آن را ديدن حسّى طبقات گوناگون زمين و آسمان دانسته‏اند[[138]](#footnote-138) كه بصيرت به حق را در پى داشت؛[[139]](#footnote-139) ولى اين سخن پذيرفته نيست؛ چنان كه توضيح ارائه ملكوت به نگاه عبرت گيرانه به كواكب آسمان و موجودات زمينى، با ظاهر روايات انطباق ندارد.[[140]](#footnote-140)

براساس آيه 75 انعام، از ارائه ملكوت به ابراهيم عليه السلام اهدافى، از جمله رساندن وى به يقين در نظر بوده است.[[141]](#footnote-141) هرچند در آيه، متعلّق يقين بيان نشده، قراين نشان مى‏دهد كه مراد، يقين به معارف الهى بوده است. مفسّران در توضيح، از امورى مانند يقين به خالقيّت و مالكيّت خدا بر مجموعه آفرينش،[[142]](#footnote-142) توحيد،[[143]](#footnote-143) گمراهى مشركان‏[[144]](#footnote-144) و يقين به آيات\* الهى كه يقين به اسما و صفات خداوند را در پى دارد،[[145]](#footnote-145) ياد كرده‏اند؛ امّا مقصود، يقين به وجود خدا يا يقين به خداوند به معناى احاطه علمى به ذات تعالى نبوده است؛ زيرا قرآن، خداوند را برتر از آن مى‏داند كه در وجود او ترديد راه يابد يا آن‏كه مورد احاطه علمى واقع شود.[[146]](#footnote-146) افزون بر رساندن ابراهيم عليه السلام به يقين، توانا ساختن او در احتجاج با مشركان نيز از اهداف ارائه ملكوت شمرده شده است.[[147]](#footnote-147) جمله‏ «كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ ...» كه به آگاهى از گمراهى بت‏پرستان و ردّ الوهيّت بت‏ها[[148]](#footnote-148) در آيه پيشين اشاره دارد: «وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 493

أَراكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» (انعام/ 6، 74) به ضميمه تعبير «فلما» در آيه بعد (با توجّه به حرف «ف» كه بيان‏گر ترتيب است) «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى‏ كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ» (انعام/ 6، 76) كه ارتباط مابعد به ماقبل را مى‏رساند، نشان مى‏دهد كه آيات به هم مربوط بوده؛ در نتيجه، كلمه «نرى» جريانى را باز مى‏گويد كه در گذشته واقع شده و هم‏چنان ادامه يافته است؛[[149]](#footnote-149) پس ارائه ملكوت، امرى مداوم بوده‏[[150]](#footnote-150) كه خداوند با آن، ابراهيم را در رويارويى با مشركان پشتيبانى مى‏كرده است.[[151]](#footnote-151) در روايات نيز از ارائه ملكوت در مقاطع گوناگون زندگى ابراهيم ياد شده‏[[152]](#footnote-152) كه تداوم در ارائه ملكوت را تأييد مى‏كند.

احتجاج‏هاى ابراهيم عليه السلام:

احتجاج‏هاى ابراهيم در ردّ بت‏پرستى در آيات 74 انعام/ 6؛ 42 مريم/ 19؛ 52 انبياء/ 21؛ 71 تا 73 شعراء/ 26؛ 17 و 25 عنكبوت/ 29؛ 85 صافات/ 37؛ 26 زخرف/ 43؛ و استدلال او بر بطلان پرستش اجرام آسمانى در آيات 76 تا 79 انعام بيان شده است.

برهان‏هاى ابراهيم عليه السلام بر نفى‏بت‏پرستى‏

1. بى‏اثربودن عبادت بت‏ها:

«يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً» (مريم/ 19، 42)، «أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لا يَضُرُّكُمْ» (انبياء/ 21، 66)، «قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ\* أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ.» (شعراء/ 26، 72- 73)

بيان استدلال: عبادت، اظهار خضوع توأم با دعا و درخواست به انگيزه جلب نفع و دفع زيان يا سپاس در برابر نعمت‏هاى اعطايى از سوى معبود است؛ ولى بت‏ها از بارزترين صفات ربوبيّت، يعنى علم و قدرت تهى بوده؛ در نتيجه نه توان رساندن خير به عابد خويش و دفع شر از او را دارند و نه از عبادت پرستش‏گران خود آگاه مى‏شوند؛ به همين دليل، عبادت آن‏ها لغو[[153]](#footnote-153) و آن‏گاه كه به انگيزه سپاس باشد، عملى (بى‏معنا) و قبيح‏[[154]](#footnote-154) است. در بيانى ديگر، ابراهيم عليه السلام با استدلال بر ناتوانى بت‏ها از روزى رساندن به انسان و انحصار رازقيّت در خداوند، لغو بودن عبادت آن‏ها را بيان داشته است:

«إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً ....» (عنكبوت/ 29، 17) مالكيّت، تابع ايجاد بوده و به اعتراف خود شما، ايجاد در انحصار خداوند است؛ پس خداوند كه شما و رزق شما را پديد آورده، زمام‏دار و مالك رزق شما است و نه بت‏ها؛[[155]](#footnote-155) بنابراين، پرستش بت‏ها به طمع جلب‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 494

رزق، عملى بى‏حاصل به شمار مى‏آيد.

2. انفكاك‏ناپذيرى خلق از تدبير:

«قالَ أَ فَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ\* أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ\* فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ\* الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ\* وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ\* ....» (شعراء/ 26، 75- 80) حاصل اين استدلال كه با جمله‏ «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ» بيان شده، اين است كه بدون ترديد- همان‏گونه كه مشركان نيز اعتراف داشته‏اند- خلق و ايجاد، به آفريدگار يكتا مستند است و از سويى، ممكن نيست كه تدبير، از خلق جدا باشد؛ زيرا موجودات جسمانى به تدريج كامل مى‏شوند؛ بنابراين هرگز معقول نيست كه خلق به چيزى و تدبير به چيزى ديگر مستند باشد و از آن‏جا كه زمام خلق و ايجاد به دست خداوند است، تدبير هم مستند به او است.[[156]](#footnote-156) به نظر برخى، سخن ابراهيم عليه السلام در آيه 95 و 96 صافات/ 37 (أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ\* وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ) نيز به همين برهان اشاره دارد.

خداوند، آفريدگار انسان و از مجراى اراده انسان، آفريدگار عمل (ساخته) او است و آفرينش نيز از تدبير جدا نيست؛ پس خداوند، ربّ و پروردگار انسان شمرده مى‏شود و همو شايستگى عبوديّت را دارد، نه چيزى كه ساخته دست انسان‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 495

است.[[157]](#footnote-157) بعضى، آيه را چنين توضيح داده‏اند كه شما و بت‏هاى دست سازتان، در ويژگىِ مخلوق بودن شريكيد؛ پس چگونه مخلوقى مى‏تواند خداى مخلوق ديگر قرار گيرد و اگر چنين است، چرا شما آن‏ها را بپرستيد و آن‏ها شما را نپرستند؟[[158]](#footnote-158) به گفته‏اى، مفاد آيه اين است كه چوب و سنگ، پيش از تراشيده شدن، معبود انسان نيستند و پس از تراشيده شدن، يگانه فرقشان پديدار شدن آثار تصرّف انسان در آن‏ها است؛ پس چگونه آثار عمل انسان چوب و سنگ را معبود انسان قرار مى‏دهد؟[[159]](#footnote-159)

بهره‏گيرى ابراهيم عليه السلام از موعظه و انذار: ابراهيم عليه السلام افزون بر راه برهان، از موعظه و انذار نيز براى هدايت قومش بهره مى‏برد؛ چنان‏كه به آزر هشدار داد، بت‏پرستى ريشه در وسوسه شيطان داشته، به انقطاع شخص از ولايت الهى و در نهايت، ولايت شيطان بر شخص خواهد انجاميد كه به معناى نابودى و خذلان است.[[160]](#footnote-160) (مريم/ 19، 45) در آيه 71 عنكبوت نيز ابراهيم عليه السلام به مشركان كه خدايانِ خود را مى‏پرستيدند تا به خيال خود، آن‏ها را خشنود ساخته، از آنان رزق دريافت دارند، تذّكر داده كه انسان به سوى خداوند بازگشته، خداوند به حساب او رسيدگى خواهد كرد و انگيزه عبادت و شكر خداوند بايد بازگشت به سوى او باشد، نه دريافت رزق؛ زيرا عبادت خداوند يا غير خداوند، بر سعادت و شقاوت انسان در آخرت تأثير مستقيم خواهد داشت‏[[161]](#footnote-161) و بت‏پرستان پس از حضور در پيش‏گاه خداوند، مجازات بت‏پرستى خود را خواهند ديد[[162]](#footnote-162): «وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.» (عنكبوت/ 29، 17) در آيه 25 تا 29 عنكبوت، ابراهيم عليه السلام به مشركان هشدار داده كه بت‏پرستى به دشمنى و بيزارى‏شان از يك‏ديگر در آخرت خواهد انجاميد و آنان را در آتش دوزخ فرود خواهد برد. بعضى سخن ابراهيم عليه السلام در آيه 87 صافات/ 37 (فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) را نيز در همين جهت، نوعى هشدار معنا كرده‏اند كه گمان مى‏كنيد خداوند با شما چه خواهد كرد؟[[163]](#footnote-163) در آيه 77 شعراء/ 26 ابراهيم در گفت‏وگو با مشركان، بت‏ها را دشمن خويش دانسته است. در اين كه چگونه ممكن است بت‏ها دشمن كسى باشند، گفته شده: مقصود ابراهيم آن است كه عبادت بت‏ها موجب نابودى شخص مى‏شود؛ از همين رو آن‏ها دشمن انسان به شمار مى‏آيند.[[164]](#footnote-164) آيه 80 انعام/ 6 نشان مى‏دهد كه مشركان نيز ابراهيم عليه السلام را از عواقب رويارويى با خدايان خود برحذر مى‏داشتند[[165]](#footnote-165) و در برابر آن‏ها ابراهيم عليه السلام نيز تأكيد كرده كه امنيّت انسان در گرو توحيد است.

3. عدم دليل بر واگذارى ربوبيّت از طرف خداوند به ديگران:

با توجّه به اين كه مشركان وجود آفريدگار يكتا را پذيرفته، ولى معتقد بودند خداوند، امر تدبير را به بعضى از مخلوقات خويش سپرده است كه بت‏ها نمايه آن‏ها به شمار مى‏آمدند،[[166]](#footnote-166) ابراهيم عليه السلام بارها با تعبيرهاى گوناگون گوشزد كرد كه اين مطلب، ادّعايى بدون دليل و ساخته و پرداخته شما بوده و دروغى بيش نيست.

در آيه 17 عنكبوت/ 29 (إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً) واژه أوثان به صورت نكره آورده شده تا بى‏ارزشى بت‏ها را نشان دهد و بيان كند كه داستان خدايى بت‏ها، فقط ادّعاى محض بوده، حقيقتى وراى اين ادّعا وجود ندارد و آن‏گاه با آوردن جمله‏ «تَخْلُقُونَ إِفْكاً» بيان داشته كه خدا ناميدن و آن‏گاه عبادت بت‏ها دروغ‏پردازى است؛[[167]](#footnote-167) هم‏چنين در آيه 86 صافات/ 37: (أَ إِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ) خدا ناميدن غيرِ «اللّه» را زشت‏ترين دروغ ناميده است.[[168]](#footnote-168) در آيه 81 انعام/ 6 نيز ابراهيم عليه السلام بر اين مطلب تأكيد كرده كه اگر خدا، عبادت برخى از آفريدگان را بر ما واجب كرده بود، به طور قطع حجّت و برهانى براى آن قرار مى‏داد و اين دستور را به ما ابلاغ مى‏كرد؛ حال آن كه چنين نيست: «أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 496

لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً ...». بنا به قولى، مقصود ابراهيم عليه السلام در آيه 87 صافات/ 37 (فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) نيز اين است كه آيا گمان مى‏بريد پروردگار جهانيان اجازه داده كه شما اين جمادات را در معبوديّت شريك او قرار دهيد؟[[169]](#footnote-169)

برهان‏ابراهيم عليه السلام در ردّ ربوبيت‏اجرام آسمانى:

قرآن كريم اين برهان را در قالب يك جمله كوتاه بازگفته است: «لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ». (انعام/ 6، 76) مفسّران در توضيح اين استدلال وجوهى را به شرح ذيل ارائه داده‏اند:

1. اين برهان بر دو مقدّمه متّكى است: نخست، ربوبيّت با محبوبيّت ملازم است؛ زيرا ربوبيت يك ارتباط حقيقى ميان رب و مربوب است كه كشش تكوينى مربوب به سوى ربّ و در نتيجه دل‏دادگى مربوب به رب را در پى دارد. دوم، آفِل (چيزى كه از انسان پنهان مى‏شود) نمى‏تواند محبوب وى باشد؛ زيرا افول آفل به آن معنا است كه انسان پس از دست‏يابى، آن‏را ازدست خواهد داد و انسان هرگز نمى‏تواند درحدّ پرستش، دل‏داده چيزى شود كه از دست رفتنى است. صورت استدلال با توجّه به اين دو مقدّمه، اين است: ربّ بايد محبوب باشد و اجرام آسمانى چون آفلند نمى‏توانند محبوب باشند و به همين دليل ربّ نيستند.[[170]](#footnote-170) اين برهان نه تنها ربوبيت خورشيد، ماه و ستاره را باطل مى‏كند، بلكه برهانى قاطع براى ابطال هر نوع شرك و بت‏پرستى است؛ چه اين‏كه معيار ارائه شده در اين برهان، يعنى عدم تعلّق حبّ به آفل (شامل هر آن‏چه براى انسان جاويد نمى‏ماند) در همه جسمانيّات جارى است؛ بلكه الوهيّت ارباب انواع و موجودات نوريّه‏اى كه بعضى بت‏پرستان، آن را از مادّه، طبيعت، جسمانيّت و حركت، برتر و منزّه مى‏دانند نيز با اين برهان باطل مى‏شود؛ زيرا آنان تصريح مى‏كنند كه اين انواع با همه شرافت وجود و صفا و نورانيّت، مقهور خدا بوده، در برابر نور او مستهلكند؛ به همين دليل، اگر در برابر آنان حبّى ابراز شود، اين حب، متعلّق به مدّبر آنان است، نه خود آنان.[[171]](#footnote-171) 2. شخص عاقلى كه از فطرت سليم برخوردار باشد، به چيزى كه از او پنهان مى‏شود، حتّى محبّت عادى نخواهد يافت؛ چه رسد به محبّت در حدّ عبادت كه فقط شايسته ربّى است كه همواره حاضر باشد؛ بنابر اين، اجرام آسمانى را كه محجوب شده و از حال پرستنده خود بى‏خبر مى‏مانند نمى‏توان پرستيد؛ پس پايه سخن ابراهيم عليه السلام منافات افول (خفا و احتجاب) با ربوبيّت است؛ به دليل آن‏كه با بى‏خبرى از عابد ملازم است؛ به همين دليل، ابراهيم عليه السلام به ظهور و طلوع اين اجرام استناد نكرده (با وجود آن‏كه طلوع نيز مانند افول گونه‏اى جابه‏جايى است)، چه اين‏كه ظهور و طلوع با ربوبيّت منافاتى ندارد.[[172]](#footnote-172) 3. پايه برهان افول و وجه دلالت آن بر نفى ربوبيّت اجرام‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 497

آسمانى، دلالت افول بر حدوث و امكان و در نتيجه، نياز آفل به محدث و واجب الوجود بالذّات است؛[[173]](#footnote-173) زيرا افول، حركت، و حركت متوقّف بر متحرّك، و هر متحرّك، حادث است و هر حادث، به قديم نياز دارد.[[174]](#footnote-174) 4. افول، حركت است و هر حركتى محرّكى دارد و سلسله محرّك‏ها به ناچار بايد به يك محرّك غيرمتحرّك خاتمه يابد و آن ذات بارى‏تعالى است.[[175]](#footnote-175) به سه توضيح اخير از سخن ابراهيم عليه السلام اشكال شده كه موضوع احتجاج در اين توضيحات، ابطال خالقيّت اجرام آسمانى و اثبات آن براى خداوند تعالى فرض شده؛ حال آن‏كه محور سخن در اين احتجاج\* «رب» است،[[176]](#footnote-176) و مقصود از ربّ در جمله‏ «هذا رَبِّي» خالق هستى نيست؛ بلكه زمام‏دار امر تدبير موجودات به شمار مى‏رود؛[[177]](#footnote-177) امّا آن‏چه در حديثى از امام رضا عليه السلام آمده كه ابراهيم گفت: آفل را دوست ندارم، زيرا افول از صفات حادث است، نه از صفات قديم،[[178]](#footnote-178) چنين معنا نمى‏دهد كه پايه استدلال، افول حادث است؛ بلكه پايه استدلال، همان عدم حبّ است و در بيان معيار عدم حب فرموده: افول از صفات حادث است و حادث سزاوار آن نيست كه متعلّق حبّ انسان قرار گيرد.[[179]](#footnote-179)

نكاتى مربوط به احتجاج‏ابراهيم عليه السلام در سوره انعام:

مفسّران درباره آيات 74 تا 79 انعام، نكاتى را طرح كرده‏اند كه مى‏تواند در روشن شدن فضاى احتجاج مؤثر باشد:

الف. گروهى از مفسّران، چهره كاوش‏گرانه‏اى را كه از ابراهيم در آيات سوره انعام ترسيم شده، موضعى از سرِ مدارا با مشركان‏[[180]](#footnote-180) براى طرح احتجاج در فضايى مناسب دانسته‏اند؛ ولى گروهى ديگر، اين احتمال را كه ابراهيم عليه السلام خود نيز به راستى در حال كاوش براى دست‏يابى به نتيجه‏اى روشن در مسأله ربوبيّت بوده طرح كرده و آن را منتفى ندانسته‏[[181]](#footnote-181) و حتّى بعضى‏[[182]](#footnote-182) آن را پذيرفته‏اند؛ ولى آيه 43 مريم/ 19 (يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ ...) مؤيّد آن است كه وى حقيقت را مى‏شناخته و خداوند، خود عهده‏دار تدبير امر وى بوده است؛ بنابراين، موضع كاوش‏گرانه ابراهيم عليه السلام از سر مدارا و به منظور روشن ساختن عقيده مشركان بوده‏[[183]](#footnote-183) و حضرت، حق را به تدريج‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 498

بيان كرده تا آنان را فرارى ندهد و مانند كسى كه او را به گفتن كلمه كفر\* اكراه كرده باشند، در جهت احيا و هدايت مردم به ايمان، ناچار به گفتن جمله‏ «هذا رَبِّي» بوده است.[[184]](#footnote-184) آيه 83 انعام/ 6 (وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى‏ قَوْمِهِ ...) نيز به صراحت بيان مى‏دارد كه اين احتجاج برضدّ قوم بوده، نه كوششى براى اين كه خودش حقيقت را كشف كند؛[[185]](#footnote-185) به همين دليل، نظر بعضى قابل پذيرش نيست كه با استناد به سخنى منسوب به ابن‏عبّاس و نيز با استناد به سخن ابراهيم عليه السلام در آيه 77 انعام/ 6 (لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ) گمان برده‏اند كه ابراهيم ربوبيّت اين اجرام را پذيرفته و آن‏ها را به واقع عبادت كرده است؛[[186]](#footnote-186) بلكه اين سخن ابراهيم عليه السلام همانند جمله‏ «لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ» (انعام/ 6، 76) تعريضى براى گوشزد كردن گمراهى مشركان بوده است؛[[187]](#footnote-187) افزون بر اين كه سخن ابراهيم عليه السلام: «رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ» (ابراهيم/ 14، 36) نشان مى‏دهد خود او هرگز به اين گمراهى دچار

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 499

نشده بود؛ هم‏چنين ابراهيم در قرآن به قلب\* سليم وصف شده و قلب سليم قلبى است كه هرگز به خداوند شرك نورزيده باشد.[[188]](#footnote-188) اعلام مكرّر قرآن درباره ابراهيم كه: «وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (بقره، 135؛ آل‏عمران، 67 و 95؛ نحل، 123) گواهى ديگر بر اين مطلب است؛[[189]](#footnote-189) بنابراين براى توجيه گفته ابراهيم عليه السلام: «هذا رَبِّي» نيازى نيست كه سخن او را بر استهزا[[190]](#footnote-190) حمل كنيم يا چنين توجيه كنيم كه او خودِ كواكب ماه و خورشيد را نديده، بلكه نور آن‏ها را ديده و گمان كرده كه اين نور پروردگار است و مقصود او از هذا ربّى آن است كه پروردگار، نور خود را به من نشان مى‏دهد[[191]](#footnote-191) يا جمله‏اى را در تقدير گرفته، بگوييم: اصل سخن اين بوده كه «يقولون هذا ربّى»[[192]](#footnote-192) يا «هذا دليل على ربّى»[[193]](#footnote-193) و يا «هذا ربّى على زعمكم».[[194]](#footnote-194)

ب: جمله‏ «وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ ...» (انعام/ 6، 75) كه به بطلان الوهيّت اصنام در آيه 74 اشاره دارد، به ضميمه تعبير «فلمّا» در آيه 76 كه ارتباط ما بعد به ماقبل را مى‏رساند، نشان مى‏دهد كه آيات، به هم مربوط، و جريان استدلال در امر اجرام با استدلال در امر اصنام، يك جريان به هم پيوسته است؛ در نتيجه آشكار مى‏سازد كه كلمه «نُرى» جريانى در گذشته را باز مى‏گويد كه هم‏چنان ادامه يافته و منظور از آيه اين است كه ما ملكوت آسمان و زمين را به ابراهيم نشان داديم و اين امور، او را بر آن داشت كه با پدرش آزر، در زمينه پرستش بت‏ها به محاجّه برخاسته، گمراهى آنان را روشن سازد و با اين موهبت او را هم‏چنان كمك كرديم تا آن‏گاه كه شب، وى را فرا گرفت و ستاره‏اى را ديد ...؛[[195]](#footnote-195) بنابراين اوّلًا احتجاج‏هاى ابراهيم بر ضدّ بت‏پرستى و اجرام‏پرستى دستاورد مشاهده ملكوت آسمان‏ها و زمين بوده است.[[196]](#footnote-196) ثانياً ترتيب آيات نشان مى‏دهد كه جريان احتجاج برضدّ ستاره‏پرستان، در شام‏گاه همان روزى بوده كه ابراهيم عليه السلام برضدّ بت‏پرستى احتجاج كرده و در نتيجه به دست مى‏آيد كه او روز را تا شام به ردّ بت‏پرستى و شب را تا طلوع خورشيد، به احتجاج برضدّ ستاره‏پرستى و ماه‏پرستى پرداخته و هنگام طلوع خورشيد، ربوبيّت آن را نفى و توحيد را اعلام كرده است؛[[197]](#footnote-197) بنابراين، گويا مجموع احتجاج‏هاى او طىّ مدت تقريباً دو روز و يك شب (شبى كه در ميان دو روز بوده) رخ داده و پايان يافته است؛[[198]](#footnote-198) هرچند بعضى، احتمال اين كه ستاره را در يك شب و ماه را در شب بعد ديده باشد[[199]](#footnote-199) يا آن كه اين ماجرا در سه شب واقع شده باشد[[200]](#footnote-200) را منتفى ندانسته‏اند. ثالثاً با نظر به اين كه سيّاره زهره به سبب نزديك بودن مدار آن با خورشيد، [بيش از 47 درجه‏] از آن فاصله نگرفته و پيوسته همراه آن است، هنگامى‏كه تحت‏الشعاع نباشد، گاهى در صبح‏گاهان پيش از طلوع خورشيد در مشرق ظاهر مى‏شود و گاهى در شام‏گاهان پس از غروب آن در مغرب پديدار مى‏گردد؛ آن‏گاه در برخى شب‏ها كه ماه در «مقابله» قرار دارد (چون شب‏هاى هيجدهم، نوزدهم و بيستم) غروب سيّاره زهره با فاصله يكى دو ساعت با طلوع ماه همراه است؛ از اين‏رو و با توجّه به ظاهر آيات 76 و 77 انعام/ 6 كه طلوع ماه را به افول كوكب متّصل ساخته و نيز درخشندگى خاصّى كه ستاره ياد شده دارد كه با فرا رسيدن شب پيش از هر ستاره‏اى توجّه بيننده را به خود جلب مى‏كند، به دست مى‏آيد كه در ميان سيّاراتى كه صابئان آن‏ها را مى‏پرستيده‏اند، زهره، انطباق‏پذيرترين سيّاره با ويژگى‏هايى است كه آيه ارائه داده است.[[201]](#footnote-201) روايات اهل بيت عليهم السلام نيز كوكب ياد شده را زهره دانسته‏اند؛[[202]](#footnote-202) ولى از ابن‏عبّاس نقل شده كه آن را مشترى دانسته.[[203]](#footnote-203) بعضى به قرينه آيه 49 نجم/ 53 (وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى‏) كه جمله‏اى از صحف ابراهيم عليه السلام را باز گفته است، ستاره ياد شده را شعراى يمانى دانسته‏اند.[[204]](#footnote-204)

ج. از شيوه سخن ابراهيم استفاده شده كه‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 500

گويا پيش از روبه رو شدن با مشركان در انزواى كامل به سر مى‏برده؛ در نتيجه، وضعيّت او به طور كامل، وضعيّت انسان فطرى ابتدايى است كه با اجتماع انسانى، پيچيدگى‏هاى آن و آداب و رسوم حاكم بر آن، آشنايى نداشته و ناگهان با اين همه آشنا شده است. همين حالت را مى‏توان در ديگر آياتى كه احتجاج‏هاى او را با بت‏پرستان بيان كرده نيز مشاهده كرد؛ چنان‏كه درباره بت‏ها از آزر و قوم خويش مى‏پرسد كه اين‏ها چيستند؟ گويى هرگز بت‏پرستى را نديده بود. از آن‏جا كه او همواره خود را در برابر آزر به رعايت ادب ملزم مى‏دانسته نمى‏توان اين گونه سخن را (آن هم در نخستين برخوردها با آزر) تحقير خدايانى كه آزر آن‏ها را مقدّس مى‏دانسته، به شمار آورد.[[205]](#footnote-205) روايات‏[[206]](#footnote-206) و كلمات مورّخان‏[[207]](#footnote-207) نيز حاكى از آن است كه چون نمرود در پى كشتن ابراهيم عليه السلام بوده، مادرش وى را در غارى به دنيا آورده و او برهه‏اى از زمان را به تنهايى در همان مخفى‏گاه و دور از اجتماع به سر برده است. گفته مى‏شود: در اين زمينه، اختلافى بين عالمان حديث و تاريخ وجود ندارد؛[[208]](#footnote-208) ولى گروهى از مفسّران، اين احتمال را كه ابراهيم پيش از جريان احتجاج ياد شده در سوره انعام، با بت‏ها و اجرام آسمانى آشنايى نداشته باشد، به ادلّه ذيل منتفى دانسته‏اند: 1. بسيار بعيد به نظر مى‏رسد كه انسانى سال‏ها درون غارى زندگى كند و حتّى در يك شب تاريك نيز گام بيرون نگذارد.[[209]](#footnote-209) 2. ممكن است شيوه سخن او با آزر و قوم درباره بتان، از سر تحقير آن‏ها باشد و اين با رعايت ادب در برابر آزر منافاتى ندارد.[[210]](#footnote-210) 3. سخن او در آيه 74 انعام/ 6 خطاب به آزر: «أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» به سخن كسى مى‏ماند كه مدّت‏ها با مخاطب خود مأنوس بوده و به همين دليل، يك‏سره انتقاد مى‏كند؛ از همين جا مى‏توان به دست آورد كه او با اجرام آسمانى نيز ناآشنا نبوده؛ زيرا جريان احتجاج با ستاره‏پرستان، پس از محاجّه با آزر رخ داده است؛[[211]](#footnote-211) افزون بر اين در روايتى از امام صادق عليه السلام تصريح شده كه ابراهيم عليه السلام مدّتى در كنار آزر ماند و پس از آن در برابر بت‏ها واكنش نشان داد[[212]](#footnote-212) و بر اساس آيات سوره انعام، احتجاج با ستاره‏پرستان پس از احتجاج با بت‏پرستان بوده است؛[[213]](#footnote-213) حتّى برخى احتمال داده‏اند كه احتجاج با كوكب‏پرستان بعد از ترك بابل به مقصد شام‏[[214]](#footnote-214) و با مردم حران بوده؛ زيرا اهل حران اجرام آسمانى را مى‏پرستيدند و

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 501

مردم بابل بت‏پرست بودند[[215]](#footnote-215) و ابراهيم كه لجاجت مشركان بابل را آزموده بود، اين بار براى مقابله با اجرام‏پرستان به شيوه مدارا و تظاهر به هم فكرى به آنان روى آورد؛[[216]](#footnote-216) بنابراين، ماجراى احتجاج، مدّت‏ها پس از ترك مخفى‏گاه صورت پذيرفته است؛ ولى اين احتمال با ظاهر روايتى از امام رضا عليه السلام‏[[217]](#footnote-217) ناسازگار است و بعضى، آن را مخالف ظاهر آيات قرآن نيز دانسته‏اند.[[218]](#footnote-218)

پاسخ‏هاى ابراهيم عليه السلام به‏احتجاج و بهانه مشركان:

خداوند دو احتجاج و يك بهانه از مشركان در برابر ابراهيم عليه السلام و پاسخ‏هاى وى را بازگفته كه به ترتيب ذكر آن در قرآن عبارتند از:

الف. پاسخ ابراهيم عليه السلام به احتجاج پادشاه كه در آيه 258 بقره بازگو شده و چكيده آن چنين است:

پادشاه درباره پروردگار ابراهيم با او به احتجاج پرداخت. ابراهيم گفت: پروردگار من كسى است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند. شاه گفت: من زنده مى‏كنم و مى‏ميرانم. ابراهيم پاسخ داد: خداوند خورشيد را از مشرق بيرون مى‏آورد، تو آن را از مغرب بيرون آور. پادشاه در برابر اين پاسخ مبهوت ماند .... در قرآن كريم، نام اين پادشاه ذكر نشده؛ ولى روايات،[[219]](#footnote-219) منابع تفسيرى‏[[220]](#footnote-220) و نيز كتاب‏هاى تاريخ،[[221]](#footnote-221) نام وى را نمرود\* بن كنعان ذكر كرده‏اند.

قرآن تصريح دارد كه محاجّه او با ابراهيم عليه السلام بر سر ربوبيّت، به دليل پادشاهى و از سر نخوت بوده است: «أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ». (بقره/ 2، 258) بعضى مرجع ضمير «آتله» را ابراهيم و مقصود از مُلك را ولايت شرعى دانسته‏اند؛[[222]](#footnote-222) ولى بيش‏تر مفسّران اين قول را نپذيرفته‏اند.[[223]](#footnote-223) در زمان احتجاج، ميان مفسّران اختلاف است. برخى احتجاج را پس از شكستن بت‏ها به وسيله ابراهيم عليه السلام و پيش از افكندن وى در آتش‏[[224]](#footnote-224) و برخى آن را بعد از رهايى از آتش دانسته‏اند[[225]](#footnote-225) كه اين نظر را روايتى از امام صادق عليه السلام‏[[226]](#footnote-226) و نيز روند داستان تأييد مى‏كند؛ زيرا نمرود با ابراهيم در ماجراى شكستن بت‏ها، به صورت حاكمى در برابر مجرم، برخورد داشته و جريان محاكمه او درباره جرم، فرصتى براى محاجّه در اين كه آيا ربّ، اللّه است يا نمرود، باقى نمى‏گذاشت و بر فرض اگر محاجّه‏اى رخ مى‏داد، موضوع محاجّه ربوبيّت‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 502

بت‏ها مى‏بود، نه ربوبيّت نمرود.[[227]](#footnote-227) سنّ ابراهيم عليه السلام را هنگام اين احتجاج، هفده سال ذكر كرده‏اند.[[228]](#footnote-228) در آيه 258 بقره پرسش محذوفى از سوى نمرود وجود دارد كه پروردگار تو كيست؟[[229]](#footnote-229) و جمله‏ «رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ» پاسخ آن است. ابراهيم عليه السلام در اين احتجاج ابتدا پايه استدلال را بر زنده كردن و ميراندن قرار داده؛ آن‏گاه مسأله حركت دادن خورشيد در مدار و طالع ساختن آن را طرح كرده و در توضيح اين برهان، سه بيان ارائه شده است.

1. برخى، مجموعه سخن او را يك برهان با ذكر دو مثال تلقّى كرده‏[[230]](#footnote-230) و با توجّه به اين كه مستدل پيش از اثبات مطلب با دليلى كه ارائه داده، نبايد دليل ديگرى ارائه دهد، كوشيده‏اند تا سخن ابراهيم عليه السلام را به صورت يك دليل به هم پيوسته ارائه دهند؛ يعنى اصل حجّت\*، آن است كه آفريدگان، به احداث اشيا توانا نيستند؛ پس ناچار بايد قادر ديگرى متولّى احداث اشيا باشد و از جمله اين اشيا، احيا\* و اماته، و نمونه‏هايى ديگر از

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 503

آن، ابرها و رعد و برق و نيز حركات افلاك و كواكب است؛ بنابراين، سخن ابراهيم عليه السلام‏ (فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ ...) نه عدول از دليلى به دليل ديگر، بلكه بيان مثالى جديد است.[[231]](#footnote-231) به اين بيان اشكال شده كه باز هم شبهه مربوط به زنده كردن و ميراندن دفع نشده و با اين حال، پرداختن به كلامى ديگر باعث اين توّهم مى‏شود كه نمرود كلام اوّل را باطل كرده و اين موجب خدشه‏دار شدن موقعيّت پيامبر است؛ افزون بر آن كه نمرود مى‏توانست بگويد: طلوع خورشيد از مشرق، از جانب من است و اگر ربّ تو ديگرى است، بگو آن را از مغرب در آورد و در نتيجه ابراهيم عليه السلام با مغالطه سخت ترى روبه‏رو مى‏شد و اگر بر فرض، خداوند خورشيد را از مغرب بيرون مى‏آورد، آن وقت دليل وجود صانع، طلوع خورشيد از مغرب مى‏شد؛ حال آن كه حجّت او، طلوع خورشيد از مشرق بود؛ در نتيجه، دليل دوم ابراهيم نيز از بين مى‏رفت.[[232]](#footnote-232)

2. زمام امر احيا و اماته در دست مؤثّر قادر و مختارى است كه احيا و اماته را به قدرت و اختيار خويش اعمال مى‏كند و او فقط خداوند سبحان است؛ زيرا مؤثّر غيرمختار اثر ثابت خواهد داشت و چنان‏چه احيا و اماته به او منسوب باشد، هيچ‏گاه نبايد احيا به‏اماته يا اماته به‏احيا تبديل شود. نمرود در پاسخ گفته: «أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ» و حاصل سخن او اين است كه اگر مراد از احيا و اماته‏اى كه پايه استدلال است، احيا و اماته ابتدايى و بدون وسايط زمينى و آسمانى باشد، بديهى است كه اين امر، خلاف واقع است و اگر با اين وسايط باشد، هريك از ما نيز با توسّل به اسباب ياد شده، به انجام آن قادريم؛ چه اين كه همه مى‏دانيم فرزند، با آميزش ايجاد مى‏شود و شخص با سمّ مى‏ميرد.

ابراهيم عليه السلام پاسخ داده كه احيا و اماته از سوى خداوند، به واسطه حركات فلكى حاصل مى‏شود؛ امّا اين حركات، نيازمند فاعل مدبّرى، يعنى خداوند تعالى است؛ زيرا او خورشيد را از مشرق بيرون مى‏آورد و اگر نمى‏پذيرى، آن را از مغرب بيرون آر.

وقتى ثابت شد كه حركات افلاك از سوى خداوند است، احيا و اماته‏اى كه در پرتو اين حركات براى بشر ميسّر مى‏شود نيز به خداوند منتسب است و نه به انسان؛ پس اوّلًا مجموعه سخن ابراهيم عليه السلام يك برهان به هم پيوسته است، و ثانياً اين كه گفته مى‏شود نمرود در پى سخنان ابراهيم، يكى از دو زندانى را اعدام و ديگرى را رها كرد و گفت:

«أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ»، امر بعيدى است.[[233]](#footnote-233)

اشكالى كه به اين قول وارد شده، اين است كه نمرود در اين احتجاج، مى‏خواهد ربوبيّت خود را اثبات كند و در همين جهت مدّعى است: «أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ»؛ پس احيا و اماته‏اى كه او در نظر دارد، احيا و اماته‏اى نيست كه در خلال زندگى روزمره از سوى همگان رخ مى‏دهد؛ بلكه احيا و اماته‏اى مورد نظر او است كه جز نمرود كسى بر آن توانا نيست و همين مسأله، بيان روايات را كه نمرود، يكى از دو زندانى را كشته و ديگرى را آزاد كرده، تأييد مى‏كند.[[234]](#footnote-234) شايد به همين دليل و نيز با توجّه به ظاهر آيه، برخى ديگر از مفسّران پذيرفته‏اند كه سخن ابراهيم عليه السلام از دو استدلال تشكيل شده و در ضمن احتجاج، از دليل اوّل عدول كرده و دليل ديگرى ارائه داده است؛ زيرا نمرود به مغالطه دست زد[[235]](#footnote-235) و در نتيجه، ادامه دادن دليل اوّل، باعث مى‏شد تا امر بر حاضران مشتبه شود و با توجّه به اين كه انبيا براى روشن ساختن حق مبعوثند، او به حجت آشكارترى روى آورد؛[[236]](#footnote-236) چه اين كه توضيح مغالطه نمرود با توجّه به نادانى بيش از حدّى كه بر حاضران حكم‏فرما بود، سودى نمى‏بخشيد و كسى ابراهيم را تصديق نمى‏كرد.[[237]](#footnote-237)

3. استدلال ابراهيم عليه السلام بر پايه حيات (كه كنه آن مجهول است) و مرگ در موجودات زنده استوار است؛ به اين بيان كه طبيعت و نيز موجودات زنده، هيچ‏گونه نقشى نمى‏توانند در ايجاد حيات داشته باشند؛ به ويژه حيات حيوانى كه همراه با شعور و اراده است كه به قطع، امرى غير مادّى شمرده مى‏شود؛[[238]](#footnote-238) زيرا طبيعت خود، فاقد حيات است و حيات موجودات زنده همان وجود آنان، و مرگشان عدم آنان به شمار مى‏آيد و چيزى را توان ايجاد خود يا نابود ساختن خود نيست؛ بنابراين، احيا و اماته كه از بارزترين و سرنوشت سازترين مسائل‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 504

در تدبير امور انسان‏ها است نمى‏تواند به هيچ يك از آفريدگان منتسب باشد و فقط به خداوند تعالى منتسب است. بسيار روشن است كه در اين احتجاج، سخن در احيا و اماته حقيقى (احيا به معناى دميدن روح مانند نفخ روح در جنين، و اماته به معناى توفّى نفس و گرفتن روح و جان از بدن) است و نه احيا و اماته مجازى، مثل رها ساختن زندانى يا كشتن؛ امّا نمرود مغالطه و وانمود ساخت كه مقصود، احيا و اماته مجازى است و يك زندانى را كشته، ديگرى را آزاد ساخت.[[239]](#footnote-239) روايتى از امام صادق عليه السلام نشان مى‏دهد كه ابراهيم كوشيد تا مغالطه او را دفع كند و از نمرود خواست تا دوباره حيات را به زندانى مقتول بازگرداند؛[[240]](#footnote-240) ولى نوميدى ابراهيم از تنبّه مردم، وى را بر آن داشت كه استدلال نخست را رها ساخته، حجّت آشكارترى ارائه دهد: «فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ». «فاء» تفريع نشان مى‏دهد كه اين حجّت بر همان ادّعاى پيشين نمرود مبنى بر ربوبيت مبتنى است تا توهّم نشود كه نمرود در احتجاج اوّل پيروز شده است؛ هم‏چنين در بيان برهان دوم، ابراهيم از به كارگيرى تعبير «رَبِّيَ الَّذِي» پرهيز كرده و تعبير «فَإِنَّ اللَّهَ» را به كار برده تا راه را بر مغالطه دوباره نمرود ببندد و نمرود نتواند «ربّى» را بر خويش منطبق سازد. حاصل استدلال ابراهيم آن است كه اگر- چنان كه ادّعا دارى- تو ربّ من هستى، مقام ربوبيت اقتضا دارد كه ربّ، توان تصرّف در تدبير نظام هستى را داشته باشد و خداى سبحان، به تصرّف خويش خورشيد را از مشرق بيرون مى‏آورد تو نيز براى اثبات ربوبيّت خود در اين زمينه تصرّف كرده، آن را از مغرب بيرون آور تا ربوبيّت تو در كنار ربوبيّت خداوند يا برترى تو در ربوبيّت [امور انسان‏ها] اثبات شود.[[241]](#footnote-241) شايان ذكر است كه خورشيد نزد آنان، خود ربّ و يكى از آلهه به شمار مى‏آمد؛ امّا آن را تحت ربوبيّت خالق و طلوع و غروبش را مستند به خداوند كه به گمان آنان رب\* الارباب\* بود، مى‏دانستند.[[242]](#footnote-242) نمرود نيز با وجود پذيرش اين مطلب در پى آن بود كه برترى انحصارى خويش را در زمينه ربوبيّت [انسان و امور مربوط به انسان‏] ثابت كند.[[243]](#footnote-243) نمرود در برابر اين استدلال، مبهوت ماند: «فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ»؛ زيرا نه مى‏توانست بگويد: طلوع و غروب خورشيد نيازمند به سبب نيست و نه مى‏توانست بگويد:

اين فعل، به خود خورشيد مستند بوده و به خداوند استنادى ندارد؛ زيرا مخالف با عقيده قومش بود و نه مى‏توانست بگويد: خورشيد ربّ است؛ امّا خود تحت ربوبيّت من به شمار مى‏رود و اين من هستم كه خورشيد را از مشرق طالع مى‏سازم؛ زيرا در اين صورت ابراهيم از او مى‏خواست كه خورشيد را از

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 505

مغرب بيرون آورد؛[[244]](#footnote-244) افزون بر آن كه خورشيد، پيش از آن كه نمرود وجود داشته باشد، در مدار خويش طلوع و غروب داشته؛ با اين حال، نمرود چگونه مى‏توانست طلوع و غروب آن را به خود منتسب سازد؛ به همين دليل در برابر سخن ابراهيم عليه السلام مبهوت ماند.[[245]](#footnote-245)

ب. پاسخ ابراهيم عليه السلام به احتجاج قوم خود:

«وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ ....» (انعام/ 6، 80) در اين آيات، احتجاج قوم برضدّ ابراهيم با صراحت بازگو نشده؛ امّا مى‏توان فهميد كه سخن آنان بر ترساندن ابراهيم و تهديد حضرت، به خشم خدايان استوار بوده تا به اين وسيله او را وادارند: اوّلًا از عقيده به ربوبيّت آفريدگار دست بردارد و ثانياً ربوبيّت خدايان مشركان را بپذيرد.[[246]](#footnote-246) درباره هريك از فرازهاى پنج‏گانه پاسخ ابراهيم عليه السلام در آيات 80 الى 82 انعام، آراى گوناگونى ارائه شده است. اغلب، جمله‏ «أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ» (انعام/ 6، 80) را اعلام بى‏نيازى از احتجاج پس ازدست‏يابى به حقيقت دانسته‏اند.[[247]](#footnote-247) جمله‏ «وَ لا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً» (انعام/ 6، 80) چنين توضيح داده شده كه من از خدايان شما نمى‏ترسم، مگر آن‏كه خداوند آن‏ها را زنده كند و زيانى به من برسانند كه در اين صورت، آشكار مى‏شود اين موجودات حادث بوده، در نتيجه خود، دليل بر توحيد به شمار مى‏آيند[[248]](#footnote-248) يا اين‏كه مگر خداوند بخواهد ابتداءً مرا به امر ناخوشايندى دچار سازد[[249]](#footnote-249) يا به دليل بعضى گناهان، عذاب كند[[250]](#footnote-250) يا آن كه باتوجّه به جمله‏ «وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً (انعام/ 6، 80) مقصود آن است كه من از خدايان شما نمى‏ترسم؛ مگر آن‏كه خداوند بخواهد آنان را وسيله ضررى بر من قرار دهد؛ چه اين‏كه ممكن است در علم خداوند كه همه چيز را فرا گرفته، چنين امورى در سرنوشت من وجود داشته باشد؛[[251]](#footnote-251) ولى بعضى‏[[252]](#footnote-252) اين توضيحات را نپذيرفته و سخن ابراهيم عليه السلام در آيات ياد شده را شامل چهار استدلال بر ضدّ مشركان دانسته‏اند:

1. «أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ» در اين فراز ابراهيم عليه السلام هدايت خود را دليل بر ربوبيّت خداى سبحان قرار داده است؛ به اين بيان كه خداوند ادلّه ربوبيّت خويش و نفى ربوبيّت از ديگران را به من آموخته و به اين وسيله مرا به سوى خود هدايت كرده؛ پس او ربّ من است و نه ديگرى؛ چه اين‏كه هدايت به سوى ربّ، بخشى از

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 506

تدبير امر عبد، و از جمله شؤون ربوبيت است.

مشركان در برابر اين دليل نمى‏توانستند بگويند كه برخى از خدايان ما، تو را به اين دليل رهنمون شده‏اند؛ زيرا معنا ندارد آن‏ها كسى را برضدّ خود هدايت كنند.[[253]](#footnote-253)

2. «وَ لا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ» من ترسى از خدايان شما ندارم؛ زيرا خدايان شما همگى آفريدگانى تحت تدبيرند كه هيچ سود و زيانى ندارند؛ پس ترس\* از آن‏ها بى‏معنا است و چون از آن‏ها نمى‏ترسم، دليل شما از اعتبار ساقط است؛ زيرا دليل شما مبتنى بر آن است كه من از روى ترس و براى آن‏كه زيانى به من نرسانند، آن‏ها را عبادت كنم و اين در گرو آن است كه ترسى در من وجود داشته باشد؛ ولى وقتى ترسى وجود ندارد، حجّت شما از پايه ويران است.[[254]](#footnote-254) اين فراز از سخن ابراهيم عليه السلام افزون بر استدلال ياد شده، راه را بر خدشه احتمالى درباره استدلال اوّل نيز بسته است؛ چه اين‏كه در برابر استدلال اوّل ابراهيم، امكان داشت مشركان اعتقاد به توحيد و ردّ خدايان را به بت‏ها يا اجرام آسمانى نسبت داده، بگويند: خدايان ما بر تو خشم گرفته و اين استدلال‏ها را به تو القا كرده‏اند تا تو را از خويش دور سازند. ابراهيم با اين بيان گوشزد كرده كه به دليل ناتوانى خدايان مشركان از اين خطر كه بتوانند چيزى را به او القا كنند يا تأثيرى بر او داشته باشند، آسوده خاطر است.[[255]](#footnote-255)

3. «إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً» اين استدلال مبتنى بر فرض است؛ به اين بيان كه اگربر فرض، ترسى از خدايان شما در دل من راه يابد، اين ترس پديده‏اى است كه به هر حال، آفريده خدا بوده، به مشيّت او مستند است. جمله‏ «وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً» ارائه دليل بر اين ادّعا است؛ به اين صورت كه خداوند مالك همه هستى بوده، از آن‏چه در ملك او رخ مى‏دهد، آگاه است؛ از همين رو امكان ندارد پديده‏اى بدون اذن او تحقق يابد؛ بنابراين، از آن جا كه ترس مفروض با اجازه خداوند در من پديد آمده، خود دليل بر آن است كه من تحت ربوبيّت و تدبير خداوند تعالى قرار دارم؛ پس همين ترس، ربوبيّت خداوند را اثبات و آن را از ديگران نفى مى‏كند.[[256]](#footnote-256)

4. «وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ لا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.» (انعام/ 6، 81) شما كسانى را شريك ربوبيّت خداوند تعالى قرار داده‏ايد كه نه خود زمام‏دار سود و زيانى هستند كه ترس از آنان را توجيه كند و نه دليلى وجود دارد كه نشان دهد آفريدگار، آن‏ها را شريك خود قرار داده است و شما پذيرفته‏ايد كه همه موجودات، حتّى خدايان شما آفريده اويند؛ پس او صاحب همه چيز است و اگر در امر تدبير و اداره‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 507

جهان براى خويش شريكى قرار داده و عبادت او را بر ما واجب كرده بود، راه آن بود كه از طريق وحى يا برهانى متّكى بر آثار خارجى يا نشانه‏هايى يقين‏آور، اين امر را براى انسان‏ها روشن مى‏ساخت؛ حال آن كه از هيچ يك خبرى نيست.

در چنين وضعيّتى شما خود بگوييد: كدام يك از ما از خطر دورتر و به امن نزديك‏تر است و از آن‏جا كه پاسخ روشن، و مخاطب نيز به آن معترف بوده، ابراهيم عليه السلام خود پاسخ داده است: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ». (انعام/ 6، 82) شما به ربّى كه دليلى بر ربوبيّت آن نيست و من به ربّى كه بر ربوبيّتش دليل اقامه شده، باور داريم. ايمان، به اصل ربوبيّت گرچه حق است؛ ولى هرگونه ايمانى، آدمى را از عذاب جاويد در امان نمى‏دارد؛ بلكه امن‏آورى ايمان، منوط به آن است كه اثر آن با «ظلم» از بين نرفته باشد و ظلم (فاصله گرفتن از محور عدل) در زمينه اعتقاد، همواره به معناى باور داشتن امرى بدون واقعيّت خارجى است كه از بارزترين مصاديق آن، اعتقاد به ربوبيّت خدايان دروغين به شمار مى‏رود. احتجاجات گذشته ابراهيم به قدر كافى روشن ساخته كه ربوبيّت غير خداوند نه تنها دليلى ندارد، بلكه دليل بر خلاف آن وجود دارد؛ پس ايمان پيراسته از ظلم، فقط ايمان به ربوبيت آفريدگار است؛ در نتيجه، امن فقط در سايه ايمان به ربوبيّت آفريدگار يكتا امكان‏دارد[[257]](#footnote-257): «وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى‏ قَوْمِهِ ....» (انعام/ 6، 83)

ج. پاسخ ابراهيم عليه السلام به بهانه‏قوم خود براى توجيه بت‏پرستى:

يگانه بهانه قوم ابراهيم براى توجيه بت‏پرستى، در برابر احتجاج‏هاى حضرت، تقليد از نياكان بوده است‏: «... قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ» (شعراء/ 26، 74) و پاسخ ابراهيم اين بود:

«أَ فَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ\* أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ\* فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ».

(شعراء/ 26، 75- 77) پذيرش مردم خواه از سوى نسل‏هاى گذشته يا نسل موجود، هرگز نمى‏تواند باطلى را به حق يا حقّى را به باطل تبديل كند، و عبادتِ معبودهاى دروغين، مايه نابودى است؛ بدون آن‏كه پذيرش چندين نسل در اين واقعيّت تغييرى پديد آورد.[[258]](#footnote-258)

بت\* شكنى ابراهيم عليه السلام:

قرآن كريم در آيات 57 تا 67 انبياء/ 21 و 90 تا 96 صافات/ 37 ماجراى شكستن بت‏ها به وسيله ابراهيم را باز گفته است. آيات سوره انبياء بيان مى‏كند كه مشركان، قيام او بر ضدّ بت‏پرستى را جدّى نگرفته بودند: «قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ».

(انبياء/ 21، 55) ابراهيم عليه السلام طبق آيه 56 جدّيت خود را اعلام داشته و در آيه 57 از قول او بازگو شده كه‏ «وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 508

مُدْبِرِينَ». گفته شده كه اين آيه، فقط تصميم درونى ابراهيم عليه السلام را بازگفته است؛[[259]](#footnote-259) چه اين‏كه او در برابر امّتى مشرك، متعصّب و مقتدر قرار داشته؛ بنابراين، معنا ندارد كه تصميم خويش را آن هم با تعيين زمان اجراى آن‏ (بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ) اعلان داشته باشد.[[260]](#footnote-260) ابراهيم تصميم خويش را به زمانى موكول ساخت كه بتواند در شهر تنها باشد:

«بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.» (انبياء/ 21، 57) احتمال داده شده كه مقصود از اين جمله، خروج بت‏پرستان از بتكده باشد، نه از شهر؛[[261]](#footnote-261) ولى نظر به مجموعه ماجرا، اين احتمال را منتفى مى‏سازد.

طبيعى است كه اگر بنابر تخليه معبد بود، عذر بيمارى را براى باقى ماندن در معبد از ابراهيم نمى‏پذيرفتند. آيات 88 تا 90 صافات/ 37 (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ...) بيان مى‏كند كه اين فرصت فرا رسيد و مردم آماده شده بودند تا شهر را براى شركت در مراسم عيد[[262]](#footnote-262) ترك كنند؛ امّا ابراهيم عذر آورد كه بيمار است؛ در نتيجه آن‏ها از شهر بيرون رفتند و او در آن جا ماند: «فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ‏.» تعبير «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ...» مى‏رساند كه چه بسا عيد آنان در تابستان واقع مى‏شده و شب براى اجراى مراسم مناسب‏تر بوده است.[[263]](#footnote-263) پس از آن‏كه مردم از او دور شدند، به سراغ بت‏ها آمده، از سر استهزاى بت‏ها[[264]](#footnote-264) يا تقبيح بت پرستان‏[[265]](#footnote-265) و يا از سر خشم،[[266]](#footnote-266) از آن‏ها خواست تا از غذايى كه مشركان براى تبرّك پيش آن‏ها نهاده بودند، بخورند: «فَراغَ إِلى‏ آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَ لا تَأْكُلُونَ\* ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ» (صافات/ 37، 91 و 92) آن‏گاه با تيشه نجّارى‏[[267]](#footnote-267) يا تبر[[268]](#footnote-268) به طرف بت‏ها رفت: «فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ» (صافات/ 37، 93) و با ضربه‏هاى خويش، آن‏ها را قطعه قطعه كرد:

«فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً» (انبياء/ 21، 58)[[269]](#footnote-269) امّا از تعرّض به بت بزرگ (افلون‏[[270]](#footnote-270)) خوددارى نمود: «إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ.» (انبياء/ 21، 58) در اين‏كه بزرگ‏تر بودن اين بت از نظر منزلت نزد بت‏پرستان يا از نظر جثّه و حجم بوده، دو احتمال داده شده است.[[271]](#footnote-271)

قرآن، انگيزه ابراهيم عليه السلام را در عدم تعرض به بت بزرگ، چنين بيان داشته: «لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ». (انبياء/ 21، 58) گرچه به احتمالى، مرجع ضمير «إِلَيْهِ»، بت بزرگ‏[[272]](#footnote-272) يا خداوند

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 509

تعالى‏[[273]](#footnote-273) است، بيش‏تر مفسّران، مرجع ضمير را ابراهيم عليه السلام دانسته‏اند؛[[274]](#footnote-274) بنابراين، انگيزه ابراهيم عليه السلام آن بوده كه مردم [براى دست‏گيرى وى‏] به سراغ او آمده و او با آن‏ها محاجّه كند و بطلان خدايى بت‏ها را آشكار سازد[[275]](#footnote-275) يا آن‏كه به عقيده ابراهيم درآمده، از باطل دست بكشند.[[276]](#footnote-276) ابراهيم پس از شكستن بت‏ها، تبر خويش را به گردن بت بزرگ آويخت و از بتكده خارج شد.[[277]](#footnote-277) مشركان پس از بازگشت و روبه‏رو شدن با صحنه بتكده، عامل اين كار را ستم‏گر خوانده، به جست‏وجوى او پرداختند:

«قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.» (انبياء/ 21، 59) احتمال داده شده كه‏ «مَنْ» در اين آيه، موصوله و در نتيجه مفاد آيه، پرس و جو از عامل نباشد؛[[278]](#footnote-278) ولى به دليل آن‏كه در آيه بعد، پاسخ گروهى از مشركان نقل شده كه‏ «قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ» (انبياء/ 21، 60) اين احتمال نادرست مى‏نمايد.[[279]](#footnote-279) در پى معرّفى ابراهيم، تصميم بر آن شد تا او را در اجتماع مشركان حاضر كنند: «قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى‏ أَعْيُنِ النَّاسِ» (انبياء/ 21، 61) و به اين منظور، به سرعت به سوى او شتافتند: «فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ.» (صافات/ 37، 94) از كلمه‏ «هذا» در آيه 63 (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا) به دست مى‏آيد كه اين اجتماع در همان محل بتكده بوده است.[[280]](#footnote-280) انگيزه مشركان از احضار ابراهيم در برابر اجتماع مردم، آن بوده كه اگر كسى او را در حال شكستن بت‏ها ديده، گواهى دهد[[281]](#footnote-281) يا آنان‏كه سخنان او را بر ضدّ بت‏ها شنيده‏اند، گواهى داده، ازاين راه از ابراهيم اقرار بگيرند[[282]](#footnote-282) يا نظر بر آن بوده كه مردم مجازات او را ببينند تا درس عبرتى براى همگان باشد[[283]](#footnote-283): «لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ.» (انبياء/ 21، 61) سرانجام ابراهيم عليه السلام دست‏گير شد و به نقلى، او را نزد نمرود آورده،[[284]](#footnote-284) از وى پرسيدند آيا تو با خدايان ما چنين كرده‏اى؟ «قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ». (انبياء/ 21، 62) ابراهيم پاسخ داد: بلكه بت بزرگ [كه تبر را نيز به گردن دارد] با ديگر بت‏ها چنين كرده است: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا» (انبياء/ 21، 63) و سپس ادامه داد: اگربت‏ها به سخن گفتن توانا هستند، از خود آنان بپرسيد:

«فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ». (انبياء/ 21، 63) آيات بعدى نشان مى‏دهد كه پاسخ ابراهيم عليه السلام‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 510

حقيقت را براى مشركان روشن‏[[285]](#footnote-285) و حجّت را بر آن‏ها تمام كرد[[286]](#footnote-286) و كسانى كه لحظاتى پيش، ابراهيم را ستم‏گر مى‏دانستند، به خود آمده، به عقل‏[[287]](#footnote-287) و فطرت‏[[288]](#footnote-288) خويش بازگشتند و به ستم‏كارى خويش به دليل عبادت بت‏ها[[289]](#footnote-289) اعتراف كردند: «فَرَجَعُوا إِلى‏ أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ.» (انبياء/ 21، 64) و اين پيروزى بزرگى بود. قرآن، واكنش مشركان پس از رسيدن به اين حالت درونى را چنين توضيح داده است: «ثُمَّ نُكِسُوا عَلى‏ رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ» (انبياء/ 21، 65) آن‏گاه آنان بر سرهاى خود واژگون شدند كه البتّه مقصود نه واژگونى خود آنان، بلكه منكوس شدن احتجاج آنان است و احتجاج منكوس، دليلى است كه به جاى اثبات مدّعاى مستدلّ، مدّعاى طرف مقابل را اثبات مى‏كند كه مشركان به آن دچار شده، در برابر ابراهيم عليه السلام گفتند: «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ»[[290]](#footnote-290) و اين‏گونه، به ناتوانى بت‏ها اقرار كردند.

بعضى ديگر، آيه را چنين توضيح داده‏اند كه مشركان در برابر ابراهيم متحيّر ماندند؛ در نتيجه سرها را از خجالت به‏زير انداخته، بر ضدّ خويش اعتراف كردند: «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ.»[[291]](#footnote-291) بنا به قولى، منظور آن است كه مشركان با وجود درك حقيقت، در برابر ابراهيم عليه السلام به مجادله باطل‏[[292]](#footnote-292) و مخاصمه پرداخته، با توجّه به ناتوانى بت‏ها از تكلّم، سخن ابراهيم را اعتراف به شكستن بت‏ها به شمار آورده، اثبات جرم ابراهيم را اعلام داشتند؛[[293]](#footnote-293) امّا برخى، اين جمله مشركان را چنين معنا كرده‏اند كه: تو مى‏دانى بت‏ها هميشه خاموشند و ابّهت سكوت را نمى‏شكنند بنابراين معنا، سخن آنان كوششى براى عذر آوردن از سوى بت‏ها بوده است تا بدين وسيله، ضعف و زبونى آن‏ها را كتمان كنند.[[294]](#footnote-294) ابراهيم عليه السلام با استناد به اعتراف آنان، به بيان بطلان بت‏پرستى پرداخت كه سخن نگفتن بت‏ها به اين معنا است كه آن‏ها چيزى نمى‏دانند و بر كارى قادر نيستند و تدبير سود و زيان شما به دست بت‏ها نيست؛ پس عبادت آن‏ها بيهوده است: «أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لا يَضُرُّكُمْ» (انبياء/ 21، 66) و آن‏گاه بى‏زارى خود را از بت‏پرستان و بت‏هاى آنان اعلان و آنان را سرزنش كرد[[295]](#footnote-295): «أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 511

اللَّهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ.» (انبياء/ 21، 67)

درباره سخنان‏ابراهيم عليه السلام در ماجراى شكستن بت‏ها دو اشكال مطرح شده كه به پاسخ آن‏ها مى‏پردازيم:

1. درباره آيات 63 انبياء/ 21 (قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) و 88 و 89 صافات/ 37 (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ\* فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ) اين پرسش طرح شده كه آيا اين سخنان، گفته‏هايى خلاف واقع و دروغ نبوده است؟ ريشه اين توهّم در ظاهر دو روايت از ابوهريره است كه در آن‏ها ابراهيم به كذب متّهم شده. برخى از اهل سنّت با اين استدلال كه زشتى كذب ذاتى نبوده،[[296]](#footnote-296) محال نيست كه خداوند به ابراهيم عليه السلام در خصوص‏اين موارد، اجازه دروغ گفتن داده باشد[[297]](#footnote-297)، روايت را به ظاهر آن پذيرفته و حتى بعضى، آيه 82 شعراء/ 26 (وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) را اشاره به امورى از جمله اين دو مورد دانسته‏اند؛[[298]](#footnote-298) ولى برخى، مقصود از كذب را توريه دانسته و اظهار داشته‏اند كه اين موارد به طور مجازى كذب ناميده شده است.[[299]](#footnote-299)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 512

مفسّران شيعه احتمال كذب را منتفى دانسته‏[[300]](#footnote-300) و حتى بعضى احتمال توريه را نيز رد كرده‏[[301]](#footnote-301) و يادآور شده‏اند كه در اين دو روايت، به ابراهيم عليه السلام نسبت كذب داده شده؛ به همين دليل، با صريح آيه 41 مريم/ 19 (إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا) مخالف و از اعتبار ساقط است.[[302]](#footnote-302) دقّت در آيات نشان مى‏دهد كه خلاف واقع در سخنان ابراهيم وجود ندارد؛ چه اين‏كه جمله‏ «... بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ» كه به شكل خبر بيان شده با توجّه به قراين حاليّه،[[303]](#footnote-303) جمله‏اى بر مبناى فرض و مقدّمه‏اى براى سخن بعدى‏ (فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) است و به اين منظور گفته شده كه مشركان را به اعتراف وا دارد؛ بنابراين [وقتى اخبارى وجود نداشته باشد] چگونه مى‏شود سخن را دروغ يا توريه شمرد.[[304]](#footnote-304) در روايتى از امام صادق عليه السلام نيز تصريح شده كه اين جمله براى نشان دادن ناتوانى بت‏ها به كار برده شده و كذب نيست؛[[305]](#footnote-305) پس شبهه از اساس بى‏پايه و حاصل سخن اين است كه چرا شكستن بت‏ها به وسيله بت بزرگ را انكار مى‏كنيد؛ حال آن‏كه اين لازمه باورهاى شما است؟[[306]](#footnote-306) اما اين احتمال كه جمله‏ «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ» به‏ «إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ» مقيّد است و مى‏رساند كه اگر آن‏ها سخن مى‏گويند، عامل، بت بزرگ است و الّا نه‏[[307]](#footnote-307) يا اين‏كه‏ «كَبِيرُهُمْ هذا» ابتداى جمله بوده و تقدير چنين باشد كه «فعله من فعله، كبيرهم هذا، فاسئلوهم»[[308]](#footnote-308) احتمال‏هايى تكلّف‏آميز و ملازم با قبول تعقيد در قرآن بوده، قابل پذيرش نيستند.[[309]](#footnote-309) درباره آيه 89 صافات‏ (إِنِّي سَقِيمٌ) نيز قرآن ما را آگاه ساخته كه ابراهيم عليه السلام اين جمله را گفته و در آيه 84 او را به قلب سليم وصف كرده و قلب سليم با كذب و لغو سازگار نيست.[[310]](#footnote-310) قرينه‏اى هم وجود ندارد كه برساند ابراهيم بيمار نبوده؛ بلكه شايد او بيمار بوده؛ ولى نه به گونه‏اى كه او را از شكستن بت‏ها باز دارد.[[311]](#footnote-311) در عين حال، مفسّران بر اساس اين فرض كه سخن ابراهيم، از موارد توريه باشد، در توضيح مقصود واقعى حضرت، احتمال‏هاى گوناگونى را طرح كرده‏اند.[[312]](#footnote-312)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 513

2. درباره آيه 88 صافات‏ (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ) اين اشكال طرح شده كه چرا ابراهيم عليه السلام از علم نجوم براى پيش‏بينى مريضى خويش در آينده استفاده كرده است؛ در حالى كه اين عمل جايز نيست؛ افزون بر اين‏كه عدم جواز تنجيم در بين فقيهان مورد اختلاف است و عدّه‏اى قول به عدم جواز را به صورت مطلق نپذيرفته‏اند و آن‏را صحيح نمى‏دانند؛ بلكه حرمت آن‏را به شروطى مقيّد مى‏كنند.[[313]](#footnote-313) برخى گفته‏اند:

نظر ابراهيم در ستارگان، نظر منجّم براى آگاهى از حوادث نبوده؛[[314]](#footnote-314) بلكه ابراهيم با نگاه در ستارگان، فقط وانمود كرد كه به محاسبه‏هاى نجومى مشغول است.[[315]](#footnote-315) برخى ديگر مقصود از اين نظر را همان رؤيت ستاره، ماه و خورشيد دانسته‏اند كه در سوره انعام به آن اشاره شده و در زمان مهلت براى معرفت حق [پيش از بلوغ‏] بوده است؛ بنابراين، منظور از سقم نيز بيمارى قلب و اشاره به عدم معرفت پروردگار است.[[316]](#footnote-316) اين قول از آن رو كه با سياق آيات سازگار نيست، مردود دانسته شده؛ زيرا در اين آيات ابتدا آمده كه ابراهيم با قلبى پيراسته از شرك رو به سوى خداوند آورد (صافات/ 37، 84) و مشركان را مورد عتاب قرار داد: «أَ إِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ» (صافات/ 37، 86) سپس جريان نظر در نجوم بيان شده است.[[317]](#footnote-317) در رأيى ديگر تأكيد شده كه بر اساس ظاهر آيه، خبر دادن از بيمارى، مبتنى به نظر در نجوم و متفرّع بر آن بوده است؛[[318]](#footnote-318) بنابراين، نظر در نجوم ممكن است به منظور تشخيص وقت و ساعت باشد؛ به طور مثال در فواصل زمانى معيّن تبى بر او عارض مى‏شد كه وقت آن را با طلوع يا غروب يا وضع خاصّ ستاره‏اى مشخّص كرده بود و مى‏خواست از وقت آن آگاهى يابد[[319]](#footnote-319) يا اين‏كه خداوند به او خبر داده بود كه در آينده مريض خواهد شد و علامت آن را طلوع ستاره‏اى قرار داده بود.[[320]](#footnote-320) در اين زمينه، هم‏چنين توجيهاتى بر اساس آن‏كه مقصود از نجم در آيه، ستاره نباشد، ارائه شده كه با ظاهر آيه سازگارى ندارد.[[321]](#footnote-321)

ابراهيم عليه السلام در آتش:

مشركان براى اثبات شكستن بت‏ها به وسيله ابراهيم عليه السلام به عدم انكار او بسنده كرده، او را مجرم شناختند و براى حمايت از خدايانشان (انبياء/ 21، 68؛ صافات/ 37، 97) بعضى پيشنهاد اعدام و گروهى پيشنهاد سوزاندن وى را ارائه دادند: «قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ» (عنكبوت/ 29، 24) و در نهايت، به [پيشنهاد نمرود[[322]](#footnote-322) و] اتّفاق آرا، تصميم بر آن شد كه ابراهيم عليه السلام سوزانده شود.[[323]](#footnote-323) براى اجراى اين‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 514

تصميم، قرار شد حصارى بلند بنا نهاده، در آن آتشى عظيم فراهم آورند تا ابراهيم عليه السلام را در ميان انبوهى از آتش (جحيم)[[324]](#footnote-324) بيندازند: «قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ» (صافات/ 37، 97) زيرا تشكيلات مشركان مى‏كوشيد تا مراسم سوزاندن ابراهيم را به گونه‏اى پر آوازه برگزار كند[[325]](#footnote-325) تا شايد ضربه‏اى كه بر پايه‏هاى اعتقاد به خدايى بت‏ها از اقدام ابراهيم وارد شده بود، جبران گردد و، بدين وسيله وانمود كنند كه اعتقاد به بت‏پرستى هم‏چنان پابرجا است. بعضى، نكره بودن واژه‏ «كَيْداً» در آيه‏ «فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً» (انبياء/ 21، 70؛ صافات/ 37، 98) را بيان‏گر عظمت كيد و اشاره به نقشه گسترده مشركان بر ضدّ ابراهيم براى جبران ضربه‏هاى او بر پيكر بت‏پرستى دانسته‏اند؛[[326]](#footnote-326) به اين منظور، آن‏هاابراهيم را براى مدّتى زندانى كرده، به گردآورى هيزم مشغول شدند.[[327]](#footnote-327) (در گزارشى، مدّت بازداشت او هفت سال ذكر شده‏[[328]](#footnote-328) كه امر بعيدى است؛ ولى در گزارش‏هاى ديگر، اين مدّت يك ماه،[[329]](#footnote-329) چهل روز و يك‏سال‏[[330]](#footnote-330) ذكر شده است.) هيزم‏ها را در بناى ياد شده انباشته، آن را آتش زدند؛ آن‏گاه از آن‏جا كه توان نزديك شدن به آتش نبوده،[[331]](#footnote-331) ابراهيم را دست بسته‏[[332]](#footnote-332) در منجنيق نهاده،[[333]](#footnote-333) به درون آتش پرتاب كردند. نمرود و همراهان وى در جاى‏گاهى كه از پيش براى آنان تهيه شده بود، حاضر شده، تماشاگر ماجرا بودند.[[334]](#footnote-334) بر اساس روايات، آرامشى‏وصف‏ناپذير بر ابراهيم حاكم بود[[335]](#footnote-335) و ملائكه الهى و ديگر موجودات، رهايى ابراهيم عليه السلام را از خداوند تعالى مى‏طلبيدند.[[336]](#footnote-336) جبرئيل هنگام سقوط ابراهيم در آتش\*، به امر خداوند بر اونازل شد وآمادگى خودرا براى هرگونه كمكى كه ابراهيم بطلبد، اعلام داشت؛ امّا ابراهيم سر باز زد و گفت: از غير خداوند درخواستى نخواهد كرد و اين يكى از ادلّه خلّت ابراهيم عليه السلام به شمار مى‏رود.[[337]](#footnote-337) ابراهيم پس از آن مشغول دعا به درگاه خداوند شد. در منابع روايى، دعاهاى متعدّدى از ابراهيم در اين لحظه نقل شده است.[[338]](#footnote-338) ابراهيم به درون آتش پرتاب شد؛ ولى خداوند سبحان، او را از آتش رهانيد: «فَأَنْجاهُ اللَّهُ‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 515

مِنَ النَّارِ.» (عنكبوت/ 29، 24) روايتى از امام باقر عليه السلام‏[[339]](#footnote-339) كه مضمون آن در روايات عامه‏[[340]](#footnote-340) نيز آمده، حاكى از آن است كه پس از فرمان خداوند به آتش:

«كُونِي بَرْداً» (انبياء/ 21، 69) دندان‏هاى ابراهيم از سرما به هم خورد و با افزودن‏ «وَ سَلاماً» ابراهيم آرام گرفت. پس از آن‏كه ابراهيم عليه السلام به آتش پرتاپ شد، جبرئيل نيز با او فرود آمد و در ميان آتش با يك‏ديگر به گفت‏وگو نشستند.[[341]](#footnote-341) اين جريان چنان حجّت آشكارى بر حقّانيّت ابراهيم و قدرت خداوند بود كه نمرود بى‏اختيار به ستايش خداى ابراهيم پرداخته، گفت: اگر كسى خدايى بر مى‏گزيند، بايد مثل خداى ابراهيم را برگزيند. يكى از سران شرك براى پوشاندن اين رسوايى بزرگ به نمرود گفت: من به آتش فرمان داده‏ام تا ابراهيم را نسوزاند؛ ولى در پى اين سخن، زبانه‏اى از آتش بر آمده، او را سوزاند.[[342]](#footnote-342) گفته شده كه آزر نيز با ديدن سلامت ابراهيم عليه السلام در ميان آتش، خداى ابراهيم را ستوده كه اى ابراهيم! خداى تو خوب خدايى است.[[343]](#footnote-343) از ابراهيم عليه السلام نقل شده: من هيچ‏گاه از زمان اقامت در آتش خوش‏تر نبودم و دوست داشتم كه همه زندگى‏ام مانند آن زمان مى‏بود؛[[344]](#footnote-344) به اين ترتيب، طرح سران شرك براى مقابله با ابراهيم عليه السلام ناكام ماند و كوشش مشركان، مايه زيان بيش‏تر آنان شد: «وَ أَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ» (انبياء/ 21، 70) و خداوند، مشركان‏را در برابرابراهيم پست ومغلوب‏ساخت: «فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ.» (صافات/ 37، 98) محل وقوع حادثه رابابل،[[345]](#footnote-345) حوالى‏بابل‏[[346]](#footnote-346) و كوثى‏[[347]](#footnote-347) دانسته‏اند.

هجرت ابراهيم عليه السلام:

ابراهيم پس از رهايى از آتش‏[[348]](#footnote-348) چنان‏كه پيش‏تر به آزر وعده داده بود: «وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» (مريم/ 19، 48)[[349]](#footnote-349) از موطن خويش هجرت\* كرد. در آيات 49 مريم/ 19 (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ ...) 99 صافات/ 37 (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى‏ رَبِّي) 26 عنكبوت/ 29 (وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى‏ رَبِّي ...) و 71 انبياء/ 21 (وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ) به هجرت ابراهيم اشاره شده است. براساس رواياتى چند،[[350]](#footnote-350) هجرت ابراهيم در پى تبعيد\* حضرت به وسيله نمرود بوده است. گفته شده: افزون بر اجبار از ناحيه نمرود، خود ابراهيم نيز رسالتش را در منطقه بابل پايان يافته مى‏ديده و خواهان منطقه‏اى براى دعوت به توحيد بوده و هر دو عامل در هجرت ابراهيم عليه السلام نقش داشته است.[[351]](#footnote-351) از همراهان او در سفر هجرت در قرآن، فقط از لوط\* نام برده شده است: «وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ» (انبياء/ 21، 71) به گفته بسيارى از مفسّران‏[[352]](#footnote-352) كه رواياتى از امام باقر و امام‏صادق عليهما السلام‏[[353]](#footnote-353) آن را تأييد مى‏كند، همسر\* ابراهيم، ساره، از ابتدا با وى در اين سفر همراه بوده است، از آيه 100 صافات/ 37 (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) كه در آن ابراهيم عليه السلام از خداوند درخواست فرزند شايسته كرده‏[[354]](#footnote-354) نيز همين استفاده شده است. به گفته‏اى، گروهى از ايمان آورندگان به ابراهيم عليه السلام نيز با او هجرت كردند.[[355]](#footnote-355) دراين‏كه منزل‏گاه‏نهايى ابراهيم عليه السلام در اين‏هجرت شام بوده، گويا ترديدى وجود ندارد. مقصود از شام، سوريه بزرگ است كه شامل سوريه فعلى، لبنان، اردن و فلسطين مى‏شود؛[[356]](#footnote-356) به همين دليل، مقصد ابراهيم‏را شام،[[357]](#footnote-357) ارض\* مقدّس‏[[358]](#footnote-358) فلسطين،[[359]](#footnote-359)

**دايرة المعارف قرآن كريم    ج‏1    515**

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 516

بيت‏المقدّس،[[360]](#footnote-360) رمله،[[361]](#footnote-361) سبع فلسطين‏[[362]](#footnote-362) (دومنطقه در نزديكى بيت‏المقدّس) و شكيم (نابلس)[[363]](#footnote-363) نيز ياد كرده‏اند؛ بنابراين، هجرت‏گاه حضرت، فلسطين بوده و اين مطلب از آيه‏ «وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ» (انبياء/ 21، 71) كه هجرت‏گاه ابراهيم را سرزمين مبارك ياد كرده، به ضميمه آيه‏ «... إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ ...» (اسراء/ 17، 1) كه بيت‏المقدّس را مبارك خوانده نيز استفاده مى‏شود.[[364]](#footnote-364) از ابن عبّاس چنين نقل شده: با توجّه به اين‏كه در آيه‏ «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً ...» (آل‏عمران/ 3، 96) مكّه نيز مبارك ناميده شده، هجرت ابراهيم عليه السلام به مقصد مكّه بوده است.[[365]](#footnote-365) به گفته‏اى، ابراهيم عليه السلام ابتدا به «حران» رفته، مدّتى در آن‏جا اقامت گزيد؛ سپس‏درهجرتى دوباره ازحران، رهسپار فلسطين شد[[366]](#footnote-366) تاآن‏جا كه برخى، احتجاج با پرستش‏گران‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 517

اجرام آسمانى‏[[367]](#footnote-367) و بعضى ازدواج با ساره را در حران‏[[368]](#footnote-368) و حتّى برخى ساره را دختر پادشاه حران دانسته‏اند[[369]](#footnote-369) كه البتّه سخنى غريب و خلاف مشهور است.[[370]](#footnote-370) ماجراى هجرت وى به حران و اقامت در آن‏جا، از تورات‏[[371]](#footnote-371) وپاره‏اى ازاسرائيليات گرفته شده و با ظاهر قرآن‏[[372]](#footnote-372) و برخى روايات‏[[373]](#footnote-373) مخالف است.

تشرف به مقام خُلّت:

يكى از مقام‏هاى معنوى ابراهيم عليه السلام رسيدن وى به مقام خُلّت\* است: «وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا.» (نساء/ 4، 125) خليل (فعيل به معناى فاعل يا مفعول)[[374]](#footnote-374) مى‏تواند از خُلَّت (دوستى\*) يا خَلّت (حاجت،[[375]](#footnote-375) خصلت)[[376]](#footnote-376) يا خَلّ (راه شن‏زار)[[377]](#footnote-377) يا خِلال (محبتّى كه در اعماق جان نفوذ كرده است)[[378]](#footnote-378) و يا خَلَل (لايه‏داربودن و لابرلاداشتن)[[379]](#footnote-379) مشتق باشد؛ به همين‏دليل، مفسّران درتوضيح اين‏كه خُلّت چگونه رابطه‏اى را ميان خداوند و ابراهيم عليه السلام ترسيم كرده، گوناگون سخن گفته‏اند: 1. خليل به معناى ولى‏[[380]](#footnote-380) و دوستى است كه درمودّت او خللى نباشد.[[381]](#footnote-381) خُلّت از سوى ابراهيم، دوستى اوليا و دشمنى دشمنان خداوند، و از سوى بارى‏تعالى، نصرت ابراهيم‏[[382]](#footnote-382) و بهره‏مند ساختن او از خيرات و منافع‏[[383]](#footnote-383) است؛ 2. خداوند به ابراهيم و ابراهيم به خداوند محبّت كامل داشته است.[[384]](#footnote-384) 3. محبّت الهى سرتاپاى وجود او را فرا گرفته بود؛[[385]](#footnote-385) به گونه‏اى كه جايى براى محبّت غير خدا وجود نداشت.[[386]](#footnote-386) 4. خداوند او را چنان كه كسى دوست خود را گرامى مى‏دارد، گرامى داشته است.[[387]](#footnote-387) 5. خداوند او را به امورى مانند وحى مخصوص گردانيده است؛ بنابراين، همه پيامبران، خليلند.[[388]](#footnote-388) 6. او در اتّصاف به اخلاق‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 518

الهى از همگان پيشى داشت.[[389]](#footnote-389) 7. خليل كسى است كه با ديگرى راه مى‏پيمايد؛[[390]](#footnote-390) بنابراين تسميه ابراهيم به خليل از آن‏رو است كه به طور كامل در مسير الهى گام برمى‏داشته است. 8. خداوند براى گرامى داشتن بنده خود، هر نامى را كه بخواهد بر او مى‏گذارد و چون ابراهيم، خالص و مخلَص بوده، او را به اين نام ناميده وگرنه خلّت به معناى متعارف آن بين خداوند و بنده بى‏معنا است.[[391]](#footnote-391) 9.

خليل به معناى فقير است و خُلّت ابراهيم عليه السلام يعنى كه او را به غيرخدا نيازى نبوده است.[[392]](#footnote-392) 10. خليلِ شخص، يعنى صاحب اسرار او (از خَلّ/ لايه دار بودن) و خليل بودن ابراهيم ازاين‏رو است كه او امانت‏دار اسرار الهى و برگزيده او و از الهام‏هاى غيبى و معارف الهى به طور كامل برخوردار بوده است.[[393]](#footnote-393) در روايتى از حضرت رسول صلى الله عليه و آله به اين معنا تصريح شده است.[[394]](#footnote-394) عامل تشرّف ابراهيم عليه السلام به اين منزلت، سجده فراوان بر زمين،[[395]](#footnote-395) كثرت صلوات بر محمد و آل محمد صلى الله عليه و آله‏[[396]](#footnote-396) درخواست نكردن از غير خداوند،[[397]](#footnote-397) پاسخ مثبت به‏درخواست ديگران،[[398]](#footnote-398) اطعام،[[399]](#footnote-399) نماز شب،[[400]](#footnote-400) مدارا و مهربانى با مساكين‏[[401]](#footnote-401) و آشكار ساختن سلام‏[[402]](#footnote-402) دانسته شده است. بنا به قولى، همه اين عوامل مى‏تواند در خلّت ابراهيم عليه السلام مؤثّر باشد؛ چه اين‏كه خلّت جز با اجتماع اين ويژگى‏ها در شخص امكان ندارد.[[403]](#footnote-403) در نظرى ديگر، آيه 125 نساء/ 4 مى‏رساند كه تشرّف ابراهيم به مقام خلّت، ناشى از شريعتى است كه ابراهيم به امر خداوند آن را تشريع كرده است؛ زيرا آيه در مقام تجليل از آيين ابراهيم است؛[[404]](#footnote-404) پس خداوند، ابراهيم را به دليل علم و عمل به اين شريعت، خليل خويش قرار داده است؛[[405]](#footnote-405) از همين نكته مى‏توان دريافت كه تشرّف ابراهيم عليه السلام به مقام خلّت، پس از نبوت حضرت بوده است. در روايات متعدّدى نيز تصريح شده كه مقام خلّت، پس از نبوّت\* و رسالت و پيش از امامت\* وى بوده است.[[406]](#footnote-406) بعضى مقام خلّت را با مقام استجابت دعا ملازم دانسته‏اند[[407]](#footnote-407) و به قولى، خلّت مرتبه‏اى از مراتب‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 519

محبّت بوده و محبّت مراتبى دارد كه خليل عليه السلام به آن راه نيافته و ويژه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است.[[408]](#footnote-408) بشارت خلّت را بنا به قولى، جبرئيل عليه السلام‏[[409]](#footnote-409) و براساس روايتى از امام باقر عليه السلام‏[[410]](#footnote-410) ملك‏الموت براى ابراهيم عليه السلام آورده است.

نشان دادن كيفيّت زنده ساختن‏مردگان به ابراهيم عليه السلام:

آيه 260 بقره/ 2 بيان مى‏دارد كه، ابراهيم گفت: پروردگارا! به من نشان ده كه چگونه مردگان را زنده مى‏كنى؟

خداوند فرمود: مگر نه آن‏كه ايمان آورده‏اى؟ گفت:

آرى، ولى براى آن‏كه قلبم آرامش\* يابد. فرمود: پس چهار پرنده را گرفته، ذبح كن؛ آن‏گاه بر سر هر كوهى بخشى از آنان را قرار ده؛ سپس آن‏ها را فراخوان. آن‏ها با شتاب به سوى تو مى‏آيند و بدان كه خداوند عزيز و حكيم است: «وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‏ قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى‏ وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». (بقره/ 2، 260) ابراهيم عليه السلام در پى اين فرمان چهار مرغ را سر بريد. سرها را نگه داشته، بدن‏هاى آنان را در هاون قرار داد؛ سپس پر، گوشت و استخوان آن‏ها را درهم آميخت؛ آن‏گاه آن‏ها را به ده جزءتقسيم كرده، بر سر ده كوه گذاشت؛ پس از آن، مقدارى دانه و آب در برابر خويش نهاد و منقارهاى آنان را بين انگشتان خود گرفته، به آنان فرمان داد: به اذن خداوند پيش آييد. در پى اين فرمان، گوشت، پر و استخوان هر يك از مرغانى كه فرا خوانده شده بودند، به پرواز درآمده، به يك‏ديگر ملحق شدند و آن‏گاه كه بدن آنان كامل شد، به سوى سر خود آمده به آن ملحق گرديدند.[[411]](#footnote-411) در منابع عامّه نيز ماجرا با تفاوت‏هايى در تعداد كوه‏ها[[412]](#footnote-412) و چگونگى تقسيم پرندگان‏[[413]](#footnote-413) ذكر شده است. روايات شيعه و اهل سنّت درباره طاووس از چهار پرنده مذكور در آيه، متّفق بوده و در تعيين سه پرنده ديگر از خروس، كبوتر و كلاغ،[[414]](#footnote-414) عقاب،[[415]](#footnote-415) مرغابى،[[416]](#footnote-416) هدهد، وركاك (صرد)[[417]](#footnote-417) شترمرغ‏[[418]](#footnote-418) و غرنوق (كركى)[[419]](#footnote-419) نام برده شده است.

در روايتى از امام صادق عليه السلام پس از بيان اين كه ابراهيم عليه السلام چهار مرغ را گرفته، سر بريد و ...، آمده است: تفسير باطنى آيه چنين است كه ابراهيم عليه السلام مأمور بوده تا چهار انسان لايق را علم آموزد و آن‏ها را براى تبليغ از طرف خود اعزام كند و هرگاه خواهان حضور آنان شد، با اسم اكبر خداوند، آنان را فرا خوانده، نزد او آيند.[[420]](#footnote-420) صدوق در ذيل روايات اظهار داشته كه ابراهيم عليه السلام به هر دو امر (ذبح مرغان و اعزام مبلغان) مأمور بوده است.[[421]](#footnote-421)

برخلاف اجماع مفسّران، ابو مسلم اصفهانى براين باور بوده كه ابراهيم به ذبح پرندگان مأمور نشده؛ بلكه آيه فقط مثلى براى حضرت ارائه داده و گفته: همان‏گونه كه اگر تو پرندگانى را به خود مأنوس كنى و بعد هر يك را سر كوهى قرار داده، آن‏ها را بخوانى، نزد تو خواهند آمد، مثال زنده كردن مردگان نزد خداوند نيز چنين است كه آن‏ها را با كلمه «كن» فرا خوانده، دوباره زنده خواهند شد.[[422]](#footnote-422) اين نظر از مجاهد نيز نقل شده است.[[423]](#footnote-423) از متأخّران نيز عبده در المنار آن را پذيرفته است؛[[424]](#footnote-424) ولى ساير مفسّران آن را ردّ كرده‏اند. از ادلّه رازى در ردّ اين نظريّه، مخالفت آن با اجماع مفسّران است.[[425]](#footnote-425) علّت روى‏كرد ابومسلم به اين نظريّه آن بوده كه اگر ابراهيم را مأمور به ذبح مرغان بدانيم، جمله‏ «ثُمَّ ادْعُهُنَّ» در آيه بى‏معنا خواهد شد؛ زيرا اگر مقصود، فراخوانى آنان پس از زنده شدن است، خواندن بهيمه، امرى ناپسند و اگر مراد، فراخوانى اجزاى متفرّق آنان باشد، ناپسندى آن آشكارتر است؛[[426]](#footnote-426) غافل از اين كه امر ياد شده، فرمانى تكوينى است و نه تشريعى تا در گرو وجود (عينى) مخاطب باشد؛[[427]](#footnote-427) گذشته از آن‏كه درخواست‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 520

ابراهيم عليه السلام مشاهده كيفيّت احيا بوده و بنا بر نظر ابومسلم، درخواست ابراهيم اجابت نشده است.[[428]](#footnote-428) مطابق ظاهر آيه و برداشت بسيارى از مفسّران، آرامش‏قلبى مطلوب ابراهيم عليه السلام‏ «لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» (بقره/ 2، 260) درباره معاد بوده؛ ولى نه به اين معنا كه حضرت در اين زمينه ترديد داشته است؛ زيرا «أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ» استفهام تقريرى است؛ يعنى تو كه ايمان آورده‏اى، چرا اين را مى‏پرسى؟[[429]](#footnote-429) و اگر احتمال ترديد ابراهيم وجود داشت، تعبير آيه بايد اين مى‏بود ك ه «الم تؤمن» تا حاكى از عتاب باشد[[430]](#footnote-430) يا اصولًا اين استفهام به منظور ثبت پاسخ ابراهيم عليه السلام ايراد شده تا همگان بدانند كه پرسش او از سر ترديد نبوده است؛[[431]](#footnote-431) برخى مفسّران آرامش مطلوب ابراهيم عليه السلام را امور ديگرى چون اطمينان به خُلّت (از آن‏جا كه احيا به وسيله شخص، نشانه خلّت بوده است)[[432]](#footnote-432) يا نشان دادن قدرت الهى به نمرود[[433]](#footnote-433) يا اطمينان\* به رهايى از دست نمرود[[434]](#footnote-434) يا

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 521

زدودن ترديدهاى مردم دانسته‏اند.[[435]](#footnote-435) رازى پس ازذكر دوازده احتمال، اين نظر را برگزيده كه هدف، اطمينان يافتن از نبوّت بوده تا بداند با فرشته وحى مواجه است و كلامى را كه مى‏شنود، كلام خداوند است، نه شيطان.[[436]](#footnote-436) اين نظر بر فرض پذيرش، مبتنى بر آن است كه ماجرا را به ابتداى نبوّت حضرت مربوط بدانيم؛ ولى به نظرى، از آن‏جا كه سرزمين بابل، دشتى هموار است و در آن كوهى وجود ندارد، اين ماجرا پس از هجرت به سوريه بوده است.[[437]](#footnote-437) در سخنى از ابن‏عبّاس نيز زمان واقعه، پيش از فرزند دار شدن ابراهيم و نزول صحف بر وى دانسته شده‏[[438]](#footnote-438) پس ماجرا دست كم مدّتى نسبتاً طولانى پس از نبوّت بوده است؛ امّا مفسّرانى كه هدف ابراهيم را اطمينان قلب درباره زنده كردن مردگان دانسته‏اند، در توضيح‏ «لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» وجوهى را ذكر كرده‏اند كه عبارت است از:

ازدياد يقين يا ايمان، يا رهايى از دغدغه و تفكّر در زمينه چگونگى زنده ساختن كه آن را اعتقاد داشته‏[[439]](#footnote-439) يا آرامش قلبى ناشى از علم‏العيان و زوال خواطر و وساوس شيطانى‏[[440]](#footnote-440) و به عبارتى، پايان دادن به خطورات قواى وهمى كه به دليل انس اين قوا با حس، در برابر پذيرفته‏هاى عقلى انسان مقاومت كرده، موجب ايذاى نفس مى‏شود و گرچه با ايمان منافاتى ندارد، آرامش نفس را سلب مى‏كند.[[441]](#footnote-441) در روايتى از معصوم عليه السلام تصريح شده كه پرسش ابراهيم عليه السلام نه از سر ترديد، بلكه درحال يقين و براى ازدياد ايمان‏[[442]](#footnote-442) و يقين‏[[443]](#footnote-443) بوده است.

در روايتى از امام صادق عليه السلام آمده كه ابهام ابراهيم فقط در زمينه چگونگى فعل خداوند بوده؛ لذا با ايمان منافاتى نداشته و در توحيد ابراهيم عليه السلام نقصى نبوده است.[[444]](#footnote-444)

درباره خواسته ابراهيم، به قولى، درخواست او مشاهده چگونگى احيا به معناى چگونگى تجمّع اجزا در بازگشت به صورت اوّل و كيفيّت پذيرش دوباره حيات\* بوده است. طبق اين نظر، خواست ابراهيم فقط آگاهى از چگونگى انفعال حاصل در موجود، هنگام احياى مجدّد بوده، نه اين‏كه بخواهد با چگونگى فعل خداوند آشنا شود؛ به عبارت ديگر، او در پى آشنايى با سبب نبوده؛ بلكه فقط آشنايى با مُسَبَّب را خواستار شده است؛[[445]](#footnote-445) ولى بنا به گفته‏اى، پرسش ابراهيم عليه السلام دو ويژگى دارد:

نخست آن‏كه او مشاهده چگونگى افاضه حيات ازسوى خداوند را خواستار شده. [اين معنا، آشكارا از روايت امام صادق عليه السلام نيز قابل استفاده است.][[446]](#footnote-446) گواه اين امر، تعبير آيه است كه چگونه مردگان را زنده مى‏كنى؟ و نپرسيده: چگونه مردگان زنده مى‏شوند؟ بنابراين، پرسش به كيفيّت تأثير سبب مربوط بوده كه به گونه‏اى به ملكوت اشيا و نه ظهور مادّى آن ارتباط دارد. [روايتى از امام صادق نيز بيان‏گر ارتباط اين ماجرا به جريان ارائه ملكوت است.][[447]](#footnote-447) دوم آن‏كه سؤال از مشاهده كيفيّت احياى مردگان (به لفظ جمع) است و ويژگى فراوانى و تعدّد مردگان نيز در آن دخيل بوده؛ زيرا زنده كردن مرده مى‏تواند بر زنده كردن جسد سالمى بى‏روح انطباق يابد؛ امّا زنده كردن مردگان، اين ويژگى را مى‏رساند كه اجزاى جسد، پراكنده شده و صورتِ نخستين تغيير و حالت تميّز و تشخّص خود را از دست داده و به فراموشى سپرده شده است؛ در نتيجه نه در خارج و نه در ذهن، چيزى (يك واحد) وجود ندارد تا متعلّق احيا قرار گيرد و او خواستار مشاهده كيفيّت افاضه حيات از سوى خداوند در چنين وضعيّتى بوده است. پاسخى كه به ابراهيم عليه السلام ارائه شده، هر دو ويژگى را دربردارد. بر اساس ويژگى نخست، خداوند خود بدون واسطه، مرده‏اى را زنده نكرد تا ابراهيم فقط تماشاگر باشد و همين نشان مى‏دهد كه جريان به آن سادگى كه ديگران پنداشته‏اند، نبوده؛ بلكه متصدّى احيا را خود ابراهيم قرار داد تا درخواست او اجابت شده، كيفيّت احيا را شهود كند و پاسخ با پرسش منطبق باشد. نكته مهم آن است كه خداوند، احيا را متفرع بر فراخوانى ابراهيم قرار داد: «ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 522

سَعْياً»؛ پس اين فراخوانى سبب افاضه حيات بر پرندگان\* شده است و چون احيا بدون امر خداوند امكان ندارد، روشن مى‏شود فراخوانى ابراهيم به گونه‏اى با فرمان الهى «كُن» كه حيات را در موجودات پديد مى‏آورد، اتّصال يافته و همين‏جا بوده كه ابراهيم، چگونگى فيضان حيات از فرمان «كن» را مشاهده كرده است؛ بنابراين، احياى مردگان، ناشى از اثرى نبوده كه خداوند در لفظ قرار داده باشد؛ بلكه گونه‏اى اتّصال باطنى به نيرو و قدرت نامتناهى الهى است كه در حقيقت همان نيرو كارساز است. بر اساس ويژگى دوم، به او فرمان داده شد تا چهار پرنده گوناگون را گرفته، به طور كامل شناسايى، آن‏ها را ذبح و اجزاى آن‏ها را كاملًا با هم مخلوط كند؛ سپس آن‏ها را تقسيم و هر بخشى را بر كوهى نهد تا هر گونه تميّز و تشخّص از ميان برود؛ آن‏گاه آن‏ها را فرا خوانَد تا به سوى او بشتابند. در پرتو اين تجربه عملى براى او آشكار شد كه تميّز و تشخّص موجود و بازگشت به زندگى، بر فراخوانى نفس و روح موجود زنده متفرّع است؛ يعنى بدن تابع روح است، نه برعكس. ميان روح و اجزاى مادّه، رابطه خاصّى وجود دارد كه فقط خداوند از آن آگاه است و براى بشر، احاطه علمى به آن ميسور نيست؛ به همين دليل، با فرا خوانى روح، اجزاى جسد از روح پيروى كرده، حاضر مى‏شوند؛[[448]](#footnote-448) بنابراين، چكيده پاسخ به دغدغه ابراهيم، آشكار ساختن تبعيت بدن از روح بوده است.[[449]](#footnote-449)

ابراهيم ولوط:

لوط ازخويشان نزديك ابراهيم عليه السلام بود كه پس از رهايى وى از آتش،[[450]](#footnote-450) به او ايمان آورد؛ «فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ» (عنكبوت/ 29، 26) سپس باابراهيم به فلسطين هجرت كرد. با آن كه لوط عليه السلام خود مقام پيامبرى داشته، بر آيين ابراهيم بوده‏[[451]](#footnote-451) و ابراهيم عليه السلام بر او امامت داشته است.[[452]](#footnote-452) ابراهيم پس‏از هجرت به فلسطين، در بخش‏بالايى شامات مستقر شد و لوط را در بخش پايينى آن به فاصله هشت فرسنگ از خود برجاى گذاشت.[[453]](#footnote-453) با شيوع فحشا در سدوم‏[[454]](#footnote-454) و شكايت گروهى از مردم به ابراهيم، وى لوط را به ديار آنان فرستاده، لوط نسبت خود با ابراهيم را براى مردم بيان‏كرد وبه انذار آنان پرداخت؛[[455]](#footnote-455) امّا مردم هم‏چنان بر فحشا اصرار مى‏ورزيدند و ابراهيم و لوط، هر لحظه انتظار عذاب آنان را مى‏كشيدند. سرانجام خداوند كه به احترام ابراهيم و لوط بارها ازعذاب آنان چشم پوشيده بود، آن‏ها را از بين برد.[[456]](#footnote-456)

وارد شدن فرشتگانى به صورت ميهمان:

فرشتگانى كه براى عذاب قوم لوط اعزام‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 523

شده بودند، ابتدا نزد ابراهيم آمده، به حضرت بشارت فرزند دادند؛ سپس مأموريت خود را مبنى بر عذاب قوم لوط به آگاهى حضرت رساندند. ماجراى نزول اين فرشتگان در آيات 69 تا 76 هود/ 11؛ 51 تا 56 حجر/ 15؛ 31 و 32 عنكبوت/ 29 و 24 تا 35 ذاريات/ 51 بازگو شده است. كاربرد صيغه جمع در آيات ياد شده نشان مى‏دهد كه آنان دست كم سه فرشته بوده‏اند.[[457]](#footnote-457) رقم‏هاى چهار، نُه، يازده‏[[458]](#footnote-458) و دوازده‏[[459]](#footnote-459) نيز نقل شده است. در روايتى از امام صادق عليه السلام‏[[460]](#footnote-460) و نيز منابع اهل سنّت‏[[461]](#footnote-461)، تعداد فرشتگان، چهار و به نام‏هاى جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل و كروبيل (رفاعيل) ذكر شده است. فرشتگان به صورت ميهمان و به روايتى، در شب‏[[462]](#footnote-462) بر ابراهيم عليه السلام وارد شده، ابتدا بر او سلام كردند: «وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ\* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً» (حجر/ 15، 51 و 52)، «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ\* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً.» (ذاريات/ 51، 24 و 25) ابراهيم ميهمان را دوست مى‏داشته؛ از همين رو كنيه‏اش ابوالاضياف يا ابوالضيفان‏[[463]](#footnote-463) بوده است؛ به همين دليل، ميهمانى، بهترين بهانه‏اى بود كه ملائكه\* براى ديدار با او برگزيده بودند.[[464]](#footnote-464) با آن كه ناشناس بودن ميهمانان، ابراهيم را انديشناك كرده بود،[[465]](#footnote-465) سلام آنان‏را به‏گرمى و با تحيّتى افزون پاسخ‏داد[[466]](#footnote-466): «قالَ سَلامٌ.» (ذاريات/ 51، 25) با ورود ميهمانان، ابراهيم عليه السلام كه آنان‏را بشر مى‏پنداشت،[[467]](#footnote-467) براى آن‏كه مانع او نشوند، پنهانى به اندرون رفت و با شتاب، گوساله‏اى بريان (و فربه‏[[468]](#footnote-468)) را در حالى كه از آن آب و روغن مى‏چكيد،[[469]](#footnote-469) حاضر ساخت: «فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ» (هود/ 11، 69)، «فَراغَ إِلى‏ أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ» (ذاريات/ 51، 26) و چون ميهمانان دست به سوى غذا نبردند، در دل، از آنان ترسيد: «فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً» (ذاريات/ 51، 28)[[470]](#footnote-470) به گونه‏اى كه آثار ناخرسندى در چهره‏اش ظاهر شد[[471]](#footnote-471): «نَكِرَهُمْ» (هود/ 11، 70) زيرا در آن زمان اگر كسى درباره ديگرى قصد سوء داشت، از غذاى او نمى‏خورد.[[472]](#footnote-472) ملائكه خود را شناسانده، او را به فرزندى پسر بشارت دادند و

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 524

نگرانى او را بر طرف ساختند: «قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ» (حجر/ 15، 53)، «قالُوا لا تَخَفْ وَ بَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ.» (ذاريات/ 51، 28) با آن كه خداوند، پيش‏تر اسماعيل\* را نيز در سنين پيرى به ابراهيم عطا كرده بود، اين بشارت ابراهيم را شگفت‏زده كرد؛ زيرا از آن زمان، ساليانى گذشته بود و در سنين بالا آثار پيرى به سرعت نمايان مى‏شود؛ افزون بر آن‏كه تولّد اسماعيل نيز در آن سنين امرى استثنايى به شمار مى‏رفت؛[[473]](#footnote-473) از همين رو به ملائكه گفت: آيا در اين زمان كه پيرى من فرا رسيده و آثار آن در وجود من ظاهر شده، چنين بشارتى به من مى‏دهيد؟ اين چه بشارتى است؟

«أَ بَشَّرْتُمُونِي عَلى‏ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ». (حجر/ 15، 54) اين آيه نشان مى‏دهد كه ابراهيم عليه السلام پس از تولّد اسماعيل، انتظار فرزند دومى را نداشته است. ملائكه در پاسخ، بر بشارت\* ياد شده تأكيد كردند و از او خواستند كه نوميد نباشد و ابراهيم آنان را آگاه ساخت كه شگفتى او از سر نوميدى نيست؛ زيرا نوميدى از رحمت پروردگار، ويژگى گمراهان است و او گمراه نيست‏[[474]](#footnote-474):

«قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ\* قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.» (حجر/ 15، 55 و 56) از اين آيه چه بسا بتوان استفاده كرد كه سخن ابراهيم از سر شوق و سرور بوده و نه استبعاد. ابراهيم از ملائكه پرسيد: براى چه امر مهمّى‏[[475]](#footnote-475) فرود آمده‏اند: «فَما خَطْبُكُمْ ....» (حجر/ 15، 57) آنان مأموريّت خود را عذاب قوم لوط اعلام داشتند: «إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى‏ قَوْمِ لُوطٍ» (هود/ 11، 70)، «إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى‏ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ» (حجر/ 15، 58) و ابراهيم كه نگرانى‏اش برطرف شده بود، با آگاهى از مأموريّت ملائكه، با آن‏ها درباره قوم لوط به مجادله پرداخت تا شايد عذاب آنان به تأخير افتد: «فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْرى‏ يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ» (هود/ 11، 74) امّا فرشتگان او را آگاه ساختند كه راهى براى رهايى قوم لوط نيست: «يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ.» (هود/ 11، 76)

مفسّران در باره اين ماجرا نكاتى را بيان كرده‏اند:

1. مقام نبوّ ت ملازم با عصمت از گناه و منافى باصفات ناپسند از جمله ترسى است كه مقاومت نفس را گرفته، توان تدبير را از آدمى‏سلب مى‏كند و [در كتاب‏هاى اخلاق‏] از آن به جبن كه تفريط در به كارگيرى قوّه غضبيّه است، تعبير مى‏شود؛ چنان كه تهوّر يعنى عدم تأثّر از مشاهده مكروه به طور مطلق، افراط در به كارگيرى قوّه غضبيّه، و در شمار رذايل اخلاقى است. عصمت در انبيا، ملازم با شجاعت است و آن اعتدال در به كارگيرى قوّه غضبيّه به شمار مى‏رود و شجاعت‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 525

صفتى در برابر جبن است، نه خوف.[[476]](#footnote-476)

2. گفته شده كه آيات بشارت، دو ماجرا را باز مى‏گويد: يكى هنگام عزيمت به سوى قوم لوط و بشارت اسماعيل، و ديگرى هنگام بازگشت و بشارت اسحاق؛ زيرا ترديدى نيست كه آيات سوره ذاريات/ 51 به قرينه آيه 29 «فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ ...» بازگوكننده بشارت اسحاق به ابراهيم است و آيات پس از آن (32 تا 37) به خوبى نشان مى‏دهد كه اين‏بشارت پس از نابودى قوم‏لوط بوده است: «قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى‏ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ‏\* ...\* فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ\* ...».

در سوره هود نيز كه به نام اسحاق تصريح شده، مانند سوره ذاريات، ملائكه لفظ ماضى را به كار برده‏اند: «أُرْسِلْنا إِلى‏ قَوْمِ لُوطٍ» (هود/ 11، 70) ولى آيات سوره حجر: «إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ\* إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ» (حجر/ 15، 59 و 60) و نيز آيات سوره عنكبوت: «إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ» (عنكبوت/ 29، 31) آشكارا نشان مى‏دهد كه ماجراى بشارت در آن دو سوره، پيش از نابودى قوم لوط رخ داده است؛ هم‏چنين در سوره ذاريات، سخن ازپذيرايى ميهمانان باگوساله\* بريان است و ترس ابراهيم پس از پرهيز آنان از خوردن غذا بوده؛ ولى در آيات سوره حجر، سخنى از پذيرايى نيست كه خود قرينه‏اى بر تعدّد ماجرا

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 526

به شمار مى‏آيد.[[477]](#footnote-477) اين معنا در روايتى از امام باقر عليه السلام نيز تصريح شده‏است؛[[478]](#footnote-478) ولى بعضى به‏عللى ازجمله آن‏كه آيات سوره هود ازسويى بشارت به اسحاق را تصريح كرده و از سويى كوشش ابراهيم براى رفع عذاب از قوم لوط را بيان داشته، بر آنند كه بشارت اسحاق به طور قطع، پيش از عذاب قوم لوط بوده و در نتيجه، همه آيات بشارت در ماجراى نزول فرشتگان، به اسحاق مربوط است. به كارگيرى لفظ ماضى‏ «إِنَّا أُرْسِلْنا» در آيات سوره ذاريات نيز نمى‏تواند دليل باشد كه اين آيات بازگو كننده ماجرا پس از وقوع عذاب بر قوم لوط است؛ زيرا همين تعبير در سوره حجر نيز آمده و به طور مسلّم، آيات سوره حجر، به زمانى مربوط است كه ملائكه هنوز از عذاب قوم لوط فارغ نشده بودند؛ افزون بر اين كه تعبير «إِنَّا أُرْسِلْنا» از سوى ملائكه‏اى كه در مسير عزيمت به سوى قوم لوط هستند، از نظر لغت و عرف كاملًا بلامانع است؛ امّا آيات 35 تا 37 ذاريات، سخن خداوند است و نه ملائكه؛ بنابراين، خود آيات شاهد است كه ملائكه در اين ماجرا يك بار و آن هم پيش از عزيمت به سوى قوم لوط با ابراهيم ديدار كرده‏اند؛ به همين دليل، روايت ياد شده نيز قابل اعتماد نيست.[[479]](#footnote-479) آيه 101 صافات/ 37 (فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ) بشارت فرزندى (به نام اسماعيل) به ابراهيم را بيان داشته است.[[480]](#footnote-480) (] درخواست‏هاى ابراهيم عليه السلام، همين مقاله)

3. درباره مجادله ابراهيم عليه السلام گفته شده: اين مجادله در حقيقت پرسش ابراهيم از فرشتگان براى آگاهى از اين بوده كه آيا عذاب، همه را در بر مى‏گيرد يا نه و آيا در حدّ ترساندن است يا نابودى و اين كه لوط چگونه نجات خواهد يافت كه اين استفهام، به طور مجازى مجادله\* ناميده شده است‏[[481]](#footnote-481) يا اين كه مقصود، مجادله با فرشتگان براى رفع عذاب از قوم لوط به اميد بازگشت آنان بوده است؛[[482]](#footnote-482) زيرا هنوز روشن نبوده كه فرمان عذاب قطعى است، و فرشتگان، او را از حتميّت فرمان آگاه ساختند[[483]](#footnote-483): «يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ» (هود/ 11، 76) به هر حال، آيه 75 هود «إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ» كه مدح ابراهيم عليه السلام در جهت بيان علّت مجادله حضرت است، نشان مى‏دهد كه اين مجادله، امرى پسنديده براى تأخير عذاب از قوم‏لوط[[484]](#footnote-484) وناشى ازخصال نيك بردبارى، دل‏سوزى،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 527

تأثّر از گمراهى مردم و رجوع مكرر او به خداوند براى رهايى گمراهان بوده است.[[485]](#footnote-485) مفاد اين مجادله را آيه 32 عنكبوت بيان كرده كه‏ «إِنَّ فِيها لُوطاً ....».[[486]](#footnote-486) درروايتى ازامام‏صادق عليه السلام‏[[487]](#footnote-487) كه مضمون آن درروايات‏اهل‏سنّت نيزآمده،[[488]](#footnote-488) مجادله ابراهيم عليه السلام چنين بيان شده كه به فرشتگان فرمود: اگردر بين آنان صدمؤمن باشند، آيا بازهم آنان‏را نابودمى‏كنيد؟

گفتند: نه. گفت: ... [او اين رقم را پايين آورد تا به يك نفر رسيد]؛ آن‏گاه گفت: «إِنَّ فِيها لُوطاً».

عزيمت به مكّه:

از آيات قرآن استفاده مى‏شود كه ابراهيم به همراه اسماعيل به مكّه عزيمت كرده، وى را در مكّه اسكان داد: «رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ....» (ابراهيم/ 14، 37) زمينه‏ساز اين تصميم، ناسازگارى ساره همسر ابراهيم با هاجر (مادر اسماعيل) پيش از تولّد اسحاق بود كه اين امر، ابراهيم عليه السلام را آزرد و در پى شِكوه به خداوند، دستور يافت تا اسماعيل و مادرش هاجر را در مكّه اسكان دهد.[[489]](#footnote-489) آيات مربوط به اين ماجرا، به ويژه آيه 37 ابراهيم/ 14 «رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ» و 125 بقره/ 2 «وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ...» نشان مى‏دهد كه هدف اصلى از اين حركت، ايجاد پايگاهى استوار براى نشر توحيد بوده؛ چنان‏كه حوادث آينده، از جمله درخواست تشريع امنيّت حرم نيز اين مطلب را به خوبى اثبات كرده است. آيه 39 ابراهيم/ 14 «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ ...» دليل آن است كه ابراهيم عليه السلام در سنين پيرى\* (حداقل در 64 سالگى‏[[490]](#footnote-490) و حداكثر در 117 سالگى)[[491]](#footnote-491) فرزند دار شده؛ بنابراين، عزيمت ابراهيم عليه السلام به مكّه نيز در همين سنين بوده است. از نيايش حضرت در آيه 126 بقره/ 2 «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً ...» استفاده شده كه هنگام ورود او به سرزمين مكّه، در آن محل، شهرى نبوده و اسكان اسماعيل و هاجر در آن سرزمين، زمينه‏ساز تأسيس شهر مكّه بوده و دعاى ابراهيم در آيه 35 ابراهيم/ 14 «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ...» نشان مى‏دهد كه در زمان خود ابراهيم عليه السلام در آن مكان، شهر مكّه شكل گرفته بوده است.[[492]](#footnote-492)

بناى كعبه:

بيش‏تر مفسّران برآنند كه كعبه پيش از ابراهيم وجود داشته است.[[493]](#footnote-493) آيه 127 بقره/ 2 «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ...» نشان مى‏دهد كه پايه‏هاى خانه كعبه قبل از ابراهيم موجود بوده‏[[494]](#footnote-494) و آيه 96 آل‏عمران/ 3 «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ...» نيز مؤيّد همين مطلب است.[[495]](#footnote-495) بعضى در اين زمينه به آيه 37 ابراهيم/ 14 «رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ...» تمسّك جسته‏اند؛ زيرا «عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ» نشان مى‏دهد كه هنگام عزيمت ابراهيم با اسماعيل و هاجر به مكّه، اثرى از كعبه وجود داشته است.[[496]](#footnote-496) اين استدلال در صورتى پذيرفته است كه ثابت شود سخن مزبور هنگام آوردن اسماعيل و هاجر به مكّه گفته شده باشد؛ ولى بعضى زمان اين سخن را پس از بناى كعبه و تأسيس شهر مكّه و در اواخر عمر حضرت دانسته‏اند.[[497]](#footnote-497) از روايات متعدّدى برمى‏آيد كه محل كعبه مشخّص نبوده و ابراهيم عليه السلام با ترسيم جبرئيل‏[[498]](#footnote-498) يا وزش طوفانى‏[[499]](#footnote-499) كه از آن به سكينه تعبير شده‏[[500]](#footnote-500) يا قطعه ابرى كه به محلّ كعبه سايه افكند،[[501]](#footnote-501) محل كعبه را شناخته و آن را بنا نهاده است. گروهى، آيه 26 حج/ 22 «وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ» را اشاره به اين ماجرا

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 528

دانسته‏اند.[[502]](#footnote-502) اين نظر، مبتنى بر آن است كه مقصود از واژه‏ «بَوَّأْنا»، شناساندن محلّ كعبه‏[[503]](#footnote-503) يا آماده‏سازى آن براى ابراهيم عليه السلام باشد؛[[504]](#footnote-504) ولى بعضى اين معنا را نپذيرفته و آيه را چنين معنا كرده‏اند: ما به ابراهيم وحى كرديم تا محلّ كعبه را معبد خويش قرار دهد؛[[505]](#footnote-505) بنابراين از آيه برنمى‏آيد كه محلّ كعبه مشخص نبوده؛ هرچند مى‏رساند كه بنايى وجود نداشته است. مؤيّد اين برداشت، روايتى از امام صادق عليه السلام است كه براساس آن، ابراهيم نخستين بار كه به مكّه آمد (در حالى‏كه بناى كعبه ويران بود) به حج مأموريت يافته، آن‏را به‏جاى آورد و سال بعد به بناى كعبه مأمور شد. در اين روايت، تصريح شده كه با وجود ويرانى كعبه، حدود آن مشخّص بود.[[506]](#footnote-506) آيات قرآن، فرمان بناى كعبه به ابراهيم عليه السلام را به صراحت باز نگفته؛ ولى در روايات آمده كه ابراهيم از سوى خداوند مأمور بناى كعبه شد.[[507]](#footnote-507) بيش‏تر مفسّران با توجّه به آيه‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 529

127 بقره/ 2 (وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ ...) برآنند كه ابراهيم و اسماعيل كعبه را به يارى يك‏ديگر بنا كرده‏اند؛[[508]](#footnote-508) بلكه در روايتى از امام صادق عليه السلام تصريح شده كه ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام هر دو به اين كار مأمور بوده‏اند.[[509]](#footnote-509) آن دو مأمور بوده‏اند خانه كعبه را پاكيزه دارند:

«وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ...» (بقره/ 2، 125)، «وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ ....» (حج/ 22، 26) مقصود از طهارت\* مى‏تواند فقط طهارت معنوى يا طهارت معنوى و ظاهرى باشد؛ ولى به قرينه سياق، منظور طهارت معنوى است؛ به اين معنا كه ابراهيم راه عبادت پيراسته از شرك را به مردم نشان دهد.[[510]](#footnote-510)

فراخوانى مردم به‏حج:

پس‏ازاتمام بناى كعبه‏[[511]](#footnote-511) و به گفته‏اى بعد از انجام مناسك حج\* و اقدام به قربانى\* اسماعيل،[[512]](#footnote-512) ابراهيم عليه السلام از سوى خداوند فرمان يافت تا مردم را به حج فرا خواند:

«وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ...» (حج/ 22، 27) پس از اين فرمان، ابراهيم عليه السلام بر كوه ابوقبيس‏[[513]](#footnote-513) يا كوه صفا[[514]](#footnote-514) يا يكى از اركان كعبه\*[[515]](#footnote-515) يا حجر[[516]](#footnote-516) يا مقام‏[[517]](#footnote-517) و به گفته‏اى، در روز دوازده ذى‏حجّه بر كوه ثبير[[518]](#footnote-518) ايستاد و مردم را ندا داد. مراد از ندا به حج، ممكن است فراخوانى مردم به انجام مناسك حج يا قصد كردن خانه كعبه (مثلًا براى زيارت) باشد.[[519]](#footnote-519)

انجام مناسك حج:

چنان‏چه مقصود از مناسك در آيه 128 بقره/ 2 (... وَ أَرِنا مَناسِكَنا ...) مناسك حج‏[[520]](#footnote-520) و منظور از سعى در آيه 102 صافات/ 37، سعى صفا و مروه باشد[[521]](#footnote-521) و نه احتمال‏هاى ديگر،[[522]](#footnote-522) دو آيه ياد شده، به انجام حج از سوى ابراهيم و اسماعيل اشاره دارد.

بنا به روايتى، ابراهيم و اسماعيل، نخستين حجّ خود را پيش از بناى كعبه انجام داده‏اند؛[[523]](#footnote-523) ولى ظاهر رواياتى ديگر نشان مى‏دهد كه نخستين حجّ ابراهيم، پس از بناى كعبه بوده است.[[524]](#footnote-524) به تصريح روايات، جبرئيل عليه السلام در طول مناسك با ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام همراه بود و مناسك را به آنان مى‏آموخت.[[525]](#footnote-525) بعضى، نخستين حج را به ابراهيم نسبت‏مى‏دهند؛[[526]](#footnote-526) ولى در منابع متعدّدى، نخستين حج‏گزار، آدم عليه السلام معرّفى شده است؛[[527]](#footnote-527) حتّى بر اساس روايتى، قبل از عزيمت ابراهيم عليه السلام به مكّه،\* با وجود آن كه خانه كعبه ويران بوده، مردم عرب حج مى‏گزارده‏اند.[[528]](#footnote-528)

ابتلائات:

خداوند ابراهيم عليه السلام را به صورت‏هاى گوناگونى‏آزمود: «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ ....» (124 بقره/ 2) ابتلا به معناى آزمايش\*[[529]](#footnote-529) و مقصود از كلمات، ماجراهاى سختى است كه ابراهيم در طول زندگى به آن دچار شده و نيز پيمان‏هاى الهى كه وفا به آن از او خواسته شده‏[[530]](#footnote-530) و به قولى، الزام او به آن‏چه همراه با سختى و رنج بوده‏[[531]](#footnote-531) يا وظايف و اوامر و نواهى خداوند[[532]](#footnote-532) است. بعضى، فاعل (ضمير مستتر) در «أتمهن» را به ابراهيم‏[[533]](#footnote-533) و بعضى به خداوند[[534]](#footnote-534) بر گردانده‏اند. در صورت نخست، معنا چنين است كه ابراهيم، به خوبى از عهده اين آزمايش‏ها برآمد[[535]](#footnote-535)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 530

و وظايف محوّل را چنان كه از او خواسته شده بود به پايان رساند و امتثال كرد.[[536]](#footnote-536) در صورت دوم، مقصود آن است كه خداوند، ابراهيم را در عمل به آن توفيق و مساعدت داده،[[537]](#footnote-537) ياآنكه باافزودن‏امامت ونيز منع امامت از ذريه ظالم او، كلمات را پايان بخشيده است.[[538]](#footnote-538) از آن‏جا كه هدف آيه، بيان مصاديق «كلمات» نبوده، درباره آن سكوت كرده؛ ولى بر اساس ترتّب امامت بر اين كلمات امورى بوده‏اند كه لياقت ابراهيم را براى احراز مقام امامت اثبات كرده‏اند.[[539]](#footnote-539) روايتى از امام‏صادق عليه السلام نيز نشان مى‏دهد كه آن‏چه ابراهيم به آن دچار شده، فرمان يافتن به ذبح اسماعيل بوده و اعطاى امامت به حضرت به دليل تسليم ابراهيم در برابر اين فرمان بوده است.[[540]](#footnote-540) مفسّران در بيان مصاديق كلمات، امور متعدّدى از جمله موارد ذيل را يادآور شده‏اند: ابتلا به ستارگان، بت‏ها، آتش، هجرت، قربانى فرزند،[[541]](#footnote-541) اسكان‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 531

اسماعيل و هاجر در بيابان\* بى‏آب و علف مكّه،[[542]](#footnote-542) ايستادگى در برابر انبوه عظيم مشركان به تنهايى، امر به معروف و نهى از منكر، پاسخ دادن بدى آزر به نيكويى، بازداشت همسر او به وسيله پادشاه قبطى و تعرّض به حريم ابراهيم عليه السلام، صبر بر بدخلقى ساره،[[543]](#footnote-543) التزام به «طهارت‏هاى ده‏گانه» از جمله: چيدن شارب، گرفتن ناخن، ازاله موهاى زايد بدن، شستن محل بول و غائط ...) كه به حنيفيّه معروف است؛ مناسك حج، ختنه،[[544]](#footnote-544) محاجّه با نمرود،[[545]](#footnote-545) فرمان يافتن به اسلام: «إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ» (بقره/ 2، 131)، مأمور شدن به ميهمانى كردن، نماز، روزه، تقسيم غنايم‏[[546]](#footnote-546) و كسب فضايل و ويژگى‏هايى كه در آيات 112 توبه/ 9؛ 1 تا 9 مؤمنون/ 23؛ 35 احزاب/ 33 و 22 تا 34 معارج/ 70 آمده است.[[547]](#footnote-547) در اين زمينه از يقين، معرفت، توحيد، خطا شمردن پيش بينى از طريق نجوم، حلم، سخاوت، توكّل، كوچك شمردن نفس در طاعت خداوند، تنزّه از يهودى بودن يا نصرانى بودن، شهادت خداوند بر گزينش او در دنيا و قرار داشتن در زمره صالحان در آخرت و مقتدا بودن براى پيامبران بعدى، استجابت درخواست او در زمينه نشان دادن كيفيّت زنده ساختن مردگان به وى نيز ياد شده است.[[548]](#footnote-548) قرار دادن اين موارد در شمار كلمات، نشان مى‏دهد كه ابتلاى ابراهيم عليه السلام به كلمات، اين گونه فرض شده كه او وظيفه داشته، اين فضايل را در خويش پديد آورد و به گونه‏اى عمل كند تا اقتداى معاصران و آيندگان به او امكان‏پذير باشد. به گفته‏اى، مقصود از كلمات، سخنانى بوده كه ابراهيم وظيفه داشته آن را به قوم خويش ابلاغ كند.[[549]](#footnote-549) بنا به نظر ديگر، مقصود از كلمات، امورى است كه در آيات بعد آمده و عبارت است از: امامت، تطهير كعبه، بالا بردن پايه‏هاى كعبه و دعا براى برانگيخته شدن پيامبر صلى الله عليه و آله كه لازمه آن، اخلاص و تطهير كامل قلب از حسد است.[[550]](#footnote-550) روايتى از تفسير عيّاشى‏[[551]](#footnote-551) نيز مى‏رساند كه منظور از «كلمه»، امامت است كه خداوند آن را به امامت رسول صلى الله عليه و آله و اهل‏بيت\* عليهم السلام اتمام بخشيده است كه بنابراين، «قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً» (بقره/ 2، 124) «كلمات» را تفسير كرده است؛ چنان‏كه در ديگر روايات، «كلمه» در آيه 28 زخرف/ 43 (وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) به امامت تفسير شده است.[[552]](#footnote-552) در روايتى از امام صادق عليه السلام آمده است كه مقصود از كلمات، كلماتى‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 532

است كه خداوند، توبه آدم را با آن پذيرفت كه عبارت است از: يا ربّ أسئلك بحقّ محمّد و علىّ و فاطمة و الحسن والحسين الّا تُبْتَ علىَّ و مراد از «أتمهن» آن است كه خداوند، نام نُه امام ديگر را به آن افزود؛[[553]](#footnote-553) بنابراين، معناى ابتلا به كلمات، عرضه ولايت و شفاعت محمد و آل محمد صلى الله عليه و آله به حضرت بوده كه با پذيرش آن، امامت به ابراهيم عليه السلام عطا شده است.

قربانى كردن فرزند:

در آيات 100 تا 107 صافات/ 37 ماجرا به اين صورت بيان شده كه ابراهيم عليه السلام از خداوند فرزندى صالح خواست:

«رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» و خداوند او را به نوجوانى بردبار بشارت داد: «فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ» پس از مدتى ابراهيم عليه السلام خوابى را كه از آن مأموريت ذبح فرزندش را دريافت كرده بود با وى در ميان گذاشت، ابراهيم عليه السلام در خواب ديده بود كه فرزندش را ذبح مى‏كند؛ «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى‏» فرزند نيز پذيرفت و پدر را به اجراى فرمان پروردگار تشويق كرد: «قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» و هر دو، آماده اجراى اين دستور شگفت شدند: «فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ» ولى هنگام ذبح فرزند، خداوند تعالى ابراهيم را ندا داد كه تو وظيفه خويش را انجام دادى: «وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ\* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا ...»؛ آن‏گاه ذبح عظيمى را فداى فرزند ابراهيم عليه السلام قرار داد:

«وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.»

درباره جزئيات ماجرا نكاتى مورد بحث قرار گرفته است: 1. در تعيين ذبيح\* (اسماعيل يا اسحاق) اختلاف نظر فراوانى وجود دارد. رأى مشهور ميان عالمان شيعه همواره آن بوده كه ذبيح اسماعيل است.[[554]](#footnote-554) 2. گفته شده كه وصف غلام به حليم در متن بشارت، بر اثر آمادگى او براى قربانى در راه خداوند بوده است؛[[555]](#footnote-555) چنان‏كه تعبير از فرزند به «غلام» (نوجوان) به مقطعى كه صفت حلم و آمادگى استقامت در راه خداوند در او بروز مى‏كند، اشاره دارد.[[556]](#footnote-556) 3. مقصود از رسيدن به «سعى» در آيه‏ «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ» به نظر بعضى رسيدن به سنّى است كه انسان خود به كوشش براى تأمين نيازهاى زندگى مى‏پردازد كه همان دوران نزديك به بلوغ\* است‏[[557]](#footnote-557) و تعبير «مَعَهُ» نشان مى‏دهد او به دورانى رسيده بوده كه پدر را در امور زندگى يارى مى‏داده است؛[[558]](#footnote-558) ولى به قولى، مراد از سعى، عبادت و كار براى خداوند است.[[559]](#footnote-559) گروهى از مفسّران، سنّ اسماعيل را هنگام ماجرا سيزده سال ذكر كرده‏اند.[[560]](#footnote-560) به گفته‏اى، منظور از سعى، سعى بين صفا و مروه در اعمال حج است؛ به اين معنا كه هنگام سعى، ابراهيم عليه السلام رؤيا\* را با اسماعيل در ميان گذاشت.[[561]](#footnote-561) اين نظر را مى‏توان از روايتى از امام صادق عليه السلام نيز استفاده كرد.[[562]](#footnote-562) 4. تعبير «أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ» نشان مى‏دهد كه ابراهيم عليه السلام به طور مكرّر[[563]](#footnote-563) و به گفته‏اى، سه شب پياپى (هشتم، نهم و دهم ذى‏حجه)[[564]](#footnote-564) رؤياى ذبح اسماعيل را مى‏ديده و از همين رو دريافته كه به اين امر مأمور است.[[565]](#footnote-565) به نظرى ديگر، او در خواب صدايى را شنيده كه خداوند تو را به ذبح فرزندت فرمان مى‏دهد.[[566]](#footnote-566) بعضى برآنند كه خداوند در بيدارى نيز اين دستور را به او وحى كرده و گرنه ابراهيم نمى‏توانست به رؤيا ترتيب اثر دهد.[[567]](#footnote-567) به نظر بعضى، اين فرمان به دليل سختى آن، ابتدا در رؤيا به حضرت ابلاغ شد تا در حدّ لازم آمادگى يابد؛ آن‏گاه در بيدارى بر آن تأكيد شد.[[568]](#footnote-568) 5. در ميان گذاشتن اين مأموريّت با اسماعيل، جلوه‏اى از ادب الهى ابراهيم با فرزندش اسماعيل است.[[569]](#footnote-569) به گفته‏اى، هدف آن بوده تا كار بر اسماعيل‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 533

آسان‏تر باشد[[570]](#footnote-570) و نيز دوست داشته تا ميزان استقامت فرزندش در راه خدا را بداند[[571]](#footnote-571) و به اين وسيله، او را براى اين مهم آماده ساخته تا در اين ميدان بزرگ، آگاهانه وارد شود و فرزند نيز از لذّت تسليم\* و رضا[[572]](#footnote-572) و هم ثواب بزرگ در آخرت و ثنا در دنيا[[573]](#footnote-573) بهره بَرَد. 6. پاسخ رضايت‏آميز اسماعيل:

«يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ» آكنده از ادب، تواضع و آرام كننده قلب پدر است. او نگفت: رأى من چنين است تا در برابر پدر، نهايت فروتنى را از خود نشان داده باشد و نگفت: اگر مى‏خواهى انجام ده و نيز نگفت: مرا ذبح كن؛ بلكه اجراى فرمان الهى را با قاطعيّت خواست تا برساند كه اين فرمان، از طرف خداوند است و پدر را جز فرمان‏برى از آن راه ديگر نيست تا دل ابراهيم عليه السلام را آرام سازد؛ چنان‏كه جمله‏ «سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» آكنده از ادب الهى اسماعيل در برابر پروردگار و نفى استقلال از خود در زمينه استقامت در اين ماجرا است؛[[574]](#footnote-574) افزون بر اين كه با اين جمله، دل پدر خود را آرامش داده، به او فهماند كه از جزع و كارى كه آشفتگى پدر را هنگام ديدن فرزند غرقه به خون خويش تشديد كند، پرهيز خواهد كرد.[[575]](#footnote-575) 7. آيه‏ «فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ» بدون جواب‏ «فَلَمَّا» پايان يافته، تا به شدّت مصيبت و تلخى واقعه اشاره داشته باشد[[576]](#footnote-576) و به شنونده اجازه دهد تا هم‏چنان با امواج عواطفش، قصه را دنبال كند.[[577]](#footnote-577) 8. آيه‏ «وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ\* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا» پايان مأموريت را به ابراهيم عليه السلام ابلاغ و او را آگاه كرده كه اين فرمان، دستورى براى آزمون (امر امتحانى) بوده كه در امتثال آن، آمادگى براى اجراى فرمان و آغاز به كار كافى است.[[578]](#footnote-578) درباره اين آيه، بحث نسخ و دلالت يا عدم دلالت ماجراى ذبح بر جواز نسخ حكم، پيش از عمل، طرح و در ضمن آن، اين احتمال كه مأموريّت ابراهيم عليه السلام فقط انجام مقدّمات ذبح بوده و نه خود ذبح، مطرح شده است.[[579]](#footnote-579) برخى معتقدند آن‏چه در واقع ابراهيم عليه السلام بدان مأموريّت يافت، ذبح كبش (قوچ) بود كه در رؤيا به صورت فرزند براى وى ظاهر شد،[[580]](#footnote-580) و محبّت شديد ابراهيم به خداوند مانع از آن شد كه او رؤياى خود را تعبير كند؛ زيرا عشق فراوان وى به محبوبش ايجاب مى‏كرد كه آن‏چه را بيش‏تر به آن علاقه دارد، در راه او فدا نمايد.[[581]](#footnote-581) 9.

ماجراى ذبح در آيه 106 صافات/ 37، «الْبَلاءُ

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 534

الْمُبِينُ» ناميده شده كه بيان‏گر اهمّيّت و سختى اين امتحان\* است.[[582]](#footnote-582) طبق منابع شيعه و سنّى، شيطان\* در اين ماجرا بر ابراهيم عليه السلام ظاهر شده و به شكل‏هاى گوناگون كوشيده تا او را از اجراى فرمان الهى باز دارد.[[583]](#footnote-583) 10. ذبح عظيمى كه فداى اسماعيل شد، قوچى بود كه جبرئيل عليه السلام آن را از آسمان آورد؛[[584]](#footnote-584) قوچى كه از مادر تولّد نيافته؛ بلكه با فرمان «كن» ايجاد شده بود.[[585]](#footnote-585) بعضى آن را بز كوهى دانسته‏اند.[[586]](#footnote-586) گفته مى‏شود در صدر اسلام سر اين قربانى به صورت خشك شده، كنار ناودان كعبه آويزان بوده است.[[587]](#footnote-587) وصف آن به عظيم، به دليل آن است كه از ناحيه خداى سبحان بوده و فداى ذبيح قرار گرفته‏[[588]](#footnote-588) يا به دليل پذيرفته شدن آن در درگاه خداوند[[589]](#footnote-589) يا چريدن در بهشت‏[[590]](#footnote-590) است.

طبق روايتى از امام رضا عليه السلام ابراهيم در سرزمين منى آرزو كرده است كه خداوند، قوچى را فداى اسماعيل قرار دهد[[591]](#footnote-591) و از آن رو كه پيامبر و امامان طاهر عليهم السلام در صلب اسماعيل بوده‏اند، اين آرزو برآورده شده است.[[592]](#footnote-592)

امامت ابراهيم عليه السلام:

«... قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً.» (بقره/ 2، 124) مفسّران اهل سنّت، مقصود از امامت ابراهيم بر مردم را پيشوايى\* حضرت براى ديگران در زمينه طهارت‏هاى عَشر[[593]](#footnote-593) يا پيروى آيندگان از ابراهيم‏[[594]](#footnote-594) و بعضى، مراد از امامت وى را نبوّت دانسته‏اند.[[595]](#footnote-595) تفسير امامت به نبوّت از سوى مفسّران شيعه ردّ شده؛ زيرا از نظر ادبى، كلمه «جاعلك» عامل در كلمه «اماماً» به شمار مى‏رود و اسم فاعل اگر به معناى ماضى باشد، هرگز به جاى فعل عمل نمى‏كند؛ [مگر با شرايطى كه در اين جمله وجود ندارد] پس اين خطاب، بازگو كننده ماجرايى در گذشته نبوده و به ناچار بايد بيان كننده جعل امامت براى حضرت در همان حال يا در آينده باشد و از آن‏جا كه ابراهيم عليه السلام پيش از مخاطب شدن به اين خطاب، پيامبر بوده، منظور از امامت، نبوّت نيست.[[596]](#footnote-596) شاهد قطعى بر پيامبرى ابراهيم عليه السلام قبل از اين خطاب، درخواست امامت براى ذرّيّه است كه نشان مى‏دهد در آن حال، فرزند دار بوده و روشن است كه ابراهيم عليه السلام در

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 535

سنين پيرى فرزنددار شده است.[[597]](#footnote-597) «رازى» كه خود در اين آيه، امامت را به نبوّت تفسير كرده، در جاى ديگر تصريح مى‏كند كه امامت حضرت، معلول اتمام كلمات بوده و سخن او نشان مى‏دهد كه مقصود او از اتمام كلمات، علم حضرت به شريعت خود و عمل به آن بوده است؛[[598]](#footnote-598) هم‏چنين به تصريح طبرى، درباره اين‏كه امامت ابراهيم عليه السلام پس از هجرت و در شام بوده، اجماع وجود دارد[[599]](#footnote-599) و بسيار روشن است كه دريافت شريعت\* پيش از نبوّت، بى‏معنا است؛ همان‏گونه كه هجرت حضرت، مدّت‏ها پس از نبوّت بوده است.

مفسّران شيعه تأكيد دارند كه منصب امامت، غير از منصب نبوّت‏[[600]](#footnote-600) است و واپسين مرحله تكامل ابراهيم عليه السلام به شمار مى‏آيد.[[601]](#footnote-601) روايتى از امام صادق عليه السلام بيان داشته كه خداوند ابتدا ابراهيم را به بندگى برگزيد؛ سپس نبوّت، رسالت، خلّت، و در نهايت، منصب امامت را به وى‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 536

عطا فرمود.[[602]](#footnote-602)

بعضى، منصب امامت ابراهيم عليه السلام را به معناى تدبير امور سياسى و اجتماعى امّت دانسته‏اند[[603]](#footnote-603) و به گفته‏اى، درخواست ابراهيم‏ (وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي) به ضميمه تحقّق حكومت يوسف، داوود، سليمان و طالوت عليهم السلام كه در قرآن بيان شده، نشان مى‏دهد كه حكومت آنان، مصداق استجابت اين درخواست است؛ بنابراين، امامت ابراهيم كه آن را براى ذرّيّه خود نيز خواسته، همان حكومت و زمام‏دارى است كه براى گسترش شريعت، امرى الزامى بوده است.[[604]](#footnote-604) در مقابل، گفته شده كه تفسير امامت به نبوّت، مطاع بودن، پيشوايى، رياست دينى و دنيايى و امثال آن، ناشى از سبك شمردن معانى الفاظ قرآن است. آيات قرآن خود نشان مى‏دهد كه منصب امامت منصب هدايت‏گرى است؛ با اين تفاوت كه امام، هدايت كننده‏اى است كه هادى بودن او مانند هدايت‏گرى مؤمنان عادى يا حتّى نبى و رسول، فقط نشان دادن راه نيست؛ بلكه اهمّيّت آن در هدايت تكوينى انسان‏ها به سوى خداوند به معناى ايصال به مطلوب و قرار دادن آن‏ها در درجات قرب است؛[[605]](#footnote-605) البتّه بسيارى از پيامبران داراى مقام امامت نيز بوده‏اند[[606]](#footnote-606) كه از آن جمله، به امامت ابراهيم عليه السلام، اسحاق و يعقوب در آيه 73 انبياء/ 21 «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا» تصريح شده است.[[607]](#footnote-607)

درخواست‏هاى ابراهيم عليه السلام ازخداوند:

قرآن‏كريم درخواست‏هاى فراوانى را از ابراهيم، درباره خود حضرت، فرزندان، پدر و مادر وى، مؤمنان، مكّه و مردم آن بازگفته كه بيان‏گر آرمان‏ها، مجاهدت‏ها، فضايل و قرب او به خداوند تعالى است.[[608]](#footnote-608) اين درخواست‏ها به ترتيب ذكر در قرآن به اين شرح است:

1. تداوم منصب امامت در ميان ذرّيّه خود:

«... قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي.»[[609]](#footnote-609) (بقره/ 2، 124) اين درخواست، درباره آن دسته از ذرّيّه ابراهيم كه خود را به ظلم (معصيت) آلوده نسازند، اجابت شد: «قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (بقره/ 2، 124) و منصب امامت در ميان آنان جاويد ماند.[[610]](#footnote-610) آيه 28 زخرف/ 43 «وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ» بنابر تفسيرى كه روايتى از امام صادق عليه السلام نيز آن را تأييد مى‏كند، به همين امر اشاره دارد.[[611]](#footnote-611) در آيه 73 انبياء/ 21 «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا ...» به امامت اسحاق و يعقوب تصريح شده است. بعضى احتمال داده‏اند كه مقصود از رحمت در آيه 50 مريم/ 19 «وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا» اعطاى امامت به اسحاق و يعقوب باشد.[[612]](#footnote-612)

2. ايجاد حرم امن الهى در سرزمين مكّه:

«رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً.» (بقره/ 2، 126) هدف از اين درخواست آن بود تا خداوند، مكه را كه در آن هنگام، بيابانى خشك بود، حرم امن خويش قرار دهد تا امر دين سامان يافته، وجود اين حرم امن رابطه‏اى ميان مردم و پروردگارشان ايجاد كند و، براى عبادت او به آن‏جا روى آورند.

اين درخواست كه در نهايت به تشريع حرم امن الهى و بناى كعبه انجاميد، نمودارى از همّت مقدّس و بلند ابراهيم است كه مسلمانان به سبب آن تا قيامت رهين منّت او هستند. ابراهيم عليه السلام يك بار ديگر در اواخر عمر پس از تأسيس شهر مكّه، امنيّت آن را از خدا خواست‏[[613]](#footnote-613): «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً.» (ابراهيم/ 14، 35) درباره خواسته ابراهيم و پيامدهاى آن، نظريّات گوناگونى ارائه شده است: الف. خواسته ابراهيم در آيات 126 بقره و 35 ابراهيم، امنيّت تشريعى سرزمين مكّه بوده و حرمت حرم، دستاورد خواسته حضرت است.[[614]](#footnote-614) ب.

آيه مورد نظر در سوره بقره، ناظر به امنيّت عمومى مورد نياز در هر شهر، و آيه سوره ابراهيم، ناظر به امن تشريعى حرم است.[[615]](#footnote-615) ج. مكّه پيش از ابراهيم عليه السلام نيز حرم امن بوده كه به درخواست حضرت، حرمت مؤكّد يافته است.[[616]](#footnote-616) د. مكّه از آغاز در برابر خطر بدخواهان، آفت‏ها و عذاب الهى، امنيّت تكوينى داشته؛ ولى به درخواست ابراهيم،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 537

افزون بر آن، امنيّت تشريعى نيز يافته است.[[617]](#footnote-617) ه.

مكّه قبل از ابراهيم عليه السلام، از خطر حاكمان ستم‏گر و نزول عذاب الهى امنيّت داشته و او، امنيّت مكّه از شبيخون،[[618]](#footnote-618) قحطى و خشك‏سالى‏[[619]](#footnote-619) را خواستار شده است. درخواست ابراهيم به وجهى امنيّت براى ساكنان مكّه را نيز دربردارد. بعضى در توضيح آيه‏ «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً» (بقره/ 2، 126) گفته‏اند كه ابراهيم براى اهل مكّه در خواست امنيّت داشته است.[[620]](#footnote-620)

3. بهره‏مندشدن مؤمنان مكّه از نعمت‏هاى الهى:

«وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ...» (بقره/ 2، 126) مقصود از «ثمرات»، يا نيازمندى‏هاى غذايى بوده‏[[621]](#footnote-621) تا با فراهم شدن آن مردم از مكّه كوچ نكنند و هم‏چنان آباد بماند[[622]](#footnote-622) يا اعمّ از نعمت\* هاى مادّى و معنوى است.[[623]](#footnote-623) در باره اختصاص نيايش ابراهيم به مؤمنان مكّه‏ «مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ...» گفته شده: اين امر از آن جهت بوده كه در پى در خواست امامت براى ذرّيّه خود، خداوند، محروميّت ستم‏گران از ذرّيّه را به وى گوشزد فرموده بود (بقره/ 2، 124)[[624]](#footnote-624) و او دانست كه گروهى از ذرّيّه‏اش مشرك خواهند بود؛[[625]](#footnote-625) بنابراين، او در اين درخواست براى رعايت ادب، آن‏ها را استثنا كرد؛[[626]](#footnote-626) ولى خداوند در پاسخ، او را آگاه ساخت كه حساب رزق مادّى جدا است.[[627]](#footnote-627) اين توضيح، در صورتى مى‏تواند درست باشد كه درخواست رزق پس از درخواست امامت براى ذرّيّه باشد؛ از اين رو، توضيح ياد شده با اين نظر كه امامت ابراهيم عليه السلام در اواخر عهد حضرت و پس از ابتلاى وى به قربانى فرزند بوده است،[[628]](#footnote-628) سازگارى ندارد؛ بنابراين، ابراهيم در پى اين درخواست از آن‏جا كه به طور طبيعى مى‏داند درخواست او شامل مؤمن و كافر هر دو مى‏شود، پرسش خويش را مقيّد كرده است و خداوند، او را آگاه ساخته كه براساس نظام حاكم بر جهان، ارتزاق مؤمنان از ثمرات، بدون شركت كافران ميسّر نخواهد بود و چون خواسته او بدون إعمال خرق عادت در قانون طبيعت مستجاب مى‏شود مؤمن و كافر هر دو از آن بهره‏مند خواهند شد.[[629]](#footnote-629)

4. پذيرش عمل او در بناى كعبه:

«رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.» (بقره/ 2، 127) اين خواسته مشترك ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام در حال بناى كعبه بوده است. گفته شده نظر به‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 538

اين‏كه واژه‏ «تَقَبَّلْ» معناى تكلّف در قبول دارد، اين تعبير، اعتراف ضمنى به ناتوانى و تقصير در عمل است؛[[630]](#footnote-630) همان‏گونه كه آن‏ها از سر تواضع و كوچك شمردن عمل خود، به جمله‏ «تَقَبَّلْ مِنَّا» بسنده كرده و از خود عمل كه بناى بيت بوده ياد نكرده‏اند.[[631]](#footnote-631)

5. دست‏يابى به بالاترين مرتبه تسليم در برابر خداوند براى خود و گروهى از ذرّيّه خود:

«رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ» (بقره/ 2، 128) كه ادامه نيايش گذشته ابراهيم و اسماعيل است. به گفته‏اى، مقصود آنان اين بوده كه الطاف الهى آن‏ها را در بر گيرد و در باقى‏مانده عمر بر اسلام باقى باشند؛[[632]](#footnote-632) ولى به نظرى ديگر، مراد از اين درخواست، تشرّف يا بقا بر اسلام نيست؛ بلكه دست‏يابى به بالاترين مراحل تسليم و عبوديّت است كه پس از مراحل سه گانه تسليم ظاهرى به زبان، سپس پذيرش قلبى و عملى و آن‏گاه انقياد كامل همه قواى وجودى انسان در برابر خداوند مى‏توان به آن دست يافت. پس از طى اين مراحل، راه‏يابى به واپسين مرحله از مراحل ايمان براى انسان امكان مى‏يابد كه در اين مرحله، انحصار ملك براى خداوند به مؤمن نشان داده مى‏شود و او مى‏يابد كه هيچ موجودى نمى‏تواند به استقلال، مالك خويش يا مالك چيزى براى خود باشد؛ [بلكه در اصل وجود و هم متفرّعات وجود خود، قائم به ذات حقّ است‏]. دست‏يابى به اين مرحله ايمان، از اختيار خارج و فقط امرى اعطايى و موهبتى است.

اسلامِ در خواستى ابراهيم عليه السلام براى خود و برخى از فرزندانش، اين مرحله از اسلام است.[[633]](#footnote-633) در روايتى از امام صادق عليه السلام‏[[634]](#footnote-634) با استناد به اين‏بخش از درخواست ابراهيم به ضميمه جمله‏ «... وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ» (ابراهيم/ 14، 35) بيان شده كه مقصود از «امّت مسلمه» امامان هستند.[[635]](#footnote-635)

6. ارائه مناسك:

«وَ أَرِنا مَناسِكَنا» (بقره/ 2، 128) اين درخواست نيز در ادامه خواسته پيشين بوده است. مناسك، جمع «منسك» و منسك يا مصدر ميمى و به معناى عبادت يا عملى است كه براى عبادت انجام مى‏شود[[636]](#footnote-636) يا اسم مكان يعنى محلّ عبادت‏[[637]](#footnote-637) است. برخى آن را به معناى محلّ ذبح دانسته‏اند.[[638]](#footnote-638) بنا به قولى، [منظور از ارائه تعليم و] خواسته ابراهيم عليه السلام در اين نيايش، آشنايى با مناسك حج‏[[639]](#footnote-639) يا آگاهى از شيوه پرستش در همه زمينه‏ها[[640]](#footnote-640) بوده است؛ ولى به نظرى ديگر،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 539

با توجّه به اضافه مصدر (مناسك) در «مَناسِكَنا» كه مفيد تحققّ آن است، مناسك، اعمال عبادى انجام شده بوده و معناى آيه اين است كه حقيقت عبادت‏هاى ما را به ما نشان ده تا حق بودن اعمال خود را ديده، به دين خود بصيرت كامل يافته، به اين‏وسيله بر استقامت در مسير حق تأييد شويم.[[641]](#footnote-641)

7. پذيرش توبه:

«... وَ تُبْ عَلَيْنا» (بقره/ 2، 128) كه آن را براى خود و ذرّيّه خود طلبيده‏[[642]](#footnote-642) و چون ابراهيم و اسماعيل، پيامبرانى معصوم بوده‏اند، توبه آنان، توبه از گناهان به معناى رايج آن نيست.[[643]](#footnote-643) به گفته‏اى، با توجّه به آن كه اين نيايش در حال بناى كعبه بوده، آن‏ها از آن‏رو درخواست توبه كرده‏اند كه ديگران بدانند كعبه جاى‏گاه توبه است‏[[644]](#footnote-644) و به آنان در اين زمينه اقتدا كنند.[[645]](#footnote-645)

8. برانگيختن پيامبر 9 در ميان فرزندانش:

«رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ....» (بقره/ 2، 129) به اتّفاق مفسّران، رسول در آيه، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است؛[[646]](#footnote-646) چنان‏كه خود حضرت نيز

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 540

فرموده است: انا دعوة أبى إبرهيم.[[647]](#footnote-647)

9. دور ماندن او و فرزندانش از بت‏پرستى:

«رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ.» (ابراهيم/ 14، 35) اين درخواست و ديگر نيايش‏هاى ابراهيم كه در آيات 35 تا 41 ابراهيم بازگو شده، در اواخر عمر او بوده است.[[648]](#footnote-648) با توجّه به آن‏كه ابراهيم عليه السلام و دو فرزندش اسماعيل و اسحاق عليهما السلام پيامبرانى معصوم و از بت‏پرستى در امان بوده‏اند، مفسّران، توجيهاتى ارائه داده‏اند: الف. اين در خواست تأكيدى بر اهمّيّت مبارزه با بت پرستى به شمار مى‏رود[[649]](#footnote-649). ب. اين دعا\*، گونه‏اى اظهار نياز به فضل خداوند در همه زمينه‏ها يا منظور مصونيّت از شرك خفى است.[[650]](#footnote-650) ج. آن‏چه خدا عطا كند، از ملك او خارج نمى‏شود؛ بلكه نياز دريافت كننده و نيز ملكيّت خداوند، پيش و پس از عطا يك‏سان، و طلب از خداوند، از آثار نياز است و نه از آثار فقدان.[[651]](#footnote-651) درباره درخواست مزبور، اين پرسش طرح شده كه چرا دعاى ابراهيم عليه السلام مستجاب نشد و قريش كه فرزندان حضرت بوده‏اند، به بت پرستى آلوده شدند. در پاسخ گفته شده: مقصود، فرزندان بى‏واسطه ابراهيم مثل اسماعيل و اسحاق‏[[652]](#footnote-652) يا فرزندانِ موجود هنگام نيايش بوده‏[[653]](#footnote-653) يا درخواست اين بوده كه خداوند، هشدارهاى لازم در اين زمينه را درباره ذرّيّه حضرت اعمال دارد كه، دور داشتن به اين معنا صدق مى‏كند.[[654]](#footnote-654) بنا به قولى همين‏كه دعا درباره بعضى از فرزندان مستجاب شده، در استجابت دعا كافى است؛[[655]](#footnote-655) ولى به نظرى ديگر، دعاى ابراهيم عليه السلام مخصوص فرزندانى بوده كه خود را در معرض حفظ خداوند از بت‏پرستى قرار دهند، نه آن‏كه خداوند آنان را به ترك بت پرستى وادارد.

اين مطلب را از سخن بعدى ابراهيم: «فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (ابراهيم/ 14، 36) مى‏توان دريافت؛ زيرا اين سخن، دعاى ابراهيم عليه السلام را تفسير مى‏كند و با تعميم و تخصيص در مصداق فرزندان بيان مى‏دارد: اين دعا مخصوص كسانى است كه با پيروى از آموزه‏هاى ابراهيم عليه السلام در اعتقاد و عمل، خود را در معرض رحمت الهى و دورداشت خداوند از بت پرستى قرار داده باشند؛ پس درخواست ابراهيم در اين نيايش، همان است كه در آيه 27 ابراهيم/ 14 «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ» بيان شده است. با اين بيان، روشن مى‏شود كه منظور از معصيت در جمله‏ «وَ مَنْ عَصانِي» (ابراهيم/ 14، 36) شرك نبوده؛ بلكه سرپيچى از بعضى آموزه‏هاى ابراهيم عليه السلام بوده؛ پس اين اشكال كه چرا او براى مشركان به طور تلويحى استغفار كرده، ازاساس منتفى است.[[656]](#footnote-656)

10. مايل شدن دل‏هاى مردم به فرزندان وى در مكّه:

«رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ‏ ... فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ.» (ابراهيم/ 14، 37) بعضى از ذرّيّه‏ «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي» به قرينه جمله‏ «رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ» نه تنها اسماعيل، بلكه اسماعيل و فرزندان بعدى اويند.[[657]](#footnote-657) اين درخواست براى آن بوده تا ذرّيّه‏اش از تنهايى رهايى يافته، با ساير مردم انس گيرند.[[658]](#footnote-658) ذكر انگيزه اسكان فرزندانى در كنار كعبه‏ «رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ» و نيز پايان دادن بخش بعدى دعا «وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ» به جمله‏ «لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ» براى بيان آن است كه ابراهيم عليه السلام از اين اقدام هدفى درست و مشروع در نظر داشته و تصريح به آن، به دليل رعايت ادب در دعا و براى بهره‏مندى بيش‏تر از رحمت الهى بوده است.[[659]](#footnote-659)

11. بهره‏مند شدن ذرّيّه او از نعمت‏هاى الهى:

«وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.» (ابراهيم/ 14، 37) در آيه 128 بقره/ 2 نيز نظير اين دعا از ابراهيم عليه السلام براى اهل مكّه بازگو شده است.

ظاهر سخن بعضى مفسّران آن است كه اين دو آيه، دو نيايش را باز گفته است‏[[660]](#footnote-660)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 541

12. توفيق اقامه نماز\* براى خود و فرزندان:

«رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي ....» (ابراهيم/ 14، 40) در اين بخش از نيايش، مانند بخش نخست آن: «وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ» (ابراهيم/ 14، 35) مقصود، بعضى از فرزندانند. اين دو فقره، به طور كامل بر يك‏ديگر انطباق دارد. سخن در اين درخواست ابراهيم عليه السلام از خداوند كه وى و فزرندانش را از اقامه كنندگان نماز قرار دهد، همان است كه در دور داشتن از بت پرستى گذشت؛ به اين معنا كه منظور، اجبار آنان به اقامه نماز نبوده؛ بلكه حضرت توفيق الهى را براى كسانى كه به اين مهم همّت مى‏گمارند، خواسته است و همان‏گونه كه بخش نخست با جمله‏ «رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ ...» تأكيد شده، اين بخش نيز با جمله‏ «رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ» مورد تأكيد قرار گرفته است.[[661]](#footnote-661)

13. پذيرش نيايش:

«رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ.» (ابراهيم/ 14، 40)

14. آمرزش خود، والدين و نيز مؤمنان در قيامت\*:

«رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ.» (ابراهيم/ 14، 41) بنا به قولى، اين واپسين دعاى ابراهيم عليه السلام است كه قرآن از زبان حضرت بازگفته است.[[662]](#footnote-662)

15 و 16. بخشيدن حكم به وى و ملحق شدن به صالحان:

«رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ....» (شعراء/ 26، 83) در توضيح اين نيايش، آراى گوناگونى ارائه شده است: الف.

مقصود از حكم، نبوّت، و معناى ملحق شدن به صالحان، قرار گرفتن در شمار رسولان الهى است؛[[663]](#footnote-663) ولى از آن‏جا كه او در حال بيان خواسته خويش، پيامبر بوده و درخواست دوباره نبوّت، تحصيل حاصل مى‏نمايد،[[664]](#footnote-664) اين تفسير رد شده است. ب. منظور از حكم، بيان بر اساس چيزى است كه حكمت اقتضا دارد[[665]](#footnote-665) و ابراهيم آن را به اين دليل خواسته كه راه علم به امور است، و ملحق شدن به صالحان به معناى آن است كه خداوند در ثواب‏[[666]](#footnote-666) يا درجه،[[667]](#footnote-667) او را با پيامبران همراه سازد. ج. مراد از حكم، كمال قوّه نظرى و شناخت حق و باطل در بعد نظرى (توأم با توان داورى درست و به‏دور از هوا و خطا)، و مقصود از ملحق شدن به صالحان، كمال قوّه عملى است. تقدّم طلب بخشش حكم بر ملحق شدن به صالحان از آن رو است كه حكمت نظرى در انسان، مقدّمه حكمت عملى به شمار مى‏رود.[[668]](#footnote-668) ابراهيم ملحق شدن به صالحان\* را خواسته و نه صالح بودن را زيرا صلاح آن است كه قوّه عاقله، دقيقاً در اعتدال و از افراط و تفريط كاملًا به دور باشد و اين براى‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 542

بشر ممكن نيست‏[[669]](#footnote-669) كه البتّه اين سخنى غير قابل پذيرش است؛ چون اين نظر، وجود انسانِ صالح را ممتنع دانسته؛ حال آن كه ابراهيم عليه السلام با قطع به وجود چنين انسان‏هايى درخواست الحاق به آن‏ها را داشته است. د. مقصود از حكم\*، تشخيص حق در ابعاد نظرى و تطبيق رفتار بر آن در ابعاد عملى است. اعطاى حكم از سوى خداوند، وحى معارف در زمينه اعتقاد و عمل (يا اعطاى شريعت‏[[670]](#footnote-670)) و نيز توفيق پابرجايى و هدايت به صلاح در عمل است. معناى صلاح در «أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ» عمل صالح نيست؛ بلكه صلاح ذات به معناى استعداد كامل براى دريافت هرگونه خير و سعادت ممكن از سوى خداوند است؛ بدون آن‏كه اعتقادى باطل يا عملى ناشايست، استعداد ذاتى شخص را در اين زمينه محدود كند؛ پس درخواست الحاق به صالحان از لوازم درخواست اعطاى حكم و متفرّع بر آن بوده، حاصل معنا آن است كه خداوندا! به من «حكم» عطا فرما و اثر آن را كه صلاح خود من باشد، در من به نهايت برسان.[[671]](#footnote-671) علّت اين‏كه ابراهيم عليه السلام درخواست خود را الحاق به صالحان قرار داده، آن است كه صلاح، درجات متفاوتى دارد؛ البته ابراهيم عليه السلام خود به دليل آيه 72 انبياء/ 21 (... كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ) از زمره صالحان است؛ امّا گروهى در درجات بالاترى از صلاح بوده‏اند كه ابراهيم عليه السلام درخواست الحاق به آنان را داشته وخداوند اين درخواست رافقط درارتباط با آخرت پذيرفته است: «إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.» (بقره/ 2، 130، عنكبوت/ 29، 27، نحل/ 16، 122) آيه 196 اعراف/ 7 «إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ» نشان مى‏دهد كه پيامبر صلى الله عليه و آله از اين گروه است؛ پس ابراهيم عليه السلام درخواست ملحق شدن به وى را داشته؛ بنابراين اگر شنيده شد ابراهيم درخواست پيوستن به محمد و آل‏محمد صلى الله عليه و آله را داشته،[[672]](#footnote-672) نبايد آن را بعيد شمرد.[[673]](#footnote-673)

17. قرار دادن «لسان صدق» براى وى در ميان آيندگان:

«وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ.» (شعراء/ 26، 84) بيش‏تر مفسّران برآنند كه درخواست حضرت در اين آيه، آن بوده كه در ميان آيندگان به نيكى ياد شود و مقبوليّت همگانى داشته باشد.[[674]](#footnote-674) بعضى با توجّه به اضافه لام در «وَ اجْعَلْ لِي» كه مفيد اختصاص است، مقصود را آن دانسته‏اند كه خداوند، براى او در ميان آيندگان، زبانى قرار دهد كه مانند زبان خودش بيان‏گر منويّات او (دعوت به توحيد) باشد[[675]](#footnote-675) و شريعت او را ترويج كند؛ بنابراين در حقيقت خواهش او اين بوده كه خداوند، شريعتى‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 543

عطايش كند كه تا قيامت جاويد باشد.[[676]](#footnote-676) بسيارى از مفسّران احتمال داده‏اند كه مراد از لسان صدق، پيامبر صلى الله عليه و آله باشد؛[[677]](#footnote-677) در اين صورت، به همان خواسته ابراهيم عليه السلام در آيه 129 بقره/ 2 «رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ...» برمى‏گردد؛[[678]](#footnote-678) البتّه با اين تفاوت كه آن خواسته به صورت كلّى مطرح شده است. در روايتى از تفسير قمى آمده كه‏ «لِسانَ صِدْقٍ» در آيه مزبور، اميرمؤمنان عليه السلام است كه مى‏تواند از باب جرى و تطبيق باشد.[[679]](#footnote-679) رواياتى ديگر از امامان عليهم السلام حاكى است كه خداوند در جهت استجابت اين دعاى ابراهيم عليه السلام على عليه السلام را برايش لسان صدق قرار داده و آيه 50 مريم/ 19 (وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) به همين مطلب اشاره كرده است.[[680]](#footnote-680)

18. وراثت بهشت:

«وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.» (شعراء/ 26، 85) تعبير «ارث برى» از آن رو است كه هر انسانى در بهشت جاى‏گاهى دارد و اگر در شمار دوزخيان در آيد، جاى‏گاه او را بهشتيان به ارث خواهند برد.[[681]](#footnote-681)

19. استغفار براى آزر:

«وَ اغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ.» (شعراء/ 26، 86) همان‏گونه كه آيه 47 مريم/ 19 «سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي» نشان مى‏دهد، ابراهيم عليه السلام به آزر وعده استغفار داده بود و همين وعده، انگيزه او در طلب آمرزش براى آزر بوده است: «وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ.» (توبه/ 9، 114) با توجّه به اين‏كه در شرك، مغفرت و شفاعت راه ندارد، اين پرسش طرح شده كه چرا ابراهيم عليه السلام به آزر وعده استغفار داده است؟ مفسّران، توجيه‏هاى گوناگونى ارائه داده‏اند؛ از جمله با استناد به تعبير «إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ ...» (مريم/ 19، 45) كه خطاب به آزر است، استفاده شده كه ابراهيم عليه السلام به عناد آزر يقين نداشته و احتمال مى‏داده در شمار افراد مستضعف باشد و شمول رحمت الهى به مستضعفان امكان‏پذير است؛ به همين دليل پس از آن‏كه دشمنى او با خداوند روشن شد، از او تبرّى\* جست‏[[682]](#footnote-682): «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ.» (توبه/ 9، 114)

20. محفوظ ماندن از رسوايى در قيامت:

«وَ لا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.» (شعراء/ 26، 87) «خزى» پشتيبانى نشدن از سوى كسى است كه به يارى اواميد دارند[[683]](#footnote-683) ياشكست روحى‏و شرمسارى است.[[684]](#footnote-684) رواياتى از اهل سنّت اين درخواست را به شرمسارى ابراهيم عليه السلام در آخرت به دليل مشرك بودن پدرش آزر ناظر دانسته‏اند.[[685]](#footnote-685) در برابرآن، گفته‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 544

شده: چون‏اين‏روايات مبتنى برآن است كه آزر پدرصلبى‏ابراهيم عليه السلام باشد، بانصّ قرآن در آيه 41 ابراهيم/ 14 «رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ ...» مخالف [و از اعتبار ساقط] است.[[686]](#footnote-686) (] آزر)

21. فرزندان صالح:

«رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.» (صافات/ 37، 100) سخن ابراهيم در آيه 39 ابراهيم/ 14 «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ» نشان مى‏دهد كه هر دو فرزند او، موهبت الهى در سنين يأس از فرزند دار شدن و هر دو، حاصل برآورده شدن خواسته ابراهيمند. در آيات 71 هود/ 11؛ 53 حجر/ 15؛ 31 عنكبوت/ 29؛ 101 و 112 صافات/ 37 و 34 ذاريات/ 51 بشارت فرزند به ابراهيم از سوى خداوند بيان، و در آيه 71 هود/ 11 و 112 صافات/ 37 به نام اسحاق در اين زمينه تصريح شده است. بعضى برآنند كه همه آيات بشارت، به اسحاق ارتباط دارد و تولّد اسماعيل هرگز مورد بشارت نبوده است‏[[687]](#footnote-687) و بعضى، آيات سوره حجر و عنكبوت را بشارت اسماعيل و بقيه آيات را بشارت اسحاق به ابراهيم مى‏دانند.[[688]](#footnote-688) به نظرى ديگر، فقط آيه 101 صافات/ 37 درباره اسماعيل عليه السلام است‏[[689]](#footnote-689) كه روايتى از امام صادق عليه السلام نيز

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 545

همين امر را تأييد مى‏كند.[[690]](#footnote-690) در اين‏كه اسماعيل، ساليانى پيش از اسحاق متولّد شده، اتّفاق نظر وجود دارد.[[691]](#footnote-691) در روايتى از امام صادق عليه السلام فاصله سنّى اسماعيل و اسحاق پنج سال ذكر شده است؛[[692]](#footnote-692) با وجود اين، بعضى تولّد اسماعيل از هاجر، و اسحاق از ساره را هم‏زمان شمرده‏اند[[693]](#footnote-693) و بعضى با وجود اعتراف به اتّفاق نظر ياد شده، به استناد آيه 49 مريم/ 19 «... فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ‏ ... وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ ...» اسحاق را بزرگ‏تر از اسماعيل دانسته‏اند.[[694]](#footnote-694) اين برداشت، با استناد به سياق آيات سوره صافات/ 37 رد، و با كمك آيه 49 مريم/ 19 چنين تبيين شده: مقصود آن است كه پس از هجرت، اسحاق را به او عطا كرديم، نه اين‏كه بى‏درنگ پس از هجرت، اسحاق تولّد يافته باشد.[[695]](#footnote-695)

22. محفوظ ماندن از پيامدهاى تبرّى از مشركان:

«... رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ\* رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.» (ممتحنه/ 60، 4 و 5) اين خواسته ابراهيم در ضمن نيايش و در پى بيزارى ابراهيم و همراهان او از مشركان است. در ابتدا آنان حال خود را بيان كرده‏اند كه پروردگارا! ما تدبير امور خويش را به تو مى‏سپاريم‏ «عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا» و خودمان را نيز در اختيار تو قرار مى‏دهيم‏ «إِلَيْكَ أَنَبْنا» سپس از خداوند خواسته‏اند كه آن‏ها را از پيامدهاى تبرّى از كافران پناه دهد و آن‏ها را بيامرزد: «رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ....» فتنه، وسيله امتحان و منظور از «لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً» آن است كه ما را وسيله امتحان كافران قرار مده كه بر ما مسلّط شده، همه توان خود را براى ايذاى ما به كار گيرند.[[696]](#footnote-696) بعضى، فتنه را به معناى گمراهى دانسته و چنين توضيح داده‏اند كه خدايا! ما را وسيله گمراهى كافران قرار نده؛ يعنى ما را مغلوب آن‏ها مساز كه آن‏ها غلبه خود را بر ما، نشان حق بودن خود دانسته، در نتيجه گمراه شوند.[[697]](#footnote-697)

فضايل ابراهيم عليه السلام:

بخشى از فضايل ابراهيم، مانند شخصيّت برجسته او در ميان پيروان همه شرايع الهى، مشاهده ملكوت، بناى كعبه و خدمت به خانه خدا، سربلندى از آزمون‏هاى الهى، امامت و استمرار اين منصب در ميان ذرّيّه‏اش و نيز شكل‏گيرى حرم امن الهى، ديدن كيفيّت زنده ساختن مردگان و تشرّف به مقام خُلّت، در صفحات پيشين بيان شد؛ گذشته از اين موارد، ابراهيم عليه السلام در قرآن كريم به ويژگى‏هاى فراوان ديگرى نيز ستوده شده است. فهرست اين ويژگى‏ها بر اساس ترتيبِ ذكر در قرآن به اين شرح است:

1. پذيرش درخواست‏ها:

خواسته‏هايى كه خداوند تعالى در قرآن از ابراهيم عليه السلام بازگفته، همگى برآورده شده است؛ چه اين‏كه در سخن خداوند، نشانى از ردّ هيچ يك از اين خواسته‏ها نيست و امكان ندارد خداوند درخواستى را بازگويد كه آن را برنياورده و در كلام خويش نيز رد نكند.[[698]](#footnote-698) آيه 47 مريم/ 19 (إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا) نيز به اجمال بيان‏گر برآورده شدن خواسته‏هاى ابراهيم عليه السلام است.

2. دستور به برگزيدن مقام\* ابراهيم عليه السلام در مسجد\* الحرام براى نيايش‏[[699]](#footnote-699)، جايگاه نماز و يا قبله‏[[700]](#footnote-700):

«وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى.» (125 بقره/ 2) (] مقام ابراهيم)

3. پيروى از آيين ابراهيم، معيار خردمندى:

«وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ.» (بقره/ 2، 130) در آيات 135 بقره/ 2؛ 95 آل‏عمران/ 3؛ 125 نساء/ 4؛ 161 انعام/ 6؛ 123 نحل/ 16 و 78 حج/ 22 نيز پيروى از ملّت ابراهيم مورد تأكيد يا تشويق قرار گرفته است.

4. تشرف به مقام اصطفا:

«وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا» (بقره/ 2، 130)، «وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ.» (ص/ 38، 47) اصطفا، گرفتن برگزيده چيزى و جدا ساختن و معيّن كردن آن است.[[701]](#footnote-701) اصطفاى ابراهيم عليه السلام، به برگزيدن او براى رسالت،[[702]](#footnote-702) يا خلّت و امامت‏[[703]](#footnote-703)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 546

تفسير شده است. آيه 131 بقره/ 2 «إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ» زمان اصطفا\* ى او را بيان داشته است.[[704]](#footnote-704) در توضيحى ديگر، مقام اصطفا دقيقاً همان مقام اسلام و به تعبيرى، دين مدارى كامل در همه عرصه‏ها دانسته شده است؛ به اين معنا كه عبد، در همه شؤون خويش، به آن‏چه مملوكيّت و عبوديّت او مى‏طلبد، ملتزم؛ يعنى در همه ابعاد در برابر خداى تعالى تسليم محض باشد.[[705]](#footnote-705)

5. قرار گرفتن در زمره صالحان در آخرت:

«وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.» (بقره/ 2، 130، عنكبوت/ 29، 27، نحل/ 16، 122) در اين‏كه چرا ابراهيم عليه السلام فقط در آخرت در زمره صالحان به شمار آمده، وجوهى بيان شده است: الف.

امتيازهاى دنيايى او مايه نقصان مقام او در آخرت نيست؛ لذا در آخرت نيز در زمره صالحان است.[[706]](#footnote-706) ب. ابراهيم عليه السلام در دنيا نيز از صالحان است؛ امّا ثواب خالص در آخرت خواهد بود.[[707]](#footnote-707) ج. صالحان به معناى فائزان و يا «من الصالحين» به معناى مع‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 547

الصالحين است.[[708]](#footnote-708) د. مقصود اين است كه «إنّه فى عمل الأخرة لمن‏الصَّلحين» كه مضاف (عمل) از جمله، حذف شده است.[[709]](#footnote-709) ه. گروهى (پيامبر اسلام و اهل‏بيت عليهم السلام) در زمينه صلاح از او بالاترند و او مى‏خواسته تا به آن‏ها ملحق شود و اين درخواست فقط در آخرت برآورده خواهد شد.[[710]](#footnote-710)

6. تسليم در برابر خداوند تعالى:

«إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ» (بقره/ 2، 131)، «وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً.» (آل‏عمران/ 3، 67) اسلام و تسليم به يك معنا و آن انقياد كامل در برابر حكم الهى در تكوين (قضا و قدر) و تشريع است و از همين‏رو، مراتبى دارد كه مرتبه نهايى آن از اختيار شخص بيرون و امرى موهبتى و اعطايى است. در اين آيه، ابراهيم عليه السلام به اسلام فرمان يافته و آن را به اختيار پذيرفته است و به همين قرينه، اين ماجرا به اوايل امر او مربوط بوده است.[[711]](#footnote-711) ابراهيم عليه السلام پس از خروج از مخفى‏گاه‏[[712]](#footnote-712) يا پس از استدلال بر توحيد، از طريق افول اجرام آسمانى، در جريان احتجاج با اجرام‏پرستان، مخاطب اين فرمان قرار گرفته و جمله‏ «قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ» عبارتى ديگر از سخن ابراهيم عليه السلام در آيه 79 انعام/ 6 است كه: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»؛ بنابراين، فرمان اسلام، پيش از نبوّت و به صورت الهام بوده است؛ به اين معنا كه خداوند، شيوه استدلال بر توحيد را از طريق نشانه‏هاى آن در هستى براى او آشكار كرده و اين، مقصود از فراخوانى او به اسلام است‏[[713]](#footnote-713) يا آن‏كه اين سخن، سرّى بوده كه خداوند در خلوت انس ابراهيم، با او در ميان گذاشته است.[[714]](#footnote-714) بعضى، ماجرا را پس از نبوّت و منظور از اين فرمان را امورى ديگر به جز اصل اسلام و ايمان و در جهت كمال ايمان دانسته‏اند.[[715]](#footnote-715)

7. مشاهده زنده ساختن مردگان:

**دايرة المعارف قرآن كريم    ج‏1    547**

«... ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً.» (بقره/ 2، 260) اين ماجرا، عنايتى بى‏سابقه بوده كه خداوند به ابراهيم عليه السلام امكان داده تا به طور مستقيم ناظر چگونگى زنده كردن مردگان باشد. از آنجا كه درخواست ابراهيم عليه السلام مشاهده چگونگى زنده كردن مردگان به عنوان وصفى از اوصاف الهى بود، نه چگونگى زنده‏شدن مردگان، خداوند درپاسخ امراحياءمردگان را به دست خود ابراهيم عليه السلام اجراء كرده و خواندن وى را سبب افاضه حيات بر پرندگان قرار داد.[[716]](#footnote-716)

8. روى‏گردانى از باطل به سوى حق:

«... كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً ....» (آل‏عمران/ 3، 67) حنيف كسى است كه از باطل روى‏گردانده و به حق رو آورده‏[[717]](#footnote-717) و چون ابراهيم به اسلام روى آورده، حنيف\* ناميده مى‏شود.[[718]](#footnote-718)

9. قرار دادن مقام ابراهيم عليه السلام به صورت يكى از نشانه‏هاى آشكار خداوند:

«فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ ....» (آل‏عمران/ 3، 97)

10. بهره‏مندى آل\* ابراهيم از عنايت‏هاى ويژه الهى:

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ ...» (آل‏عمران/ 3، 33)، «فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً.» (نساء/ 4، 54)

11. مؤيد بودن به الهام خداوند در احتجاج با مشركان‏[[719]](#footnote-719):

«وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ.» (انعام/ 6، 83)

12. بهره‏مندى از علوم الهى و ارتقا در مدارج كمال‏[[720]](#footnote-720):

«... نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ.» (انعام/ 6، 83)

13. منصوب شدن به قضاوت\* ميان مردم براساس شريعت الهى‏[[721]](#footnote-721):

«... أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ ....» (انعام/ 6، 89)

14. وفا به وعده:

«وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ» (توبه/ 9، 114)، «فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ.» (مريم/ 19، 49)

15. بيزارى از دشمنان خداوند:

«فَلَمَّا

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 548

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ» (توبه/ 9، 114)، «إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ‏ ... وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ.» (ممتحنه/ 60، 4)

16، 17 و 18. حليم بودن، اوّاه بودن، انابه\*:

«إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ» (توبه/ 9، 114)، «إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ.» (هود/ 11، 75) آيه 114 توبه/ 9 نشان مى‏دهد: از آن‏جا كه ابراهيم حليم بوده، جفاى آزر را تحمّل و در برابر، به او وعده استغفار داده و از آن‏جا كه اوّاه بوده، براى او استغفار كرده است.[[722]](#footnote-722) آيه 75 هود/ 11 در باره كوشش ابراهيم براى تأخير عذاب از قوم لوط، و ريشه لغت اوّاه، آه كشيدن هنگام اندوه شديد است.[[723]](#footnote-723) وصف ابراهيم به اوّاه، به دليل تأثّر فراوان او از گمراهى مردم‏[[724]](#footnote-724) و آه كشيدن فراوان او از سر اميد و ترس از خداوند سبحان بوده است.[[725]](#footnote-725) در روايتى از امام صادق عليه السلام اوّاه، به كسى گفته مى‏شود كه خدا را فراوان مى‏خواند و اشك مى‏ريزد[[726]](#footnote-726) و در روايتى از امام باقر عليه السلام اوّاه، به كسى معنا شده كه در نماز و خلوت خويش، در پيش‏گاه خداوند تضرّع مى‏كند.[[727]](#footnote-727) مفسّران در توضيح اوّاه پانزده معنا را ذكر كرده‏اند.[[728]](#footnote-728) «حليم» كسى است كه كم‏تر غضب مى‏كند؛[[729]](#footnote-729) دير خشم بوده‏[[730]](#footnote-730) و از خطاى ديگران مى‏گذرد و بر اذّيت آنان صبر مى‏كند[[731]](#footnote-731) و تا آن‏جا كه حكمت اقتضا دارد،[[732]](#footnote-732) در انتقام و مجازات بدكاران شتاب نمى‏ورزد.[[733]](#footnote-733) قرآن از ميان پيامبران، فقط ابراهيم عليه السلام و فرزندش اسماعيل را به ويژگى حليم ستوده است.[[734]](#footnote-734) «انابه» به معناى رجوع، و مقصود، رجوع به خداوند در همه امور[[735]](#footnote-735) و توكّل بر او[[736]](#footnote-736) است. در آيه 75 هود/ 11 كوشش ابراهيم عليه السلام براى تأخير عذاب از قوم لوط به ويژگى انابه در حضرت تعليل شده: «إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ» كه نشانه انابه وى به خداوند براى رهايى گمراهان است.[[737]](#footnote-737) در روايتى، منيب به معناى كسى دانسته شده كه بازگشت او به خداوند با امور مورد رضايت و خشنودى خدا است.[[738]](#footnote-738)

19. سعادتمندى در دنيا و آخرت:

«... وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى‏ آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى‏ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ»، (يوسف/ 12، 6)؛ «أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ».

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 549

(مريم/ 19، 58) اتمام نعمت، به معناى بهره‏مند ساختن از نعمت‏ها به گونه‏اى است كه همه جوانب سعادت انسان را تأمين كند؛ همان گونه كه خداوند، به ابراهيم و اسحاق خير دنيا و آخرت را عطا فرمود.[[739]](#footnote-739) اطلاق‏ «أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» در آيه 58 مريم/ 19 نيز نشان مى‏دهد كه نعمت ياد شده نعمتى به دور از نقمت بوده كه اين همان سعادت است.[[740]](#footnote-740) بعضى اتمام نعمت را به نبوت تفسير كرده‏اند.[[741]](#footnote-741)

20- بهره مندى از مواهب الهى در دنيا:

«وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» (نحل/ 16، 122)، «وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.» (عنكبوت/ 29، 27) اين احتمال وجود دارد كه حسنه در آيه 122 نحل/ 16، همان اجر در آيه 27 عنكبوت/ 29 باشد.[[742]](#footnote-742) بعضى، حسنه در آيه نحل را پاسخ به دعاى حضرت در آيه 84 شعراء/ 26 (وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) دانسته‏اند.[[743]](#footnote-743) مقصود از حسنه مى‏تواند هر امر نيكى از مقام رسالت گرفته تا نعمت‏هاى مادّى باشد.[[744]](#footnote-744) بعضى، آن را جاودانگى نام ابراهيم به نيكى،[[745]](#footnote-745) مقتدا بودن براى آيندگان يا نبوّت حضرت‏[[746]](#footnote-746) يا نبوّت فرزندان او[[747]](#footnote-747) دانسته‏اند. «اجر» در آيه 27 عنكبوت/ 29 نيز به فرزند صالح و ياد نيك‏[[748]](#footnote-748) و امتداد نبوّت در فرزندان‏[[749]](#footnote-749) تفسير شده است. در رأيى ديگر، آيه 122 نحل/ 16 به زندگى نيكو و ثروت فراوان، همراه با مروّت عظيم حضرت اشاره دارد.[[750]](#footnote-750) ابراهيم عليه السلام از رهگذر كار با سرمايه فراوانى كه ساره، همسرش در اختيار او قرار داد، از ثروتى برخوردار شد؛ به گونه‏اى كه در سرزمين «كوثى» كسى ثروتمندتر از او يافت نمى‏شد. به‏رغم جلوگيرى نمرود، ابراهيم توانست همه دارايى خويش را در سفر هجرت با خود ببرد.[[751]](#footnote-751) بهره‏مندى حضرت از نعمت فراوان الهى در اين زمينه، از ماجراى پذيرايى او از ميهمانان كه در سوره‏هاى حجر و ذاريات بيان شده نيز استفاده مى‏شود. احتمال داده شده كه مقصود از اجر در آيه 27 عنكبوت/ 29 نيز همين بهره‏مندى از نعمت‏هاى الهى باشد؛ هرچند ممكن است مقصود مقامات قربى باشد كه در آخرت به مؤمنان مى‏دهند و به آن حضرت در دنيا عطا شده‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 550

است.[[752]](#footnote-752)

21. اميد به خداوند و پرهيز از نااميدى:

«... قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ» (حجر/ 15، 56)، «... وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسى‏ أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا.» (مريم/ 19، 48)

22. به تنهايى، امّت‏بودن:

«إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً ....» (نحل/ 16، 120) در باره نام‏گذارى ابراهيم عليه السلام به امّت، وجوهى از سوى مفسّران ارائه شده است: امّت به معناى مأموم (كسى كه براى كسب خير، آهنگ او كنند[[753]](#footnote-753)) يا به معناى امام به دليل آيه 124 بقره/ 2 «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً»[[754]](#footnote-754) يا به معناى كسى كه خوبى را به انسان‏ها آموخته، و آنان را هدايت مى‏كند[[755]](#footnote-755) كه به گفته‏اى، اين نظرِ بيش‏تر مفسّران است.[[756]](#footnote-756) دليل ديگر تسميه او به امّت اين بوده كه قوام امّت به شمار مى‏آمده‏[[757]](#footnote-757) يا چون او سبب شكل‏گيرى امّت‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 551

موحّد بوده‏[[758]](#footnote-758) يا چون همه ويژگى‏هاى نيكى را كه در امّت مى‏تواند پراكنده باشد، در خود داشته؛ به همين دليل، به تنهايى امّت به شمار مى‏آمده است‏[[759]](#footnote-759) يا اين كه در زمينه عبادت خداوند، به تنهايى قائم مقام جماعتى بوده‏[[760]](#footnote-760) و سرانجام، همان‏گونه كه در روايتى از امام باقر عليه السلام‏[[761]](#footnote-761) و از طريق اهل‏سنّت از ابن‏عبّاس‏[[762]](#footnote-762) آمده، ابراهيم، امّت ناميده شده؛ چون در برهه‏اى از زمان، فقط او بر دين توحيد بوده است.

23. مداومت بر اطاعت و عبادت:

«إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ ....» (نحل/ 16، 120) قنوت به معناى دوام اطاعت و عبادت است.[[763]](#footnote-763) در روايتى از امام باقر عليه السلام نيز قانت به مطيع معنا شده است.[[764]](#footnote-764)

24. شكرگزارى:

«شاكِراً لِأَنْعُمِهِ ....» (نحل/ 16، 121) حقيقت شكر\*، اخلاص در عبوديّت است. جمله‏ «شاكِراً لِأَنْعُمِهِ» به علّيّت شاكر بودن ابراهيم براى اجتباى حضرت اشعار دارد كه در بخش بعدى آيه بيان شده است.[[765]](#footnote-765)

25. اجتبا از سوى خداوند:

«... اجْتَباهُ ...» (نحل/ 16، 121)، «... وَ اجْتَبَيْناهُمْ ....» (انعام/ 6، 87) اجتبا، به معناى جمع اجزاى شى‏ء و جلوگيرى از پراكندگى آن است؛ بنابراين، اجتباى خداوند آن است كه انسان را مورد عنايت ويژه خويش قرار داده، او را از سرگردانى در بيراهه‏هاى گمراهى حفظ، و در صراط مستقيم خويش وارد كند و در نتيجه، انسان را براى خود خالص ساخته؛ به گونه‏اى كه جز خداوند، كسى را در وى بهره نباشد.[[766]](#footnote-766) گروهى، اجتبا را به معناى اصطفا و انتخاب ابراهيم به نبوّت يا خُلّت تفسير كرده‏اند.[[767]](#footnote-767)

26. هدايت به صراط مستقيم\*:

«... وَ هَداهُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» (نحل/ 16، 121)، «... وَ هَدَيْناهُمْ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» (انعام/ 6، 87)، «أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ» (انعام/ 6، 90)، «قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً.» (انعام/ 6، 161)

27. صدّيق بودن:

«وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا.» (مريم/ 19، 41) صدّيق\* كسى است كه در اخبار، گفتار و وعده‏هاى خود هرگز دروغ نمى‏گويد؛[[768]](#footnote-768) در نتيجه، عمل و گفتار او با هم تنافى نداشته، بر يك‏ديگر منطبق است.[[769]](#footnote-769) در بُعد نظرى، حقايق اشيا را مشاهده مى‏كند و حق را مى‏بيند و در بُعد عملى، جز حق نه مى‏گويد و نه انجام مى‏دهد.[[770]](#footnote-770) به احتمالى، صدّيق، مبالغه تصديق و به معناى كسى است كه حق را با زبان و عمل تصديق كند.[[771]](#footnote-771)

28. مورد توجّه خاص خداوند:

«... إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا.» (مريم/ 19، 47) اين سخن ابراهيم چنين معنا دارد كه خداوند به او نهايت نيكى و لطف را داشته،[[772]](#footnote-772) دقيق‏ترين خواسته‏هاى وى را مدّ نظر قرار مى‏دهد و به نيكويى آن‏ها را برمى‏آورد،[[773]](#footnote-773) برخى حفى بودن خداوند به ابراهيم عليه السلام را به اين معنا دانسته‏اند كه خداوند در گرامى‏داشت او هر آن‏چه سعادتش را در گرو دارد، تأمين خواهد كرد.[[774]](#footnote-774)

29. كرنش و زارى هنگام تلاوت آيات:

«... إِذا تُتْلى‏ عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا.» (مريم/ 19، 58) سجود، كنايه از كمال خضوع و بكاء كنايه از كمال و خشوع\* است.[[775]](#footnote-775)

30. وصول به رشد با عنايت خداوند:

«وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهِ عالِمِينَ.» (انبياء/ 21، 51) رشد\*، رسيدن به واقعيّت‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 552

است. تعبير «رُشْدَهُ» (رشد ويژه ابراهيم) معناى لياقت را مى‏رساند ومفادآيه اين‏است كه درزمينه‏دست‏يابى به واقعيّت، هرچه را ابراهيم لياقت و آمادگى‏اش را داشت، به او داديم كه مقصود، حقيقت توحيد و ديگر معارف الهى است كه ابراهيم عليه السلام به فطرت خويش بدون آموزش يا تذّكر ديگران به آن راه يافت.[[776]](#footnote-776) سخن امام باقر عليه السلام كه خداوند پيش از آن كه ابراهيم عليه السلام را به نبوّت برگزيند، او را به بندگى برگزيد،[[777]](#footnote-777) برداشتى از همين آيه به شمار مى‏آيد و بدان معنا است كه خداوند، خود متولّى امر ابراهيم بوده است.[[778]](#footnote-778) مفسّران در بيان معناى رشد، توضيحات گوناگونى داده‏اند كه مى‏توان آن‏ها را در هدايت‏[[779]](#footnote-779) و نبوّت‏[[780]](#footnote-780) خلاصه كرد.

31. بهره‏مندى از توفيق و تأييد خداوند:

«... وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ ....» (انبياء/ 21، 73) مقصود، وحى تسديد است نه وحى تشريع؛ به اين معنا كه ابراهيم، اسحاق و يعقوب، از درون با نيرويى الهى كه آنان را به سوى اعمال خير فرا مى‏خوانده، يارى مى‏شده‏اند. جمله:

«وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ» در ادامه آيه نشان مى‏دهد كه آنان ابتدا به آن‏چه شرع الهى برايشان ترسيم كرده، پاى‏بند بوده؛ سپس از امتياز ياد شده بهره‏مند گشته‏اند. همين مطلب قرينه است كه وحى ياد شده در آيه، وحى تشريع نيست.[[781]](#footnote-781)

32. بندگى خالص براى خداوند:

«... وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ.» (انبياء/ 21، 73) مقدّم داشتن كلمه «لنا» بر «عبدين» كه مفيد حصر است، به مقام توحيد خالص آنان اشاره داشته، مى‏رساند كه آنان فقط خدا را عبادت مى‏كرده‏اند. از تعبير «كانوا» كه مفيد استمرار در گذشته است، شايد بتوان استفاده كرد كه اين ويژگى، حتّى پيش از رسيدن به مقام نبوّت و امامت در آن‏ها موجود بوده است.[[782]](#footnote-782)

33. پدر مسلمانان بودن:

«... مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ.» (حج/ 22، 78) ابراهيم از آن رو پدر مسلمانان ناميده شده كه حرمت او بر آنان، مانند حرمت پدر بر فرزندان است‏[[783]](#footnote-783) يا از آن جهت كه نخستين اسلام آورنده است: «إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ» (بقره/ 2، 131) و با تعبير «فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي» (ابراهيم/ 14، 36) پيروان خود را به خود منتسب دانسته است.[[784]](#footnote-784) ضمير «هُوَ» در جمله‏ «هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ»

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 553

خداوند است؛[[785]](#footnote-785) هرچند بعضى احتمال داده‏اند كه منظور ابراهيم عليه السلام باشد.

34. نزول كتاب‏هاى آسمانى و امتداد نبوّت در ذرّيّه ابراهيم عليه السلام:

«وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ» (عنكبوت/ 29، 27)، «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ.» (حديد/ 57، 26)

35. از جمله انبيا و انبياى اولواالعزم بودن:

«وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‏ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً.» (احزاب/ 33، 7) در اين آيه، نام پنج پيامبر اولواالعزم از جمله ابراهيم عليه السلام به دليل عظمت آنان ذكر شده است.[[786]](#footnote-786) ميثاق ياد شده در آيه درباره نبوّت، و با توجّه به آيات ديگر، مفاد آن وحدت كلمه و پرهيز از اختلاف در دين است. در آيات 89 انعام/ 6 «أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ» و 41 مريم/ 19 «إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا» و 26 حديد/ 57 «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ ...» نيز به نبوّت ابراهيم عليه السلام تصريح شده است.

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 554

ع‏

36. شيعه نوح بودن:

«وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ.» (صافات/ 37، 83) نوح\* عليه السلام نخستين پيامبرى است كه شريعت و كتاب داشته‏[[787]](#footnote-787) و در قرآن، از نخستين مناديان توحيد به شمار آمده است.[[788]](#footnote-788) ابراهيم عليه السلام از آن جهت كه در دين توحيد، رهرو حضرت بوده، شيعه نوح ناميده شده است.

برخى، ضمير «شِيعَتِهِ» را به رسول گرامى صلى الله عليه و آله ارجاع داده‏اند؛[[789]](#footnote-789) البتّه از نظر لفظ آيه، دليلى بر آن نيست؛[[790]](#footnote-790)

امّا روايتى از امام‏صادق عليه السلام در تفسير اين آيه، ابراهيم عليه السلام را شيعه حضرت رسول‏و اميرمؤمنان دانسته، آن را تأييد مى‏كند[[791]](#footnote-791)

37 و 38. وصول به مقام يقين و برخوردارى از قلبى مطمئن و سليم:

«إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (صافات/ 37، 84)، «لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» (انعام/ 6، 75)، «لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» (بقره/ 2، 260) سلامت، دور بودن از آفات آشكار و پنهان است‏[[792]](#footnote-792) و مقصود از سلامتِ قلب، دورى از هر چيزى است كه به تصديق و ايمان به خداوند تعالى زيان رسانده، توجّه به او را مختل سازد.[[793]](#footnote-793) آيه 57 انعام/ 6 بيان‏گر مقام يقين ابراهيم و آيه 260 بقره/ 2 به قرينه پذيرش خواهش ابراهيم، بيان‏گر اطمينان قلب و سلامت حضرت، حتّى از وسوسه و خواطر ناخواسته است.

39. تسليم در برابر امر به قربانى فرزند:

«فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ.» (صافات/ 37، 103)

40. وصول به مرتبه احسان:

«إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» (صافات/ 37، 105)، «كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.» (صافات/ 37، 110) احسان\*، آوردن عمل صالح از سر يقين به آخرت است.[[794]](#footnote-794) خداوند، ابراهيم عليه السلام را پس از اقدام به ذبح اسماعيل عليه السلام دوبار به وصف محسن ستوده‏است.

41. جاودانگى نام نيك و نهضت توحيدى ابراهيم عليه السلام:

«وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ» (صافات/ 37، 108)، «وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.» (مريم/ 19، 50) مقصود از ابقا در ميان آيندگان و قرار دادن لسان صدق، به گفته‏اى، جاودانگى نام نيك ابراهيم عليه السلام‏[[795]](#footnote-795) و به نظرى، جاودانگى ملّت ابراهيم و دين توحيد[[796]](#footnote-796) از طريق برانگيختن انبياى بعدى است كه به هر حال، اين دو از هم جدا نخواهند بود. بنا به قولى، منظور از آيه 108 و 109 صافات/ 37 اين است كه در ميان آيندگان، سلام بر ابراهيم را جاودانه ساختيم.[[797]](#footnote-797)

42. دريافت تحيّت از سوى خداوند سبحان:

«سَلامٌ عَلى‏ إِبْراهِيمَ.» (صافات/ 37، 109) سلام در اين آيه، تحيّت خداوند بر ابراهيم عليه السلام است و براى بزرگ‏داشت او لفظ سلام، نكره آورده شده است.[[798]](#footnote-798) به قولى، اين سلام، امانى براى‏ابراهيم عليه السلام است كه در همه زمين جز به نيكى ياد نشود.[[799]](#footnote-799)

43. در زمره بندگان مؤمن بودن:

«إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.» (صافات/ 37، 111) اين جمله، علّت احسان ابراهيم را كه در آيه پيش‏ (كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) از آن ياد شده، بيان داشته، نشان مى‏دهد اراده و عمل ابراهيم كه به معناى واقعى كلمه، مؤمن به شمار مى‏رود، تابع اراده خداوند است و ايمان، همه اركان وجود او را دربرگرفته؛ به همين دليل، جز احسان (عمل نيكو و زيبا) از او ديده نمى‏شود.[[800]](#footnote-800)

44. بهره‏مند شدن از بركت الهى:

«وَ بارَكْنا عَلَيْهِ وَ عَلى‏ إِسْحاقَ ....» (صافات/ 37، 112) مقصود آن است كه در آن‏چه به ابراهيم عطا كرديم، خير، افزونى، دوام و ثبات قرار داديم.[[801]](#footnote-801) به احتمالى، بركت\* در آيه، بركت در فرزندان است؛[[802]](#footnote-802) ولى اطلاق آن، همه امور را در بر مى‏گيرد.[[803]](#footnote-803)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 555

ع 45 و 46. توان‏مندى در طاعت خداوند و بصيرت\* در دين: «وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ.» (ص/ 38، 45) «ايدى» كنايه از عمل، و «ابصار» كنايه از علم‏[[804]](#footnote-804) و مقصود، توان‏مندى آنان در طاعت خداوند و ايصال خير و نيز بينش آنان براى يافتن حق در هر دو بعد اعتقاد و عمل است؛ چنان‏كه در روايتى از امام باقر عليه السلام‏[[805]](#footnote-805) نيز آيه همين‏گونه معنا شده است.[[806]](#footnote-806)

47. ياد مداوم آخرت:

«إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ.» (ص/ 38، 46) ياد سراى ديگر را به صورت‏خالص‏در آنان پديد آورديم؛[[807]](#footnote-807) به اين معنا كه ياد آخرت در آنان آميخته به ياد دنيا نبوده است.[[808]](#footnote-808) وجوه ديگرى نيز در اين باره ذكر شده است.[[809]](#footnote-809)

48. در زمره اخيار بودن:

«وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ» (ص/ 38، 47) اخيار يا جمع «خَيّر» (كسانى كه افعال نيك فراوان انجام مى‏دهند) و يا جمع «خَيْر» (ضد شر) است.[[810]](#footnote-810)

49. صلاح:

[[811]](#footnote-811) «وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ» (انبياء/ 21، 72)

50. نزول كتاب آسمانى بر ابراهيم:

«أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى‏\* وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى» (نجم/ 53، 36 و 37)، «صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‏» (اعلى/ 87، 19)، «أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ.» (انعام/ 6، 89)

51. اداى حقّ بندگى:

«وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى» (نجم/ 53، 37) «توفيه» اداى حق به تمام و كمال است؛ بنابراين، مقصود آن است كه او آن‏چه را در زمينه بندگى بر عهده داشته، به تمام و كمال ادا كرده است؛ همان‏گونه كه در آيه 124 بقره/ 2 (وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) نيز به آن اشاره شده است.[[812]](#footnote-812) مفسّران در اين زمينه نمونه يا نمونه‏هايى ذكر كرده‏اند؛ ولى اطلاق «وفى» نشان مى‏دهدكه اودرهمه زمينه‏ها وظيفه خود را ادا كرده است؛[[813]](#footnote-813) به گونه‏اى كه هرگز وظايف بزرگ‏تر، او را از عمل به وظايف كوچك‏تر باز نداشته است.[[814]](#footnote-814)

52. اسوه\* بودن براى مسلمانان در زمينه تبرّى از مشركان‏

«قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.»

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 556

(ممتحنه/ 60، 4) هم‏چنين، مجاهدت، شجاعت، تدبير و مديريت خارق‏العاده در زمينه هدايتگرى و ملموس ساختن گمراهى مشركان در ماجراى شكستن بت‏ها و نيز در شيوه احتياج، پرهيز از مراء در بحث، تحمّل سخنان استهزاآميز، تكذيب قوم و آتش نمرود، توكل و اعتماد فراوان به خداوند تعالى، عصمت\* از گناه، آرمان بلند و همت بى‏نظير، دل‏واپسى و نگرانى از گمراهى انسان‏هاى معاصر و حتى انسان‏هاى پس از خود تا دوردست‏هاى تاريخ، آرامش خاطر در پناه ايمان، عشق به خداوند كه در جريان قربانى اسماعيل جلوه‏اى تمام يافت، سخاوت، ميهمان نوازى، دوست داشتن بندگانِ شايسته خداوند و بغض و كينه به دشمنان حضرت حق، تأدّب به ادب الهى در برابر خداوند هنگام نيايش و ثنا و با مردم در معاشرت و تفهيمِ گمراهى و احتجاج براى هدايت آنان كه از نمونه‏هاى آن، رفتار پسنديده او با آزر است، حمايت بى دريغ خداوند از او در جريان سوزاندن حضرت كه معجزه\* بى‏نظير سرد شدن آتش را باعث شد و نيز يادگارهاى خجسته و جاويد او مانند حج و ... ازمواردى است كه در قرآن كريم بازگو شده و هرچند بسيارى ازاين موارد، ستايش از ابراهيم نباشد، آشكار كننده گوشه‏هايى ديگر از عظمت شخصيت اين پيامبر بزرگ است.

منابع-

اثبات الوصيه؛ الاحتجاج؛ الارتباط الزمنى و العقائدى؛ اعلام القرآن، شبسترى؛ بحارالانوار؛ البداية والنهايه؛ البرهان فى تفسير القرآن؛ بصاير ذوى التمييز؛ تاريخ الامم و الملوك، طبرى؛ تاج‏العروس؛ تاريخ مدينه دمشق؛ تاريخ اليعقوبى؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تفسير التحرير و التنوير؛ تفسيرالصافى؛ تفسيرالعيّاشى؛ تفسير القرآن العظيم، ابن‏كثير؛ التفسيرالكبير؛ تفسيرالقمى؛ تفسير المراغى؛ تفسيرالمنار؛ تفسير نورالثقلين؛ تفسير نمونه؛ تنزيه‏الانبياء، سيد مرتضى؛ جامع‏البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ الدر المنثور فى‏التفسير بالمأثور؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ زادالمسير فى علم‏التفسير؛ السيرة النبويّه، ابن هشام؛ شرح فصوص الحكم، قيصرى؛ الصحاح؛ الطبقات الكبرى؛ عرائس المجالس فى قصص الانبياء، ثعلبى؛ علل الشرايع؛ عيون اخبار الرضا؛ فرهنگ معين؛ قصص الانبياء، ابن كثير؛ قصص الانبياء، راوندى؛ قصص الانبياء، شعراوى؛ كتاب الخصال؛ الكتاب المقدّس؛ الكشّاف؛ كشف الاسرار و عدّة الابرار؛ الكافى؛ مجمع‏البيان فى تفسير القرآن؛ مروج الذهب؛ مع الانبياء فى القرآن؛ مستندتحرير الوسيله؛ مستند الشيعه؛ مصباح الفقاهه؛ المعرّب؛ مفردات الفاظ القرآن؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ منشور جاويد؛ النور المبين فى قصص الانبياء و المرسلين، جزايرى؛ واژه‏هاى دخيل در قرآن مجيد؛ الهدى الى دين المصطفى. [[815]](#footnote-815)

محمد صالحى منش‏

#### دائره المعارف بزرگ اسلامی

بیش از 16 هزار مقاله علمی در این دانشنامه موجود است و به دو صورت موضوعی و الفبایی قابل دستررسی می باشد

https://www.cgie.org.ir/fa/article/226582/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9

مقاله حضرت ابراهیم خلیل در دائره المعارف بزرگ اسلامی

ابراهیم خلیل (ع)

نویسنده (ها) : صادق سجادی

اِبْراهیمِ خَلیل (ع)، دومین پیامبر اولوالعزم، نیای بزرگ عرب از طریق پسرش اسماعیل، و بنی اسرائیل از طریق پسر دیگرش اسحاق .

شكلهای گوناگون این نام در منابع دینی و غیردینی، با افزایش، ادغام، یا جابجایی حروف و هجاها می‌تواند حاكی از شهرت و رواج آن در منطقۀ هلال خصیب باشد. شكل ابرام[۱] در نخستین موضعی كه عهد عتیق به آن اشاره كرده (پید، ۱۱: ۲۶)، همچون نامهای یعقوب و یوسف در سده‌های ۲۰ و ۱۹ ق م، در میان آموریها و سایر اقوام منطقه دیده شده است (البرایت، ۳؛ سوسه، ۲۳۳). نیز شكلهای ا ـ با ـ را ـ ما[۲]؛ ا ـ بام را ـ ما[۳]؛ اب ـ را ـ مو[۴]؛ اب ـ را ـ ما[۵] در كتیبه‌های بابلی و آشوری (الدر، ۴۲؛ سوسه، ۲۶۳؛ الموسوعة، ۱ / ۳۸)؛ ا ـ با ـ ام را ـ ما[۶]؛ ا ـ با ـ ام ـ را ـ ام[۷] در كتیبه‌های اكدی (جودائیكا، II / 112) دیده شده است. جوالیقی نیز شكلهای اِبراهام، اِبراهُم، اِبراهِم را ذكر كرده و آنرا نامی‌ كهن و غیر عربی دانسته است (المعرب، ۱۳). نووی همان شكلها را بدون الف میانی (اِبرهام، اِبرهُم، اِبرهِم، و جمع آن: بَراهِم و بَراهِمه) نقل كرده است (۱(۱) / ۹۸). اگر در اصالت اشعار امیة بن ابی صلت كه در آن از «ابراهیم» به همین شكل نام برده شده (شیخو، ۱ / ۲۲۹، ۲۳۰) تردید روا باشد، ظاهراً كهن‌ترین منبعی كه این نام را به شكل «ابراهیم» ضبط كرده قرآن است. در حالی كه شكل برهام (روایت ابن هشام؟) و بَرْهَم بن بُنَج در كتیبه‌های صفا (جفری، 45) قابل مقایسه با شكلهای دیگر ابراهیم نیز هست.

دربارۀ معنای اَبرام، نخستین بخش آن (اَب) به معنای پدر، بی‌شك سامی ‌است. دومین بخش را به احتمال از Ra’âmu اكدی به معنای دوست داشتن، یا از Rwm سامی ‌غربی به معنای بلند مرتبه یا عالی دانسته‌اند. بر این قیاس، معنای «پدر عالی یا متعالی» را برای «اَبرام» نمی‌توان نامحتمل شمرد (جودائیكا، همانجا). همچنین معنایی كه برای اَبراهام[۸] (شكل كاملاً گویشی آن: اَوْرَهام) ــ پدر امتهای بسیار ــ آمده است (پید، ۱۷: ۵)، گویا فقط ریشۀ عامیانه دارد، اگرچه می‌تواند با «رُهام» عربی به معنای كثیر و بی‌شمار همریشه باشد (همانجا). اما معانی و شكلهای دیگری هم كه برای ابراهیم آورده‌اند، درست نمی‌نماید. مثلاً نووی از قول ماوردی، معنای آن را در سریانی «پدر رحیم» آورده (همانجا) و وهب بن منبه، اَبْرهه را صورت حبشی ابراهیم و به معنای سپید چهره دانسته است (ص ۱۳۶).

زمینة تاریخی

از آنجا كه ابراهیم در مسیر هجرتهای متوالی خود، بخش اعظم سرزمینهای هلال خصیت را از عراق تا مصر پیمود، بررسی اوضاع سیاسی منطقه، به رغم اختلافهایی كه در منابع تاریخی در این باره هست و تعیین تاریخ ظهور و سقوط دولتها را با دشواری بسیار روبرو می‌سازد، می‌تواند در حل بسیاری از مشكلات مربوط به زندگی ابراهیم به كار آید. در اوایل سدۀ ۲۰ ق م، قدرتها و تمدنهای منطقه با یكدیگر كشاكش و رقابت داشتند. در بین‌ا‌لنهرین، فرمانروایان سومر و اكد ازهمۀ حاكمان کوچك‌تر اطراف ــ از خلیج‌فارس تا سرچشمه‌های فرات ــ خراج می‌ستاندند. در كرانه‌های مدیترانه، دریانوردان ثروتمند فنیقی سكونت داشتند و در شمال، در آسیای صغیر، حتیان در آستانۀ تاریخ خود برپا ایستاده بودند. در این میان «آمنمحت[۹]» اول مؤسس سلسلۀ دوازدهم بر تخت سلطنت مصر نشست. منطقۀ نفوذ او از نوبیا، جنوب دومین آبشار نیل تا آن سوی شبه جزیرۀ سینا و فلسطین و سوریه را دربر می‌گرفت. در چنین اوضاعی، امواج مهاجران سامی ‌جزیرةالعرب به سوی عراق و شام روی آوردند (علی، ۱ / ۲۴۴). از جملۀ آنها قبایل چادرنشین سامی‌ آموری (یعنی از غرب آمده) به سوی شمال و شمال غربی یعنی بین‌النهرین، سوریه و فلسطین یورش بردند. در جریان همین یورشهای خشونت‌آمیز بود كه دولتهای سومر و اكد متلاشی شدند و آموریان خود دولت و شهرهایی در بین‌النهرین بر پا ساختند و مواضع نیرومندی از كوههای زاگرس در غرب ایران تا سواحل مدیترانه به دست آوردند (البرایت، همانجا). این چنین بود كه فرهنگ و سیاست دولت آموری كه شهر ماری در كنار فرات را به پایتختی برگزید (سوسه، ۷۸)، بر این منطقه مسلط شد و اینان سلسله‌های متعددی از آشور در شمال تا لارسا[۱۰] در جنوب پدید آوردند (حتی، 66). درین دوره كه به فترت ایسین[۱۱] و لارسا موسوم است، دولت آموری ایسین با دولت لارسا كه عیلامیها پس از هجوم به جنوب عراق آن را پدید آوردند، سالیان دراز بر سر حكومت عراق نزاع داشتند. در این میان سلسلۀ اول دولت بابل كه دولتی آموری بود ظاهر شد و پس از چندی توانست دولتی یكپارچه در سراسر منطقه به وجود آورد. این دولت كه فرهنگ و تمدن كهن سومری و اكدی را به میراث برده بود، از اوایل سدۀ ۱۹ ق م تا اواخر سدۀ ۱۶ ق م دوام یافت (سوسه، ۲۶۴؛ قس: كلر، 8).

خاندان و خاستگاه ابراهیم

در چنین احوالی خاندان ابراهیم در صحنۀ تاریخ منطقه ظاهر شدند. در حالی كه بنابر روایت عهد عتیق (تث‍ ‍، ۲۶: ۵؛ پید، ۲۵: ۲۰ و ... ) ابراهیم به قبایل آرامی‌ كه از جزیرةالعرب به كرانه‌های فرات كوچیده بودند نسب می‌برد (سوسه، ۲۵۲). برخی از محققان، نیاكان ابراهیم را از همان آموریانی دانسته‌اند كه از جزیرۀ عربی به عراق و شام تاختند (كلر، همانجا). آرامیها، در حرّان نزدیك به سرچشمه‌های رود بلیخ و خابور مستقر بودند و ظاهراً در اواسط نیمۀ دوم هزارۀ سوم ق‌م، به‌سبب رونقی كه در شهر اور پدید آمده بود، گروههایی از آنان به آن شهر مهاجرت كرده بودند؛ اما هنگامی ‌كه اور با هجوم قبایل آموری و حملات عیلامیها ویران شد، آرامیان مهاجر دوباره به موطن اصلی خود بازگشتند، و پدر ابراهیم در رأس یكی از خاندانهایی قرار داشت كه در این مهاجرت از اور رهسپار حرّان شدند (اپشتاین، 11؛ سوسه، ۴۴۶). با توجه به آنچه باستان‌شناسان دربارۀ هجرت آرامیان گفته‌اند، می‌توان دریافت كه خاندان ابراهیم در اوایل هزارۀ دوم ق‌م به این منطقه كوچ كرده‌‌اند (سوسه، ۲۵۲). مورخان و نویسندگان متقدم نیز از حرّان به عنوان موطن پدر ابراهیم سخن رانده‌اند (طبری، تاریخ، ۱ / ۳۴۶؛ نووی، ۱(۱) / ۱۰۱).

اما دربارۀ نام پدر ابراهیم میان عهدین و قرآن، و به تبع آنها میان مفسران اختلاف هست. در عهد عتیق این نام، ترح ضبط شده (پید، ۱۱: ۲۴، متن عبری؛ قس: ترجمۀ فارسی كه تارح آمده) و در قرآن آزر آمده است (انعام / ۶ / ۷۴). مفسران و لغت‌شناسان واژه آزر را واژه‌ای بیگانه و معرّب دانسته‌اند (جوالیقی، ۱۵) و امروزه این نظر در میان شرق‌شناسان رواج یافته كه محتملاً این كلمه صورت تحریف شده اِلِعاذار (العاذر، الیعزر) عبری است كه بنابر عهد عتیق، نام خادم ابراهیم بوده است (پید، ۱۵: ۲؛ جفری، 53-55). اما اختلاف موارد در تفاسیر نیز چنان است كه برخی از آنها دلالت بر این دارد كه آزر نام پدر است و برخی دیگر این احتمال را نفی می‌كنند. بسیاری از مفسران و مورخان، نام پدر ابراهیم را تارح ذكر كرده (مثلاً: ابن هشام، ۱ / ۲، ۳؛ طبری، تاریخ، ۱ / ۳۴۶؛ ابن قتیبه، ۳۰) و نام آزر در قرآن را كه به روایتی خود پیامبر اسلام (ص) آنرا تأیید كرده است (بخاری، ۴ / ۱۳۹)، به وجوهی توجیه كرده‌اند. برخی آزر را به معنای یار و انباز دانسته‌اند، و درین صورت آیۀ «واِذْقالَ اِبراهیمُ لِاَبیهِ آزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْناماً ... » (انعام، همانجا) اشاره به آنست كه پدر ابراهیم در پرستش بتها یار و انباز قوم بود. برخی دیگر آزر را نام بتی دانسته‌اند كه پدر ابراهیم آن را می‌پرستیده است، و در آیۀ مذكور «اصناماً» را بدل از آن گرفته‌اند (نک‍ : میبدی، ۳ / ۴۰۲). بعضی نیز تارح را نام پدر و آزر را نام عموی ابراهیم دانسته‌اند و متذكر شده‌اند كه عرب، عنوان «اب» را بر عمو نیز اطلاق می‌كرده است، چنانكه در قرآن اسماعیل پدر یعقوب نامیده شده است. ظاهراً این سخن اخیر بیشتر بدان جهت ابراز شده است كه براساس حدیثی از پیامبر، همه نیاكان پیامبر اكرم (ص) موحد بوده‌اند (= نَقَلَنی اللّهُ مِن اَصلابِ الطّاهرینِ الی اَرحامِ الطّاهراتِ). هم از این روست كه طوسی پس از ذكر این معنی كه نسب‌شناسان نام پدر ابراهیم را تارح گفته‌اند، افزوده است كه آزر جد مادری ابراهیم بوده است. روایتهای دیگری نیز در این باب آمده، مانند روایتی كه واژه آزر را در عبری از ادات ذم و نكوهش شمرده است (طوسی، ۴ / ۱۷۵؛ رازی، ۱۳ / ۳۸؛ قرطبی، ۷ / ۲۲؛ میبدی، ۳ / ۴۰۲). ولی رازی همه این توجیهات را بی‌اساس خوانده و اشاره كرده است كه اگر آزر به عنوان نام پدر ابراهیم در قرآن درست نمی‌بود، یهودیان معاصرِ پیامبر (ص) كه همواره درصدد تكذیب او بودند، دربارۀ این نام نیز باید او را تكذیب می‌كردند، و چون خبری در این مورد در دست نیست می‌توان گفت كه این نام به دیدۀ یهودیان درست بوده است. وی سرانجام متذكر شده است كه اگر نام تارح را نیز به عنوان پدر ابراهیم بپذیریم، باید بگوییم كه از دو نام تارح و آزر، یكی نام و دیگری لقب او بوده است (۱۳ / ۳۷، ۳۸)؛ همچون یعقوب كه اسرائیل لقب داشته است (قس: میبدی، ۳ / ۴۰۱؛ محمد شاكر، ذیل المعرب جوالیقی، ۳۵۹ به بعد). اگرچه برخی از محققان معاصر خواسته‌اند كه واژه «ازوریس» را كه نام یكی از خدایان مصر باستان بوده، با ریشه لفظ «الازر» و واژه‌های «عازر» و «عزیر» ربط دهند و بر این اساس احتمالاً «آزر» را نام بتی بدانند (نجار، ۷۱)؛ اما از آنجا كه یوسیبیوس[۱۲] مورخ یونانی نام پدر ابراهیم را «اثر» ذكر كرده است، عقاد با توجیهاتی به این نتیجه رسیده كه احتمالاً شكلهای «اثور» و «اتور» و «اتیر» از یكسو به صورتهای تیره و تیرح (تبدیل ه‍ به ح مانند ساره به سارح در پید، ۴۶: ۱۸) تبدیل شده (عقاد، ۱۳۵، ۱۳۶)؛ و از سوی دیگر همان اشكال به «اثر» و سرانجام به «ازر» بدل شده است (قس: تبدیل «آثر» و «آثور» در اوستایی و پهلوی به «آذر» در زبان فارسی). با اینهمه باید گفت كه تا تحقیقی كامل و همه جانبه در این باره صورت نگیرد و تا به اسنادی معتبر از آن دوران دست نیابیم نظر قطعی ابراز نمی‌توان كرد.

به هر حال سلسله نسب ابراهیم براساس روایت عهد عتیق چنین است: ابراهیم پسر ترح پسر ناحور پسر سروج پسر رعو پسر فالج پسر عابر پسر شالح پسر اَرْفَكْشاد پسر سام پسر نوح (پید، ۱۱: ۱۰-۱۲) كه در منابع اسلامی‌ با تغییراتی تكرار شده است. اما باید توجه داشت كه در این سلسله نسب شكل و ساختمان نام ارفكشاد (ارفخشاد در منابع اسلامی‌) به یك نام سامی ‌شباهت ندارد و بیشتر به یك نام ایرانی مانند است.

تاریخ ولادت و زادگاه ابراهیم

دربارۀ زمان تولد ابراهیم كه در ۷۰ سالگی ترح رخ داد (پید، ۱۱: ۲۶)، هیچ سندی كه تاریخ دقیق یا نسبتاً دقیقی ارائه دهد به دست نیامده است. ولی با توجه به كشفیات باستان‌شناسی و از طریق بررسی تطبیقی تواریخ، می‌توان به حدس و گمان، تاریخ تقریبی آن را تعیین كرد. به هر حال امروزه بیش‌تر‌ محققان، سدۀ ۲۰ ق م را به‌عنوان تاریخ ولادت ابراهیم پذیرفته‌اند و برخی از آنها رقم دقیق‌تر ۱۹۹۶ ق م را ذكر كرده‌اند (هاكس، ۴؛ قس: سوسه، ۲۵۰، ۲۵۱). نیز اگر چنانكه گفته‌اند، ابراهیم در حوالی سال ۱۹۰۰ ق م وارد كنعان شده باشد (فینگان، 72)، با توجه به آنكه وی در ۷۵ سالگی حران را ترك گفت (پید، ۱۲: ۴)، باید در حوالی سال ۱۹۷۵ ق م متولد شده باشد. از سوی دیگر براساس تحقیقات البرایت و جلویك، شهرهای سدوم و عموره در حوالی سال ۱۸۹۸ ق م ویران شد (عقاد، ۷۳)؛ و چون ابراهیم در آن وقت حدود ۱۰۰ سال داشت، پس ولادت او باید میان سالهای ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۰ ق م بوده باشد. اختلاف دربارۀ محل تولد ابراهیم نیز بسیار است. با آنكه از عهد عتیق برمی‌آید كه ابراهیم در اورِ كلدانیان متولد شده است (پید، ۱۱: ۲۸-۳۰)، ولی برخی آنرا الوركاء (اوروك) و بسیاری از منابع اسلامی‌ شهر كوثى كه خرابه‌های آن امروزه به نام تل ابراهیم مشهور است، دانسته‌اند (طبری، تاریخ، ۱ / ۲۵۲؛ یاقوت، ذیل كوثى)؛ و ابن‌بطوطه (ص ۱۰۱) از محلی به نام بُرص میان حله و بغداد (برس یا برس نمرود، در محل بابل كنونی) در عراق یاد كرده كه گفته‌اند زادگاه ابراهیم بوده است. چنانكه از حرّان هم به عنوان مولد ابراهیم یاد شده كه سپس پدرش او را به بابل برد (ثعلبی، ۷۲). در عهد عتیق نیز آنگاه كه از سفر ابراهیم از حرّان به فلسطین سخن رفته، آمده است كه او از «مولد» خویش به فرمان خدا بیرون شد (پید، ۱۲: ۱). اما بنا به روایتی كه طبری (تاریخ، ۱ / ۳۴۶) ذكر كرده، پدر ابراهیم همراه با همسرش انموتا، بونا، توتا (یا نونا، اینونا: نووی، ۱(۱) / ۱۰۱؛ و به روایتی عوشا: سوسه، ۲۵۲) از حرّان به هرمزدجرد رفت و ابراهیم همانجا متولد شد و سپسس پدرش او را به كوثى برد. طبری همچنین به روایتی كه تولد ابراهیم را در شوش دانسته، اشاره كرده است (تاریخ، ۱ / ۲۵۲). با اینهمه غالب محققان معاصر برآنند كه اور، مولد و محل رشد ابراهیم بوده است.

بنابر بررسیهای باستان‌شناسی و اسناد و كتیبه‌هایی كه از منطقه به دست آمده اور از سالها پیش از ابراهیم تا قبل از هجوم عیلامیها در اواسط سدۀ ۲۰ ق م، در اوج قدرت و شهرت بوده (البرایت، 2؛ كلر، 22) و حلقه ارتباطی در مسیر تجاری شرق و غرب به شمار می‌رفته است (علی، ۱ / ۵۴۵، ۵۴۶). قبل از هجوم سامیها از صحاری عربی، اور پایتخت سومریها بود (كلر، 24) و به طور دقیق‌تر باید گفت كه سلسلۀ سوم اور (از حدود ۲۱۱۲ تا ۲۰۰۴ ق م) و دولت ایسین لااقل از دیدگاه فرهنگی، یك دولت سومری به شمار می‌رفت و اسامی ‌برخی از سلاطین آن در الواح سومری آمده است (كریمر، ۷۳، ۳۱۴). در دورۀ حكومت همین سلسلۀ سوم بود كه شهر اور كلدانیان پدید آمد و به پایتختی برگزیده شد (گوردون، 132). اور كه ویرانه‌های آن در جایی كه به تلّ المقیر (تپۀ قیری) موسوم است، یافت شده و از شكوه دیرین حكایت دارد (اپشتاین، 11)، گویا در روزگار ابراهیم شهری به ابعاد تقریبی ۷ و ۳كمـ بوده است (الدر، ۴۲). در اور مانند شهرهای دیگر بین‌النهرین پرستش اجرام آسمانی رواج داشته و این معنی با توجه به آنچه در قرآن در مورد استدلال ابراهیم بر بطلان پرستش ماه و خورشید و ستارگان آمده، به خوبی قابل درك است. چنانكه گفته‌اند اور مركز پرستش خدای ماه به نام نانّا بوده كه سامیان آنرا «سین» می‌نامیدند (گوردن، 78؛ اپشتاین، 12؛ عقاد، ۱۶۹). موسی بن میمون نیز به صراحت از نشأت ابراهیم در میان صائبان كه خورشید را خدای بزرگ می‌دانستند، سخن رانده است (ص ۵۸۴؛ قس: با خدای بابلیان به نام شَمَس [شمس]: اپشتاین، همانجا). اما در باب حكومت اور، در روزگار ابراهیم، و و فرمانروای معاصر او باید گفت كه سلسلۀ سوم اور در سال ۲۰۰۶ ق م به روزگار ابی سین[۱۳] (فینگان، 53) منقرض شد و تا اوایل سدۀ ۱۹ ق م كه نخستین فرمانروای خاندان بابلی به نام سومو ـ ابوم[۱۴] (۱۸۹۴-۱۸۸۱ ق م) بر آنجا فرمانروایی یافت، یعنی در دوره‌ای كه به فترت ایسین و لارسا موسوم است، یادی از حاكمان مستقل اور نشده است (راوكس، 215). بنابراین به نظر می‌رسد كه سلاطین ایسین مانند ایشبی ـ ارّا[۱۵] كه در حدود ۱۹۵۲ ق م، و یا اور ـ نینورتا[۱۶] كه از ۱۹۲۳ ق م فرمانروایی داشتند (راوكس، 450)، بر آنجا نیز حكومت می‌كرده‌اند (فینگان، 53 به بعد). البته اینها بر فرض آن است كه ابراهیم در سدۀ ۲۰ ق‌م زیسته باشد، و اگر براساس نظریاتی كه تاریخ زندگی ابراهیم را در سدۀ ۱۸ ق م (همو، 73؛ و حتی سدۀ ۱۵ق م؛ گوردون، 115, 116) گفته‌اند، در جست‌وجوی سلاطین معاصر ابراهیم باشیم، باید او را هم عصر حمورابی، فرمانروای بزرگ بابل در سدۀ ۱۸ ق م بدانیم. شاید همین ملاحظات سبب شده است كه برخی نام امرافل را كه در عهد عتیق به‌عنوان پادشاه شنعار (بابل) و معاصر ابراهیم از او یاد شده (پید، ۱۴: ۱)، منطبق با حمورابی مشهور بدانند (هاكس، ۱۰۳). اما براساس منابع اسلامی، فرمانروایی معاصر ابراهیم كه با او در باب پروردگار مناقشه داشت، نمرود پسر كوش (یا كنعان یا فالخ) و از نوادگان نوح بود (طبری، تاریخ، ۱ / ۲۱۹؛ طوسی، ۷ / ۲۳؛ رازی، ۲۲ / ۱۸۷؛ قرطبی، ۳ / ۲۸۳، ۲۸۴؛ ثعلبی، ۷۳؛ قس: طبری، تاریخ، ۱ / ۲۵۳). در عهد عتیق از این نمرود بن كوش (ه‍ م) كه در نظر اول هم عصری او با ابراهیم دشوار جلوه می‌كند، به عنوان پادشاهی جبار كه ابتدای مملكت او بابل بود، یاد شده است (پید، ۱۰: ۸-۱۰) كه بنابر روایات اسلامی ‌و روایت هگادای یهود قبل از تولد ابراهیم فرمان داده بود تا همه نوزادان ذكور را به قتل رسانند (جودائیكا، XII / 1167). شایسته توجه است كه در سال ۱۸۴۵ م در عراق، در محلی به نام نمرود (جنوب موصل) شهر كالح كه بنای آن در عهد عتیق (پید، ۱۰: ۱) به نمرود نسبت داده شده، به وسیله لایارد كشف شد (كلر، 12). ولی این احتمال هم هست كه به گفتۀ ابوریحان بیرونی (آثار الباقیه، ۱۰۲)، نمرود (یا نامی ‌شبیه به آن) لقب پادشاهان آن ناحیه بوده باشد، نه نام فرمانروایی خاص، چنانكه او خود به رابطۀ ابراهیم و نمرود هیچ اشاره‌ای نكرده و پادشاهی را كه ابراهیم با او مناقشه كرد و در سال ۲۳ حكومتش از نزد او گریخت، زامیس دانسته، كه ابراهیم در سال ۴۳ پادشاهی پدر او به نام نینوس زاده شد (همان، ۸۵). با اینهمه اگرچه در میان سلاله‌های كهن بابل و بین‌النهرین به نام نمرود برنخورده‌ایم، ولی احتمال وجود آن را هنوز نمی‌توان به كلی مردود شمرد.


مهاجرتهای ابراهیم

به روایت قرآن مجید، ابراهیم با ابطال پرستش اجرام آسمانی كه در آن هنگام رایج بود، مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت كرد (انعام / ۶ / ۷۶- ۷۹). این روایت قرآنی بی‌آنكه در عهد عتیق از آن نشانی باشد، در میان یهود معروف بوده و یوسفوس بدان اشاره كرده («دائرةالمعارف دین[۱۷]»، و در كتب یهودی دوره‌های بعد نیز دیده می‌شود (نک‍ : جودائیكا، II / 117). بعضی از روایتها حاكی از آن است كه این واقعه به هنگام مناقشۀ ابراهیم با قوم خود روی داد و درواقع اظهار اعتقاد ابراهیم به اجرام آسمانی و سپس روی‌گردانی وی از آنها برای متوجه ساختن قوم به بی‌اعتبار بودن این آیین و متوجه ساختن آنها به وحدانیت خداوند بوده است (طوسی، ۴ / ۱۸۵، ۱۸۶). چنانكه به گفتۀ مسعودی، ساره همسر ابراهیم و لوط برادرزاده‌اش پسر ‌هاران، نخستین كسانی بودند كه به وی گرویدند (مروج، ۱ / ۵۷)، و به گفتۀ فان سترس ابراهیم خود گویا نخستین كسی بود كه از این طریق به یكتاپرستی گرایش یافت) «دائرةالمعارف دین»، همانجا). همین گرایش كه به منازعۀ او با قوم، پدر، و فرمانروای معاصرش انجامید، به گفته قرآن او را به مهاجرتی واداشت كه در تاریخ ادیان سامی ‌دارای اهمیت خاص است. در سفر پیدایش عهد عتیق دربارۀ علل این مهاجرت سخنی نیامده و خروج به سوی حرّان به پدر ابراهیم نسبت داده شده است. كه پس از مرگ پسرش ‌هاران، اور كلدانیان را با خانواده‌اش ترك گفت (پید، ۱۱: ۲۸-۳۲). در قرآن از مبدأ و مقصد جغرافیایی این هجرت سخنی نیست، ولی علل مهاجرت او به روشنی بیان شده است. همین معنی در «مدراش ربّای[۱۸]» نیز دیده می‌شود، و شباهت آن به روایات قرآنی چنان است كه برخی بر آن رفته‌اند كه این روایتها مستقیماً از قرآن به «مدراش» نقل شده و بعضی از عبارات آن ترجمۀ دقیق آیات قرآنی است (نک‍ : عقاد، ۴۳- ۴۹). نخستین گام ابراهیم برای تبلیغ یكتاپرستی، دعوت آزر بود. در سوره‌هایی از قرآن ذكر این دعوت آمده است، و چنانكه خواهیم دید به نظر می‌آید كه ابراهیم دو بار با آزر بر سر دین قوم به مناقشه پرداخت، و پس از دومین بار بود كه آزر او را از خود راند و ابراهیم اقدام به مهاجرت كرد. مخالفت اولیه آزر او را بر آن داشت كه بتها را بشكند و این كار را به بت بزرگ نسبت دهد و از قوم بخواهد كه علت آن را از همان بت بپرسند. اما بت قادر به سخن گفتن نبود و قوم در برابر این حجت فرو ماندند، ولی سرانجام وی را در آتش افكندند. پروردگار آتش بر او سرد گردانید و وی را با لوط از چنگ قوم برهانید (انبیاء / ۲۱ / ۵۶-۷۱؛ قس: «مدراش ربّای، سفر تكوین»، 38، به نقل از جودائیكا، VIII / 1217-1218, XII / 1167). بنابر روایتهای دیگر، به آتش افكندن ابراهیم پس از شكستن بتها و مجادلۀ وی با فرمانروای عصر بود (طوسی، ۲ / ۳۱۶)، كه در طی آن ابراهیم او را با بیان توانایی پروردگار بر زنده كردن و میراندن موجودات و طلوع خورشید از مشرق و غروب آن در مغرب، مغلوب و مبهوت ساخت (بقره / ۲ / ۲۵۷). موضوع این مجادله به صورتی شبیه به قرآن در روایات یهودی نیز آمده است (جودائیكا، XII / 1167). بنابر روایتهایی، ابراهیم جوان (قس: طبری، تاریخ، ۱ / ۲۷۳)، ۷ یا ۴۰ یا ۵۰ روز در آتش ماند و‌ هاران برادر ابراهیم كه به گفتۀ عهد عتیق در اور درگذشته بود (پید، ۱۱: ۲۸) ازجمله كسانی بود كه قوم را به سوختن ابراهیم تحریك می‌كرد (رازی، ۲۲ / ۱۸۸).

طبری روایتی ذكر كرده است كه بنابر آن چون ابراهیم بی‌گزند از آتش نجات یافت، نمرود به عظمت پروردگار او اقرار كرد و قربانی داد و ابراهیم را آزاد ساخت (تاریخ، ۱ / ۲۶۵). همو در جای دیگر اشاره كرده است كه ابراهیم ۷ سال در زندان نمرود در كوثى ماند تا سرانجام او را در آتش افكندند (همانجا). موسی بن میمون ( ص ۵۸۴) نیز از منابع صابئی روایت كرده است كه ابراهیم با مردم كوثى در پرستش خورشید مخالفت كرد و پادشاه او را به زندان افكند و سپس به شام تبعیدش كرد.

به هر حال، در سورۀ مریم از مجادلۀ دیگری میان ابراهیم و آزر سخن رفته است كه به هجرت ابراهیم انجامید. ابراهیم آزر را به راه راست خواند ولی آزر او را تهدید كرد و از خود براند. ابراهیم گفت كه برای او آمرزش خواهد خواست، و آنگاه از نزد قوم خود بیرون رفت (مریم / ۱۹ / ۴۲- ۴۹؛ قس: شعراء / ۲۶ / ۸۶). مفسران با توجه به مدلول آیۀ ۱۱۴ سورۀ توبه كه پیامبر و مؤمنان را از آمرزش‌خواهی برای مشركان منع كرده، در این باره كه چرا ابراهیم برای پدرش آمرزش خواست بحث كرده‌اند. اما قرآن بلافاصله پس از آیه مذكور اشاره كرده است كه آزر به ابراهیم وعده داده بود كه ایمان بیاورد و به همین سبب ابراهیم برای او آمرزش خواست، و چون ایمان نیاورد، ابراهیم از او بیزاری جست؛ و یا به تعبیر دیگر ابراهیم به آزر وعده داده بود كه اگر ایمان آورد، برای او از خدا آمرزش خواهد خواست (توبه / ۹ / ۱۱۵). اگرچه رازی (۲۶ / ۱۰۵) بنابر روایتی هجرت ابراهیم را كه در سورۀ صافات (۹۸) به «رفتن به سوی پروردگار» تعبیر شده، هجرتی انفسی و درونی یعنی دوری از بتان و روی آوردن به خدا دانسته است، ولی ظاهر آیات قرآن دلالتی آشكار به علل مهاجرت ابراهیم به حرّان دارد كه قراین تاریخی و تأیید روایات مفسران قرآن (یاقوت، ذیل حرّان) آن را اثبات می‌كند (قس: راوكس، 215).

سكوت عهد عتیق دربارۀ علل این مهاجرت از اور به حرّان، و اشارۀ گذرا، اما پراهمیت عهد جدید (ع، ۷: ۲-۵) به این معنی كه پروردگار به ابراهیم قبل از هجرت به حران فرمان داد كه از موطن خویش بریده، به زمینی كه او را نشان خواهند داد، برود، برخی از محققان را بر آن داشت تا به جست‌وجوی عوامل سیاسی و اقتصادی این هجرت برآیند. آشوبی كه در آن روزگار در نتیجۀ هجوم عیلامیها و آموریها پدید آمده و اوضاع زندگی مردم را به خطر افكنده بود (عقاد، ۶۷)، موجب كوچهای متوالی در منطقه شد (راوكس، 215)، و در این احوال نواحی حران و فلسطین پناهگاهی امن می‌نمود (اپشتاین، 12؛ سوسه، ۲۶۴). مهاجرت ابراهیم و خاندان او به حران باید در آغاز هزارۀ دوم ق‌م بوده باشد (كلر، 54؛ آلبرایت، 2) حرّان (به معنای شهر كاروان: آلبرایت، 6) در آن روزگار یك امیرنشین آموری (حتی، 69) و جزء دولت ماری به شمار می‌رفت (كلر، 44 و بعد) كه خود مركز آموریان بود (همو، 50). این شهر كه سهم مهمی‌ در زندگی ابراهیم داشت و شواهد باستان‌شناختی این معنی را تأیید می‌كند (فینگان، 68)، در حدود سال ۱۹۰۰ ق‌م، همچون شهر ناحور، بزرگ و پرشكوه بود (كلر، 45). گفته‌اند كه این شهر، نام خود را از‌ هاران برادر ابراهیم برگرفته (همانجا)، چنانكه شهر ناحور را نیز منسوب به ناحور برادر دیگر ابراهیم دانسته‌اند (فینگان، همانجا). به روایت عهد عتیق (پید، ۱۱: ۳۱، ۳۲) ترح و ابراهیم و لوط و سارا به حران رفتند. اما روایات اسلامی‌ حاكی از آن است كه ابراهیم با سارا دختر فرمانروای حرّان كه از دین پدران بیزاری می‌جست در اینجا ازدواج كرد (ثعلبی، ۷۹؛ طبری، تاریخ، ۱ / ۲۶۶). ترح در حرّان بود تا در سن ۲۰۵ سالگی درگذشت و ابراهیم به فرمان خداوند از «مولد خویش و از خانه پدر خود» به سوی فلسطین مهاجرت كرد (پید، ۱۲: ۱ و بعد). همین عبارت را بعضی از محققان دلیل بر آن گرفته‌اند كه ابراهیم در حرّان متولد شد و سپس پدرش او را به شهر اور برد. اما اینكه در عهد عتیق فرمان به مهاجرت ابراهیم از حرّان، پس از ذكر مرگ ترح آمده، و در عهد جدید (اع، ۷ / ۴) به صراحت این كوچ پس از مرگ ترح دانسته شده، تناقضی آشكار پدید آورده است. زیرا با توجه به سن ترح به هنگام مرگ، و تولد ابراهیم در ۷۰ سالگی او (پید، ۱۱: ۲۶)؛ ابراهیم به هنگام مرگ پدر ۱۳۵ ساله بوده است درحالی‌كه برحسب روایت تورات (پید، ۱۲: ۴) ابراهیم در ۷۵ سالگی حران را ترك گفت، یعنی قبل از مرگ پدر و در ۱۴۵ سالگی او، و البته این معنی تناقضی با اینكه ترح پس از خروج ابراهیم تا پایان عمر در حرّان مانده باشد، ندارد.



به هر حال ابراهیم به فلسطین مهاجرت كرد و گویا در این مسیر به شهر اورفه (كه مردم آن براساس یك عقیدۀ كهن به وجود ابراهیم در آنجا قائلند)، و از طریق تدمر (پالمیرا) به دمشق هم رفته است (سوسه، ۲۵۶، ۲۵۷؛ راولینسن، 124؛ قس: كلر، 56). حتی برخی از مورخان كهن مانند یوستینوس و یوسفوس به نقل از نیكلای دمشقی برآنند كه ابراهیم در دمشق حكومت یافت ولی مدتی بعد آنرا رها ساخت (سوسه، ۲۵۵ و منابع او؛ جودائیكا، XII / 1140).

این معنی كه «اَلِعاذار دمشقی» ناظر و خادم خانۀ ابراهیم بوده است (پید، ۱۵: ۲)، شاید بتواند دلیلی باشد بر اقامت ابراهیم در دمشق، خاصه كه جاده معمولی حران به كنعان به طول ۶۰۰ میل، مسیر كاروانهایی بوده است كه از طریق تدمر به دمشق و از آنجا به سوی جنوب غربی می‌رفته و بخشی از جادۀ بزرگ تجاری فرات تا سواحل مدیترانه را تشكیل می‌داده است (كلر، 55). به عقیدۀ راوكس (ص 215) فلسطین در آن روزگار از لحاظ سیاسی منطقه‌ای نابسامان و درگیر آشوبهای قبیله‌ای بود و مصریان چندان در پی استیلای سیاسی بر منطقه نبودند، ولی برخی برآنند كه در آن ایام، مصر نفوذ خود را در شهرهای ساحلی مدیترانه و سوریه گسترش داده بود و فراعنه با اشغال فلسطین، آن سرزمین را به حلقۀ ارتباطی خود با همۀ مناطقی كه با آنها روابط تجاری داشتند بدل كرده بودند (كلر، 61؛ سوسه، ۲۶۵). در چنین احوالی ابراهیم وارد فلسطین شد و تا شكیم (بلاطه امروز، نزدیك نابلس) تنها شهر مركزی فلسطین در آن روزگار (گوردون، 73) و ناحیه موره پیش رفت و در آنجا مذبحی بنا كرد (پید، ۱۲: ۵-۷). آنگاه به شرق بیت ئیل (بیتین كنونی در اردن) كوچ كرد و در میان آنجا و عای نیز مذبحی ساخت (پید، ۱۲: ۸). اما در آنجا نیز ماندگار نشد و بی‌آنكه بدانیم چند سال از عمر خویش را در آنجا سپری كرد، راه خود را به سوی جنوب ادامه داد و چون گرفتار قحطی و خشكسالی شد به سوی مصر رهسپار شد (پید، ۱۲: ۹، ۱۰؛ راولینسن، 124)، كه در آن وقت پناهگاه معتبری برای تاجران فنیقی، جنگجویان حتی و چادرنشینان كنعانی (عبری غلط است) به شمار می‌رفت (سوسه، همانجا).

با توجه به اختلافهایی كه دربارۀ سنوات مهاجرتهای ابراهیم هست، تعیین فرمانروای مصر در آن روزگار دشوار است. برخی ورود ابراهیم به مصر را مقارن حكومت نخستین فرعون سلسلۀ ۱۲ فراعنه (راولینسن، 130) یعنی دورۀ حكومت آمنمحت اول دانسته‌اند، كه با توجه به تاریخی كه برای حكومت او تعیین شده (۱۹۹۱-۱۹۶۲ ق‌م)، درست به نظر نمی‌رسد. بر همین پایه می‌توان حدس زد كه در آن وقت آمنمحت دوم (۱۹۲۹-۱۸۹۵ ق‌م) فرمانروای مصر بوده است (راوكس، 215؛ قس: فینگان، 91؛‌هاكس، ۸۱۵، كه به روایتی آن عصر را مقارن سلطنت هكسوسها دانسته است)، زیرا با توجه به روایات زمان ولادت ابراهیم در اوایل سدۀ ۲۰ ق‌م و سن او به هنگام ترك حران و احتساب سنواتی كه در فلسطین بوده، وی می‌بایست در حدود سال ۱۹۲۰ ق‌م یا كمی‌ دیرتر به مصر رفته باشد. ابراهیم در مصر، سارا را كه به روایت عهد عتیق (پید، ۲۰: ۱۲) خواهر او از زن دیگر ترح بود، به همین عنوان، نه همسر خود معرفی كرد (در روایات اسلامی، سارا برادرزادۀ ابراهیم، یا دختر عموی او، و یا دختر عموزادۀ او معرفی شده است: ابن‌قتیبه، ۳۱: طبری، تاریخ، ۱ / ۳۲۵) و چون فرعون از حقیقت امر آگاه شد، ابراهیم را نكوهید، با اینهمه وی را مالهای گران بخشید و روانه‌اش ساخت (پید، ۱۲: ۱۵-۲۰). براساس روایتهایی كه بیش‌تر افسانه به نظر می‌رسند، ابراهیم در مصر به‌عنوان یك رهبر روحانی با بزرگان مذهبی آن دیار به مذاكره می‌پرداخت (سوسه، ۲۵۴). فان سترس («دائرةالمعارف دین»، I / 16) بر آن است كه ابراهیم چون در بابل نجوم و ریاضیات فرا گرفته بود، در مصر به آموزش پرداخت؛ درحالی‌كه یوسفوس از ارتپانوس روایت كرده كه ابراهیم ۲۰ سال در مصر زیست و در آنجا نجوم آموخت (عقاد، ۵۰، ۵۱).

اقامت در فلسطین

چنین بود كه ابراهیم با سارا و لوط و همۀ اموالی كه به دست آورده بود، از مصر، از طریق صحرای نقب و شبه جزیرۀ سینا كه در پرتو كشفیات نلسون گلوك و سپس بنوروتنبرگ معلوم شد كه مسیر كاروانها بوده است (البرایت، 6)، به سوی فلسطین بازگشت و در میان بیت ئیل و عای كه قبل از آن در آنجا مذبحی ساخته بود، مقام گرفت (پید، ۱۳: ۱-۵). به روایت عهد عتیق، در اینجا میان شبانان مواشی ابراهیم و لوط نزاع شد و كار به جدایی كشید. لوط به اردن رفت و در سدوم سكنی گرفت، و ابراهیم به حبرون (خلیل امروز) كوچ كرد و در بلوطستان ممرا (از محلات حبرون) مقیم شد و در آنجا نیز قربانگاه ساخت (پید، ۱۳: ۷- ۱۸). برخی از روایتهای اسلامی ‌در اینجا تا اندازه‌ای با عهد عتیق همخوانی دارند، و افزون بر این گفته‌اند كه ابراهیم در راه بازگشت از مصر، در زمین سَبَع میان ایله (احتمالاً عقبۀ كنونی) و فلسطین چاهی كند و معبدی بنیاد ساخت و چون مردم آنجا با او بدرفتاری كردند، آنجا را رها ساخت و در محلی میان رمله و ایله سكنی گرفت (طبری، تاریخ، ۱ / ۳۲۶، ۳۴۷). روایت ابن قتیبه در این باره به كلی با روایتهای رایج تفاوت دارد. وی بی‌آنكه به رفتن ابراهیم به مصر اشاره كند، گوید كه وی در اردن به شهری كه صادووف نامی ‌بر آنجا فرمان می‌راند، رفت و پس از وی زمام امور را در دست گرفت و مال اندوخت و نیمی ‌از اموال خود را به لوط داد و در همین جا پروردگار او را بیست صحیفه یا لوح فرو فرستاد (ص، ۳۲، ۳۳). آنگاه كه ابراهیم در حبرون ساكن بود، به روایت عهد عتیق، پادشاهان هلال خصیب به نامهای كدرلاعمر[۱] شاه عیلام، امرافل[۲] شاه شنعار (بابل)، اریوك[۳] شاه اِلاّسار[۴] و تدعال[۵] شاه گوئیم[۶] در پس نزاعهای كهن، بر پادشاهان سدوم، عموره و اَدْمَه تاختند و آنها را درهم شكستند و به همراه غنایم، اسیرانی از جمله لوط را با خود بردند؛ ابراهیم چون از واقعه آگاه شد، با ۳۱۸ تن از غلامان خود در عقب ایشان تاخت و مهاجمان را درهم شكست و آنها را تا حدود دمشق تعقیب كرد و لوط را نجات داد. آنگاه ملكی صَدَق شاه سالیم (سالیم كنونی در شرق نابلس، یا بیت‌المقدس) كه «كاهن خدای تعالی بود» او را تبرك كرد (پید، فصل ۱۴).

در اصالت این روایت نه تنها از آن باب كه هیچ یك از اسناد تاریخی آن را تأیید نمی‌كند، سخنها هست، بلكه تناقضاتی در خود آن نیز دیده می‌شود. به سبب همین تناقضها برخی از پژوهشگران مانند فان سترس بر این نظر رفته‌اند كه این روایت بعدها و به احتمال در دورۀ هلنیها به سفر پیدایش افزوده شده است («دائرةالمعارف دین»، I / 13-14). از این گذشته، با آنكه از این پادشاهان به‌عنوان فرمانروایان عیلام و بابل یعنی بزرگ‌ترین دولتهای جهان كهن یاد شده، شگفت است كه چگونه ابراهیم از چنان جنگی آگاه نشد تا آنگاه كه یك تن نجات یافته او را خبر داد، و چون با خبر شد فقط با ۳۱۸ تن توانست فرمانروایان عیلام و بابل را درهم شكند (قس: گوردون، 87). اینكه برخی امرافل را همان حمورابی مشهور دانسته‌اند (هاكس، ۱۰۳؛ عقاد، ۶۵، ۶۸)، با قدرت و شوكتی كه حمورابی داشته به دشواری قبول این روایت می‌افزاید.

در این وقت ابراهیم از بی‌فرزندی خود نزد پروردگار نالید تا خدا او را وعدۀ فرزند داد (پید، ۱۵: ۱-۴). آنگاه سارا كنیز خود‌ هاجر مصری را به ابراهیم كه ۱۰ سال از اقامتش در كنعان می‌گذشت، به زنی داد. چون ‌هاجر را آثار حمل ظاهر شد، سارا با او رفتاری سخت در پیش گرفت و ‌هاجر گریخت. ولی در بیابان، فرشتۀ خداوند بر او ظاهر شد و بشارت داد كه فرزندی می‌زاید و نام او را اسماعیل می‌نهد. ابراهیم ۸۶ ساله بود كه اسماعیل ولادت یافت (پید، فصل ۱۶). در قرآن نیز به این واقعه كه ابراهیم در سالخوردگی خود اسماعیل را یافت (ابراهیم / ۱۴ / ۳۹) اشاره شده است، ولی روایات دیگر سن ابراهیم را در این هنگام ۶۴ و ۱۱۷ سال گفته‌اند (رازی، ۱۹ / ۱۳۸).

در روایات عهد عتیق از تولد اسماعیل تا ۱۳ سال پس از آن، یعنی در دورۀ میثاق با ابراهیم، سخنی نیست. مطابق این میثاق كه در ۹۹ سالگی ابراهیم از آن یاد شده، خدا با ابراهیم عهد كرد كه او و ذریۀ او به خدا ایمان آورند، و زمین كنعان به ملكیت او و ذریۀ او درآید، و ختنه نشانی باشد این عهد را كه هر ذكوری از خاندان ابراهیم و غلامان ایشان مختون شود. در همین جا خداوند نام ابرام (به معنای پدر عالی) را به ابراهام (ابرهم = پدر امتهای بسیار؛ قس: آغاز همین مقاله)، و نام سارای را به ساره بدل كرد و او را وعدۀ فرزندی به نام اسحاق داد و گفت كه اسماعیل را «بركت داده او را بسیار كثیر می‌گردانم و دوازده رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم». ابراهیم سپس همۀ مردان خانۀ خود و اسماعیل را ختنه كرد (پید، فصل ۱۷).

در همین اوقات، فرشتگانی كه از سوی خدا برای عذاب مردم سدوم كه لوط در میان آنان می‌زیست، آمده بودند، به صورت مردانی بر ابراهیم ظاهر شدند. ابراهیم برای آنان طعام ساخت و چون خوردند، ساره را مژده فرزند دادند. ساره كه در آن وقت زنی سالخورده بود از این سخن در شگفت ماند. چون فرشتگان به سوی سدوم رفتند، ابراهیم با خداوند در باب آن مردم گفت‌وگو كرد،تا عذاب را از آنان بردارد (پید، فصل ۱۸). اما به روایت قرآن (هود / ۱۱ / ۷۰-۷۷) فرشتگان به اقتضای طبیعت روحانی خود از آنچه ابراهیم ساخته بود، نخوردند و ابراهیم كه از رسالت و طبیعت آنان خبر نداشت بیمناك شد. اما فرشتگان خود را شناساندند و به همسر ابراهیم مژدۀ فرزند دادند. آنگاه ابراهیم در باب قوم لوط با خداوند گفت‌وگو كرد. به روایت رازی (۱۸ / ۲۹) وی امید می‌داشت كه قوم هدایت شوند و یا بیمناك بود كه لوط نیز در آن میان دچار عذاب شود. اما لوط نجات یافت و سدوم و مردم آن نابود شدند. ابراهیم نیز پس از آن ظاهراً به سبب خشكسالی و قحطی كه پدید آمده بود (هاكس، ۱۱) به جنوب كوچ كرد و میان قادش (نزدیك حمص كنونی) و شور در جرار، كه آثار آن در تل ابو هریره كشف شده است (البرایت، 6)، منزل گرفت. در اینجا نیز همان ماجرا كه میان ابراهیم و فرعون مصر رفت، تكرار می‌شود، با این تفاوت كه ساره درین هنگام بیش از ۹۰ سال داشت (پید، ۱۷: ۱۷) و ابی ملك پادشاه جرار، ابراهیم را مالها داد و او را مخیر كرد تا در قلمرو او در هر جا كه خواهد ساكن شود (پید، فصل ۲۰). پس از آن بود كه اسحاق متولد شد. ابراهیم در این وقت ۱۰۰ سال داشت (پید، ۲۱: ۵؛ ۱۷: ۷؛ قس: با روایات اسلامی ‌مانند طوسی، ۶ / ۳۳؛ رازی، ۱۹ / ۱۳۸). چون اسحاق را از شیر بازگرفتند، ساره شوی را گفت تا‌ هاجر و اسماعیل را از نزد او دور كند. ابراهیم نیز آن دو را روانه كرد تا به بیابان شبع رسیدند و دچار تشنگی سخت شدند، اما خدا چاه آبی بر آن دو ظاهر كرد و‌هاجر را وعده داد كه «از او امتی عظیم به وجود خواهم آورد». اسماعیل همانجا رشد كرد و در صحرای فاران ساكن شد (پید، ۱۲: ۱۰-۱۵). از این روایت عهد عتیق، و سن ابراهیم به هنگام تولد اسماعیل و مختون شدن او در ۹۹ سالگی پدر (پید، ۱۶: ۱۶؛ ۱۷: ۱، ۲۳)، برمی‌آید كه اسماعیل تا ۱۴ سالگی نزد پدر بوده است. درباره هجرت‌ هاجر و اسماعیل به بیابان میان قرآن و عهد عتیق اختلاف هست. از آیات قرآن (ابراهیم / ۱۴ / ۳۷) و قول ابراهیم كه ذریۀ خود را در بیابان نزد خانۀ خدا سكونت داد تا نماز بر پای دارند، برمی‌آید كه آن بیابان، مكه، و مراد از حرم، خانۀ كعبه بوده است (نک‍ : آنچه بعد از این دربارۀ كعبه خواهد آمد). به روایت تورات سالیانی پس از آن، ابراهیم به حكم خداوند پسر خود اسحاق را برای قربان كردن به زمین موریا برد، و چون برای این كار آماده شد و كارد بر گلوی فرزند نهاد، خداوند قوچی را فرستاد تا به جای اسحاق قربان شود (پید، ۲۲: ۲-۱۴). در قرآن نیز از این قربانی‌گزاری یاد شده است (صافات / ۳۷ / ۱۰۱-۱۰۷)، ولی نامی ‌از اسحاق یا اسماعیل در میان نیست. در روایات اسلامی‌ در این باره اختلاف هست. برخی اسحاق را «ذبیح» دانسته (ابن‌قتیبه، ۳۵، ۳۶ به روایت ابن عباس، ابن‌مسعود و مسروق)، و برخی اسماعیل را (طوسی، ۸ / ۵۱۸؛ رازی، ۲۶ / ۱۵۴؛ برای روایات مختلف نک‍ : طبری، تاریخ، ۱ / ۲۸۹-۳۰۱، تفسیر، ۲۳ / ۴۹-۵۵). از دلایل و قرائن برآمده از قرآن و حتی عهد عتیق و سایر روایات نمی‌توان در این باب نظر قطعی ابراز كرد. چه در عهد عتیق از «ذبیح» به عنوان «پسر یگانه» ابراهیم نام برده است و البته اسحاق پسر یگانۀ ابراهیم نبود، و اگر مراد عهد عتیق واقعاً پسر یگانۀ ابراهیم بوده باشد، وی كسی جز اسماعیل، قبل از تولد اسحاق نبوده است. به هر حال ابراهیم از آن پس در بئر شبع، همانجا كه به روایت عهد عتیق، اسماعیل و‌ هاجر ساكن شدند، مقام گرفت (پید، ۲۲: ۱۹)، اما ساره كه در حبرون بود، در سن ۱۲۷ سالگی درگذشت و ابراهیم برای تدفین او به حبرون رفت. وی در آنجا از یكی از حتیای مزرعه‌ای خرید و ساره را آنجا دفن كرد (پید، ۲۲: ۱، ۲، ۱۵، ۱۶، ۱۹).

پس از مرگ ساره، گویا به فاصله چند سال، ابراهیم دیگر بار زنی گرفت قطوره نام و از او نیز ۶ فرزند یافت (پید، ۲۵: ۱؛ قس: ابن قتیبه، ۳۳) به نامهای زِمْران، یقُشان، مَدان، مِدیان، یشباق، شوحا (پید، ۲۵: ۱-۲). روایات اسلامی‌ دربارۀ این نامها با عهد عتیق اندكی اختلاف دارند (طبری، تاریخ، ۱ / ۳۴۵؛ ابن‌سعد، ۱ / ۴۸؛ مسعودی، مروج، ۱ / ۵۸). به روایت طبری، قطوره (قطوراء) دختر یقطن، زنی از كنعانیان و به روایتی از اعراب بود (تاریخ، ۱ / ۳۴۸) و از پسران او ۱۳ قبیله پدید آمد كه با قبایل یقطان و كوش مختلط شدند (علی، ۱ / ۴۴۶، ۴۴۷) و به روایت دیگر طبقه‌ای از اعراب را تشكیل داده و با جرهمیان در مكه می‌زیستند (همانجا). برخی از روایتها نیز حاكی از آن است كه ابراهیم جز قطوره، زنی دیگر از عربان به نام حجور گرفت كه از او نیز ۵ پسر یافت به نامهای كیسان، شورخ، امیم، لوطان، نافس (طبری، تاریخ، ۱ / ۳۴۸؛ قس: ابن قتیبه، ۳۳). ابراهیم سپس اموال خود را میان فرزندان تقسیم كرد و خود در سن ۱۷۵ سالگی درگذشت (پید، ۲۵: ۶، ۷؛ قس: طبری، تاریخ، ۱ / ۳۴۹؛ مسعودی، مروج، ۱ / ۵۸) و پسرانش اسماعیل و اسحاق او را در همان مزرعه‌ای كه ساره مدفون بود، به خاك سپردند (پید، ۲۵: ۹، ۱۰؛ ازرقی، ۷۳ مدفن او را كعبه دانسته است). محتملاً مزرعه‌ای كهن كه در اسناد مصری مربوط به عهد شیشنق اول (۹۴۷-۹۲۵ ق‌م) «مزرعۀ ابرام» در جنوب فلسطین نامیده شده (سوسه، ۳۶۳)، همان مدفن اوست كه به روایتی، سلیمان پیامبر بر آن بنایی ساخت و چون مسلمانان در فلسطین جای گرفتند آن را مشهد ابراهیم نامیدند و مسجدی در آنجا ساختند (الموسوعة، ۴ / ۲۸۸)، و نیز منطقۀ حبرون بعدها لقب ابراهیم را گرفت و به «خلیل» موسوم شد. لقب «خلیل در عهد عتیق (۲ تو، ۲۰: ۷؛ اش، ۴۱: ۸) و هم در قرآن (نساء / ۴ / ۱۲۵) آمده است ابراهیم خلیل و به تعبیری پیشوای یكتاپرستان، مردی بسیار سخاوتمند و مهمان‌نواز بود (ثعلبی، ۹۸، ۹۹: طبری، تاریخ، ۱ / ۳۴۹، ۳۵۰) و ازهمین‌رو عرب او را به ابوالضیفان مكنی ساخت (نووی، ۱ / (۱) / ۱۰۱). در عهد عتیق و در قرآن بارها به خصوصیات اخلاقی ابراهیم اشاره شده است. به تعبیر قرآن، وی مردی بردبار و رئوف بود و برای خود وخلق مغفرت می‌طلبید (هود / ۱۱ / ۷۵؛ توبه / ۹ / ۱۱۴) و همواره از فرامین خدا اطاعت می‌كرد و فرزندانش را نیز وصیت كرد كه تسلیم حكم و مشیت پروردگار باشند (بقره / ۲ / ۱۳۱، ۱۳۲). و چنین بود كه خدا او را «حنیف» خواند (نحل / ۱۶ / ۱۲۱). حنیف (ه‍ م) به معنای كسی كه از باطل روی‌گردان و به حق روی آورده است، در مواضع دیگری از قرآن، به عنوان دین ابراهیم دیده می‌شود (آل عمران / ۳ / ۶۸، ۶۹؛ نساء / ۴ / ۱۲۵؛ انعام / ۶ / ۱۶۳).

ابراهیم نزد اعراب قبل از اسلام چندان مشهور بوده كه تصویر یا تندیس او را در خانۀ كعبه جای داده بودند. چنانكه وقتی پیامبر (ص) پس از فتح مكه وارد كعبه شد، صورت یا به روایتی بتهای ابراهیم و اسماعیل در آنجا بود و گفت تا آنها را بشكنند (ابن هشام، ۴ / ۵۵؛ ابن حجر، ۸ / ۱۳). شك نیست كه ابراهیم و دین او از دیرباز در سراسر هلال خصیب معروف بوده است و این معنی از آنجا هویداست كه نام وی در مناطقی كه از آنها عبور كرد برجای ماند و امروزه مزارات و مقامات بسیاری نام او را بر خود دارد، مانند مقام ابراهیم در خرابه‌های كوثى در كنار تل ابراهیم، یا مزار ابراهیم در البرس یا برس نمرود (سوسه، ۲۵۱، ۲۵۶). ازاین‌رو می‌توان گفت كه «شخصیت او در تاریخ و جامعۀ» جهان سامی ‌او هنگام ظهور او تا امروز اثری عمیق برجای گذارده و نشانه‌های آن تا امروز باقی است.

ابراهیم، قرآن و عهد عتیق

در قرآن ۶۹ مرتبه در ۲۵ سوره از ابراهیم یاد شده و سوره‌ای نیز به نام او موسوم گشته است. در این آیات اساساً از ابراهیم به عنوان فردی مصلح و موحد سخن رفته و تكامل اندیشۀ دینی و اجتماعی او در مقابله با تقكر غالب بر جامعه، یعنی شرك، باز نموده شده است. با اینهمه، نمی‌توان از این آیات سیر تاریخی زندگی ابراهیم را روشن و معین كرد. اما آنچه در عهد عتیق آمده، اگرچه خالی از تناقض نیست، ولی تاریخ زندگی ابراهیم را تا اندازه‌ای می‌توان از خلال آن دریافت. از سوی دیگر برخی از روایات عهد عتیق با قرآن شباهت دارد و همین معنی سبب شده است كه كسانی، روایات قرآن و به‌ویژه داستان پیامبران را مأخوذ از تفسیر و منابع یهودی بدانند (جودائیكا، II / 119؛ قس: عقاد، ۴۴). در حالی كه داستانهای قرآن و عهدین گاه با یكدیگر اختلافهای بنیادین دارند. شباهتهایی كه در میانه هست، دلیلی منطقی بر اقتباس از عهدین یا تفاسیر آنها نیست. چه بنابراین نگرش كه قرآن كتاب وحی است، طبیعی است كه میان روایات قرآنی و عهدین شباهتهای بسیار باشد.

شایسته یادآوری است كه بسیاری از روایات و تفاسیر متأخر یهودی، و مطالبی كه خارج از اشارات عهد عتیق در آنها دیده می‌شود، در سده‌های اولیه اسلام از منابع اسلامی ‌اخذ و اقتباس شده است (نک‍ : عقاد، همانجا). اما از طرف دیگر، بسیاری از مفسران قرآن و مورخان مسلمان، روایات خود را دربارۀ انبیاء از روایان یهودی نسب چون كعب الاحبار، وهب بن منبه، عبدالله ابن سلام و محمد بن كعب قرظی برگرفته‌اند و به مدد همین روایتها، آیات قرآنی مربوط به انبیاء را تفسیر كرده‌اند. از این جهت برخی از تناقضاتی كه در این روایات دیده می‌شود، ناشی از مطالبی است كه راویان مذكور نقل كرده‌اند.

اما متن عهد عتیق نیز از دیدگاه سبك‌شناسی به اندازه‌ای، ناهمگون است كه دربارۀ زمان نگارش و ارزش تاریخی روایات شفاهی و منابع مكتوبی كه عهد عتیق از آنها فراهم آمده، اتفاق نظری وجود ندارد. به ویژه دربارۀ ابراهیم و شخصیتهای معاصر او كه در آن كتاب ذكر شده، هنوز مدارك با ارزش معتبری به دست نیامده كه بتواند آن روایات را تأیید كند. به همین سبب تعیین موقعیت ابراهیم در تاریخ مدون آن روزگار بسیار دشوار است. اگرچه برخی برآنند كه كشفیات باستان‌شناسی اخیر در مناطقی چون ماری[۱] و نوزی[۲] بر این معنی گواهی می‌دهند كه روایات مربوط به ابراهیم در عهد عتیق، بازتاب موثق یك موقعیت واقعی تاریخی است (سوسه، ۲۶۲-۲۶۴؛ جودائیكا، II / 114)، ولی با اینهمه تحقیقات انتقادی در متن آن كتاب نیز تحقیقات تاریخی و زبان‌شناسی مربوط بدان نشان می‌دهد كه مسائل و مشكلات متعدد دربارۀ آن همچنان باقی است. در واقع باید گفت كه داستان ابراهیم در عهد عتیق از سه منبع گرد آمده است: اول روایت معروف به «یهوه‌ای» (J[۳]) مربوط به حدود سال ۹۵۰ ق‌م یعنی دوره‌ای که سنت ابراهیمی ‌برای پشتیبانی از دعاوی دولت داوودی به كار گرفته شد؛ دوم روایت معروف به «الوهی» (E[۴]) مربوط به سدۀ ۸ ق‌م، یعنی دورۀ پیامبران؛ سوم روایت روحانیان (P[۵]) مربوط به حدود سال ۴۰۰ ق‌م، یعنی پس از دورۀ اسارت در بابل. چنین به نظر می‌رسد كه برخی از روایتهای «یهوه‌ای» (مانند پید، ۱۲: ۱۰-۲۰؛ باب ۱۶؛ ۱۸: ۱، ۱۰-۱۴؛ ۲۱: ۲، ۶، ۷) و «الوهی» بوسیلۀ روحانیان دورۀ اسارت به كار گرفته شده است، تا داستان ابراهیم را به مثابۀ یك سنت تاریخی ملی در این دوره شكل دهد. نویسنده یا گردآورندۀ روایت «روحانیان» پس از دورۀ اسارت مطالبی به روایات قبلی افزوده است، و ظاهراً داستان مربوط به پادشاهان شرق كه با ابراهیم جنگیدند (پید، باب ۱۴) اضافۀ نهایی به عهد عتیق است كه در دورۀ هلنیها صورت گرفت (فان سترس، I / 14).

درباره اشارات قرآنی مربوط به زندگی ابراهیم باید گفت كه گذشته از آیات و روایاتی كه برحسب موارد و در بررسی تطبیقی با عهد عتیق ذكر شد، آیات دیگری هست كه بیش‌تر ناظر به حیات دینی و اعتقادی و اخلاقی ابراهیم است و در عهد عتیق به آنها اشاره‌ای نشده است.

ازجمله و مهم‌تر از همه، داستان بنای كعبه به دست ابراهیم و اسماعیل، و «مقام ابراهیم» در آنجاست (بقره / ۲ / ۱۲۵، ۱۲۷؛ آل‌عمران / ۳ / ۹۷). بنابر بیش‌تر روایات، خانۀ كعبه را حضرت آدم ساخت و در طوفان نوح ویران شد و ابراهیم به راهنمایی پروردگار كه به مقتضای آیۀ «وَ اِذْ بَوَّاْنا لِاِبْراٰهیمَ مَكانَ الْبَیتِ ... » (حج / ۲۲ / ۲۶) وی را به آنجا برد، به یاری اسماعیل بر همان اساس نخستین، كعبه را دوباره ساخت (رازی، ۴ / ۶۳)؛ طبری، تفسیر، ۱ / ۴۲۸، ۴۲۹؛ ازرقی، ۱ / ۳۸، ۳۹، ۶۰). پس از آن ابراهیم و اسماعیل از پروردگار خواستند كه این طاعت را از آنها بپذیرد (بقره / ۲ / ۱۲۷) و خدا با آن دو عهد كرد كه آنجا را از شرك و بت‌پرستی پاك نگاه دارند (بقره / ۲ / ۱۲۵؛ و نیز حج / ۲۲ / ۲۶). دربارۀ مقام ابراهیم در كعبه نیز روایت گوناگون است. رایج‌ترین آنها، سنگی را كه ابراهیم به هنگام بنای كعبه زیر پای خود نهاد، و یا خودِ خانۀ كعبه را مقام ابراهیم دانسته‌اند (رازی، ۳ / ۵۳؛ قس: طبری، تفسیر، ۱ / ۴۲۲). این آیات و نیز اشارات سورۀ مكی ابراهیم (۳۵- ۳۹) به رابطۀ ابراهیم و خانۀ كعبه، و نیز اشارتهایی به رابطۀ ابراهیم و اسماعیل در سوره‌های مكی نظر برخی از نویسندگان معاصر غربی مانند ونسینگ را نفی می‌كند، كه منكر چنین رابطه در آیات مكی می‌باشند و می‌كوشند كه آن را به دورۀ مدنی وحی كه پیامبر با یهودیان آشنایی و ارتباط نزدیك یافت، منسوب كنند.

در قرآن همچنین از میثاق خدا با ابراهیم (بقره / ۲ / ۱۲۵؛ احزاب / ۳۳ / ۷) سخن رفته و یادآوری شده است كه خدا ابراهیم را آزمایشها كرد و او از همه سرفراز بیرون آمد؛ پس خدا او را پیشوایی خلق داد، و چون ابراهیم خواست كه این پیشوایی به ذریه او نیز عطا شود، خدا گفت عهد من به ستمكاران نمی‌رسد (بقره / ۲ / ۱۲۴). چنانكه در عهد عتیق نیز موارد مختلف علت سرگردانی، آوارگی و اسارت بنی اسرائیل، ستمكاری و گنهكاری آنان دانسته شده است. با اینهمه، در عهد عتیق ذریۀ ابراهیم وارث زمین «از نهر مصر تا نهر عظیم یعنی فرات» شمرده شده (پید، ۱۵: ۱۸-۲۰) و در جای دیگر آمده است كه خداوند عهد خویش را با ابراهیم و ذریۀ او جاودانی ساخت تا زمین كنعان را وارث باشند (پید، ۱۷: ۷- ۹).

این مطلب در عهد عتیق به صورت دیگری نیز تكرار شده است: در آنجا ابراهیم از خدا نشانی خواست بر این عهد و خدا او را گفت كه گوسالۀ مادۀ سه ساله و بز مادۀ سه ساله و قوچی سه ساله و قمری و كبوتری بگیرد. ابراهیم چنین كرد و آن سه حیوان نخست را دوشقه ساخت و در برابر یكدیگر گذاشت ولی مرغان را پاره نكرد. آنگاه خواب بر او مستولی شد و تاریكی او را فرا گرفت. و خدا او را گفت كه ذریت تو در زمینی كه از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود (پید، ۱۵: ۹-۱۲).

چنانكه مشهود است این داستان به گونه‌ای مبهم و تقریباً بی‌سرانجام به پایان می‌رسد، اگرچه گفته‌اند كه میان اقوام دامدار رسم بود كه هم‌پیمانان، حیوانی را شقه می‌كردند و از میان آن می‌گذشتند و این نشانی بود آن پیمان را (عقاد، ۲۷). ولی روایت قرآنی همین داستان با آنكه مربوط به محل و موضوعی دیگر است، با نتیجۀ منطقی و روشنی كه در پی دارد، این تصور را تأیید می‌كند كه روایت عهد عتیق به وسیلۀ راویان دستخوش تغییر شده و در جای خود واقع نشده است. به روایت قرآن، ابراهیم (در پی مناقشه با نمرود یا به درخواست قوم) از خدا خواست تا نشان دهد كه چگونه مردگان را زنده می‌گرداند. خدا گفت ۴ پرنده برگیر و آنها را شقه كن و هر شقه را بركوهی بنه، آنگاه آنها را بخوان تا نزد تو آیند (بقره / ۲ / ۲۶۰)، و به این طریق ابراهیم را دلیل و نشانی استوار برروز رستخیز نمایاند.

ابراهیم در عهد جدید

در عهد جدید نیز از ابراهیم در ۷۲ موضع یاد شده و نسب عیسی مسیح از طریق اسحاق با ۳۹ واسطه (متی، ۱: ۱-۷) یا ۵۴ واسطه (لوقا، ۳: ۲۴-۲۵) به وی متصل شده است. ایمان ابراهیم در عهد جدید به عنوان عالی‌ترین ایمان یاد شده است، زیرا غریبانه در فلسطین ــ كه سرزمین او نبود ــ به فرمان خدا زیست و فرزند خود را به قربانگاه برد (عب، ۱۱: ۸-۱۲، ۱۷- ۱۹).. پس او به عمل نیز مؤمن و مطیع بود و ایمانش از رهگذر عمل كامل شد، «پس انسان نه از ایمان تنها، بلكه به عمل نیز عادل شمرده می‌شود» (یع، ۲: ۲۰-۲۴). ولی به گفتۀ پولس رسول، ایمان ابراهیم به خداوند قبل از عمل ختان او نبود، و از این جهت وعده به ذریت ایمانی ابراهیم تعلق یافته و نه ذریت شرعی (روم، فصل ۴). پس مؤمنان فرزندان ابراهیمند، و چون خداوند امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، ابراهیم را بشارت داد كه تمامی‌ امتها از تو بركت خواهند یافت، و این بركت از طریق عیسی مسیح كه از ذریۀ ابراهیم است به امتهایی كه از نسل ابراهیم نیستند نیز خواهد رسید (غل، ۳: ۷- ۹).

ابراهیم و ایران باستان

اگرچه در متون اصلی دین زرتشت، نامی ‌از ابراهیم به میان نیامده، ولی ظاهراً در آغاز ورود اسلام به ایران، مغان می‌كوشیدند كه این نظر را كه بنابر پاره‌ای روایتها، مجوس در زمرۀ اهل كتاب شمرده شده‌اند، تقویت كنند. ازاین‌روی بعضی از بزرگان ایرانی را با انبیاء سامی ‌پیوند دادند و آنها را پیرو دین انبیاء بنی اسرائیل دانستند (پورداود، ۲ / ۲۰۷). مورخانی كه اخبار ایرانیان را از طریق مغان دریافت می‌كردند، این‌گونه اخبار را در آثار خود می‌آوردند، و ازهمین‌روی براساس برخی از این روایتها، زرتشت را همان ابراهیم خلیل و به روایتی نوادۀ او شمرده‌اند (معین، ۸۳). بنابر یكی از این روایتها، زرتشت در آغاز در بیت‌المقدس ساكن بود و سپس به نفرین استادش ارمیاء از آنجا به عراق رفت (طبری، تاریخ، ۱ / ۶۴۸). اگرچه آشكار است كه راویان در این روایتها كه از ایرانیان به آنها رسیده است، دست برده‌اند، ولی مجموعۀ آنها حكایت از آن دارد كه می‌خواستند زرتشت و ایرانیان را با بنی‌اسرائیل مربوط سازند، چنانكه جمشید را با سلیمان یكی دانسته‌اند و گفته‌اند كه منوچهر پدر ایرانیان، همان منشخر پسر منشخر باغ، و او یعیش بن ویزك بوده و ویزك همان اسحاق است (مسعودی، التنبیه، ۱۰۹، ۱۱۰)؛ و «اندر عهد گشتاسب، زرتشت بیرون آمد و گشتاسب دین وی بپذیرفت؛ و گویند نهم پسر بود از آن ابراهیم خلیل علیه‌السلام، و شاگرد عزیر بود.» (مجمل التواریخ و القصص، ۹۲). هم از این رو بود كه گفته‌اند خانۀ كعبه از سوی ایرانیان قبل از اسلام گرامی‌ داشته می‌شد و مردم به زیارت آن می‌رفتند (مسعودی، همانجا). و یا آنكه زرتشت به زبان پهلوی و به روایتی سریانی، نام ابراهیم است (تبریزی، ۲ / ۱۰۱۲، ذیل زرتشت).

مآخذ

آمیه، پیر، تاریخ عیلام، ترجمۀ شیرین بیانی، تهران، ۱۳۴۹ ش؛ ابن‌بطوطه، محمدبن ابراهیم، رحلة، بیروت، ۱۹۶۴ م؛ ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی، فتح الباری، بیروت، ۱۹۸۵ م؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الكبری، بیروت، دارصادر؛ ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم، المعارف، به كوشش ثروت عكاشه، قاهره، ۱۹۶۹ م؛ ابن میمون قرطبی، موسی، دلالة الحائرین، به كوشش حسین اتامی، آنكارا، ۱۹۷۴م؛ ابن هشام، عبدالملك، السیرة النبویة، به كوشش مصطفی السقاء و دیگران، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ ازرقی، محمدبن عبدالله، تاریخ مكه، به كوشش رشدی صالح ملحس، بیروت، ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م؛ الدر، جان، باستان‌شناسی كتاب مقدس، ترجمۀ سهیل آذری، تهران، ۱۳۳۵ ش؛ بخاری، ابوعبدالله، صحیح، قاهره، امیریۀ، ۱۳۱۴ ق؛ بیرونی، ابوریحان، آلاثار الباقیة عن القرون الخالیة، به كوشش ادوارد زاخائو، لایپزیک، ۱۹۲۳ م؛ پورداوود، محمد، یشتها، تهران، ۱۳۴۶ ش؛ تبریزی، محمدحسین بن خلف، برهان قاطع، به كوشش محمد معین، تهران، ۱۳۵۷ش؛ ثعلبی، احمدبن محمدبن ابراهیم نیشابوری، قصص الانبیاء، بیروت، دارالرائد العربی؛ خزائلی، محمد، اعلام قرآن، تهران، ۱۳۵۰ ش؛ جوالیقی، موهوب بن احمد، المعرب، به كوشش احمد محمد شاكر، تهران، ۱۹۶۶ م؛ رازی، امام فخر، التفسیر الكبیر؛ رضی،‌ هاشم، فرهنگ نامهای اوستا، تهران، فروهر، ۱۳۴۶ ش؛ سوسة، احمد، العرب و الیهود فی التاریخ، دمشق، ۱۹۷۲ م؛ شیخو، لوئیس، كتاب شعراء النصرانیة، بیروت، ۱۹۲۶ م؛ طبری، تاریخ؛ همو، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بولاق، ۱۳۲۵ق؛ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، ۱۹۶۸ م؛ عقاد، عباس محمود، «ابوالانبیاء»، المجموعة الكاملة، ج ۱۱، بیروت، ۱۹۷۸ م؛ عهد عتیق و عهد جدید، ترجمۀ فارسی، تهران، ۱۹۸۷ م؛ عهد عتیق، متن عبری، تهران، ۱۳۶۴ ش؛ قرآن مجید؛ قرطبی؛ محمدبن احمد انصاری، الجامع لاحكام القرآن، بیروت، ۱۹۶۵م؛ كریمر، ساموئل، الواح سومری، ترجمۀ داوود رسایی، تهران، ۱۳۴۰ ش؛ مجمل التواریخ و القصص، به كوشش محمدتقی بهار، تهران، ۱۳۱۸ ش؛ محمد شاكر، احمد، حواشی و تعلیقات المعرب جوالیقی، تهران، ۱۹۶۶ م؛ مسعودی، علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، به كوشش دخویه، لیدن، ۱۸۹۳ م؛ همو، مروج الذهب، به كوشش یوسف اسعد داغر، بیروت، ۱۳۸۵ ق؛ معین، محمد، مزدیسنا و ادب پارسی، تهران، ۱۳۳۸ ش؛ الموسوعة الفلسطینیة؛ میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، كشف الاسرار وعدة الابرار، به كوشش علی‌اصغر حكمت، تهران، ۱۳۶۱ ش؛ نجار، عبدالوهاب، قصص الانبیاء، بیروت، دارالرائد العربی؛ نووی، محی‌الدین بن شرف، تهذیب الاسماء و اللغات، بیروت، دارالكتب العلمیة؛ وهب بن منبه، كتاب التیجان، صنعا، ۱۹۷۹ م؛‌ هاكس، جیمز، قاموس كتاب مقدس، بیروت، ۱۹۲۸م؛ یاقوت، بلدان، بیروت، ۱۳۷۴ق / ۱۹۵۵ م؛ نیز:

Albright, William, F. The Biblical Deriod from Abraham to Ezra, New York, ۱۹۶۵; Bible, The New English oxrord. ۱۹۷۰; EI۱; EI۲; Esptein, Isidore, Judaism, London, ۱۹۵۹; The Encyclopedia of Religion; Finegan, Jack, Light form the ancient past, New York, ۱۹۵۹; Gordon. H., The ancient near east, New York, ۱۹۵۳; Hitti, Philip, K., History of syria, London. ۱۹۵۷; Jeffery, Arthur, The foreign vocabulary of the Qur’an, Baroda, ۱۹۳۸; Judaica; Keller, Werner, The Bible as history (English edition), New York, ۱۹۷۶; Rawlinson, George, Ancient Egypt, London, ۱۸۸۶; Roux, Geouge, Ancient Iraq, London, ۱۹۶۶.

### دانشنامه امامت و ولایت

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA\_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85\_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87\_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

حضرت ابراهیم علیه السلام

حضرت ابراهیم (ع) از پیامبران اولوالعزم و دارای شریعت و کتاب آسمانی و مورد احترام همه پیروان توحیدی است. ایشان در اول ذی الحجه حدود ۱۹۹۶ سال قبل از میلاد مسیح در بابِل متولد شد. همسر ایشان ساره و هاجر نام داشت. اسماعیل و اسحاق فرزندان ابراهیم(ع) هستند. شریعت ابراهیم برپایه یکتاپرستی و اخلاص و نفی شریک برای خدا بنا شده است. حضرت ابراهیم پس از آزمون‌های زیاد، به مقام امامت رسید. آن حضرت سرانجام در سن ۱۷۵ سالگی وفات کرد.

مقدمه

ابراهیم خلیل از پیامبران اولوالعزم، دارای شریعت و کتاب آسمانی به نام صحف، مورد احترام همه پیروان توحیدی است. یکی از سوره‌های قرآن به نام اوست[۱].

ولادت

حضرت ابراهیم(ع) در اول ذی الحجه[۲] در حدود ۱۹۹۶ سال قبل از میلاد مسیح[۳] در بابِل نزدیک محلی به نام اُور که شهری در کلده بوده است متولد شد[۴]. مادرش او را از ترس نمرودیان که هر نوزادی را به قتل می‌‌رساندند داخل غاری که در نزدیکی خانه‌اش بود، می‌‌گذارد. نوزاد در یک روز به اندازه کسی که در یک ماه بزرگ می‌‌شود، رشد می‌‌کند و بعد از سپری شدن ۱۵ ماه، مادرش او را شبانه از غار بیرون می‌‌آورد[۵].[۶]

پدر و مادر

پدر ابراهیم «تاروخ» نام دارد که با نُه واسطه به حضرت نوح(ع) می‌‌رسد[۷]. نام مادر ابراهیم «نونا» و از نوادگان «سام» است[۸].[۹]

برخی با توجه به ظاهر آیات، آزر بت پرست را پدر واقعی ابراهیم دانسته‌اند[۱۰]. در حالی که برخی دیگر معتقدند پدر ابراهیم «تاروخ» است و نسب‌شناسان بر این مطلب اجماع دارند[۱۱]. آنان برای اثبات این ادعا به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

در برخی از روایات[۱۲] و عهد قدیم[۱۳] نام پدر ابراهیم تاروخ است، نه «آذر».

اطلاق کلمه «أب» بر آزر در قرآن، دلیل بر این نمی‌شود که وی پدر واقعی ابراهیم باشد؛ زیرا عرب، عنوان أب را بر عمو نیز اطلاق می‌‌کردند، چنان که در قرآن اسماعیل که عموی یعقوب می‌‌باشد پدر یعقوب نامیده شده است[۱۴].

اجداد پیامبر اسلام(ص) طبق شواهدی از قرآن[۱۵] و روایات[۱۶] همه موحد و مؤمن بوده‌اند، از آنجا که پدر ابراهیم در سلسله نسب رسول اکرم(ص) قرار دارد، نمی‌تواند مشرک باشد[۱۷] در حالی که آزر مشرک بوده است[۱۸].

طبق نص قرآن، حضرت ابراهیم در آخر عمر برای پدر و مادرش از خداوند طلب مغفرت می‌‌کند[۱۹]، در حالی که خداوند در قرآن آشکارا پیامبران و مؤمنان را از اینکه برای بستگان مشرک‌شان طلب آمرزش نمایند، منع نموده است[۲۰]، بنابراین حضرت ابراهیم(ع) نمی‌تواند برای پدر مشرک، طلب آمرزش کند، در نتیجه آزر پدر واقعی و حقیقی ابراهیم نیست[۲۱] بلکه عموی او و منجم نمرود بوده است[۲۲].[۲۳]

کنیه‌ها و القاب

لقب حضرت ابراهیم "خلیل الرّحمان" است، یعنی دوست خدا[۲۴].

همسر و فرزندان

ابراهیم پس از مجاهدت‌های فراوان در مقابل نمرود و بت پرستان، تصمیم به هجرت می‌‌گیرد. او با همسرش ساره و برادرزاده‌اش لوط از شهر اُور به کنعان یا فلسطین می‌‌روند و پس از مدتی به سبب خشک سالی رهسپار مصر می‌‌گردند[۲۵]. در مصر فرعونی به نام سنان بن علوان فرمان روایی می‌‌کرد. او همان کسی است که هاجر را به ساره بخشید[۲۶]؛ ابراهیم از بیم فرعون با خانواده‌اش و لوط، برادرزاده اش، از مصر خارج شده و به سوی شمال بیت ئیل حرکت می‌‌کند، در منطقه ای بین بیت ئیل و عای ساکن می‌‌شود[۲۷]. پس از گذراندن ده سال در بیت المقدس اسماعیل از هاجر، کنیز ساره، متولد می‌‌گردد[۲۸]. آن وقت ابراهیم(ع) هشتاد و شش سال از عمرش گذشته بود[۲۹]. تولد اسماعیل به ساره سخت تمام می‌‌شود و ابراهیم به دستور او[۳۰] هاجر و فرزندش، اسماعیل را به سوی مکه برده و در همان جا رها کرده و بر می‌‌گردد[۳۱].

زمانی که اسماعیل به دوره جوانی می‌‌رسد خداوند به ابراهیم دستور می‌‌دهد به کمک فرزندش کعبه را تجدید بنا کند[۳۲]، قرآن نیز به این مطلب اشاره دارد[۳۳]. وقتی ابراهیم صد ساله می‌‌شود[۳۴] خداوند توسط جبرئیل و دو ملک دیگر به او بشارت می‌‌دهد که از ساره دارای فرزند خواهد شد[۳۵]. در آن وقت ساره هشتاد سال از عمرش گذشته بود[۳۶].[۳۷]

دین حضرت ابراهیم

مقالهٔ اصلی: دین حضرت ابراهیم

شریعت ابراهیم برپایه یکتاپرستی و اخلاص و نفی شریک برای خدا بنا شده و از احکام آن، نماز، ختنه، کوتاه کردن شارب، چیدن موی زاید زیر بغل، تراشیدن زهار، بنای خانه خدا و حج و مناسک آن است[۳۸] و همه پیامبران هم‌عصر ابراهیم تا زمان موسی(ع) تابع شریعت او بوده‌اند[۳۹].

آیین ابراهیم بر محور توحید ویکتاپرستی دور می‌‌زند، خداوند بارها دین توحید را به دین ابراهیم و دین حنیف و دین فطرت وصف کرده و پیامبر اسلام را پیرو آیین او دانسته است[۴۰].

گرچه در بخش احکام، دین مقدس اسلام از شریعت ابراهیم(ع) کامل‌تر و جامع‌تر است، امّا از پاره ای آیات استفاده می‌‌شود که شرایع و احکام اسلام همه از آن فطریاتی سرچشمه می‌‌گیرد که ابراهیم به زبان تشریع بیان کرده است و هر عملی که موافق فطرت بود مورد امر، و عملی که مخالف فطرت بود، مورد نهی قرار داده بود[۴۱].[۴۲]

مناظرات

از مجموع آیات قرآن استفاده می‌‌شود، حضرت ابراهیم(ع) چهار مناظره مهم داشته است:

مناظره با آزر، آن گاه که ابراهیم(ع) به آزر گفت: چرا چیزی را می‌‌پرستی که نمی‌بیند و نمی‌شنود و از تو رفع نیاز نمی‌کند[۴۳]، آزر به جای فکر و اندیشه در گفتار ابراهیم(ع) او را تهدید می‌‌کند[۴۴].

ابراهیم(ع) در استدلال با بت پرستان که گفتند چرا بت‌های ما را شکسته‌ای؟[۴۵] ابتدا می‌‌گوید: بلکه بزرگشان کرده باشد، از آنها بپرسید اگر سخن می‌‌گوید[۴۶]، سپس با استدلال قوی به آنها می‌‌گوید: آیا جز خدا چیزی را می‌‌پرستید که نه کمترین سودی به شما دارد و نه زیانی می‌‌رساند[۴۷]، اُف بر شما و بر آنچه غیر خداست پرستش می‌‌کنید، آیا اندیشه نمی‌کنید[۴۸].

ابراهیم در مناظره با ستاره پرستان، از طلوع و اُفول ستاره و خورشید بر عدم الوهیت آنها استدلال می‌‌کند[۴۹].

حضرت ابراهیم(ع) در برابر نمرود که ادعای الوهیت داشت با قوی‌ترین استدلال او را مغلوب و مستأصل می‌‌کند، آن گاه که می‌‌گوید: خداوند من خورشید را از افق مشرق می‌‌آورد، پس اگر تو حاکم جهان هستی خورشید را از مغرب بیاور، در این جا آن کافر مبهوت و وامانده شد[۵۰].[۵۱]

امتحانات

حضرت ابراهیم خلیل مانند دیگر پیامبران الهی امتحان‌های زیادی را پشت سر گذاشت، اما در میان آنها چند مورد که از برجستگی خاص برخوردار است، خداوند از آنها به عنوان کلمات یاد کرده است[۵۲]:

قیام در مقابل بت پرستان بابل و شکست بت‌ها و دفاع بسیار شجاعانه در آن محاکمه تاریخی و قرار گرفتن در دل آتش و حفظ خون سردی کامل و ایمان در تمام این مراحل[۵۳].

بردن زن و فرزند و گذاشتن آنها در سرزمین خشک و بی‌آب و گیاه مکه، در جایی که یک نفر هم سکونت نداشت[۵۴].

بردن فرزند به قربان گاه و آمادگی جدّی برای قربانی او به فرمان خدا[۵۵].[۵۶]

امامت و ولایت

ابراهیم پس از آزمون‌های زیاد، مورد الطاف الهی واقع می‌‌شود و خداوند مقام امامت را به او عطا کرده و او را امام مردم قرار می‌‌دهد[۵۷]. در این زمان حضرت ابراهیم مقام نبوت را دارا بوده؛ زیرا وقتی ملائکه آمده بودند قوم لوط را هلاک کنند و در مسیر راه خود بر ابراهیم وارد شدند و بشارت اسحاق و اسماعیل را به او دادند، ابراهیم در آن موقع پیامبر مرسل بود، بنابراین معلوم می‌‌شود که ابراهیم قبل از مقام امامت، مقام نبوت را دارا بوده و امامتش غیر نبوتش است[۵۸]. نام کتاب ابراهیم صحف بوده است[۵۹] که در اولین شب ماه رمضان بر وی نازل شده است[۶۰].[۶۱]

معجزه‌های ابراهیم

در قرآن معجزه‌های زیادی برای حضرت ابراهیم(ع) ذکر شده است که از جمله آنها، سرد شدن آتش است، آن گاه که نمرود او را با منجنیق در میان آتش انداخت[۶۲]. در روایتی آمده است که آتش آنچنان سرد شد، که سرما ابراهیم را آزار داد، تا وقتی که خطاب سلاماً نیز آمد، آن گاه از شدت آن کاسته شد[۶۳]. معجزه مهم دیگر ابراهیم(ع) احیای مردگان است[۶۴].[۶۵]

فضایل و مناقب

قرآن با اشاره به یک مصداق کامل بندۀ شکرگزار خدا، یعنی «ابراهیم» قهرمان توحید، از میان صفات برجسته این مرد بزرگ به پنج صفت اشاره کرده است:

«ابراهیم خود امتی بود»[۶۶]. در اینکه چرا نام «امت» بر ابراهیم گذارده شده، نکات مختلفی ذکر کرده‌اند که چهار نکته از آن قابل ملاحظه است:

ابراهیم آنقدر شخصیت داشت که به تنهائی یک امت بود،؛ چراکه گاهی شعاع شخصیت انسان آنقدر افزایش می‌یابد که از یک فرد و دو فرد و یک گروه فراتر می‌رود و شخصیتش معادل یک امت بزرگ می‌شود.

ابراهیم رهبر و مقتدا و معلم بزرگ انسانیت بود و به همین جهت به او «امت» گفته شده؛ زیرا امت[۶۷] به کسی گفته می‌شود که مردم به او اقتدا کنند و رهبریش را بپذیرند.

ابراهیم در آن زمان که هیچ خداپرستی در محیطش نبود و همگی در منجلاب شرک و بت‌پرستی غوطه‌ور بودند تنها موحّد و یکتاپرست بود پس او به تنهائی امتی و مشرکان محیطش امت دیگر بودند.

ابراهیم سرچشمه پیدایش امتی بود و به همین سبب نام امت بر او گذارده شده. آری ابراهیم یک امت بود، یک پیشوای بزرگ بود، یک مرد امت ساز بود، و در آن روز که در محیط اجتماعیش کسی دم از توحید نمی‌زد او منادی بزرگ توحید بود.

وصف دیگر او این بود که «بندۀ مطیع خدا بود»[۶۸].

«او همواره در خط مستقیم «الله» و طریق حق، گام می‌سپرد»[۶۹].

«او هرگز از مشرکان نبود»[۷۰] و تمام زندگی و فکر و زوایای قلبش را تنها نور «الله» پر کرده بود.

و به دنبال این ویژگی‌ها سرانجام او مردی بود که «همۀ نعمت‌های خدا را شکرگزاری می‌کرد»[۷۱].

و پس از بیان این اوصاف پنجگانه به بیان پنج نتیجه مهم این صفات پرداخته و چنین می‌گوید:

«خداوند ابراهیم را برای نبوت و ابلاغ دعوتش برگزید»[۷۲].

«خدا او را به راه راست هدایت کرد»[۷۳] و از هرگونه لغزش و انحراف حفظ نمود. چرا که هدایت الهی همانگونه که بارها گفته‌ایم به دنبال لیاقت‌ها و شایستگی‌هایی است که انسان از خود ظاهر می‌سازد چون بی‌حساب چیزی به کس نمی‌دهند.

«ما در دنیا به او حسنه دادیم»[۷۴]. «حسنة» به معنی وسیعش که هرگونه نیکی را در بر می‌گیرد، از مقام نبوت و رسالت گرفته، تا نعمت‌های مادی و فرزندان شایسته و مانند آن.

«و در آخرت از صالحان است»[۷۵].

آخرین امتیازی که خدا به ابراهیم در برابر آن همه صفات برجسته داد این بود که مکتب او نه تنها برای اهل عصرش که برای همیشه، مخصوصاً برای امت اسلامی یک مکتب الهام بخش گردید، به گونه‌ای که قرآن می‌گوید: «سپس به تو - پیامبر اسلام(ص) - وحی فرستادیم که از آئین ابراهیم، که ایمانی خالص داشت و از مشرکان نبود پیروی کن»[۷۶].

از آنجا که قرآن مجید، در بسیاری از موارد برای تکمیل تعلیمات خود از الگوهای مهمی که در جهان انسانیت وجود داشته شاهد می‌آورد، سخن از ابراهیم(ع) و برنامۀ او به عنوان پیشوای بزرگی که مورد احترام همۀ اقوام، مخصوصاً قوم عرب، بوده به میان می‌آورد و می‌فرماید: «برای شما اسوۀ خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت»[۷۷].

ابراهیم(ع) بزرگ پیامبران که زندگیش سرتاسر، درس بندگی و عبودیت خدا، جهاد فی سبیل الله، و عشق به ذات پاک او بود، ابراهیم که امت اسلامی از برکت دعای او، و مفتخر به نامگذاری او می‌باشد، می‌تواند برای شما سرمشق خوبی در این زمینه گردد. منظور از تعبیر (کسانی که با ابراهیم بودند) مؤمنانی است که او را در این راه همراهی می‌کردند، هر چند اندک بودند.

در تواریخ آمده است که گروهی در بابل بعد از مشاهدۀ معجزات ابراهیم به او ایمان آوردند، و در هجرت به سوی شام او را همراهی کردند، و این نشان می‌دهد که او یاران وفاداری داشته است[۷۸].

رحلت و محل دفن

حضرت ابراهیم(ع) بعد از تلاش‌ها و مجاهدت‌های زیاد، هنگامی که ۱۷۵ سال از عمرش گذشته بود، جهان را بدرود گفت و او را در مزرعه حبرون به خاک سپردند[۷۹].[۸۰]

گفت‌وگوی ابراهیم با آزر

پس از اینکه ابراهیم به سنّ رشد رسید و به میان مردم آمد، متوجه شد که آزر و مردم دیگر به عبادت چیزهایی که به دست خود ساخته و سود و زیانی برای آنها ندارد، مشغولند. وی در آغاز برای هدایت آنها، با منطقی نیرومند به استدلال پرداخت تا آنها را متوجه اشتباه بزرگ خود کرده و از پرستش بتان بازدارد. خدای تعالی در سوره مریم قسمتی از احتجاج او را با آزر چنین نقل فرموده است: «و در این کتاب ابراهیم را یاد کن که وی پیغمبری راست‌گو (و راستی پیشه) بود آن دم که به پدرش گفت: ای پدر! چرا پرستش می‌کنی چیزی را که نمی‌شنود و نمی‌بیند و کاری برای تو نسازد؟ ای پدر! به راستی که مرا دانشی آمده که تو را نیامده از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت کنم. ای پدر! شیطان را پرستش مکن که شیطان نافرمان خدای رحمان است. ای پدر! من بیم دارم که از خدای رحمان عذابی به تو برسد و دوست شیطان گردی، (آزر) بدو گفت: مگر تو ای ابراهیم از خدایان من روگردانی. اگر بس نکنی (و دست از این سخنانت برنداری) تو را سنگ‌سار می‌کنم (یا دشنام و ناسزاگویم) و باید زمانی دراز از پیش من دور شوی، (ابراهیم گفت:) درود بر تو به زودی از پروردگار خود برای تو آمرزش خواهم خواست که او به من مهربان و رحیم است و از شما و آن‌چه جز خدا می‌پرستید کناره‌گیری می‌کنم و پروردگار خود را می‌خوانم امیدوارم که در مورد خواندن پروردگارم بدبخت نباشم»[۸۱]. و در سوره انبیاء چنین است: «و ما از پیش، رشد ابراهیم را بدو دادیم و به حال او دانا بودیم، هنگامی که به پدر و قومش گفت: این تصویر‌ها چیست که به پرستش آنها کمر بسته‌اید؟ گفتند: پدران خویش را چنین یافتیم که عبادت آنها را می‌کردند. گفت: شما با پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده‌اید. گفتند: آیا به حق نزد ما آمده‌ای با تو از بازیگران هستی؟ ابراهیم گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان‌ها و زمین است که آنها را آفریده و من بر اینها گواهم»[۸۲].

و در سوره شعراء فرموده است: «و بخوان بر ایشان خبر ابراهیم را که به پدر و قوم خود گفت: چه می‌پرستید؟ گفتند: بت‌هایی را پرستش می‌کنیم و به عبادتشان کمر بسته‌ایم. ابراهیم گفت: آیا وقتی آنها را می‌خوانید سخن شما را می‌شنوند یا سود و زیانی به شما می‌رسانند؟ گفتند: ما پدران خود را یافتیم که چنین می‌کردند. ابراهیم گفت: آیا می‌دانید که آن‌چه شما و پدران پیشینتان می‌پرستیده‌اند، همه دشمن من هستند مگر پروردگار جهانیان آن کس که مرا آفریده و هدایتم کند و آن کس که غذایم دهد و آبم دهد و چون بیمار گردم بهبودم دهد و آن کس که بمیراندم و سپس زنده‌ام گرداند و آن کس که طمع دارم در روز جزا خطایم را ببخشد». تا آنجا که فرمود «پروردگارا! پدرم را بیامرز که از گمراهان است»[۸۳]. و آیات دیگری که در سوره صافات و زخرف و ممتحنه به همین مضامین آمده است.[۸۴]

ابراهیم در آغاز با کمال ادب و با منطقی مستدلّ و تذکراتی سودمند به دعوت آزر و مردم بت‌پرست شهر خویش پرداخت، اما وقتی دید سخنان منطقی او در دل آن مردم فریب خورده اثر نمی‌کند و به جای استدلال به یک سلسله سخنان پوچ و بی‌اساس متوسل می‌شوند و به آن حدّ از رشد نرسیده بودند که وضع ناهنجار خود را از راه تذکرات سودمند وی درک کنند، در صدد برآمد از راه عمل، فطرت خفته آنها را بیدار کند تا بفهمند که در مورد پرستش بتان بی‌جان اشتباه می‌کنند. به همین منظور تصمیم گرفت مجسمه‌های چوبی، سنگی و فلزی را که منشأ بدبختی و عقب‌ماندگی مردم شده بود، در هم بشکند و در عمل به آنها نشان دهد که آن بتان، مالک چیزی نیستند، سودی به کسی نمی‌رسانند و حتی قادر به دفع ضرر و زیان از خود هم نیستند و در لابه‌لای سخنان خود این مطلب را به آنها گوش زد کرد و به شکستن بت‌ها تهدیدشان نمود و چنین گفت: «و به خدا سوگند پس از آن‌که به سخنان من گوش فرا ندهید و) پشت کنید و بروید، در کار بت‌هاتان تدبیری می‌کنم». برای انجام این مهمّ، تبری تهیه کرد و در انتظار فرصتی بود تا منظور خود را عملی سازد. این فرصت هنگامی به دست ابراهیم افتاد که مردم برای برگزاری مراسم عید مخصوص خود - که مطابق روایتی که مجلسی نقل کرده روز نوروز بود[۸۵] - عازم خروج از شهر شده و دسته دسته از شهر بیرون رفتند. در این جا قرآن کریم داستان را چنین بیان می‌کند: «ابراهیم نگاهی به ستارگان کرد و گفت که من بیمارم، مردم نیز روی از وی گردانیده و (او را در شهر گذارده و) رفتند، ابراهیم نزد خدایانشان آمد و گفت: چرا چیزی نمی‌خورید؟ شما را چه شده که سخنی نمی‌گویید؟ آن‌گاه (پیش آمد و) ضربتی سخت بر آنها نواخت»[۸۶]. آن‌چه از این آیات به دست می‌آید، این است که مردم نزد ابراهیم آمده و از وی خواستند او نیز به همراه آنان برای برگزاری مراسم عید به خارج شهر رود. ابراهیم نگاهی به ستارگان کرد و گفت: «من بیمارم و نمی‌توانم با شما بیایم». و این سخن را به این علت گفت تا او را به حال خود بگذارند و فکری را که درباره برانداختن بت‌ها کرده بود با استفاده از خلوت بودن شهر و با خیالی آسوده انجام دهد.

در این جا این سؤال پیش می‌آید که آیا ابراهیم به راستی بیمار بود با این سخن را از روی مصلحت گفت؟ همچنین علّت نظر او به ستارگان چه بود؟ در پاسخ این سؤال جواب‌هایی گفته‌اند که ذکر همه آنها، سخن را به درازا کشانده و موجب خستگی خواننده محترم می‌شود. شاید بهترین جواب این باشد که برخی گفته‌اند: ابراهیم در آن هنگام، از نظر جسمی هیچ بیماری نداشت، اما از نظر روحی به سختی افسرده و بیمار بود؛ زیرا می‌دید جمعی سود جو برای استعمار آن مردم بیچاره سنگ و چوب‌هایی را تراشیده، به صورت خدایانی در آورده‌اند و مردم را به پرستش آنها واداشته و از راه راست منحرف کرده‌اند و نیز با تبلیغات پوچ و بی‌مغز، آنها را در بی‌خبری و جهالت نگاه داشته و بر آنها فرمانروایی می‌کنند. مردم نادان نیز فریب آنها را خورده و از حق روگردان شده‌اند و حاضر نیستند به خود آیند و ببینند در چه بدبختی و سیه روزی به سر می‌برند. آری این اوضاع مردان خدا و دل سوز به حال اجتماع و ملت را افسرده کرده و روحشان را بیمار می‌سازد. اما علت اینکه به ستارگان نگاه کرد و گفت: من بیمارم، این بود که وقتی آن ستارگان درخشان و زیبا را در آسمان فیروزه فام مشاهده کرد که همچون قطعات الماس میان اقیانوسی بی‌کران خودنمایی می‌کنند، فکرش متوجه خالق بزرگ آنها گردید که به راستی چه آفریدگار بزرگی بوده که این همه ستارگان را در این فضای بی‌پایان خلق فرموده و از طرف دیگر آن مردم نادان را دید که تا چه اندازه کوته نظرند و تا چه حدّ مقام خود را پست کرده‌اند که به جای آن‌که آفریدگار بزرگ را بپرستند، روی نیاز به پیش بت می‌آورند و او را معبود خویش می‌پندارند و شاید همان نگاه به ستارگان سبب این فکر و به دنبالش آن اندوه و بیماری دل گردید و فرمود: من بیمارم. مطلب دیگری که از این آیات به دست می‌آید، این است که آن مردم احمق هنگام رفتن به خارج شهر برای بت‌های خود غذای رنگارنگ و گوناگون تهیه کرده و پیش آنها گذارده بودند، لابد به این منظور که اگر آن بت‌ها گرسنه شدند، غذا بخورند، یا به این جهت که آن غذاها متبرک شود و شب که باز می‌گردند از آن خوراک‌های متبرک بخورند. همچنین ممکن است خود حضرت ابراهیم غذایی تهیه کرده و برای ریش‌خند و مسخره نزد بت‌ها آورده و برای خوردن بدان‌ها تعارف کرده باشد. به هر صورت مردم بیرون رفتند و ابراهیم را در شهر به جای گذاشتند، بلکه مطابق نقل علی بن ابراهیم(ع)[۸۷]، نمرود ابراهیم را موکل بت‌خانه کرد و کلید آنجا را به او داد تا در نبود آنها از بت‌ها محافظت کند! گویا آن بیچاره خبر نداشت سرسخت‌ترین دشمن بت‌ها همان مرد است و این موفقیت دیگری برای پیش برد هدف حضرت ابراهیم بود که نصیب وی شد. ابراهیم صبر کرد تا همه خارج شدند، سپس تبری را که بیش از این تهیه کرده بود، برداشت و به بت‌خانه آمد و درها را باز کرد. هنگامی که غذاها را در برابر بت‌ها دید از روی مسخره آنها را مخاطب ساخته گفت: چرا غذا نمی‌خورید؟ وقتی دید سخن نمی‌گویند و همچنان خاموشند، بدان‌ها گفت: شما را چه شده که سخن نمی‌گویید؟

در این وقت بود که غیرت آن حضرت به جوش آمد تبر را بلند کرد و بر سر بت‌ها کوفت. طولی نکشید که آتش انتقام آن بزرگوار از آن بت‌های بی‌روح و وسیله‌های بدبختی، کار خود را کرد و همه بت‌ها به جز بت بزرگ زیر ضربه‌های محکم آن حضرت در هم شکسته و به صورت تلّی پیش روی او در آمدند و فقط بت بزرگ بود که از ضربات سخت آن حضرت در امان ماند و آسیبی ندید. سپس حضرت ابراهیم تبر را به گردن او انداخته و رفت. این هم بدان جهت بود که شالوده استدلال نیرومند خود را بدین وسیله ریخته باشد و در ضمن این عمل شجاعانه، فطرت خفته‌شان را بیدار کند و آنها را به اشتباهشان واقف سازد. در این هنگام حضرت ابراهیم نفسی آسوده از ته دل بر کشید و با دلی شاد از بت‌خانه بیرون آمد؛ زیرا مأموریت خطرناک خود را تا آن مرحله به خوبی انجام داده بود. حالا مردم چه واکنشی نشان خواهند داد و چه بر سر او خواهند آورد؟ انتقام خدایان خود را چگونه از او خواهند گرفت؟ این سؤالات به فکر ابراهیم هم نمی‌آمد و هراسی از آنها نداشت. باری مردم مراسم عید را انجام دادند و هنگام غروب بود که دسته دسته به شهر بازگشتند و به منظور تجدید عهد با بت‌ها، یا انجام عبادات روزانه به سوی بت‌خانه آمدند. همین که وارد بت‌خانه شدند، با منظره‌ای رو به‌رو شدند که مدتی مبهوت گشته و خیره خیره به هم نگاه می‌کردند. تمام بت‌هایی که با رنج فراوان تراشیده و پول‌ها خرج تهیه و نگه‌داری آنها کرده بودند و کوچک‌ترین اهانت را به آنها روا نمی‌داشتند، همگی خرد و قطعه قطعه شده و روی زمین ریخته و به جز بت بزرگ، بتی سالم نمانده بود و جز قطعات خرد شده‌شان چیزی به چشم نمی‌خورد. دیدن این منظره سبب شد که با کمال تعجب و نگرانی از هم بپرسند: «چه کسی با خدایان ما چنین کرده، به راستی که او از ستم‌کاران است»؟[۸۸]. چون کم و بیش از طرز فکر ابراهیم آگاه بودند و تهدید او را در باره بت‌ها شنیده بودند فریاد زدند: «جوانی را می‌شنیدیم که بت‌ها را یاد می‌کرد که به او ابراهیم گویند»[۸۹]. این کار اوست که ما را از پرستش آنها منع می‌کرد و بت‌ها را به مسخره و تحقیر می‌گرفت و گرنه شخص دیگری جرئت انجام چنین کاری را نداشته و به شکستن آنها اقدام نکرده است.[۹۰]

محاکمه ابراهیم

بعد از این واقعه، قوم او گفتند: «پس او را در برابر دید مردم بیاورید شاید گواهی دهد و با این گواهی او را به سزای عملش برسانیم». ابراهیم این ماجرا را پیش‌بینی می‌کرد و انتظار می‌کشید که او را برای محاکمه علنی در حضور مردم ببرند تا او در برابر اجتماع برهان خود را علیه بت‌پرستان بیان و آنها را به اشتباهشان واقف سازد و از پیش با سالم گذاشتن بت بزرگ، زمینه‌ای برای پاسخ خود فراهم کرده بود. همین که او را در حضور مردم بودند و به عنوان بازپرسی گفتند: «آیا تو با خدایان ما چنین کرده‌ای، ای ابراهیم؟»[۹۱]. وی در پاسخ گفت: «بلکه این بزرگشان این کار را کرده از خودشان بپرسید، اگر سخن می‌گویند»[۹۲]. ابراهیم با این پاسخی که به آنها داد، هم تأییدی برای گفته‌های قبلی خود آورد و که می‌خواست به آنها بفهماند مگر من به شما نگفتم که این بت‌ها قادر به دفع زیان از خود نبوده و حتی سخن گفتن هم نمی‌توانند، و هم شالوده‌ای برای استدلال بعدی خود ریخت که آنها را به باد ملامت گرفته و فرمود: «آیا جز خدا چیزهایی را می‌پرستید که به هیچ وجه سود و زیانی برای شما ندارند.».. و هم این که بر خلاف آن‌چه بسیاری از اهل سنت پنداشته‌اند، مرتکب خلاف و دروغ‌گویی هم نشد. امام صادق(ع) در حدیثی که علی بن ابراهیم و دیگران نقل کرده‌اند[۹۳]، فرمود: به خدا سوگند نه بت‌ها این کار را کرده بودند و نه ابراهیم دروغ گفت. وقتی از آن حضرت پرسیدند که پس چگونه بود؟ در جواب فرمود: ابراهیم گفت که بزرگشان کرده اگر سخن می‌گویند و اگر سخن نمی‌گویند بزرگشان این کار را نکرده است.

به هر حال چنان که گفتیم، ابراهیم با این جواب می‌خواست آنها را به اشتباه چندین ساله و بدبختی‌هایی که قرن‌ها از راه بت‌پرستی گریبان گیرشان شده بود واقف سازد. همین کار را هم کرد؛ زیرا خدای تعالی نقل می‌کند که پس از این پاسخ به فکر فرو رفته و به درون خویش مراجعه کردند و گفتند: «به راستی که شما (در مورد پرستش بتان) ستم گرانید»، سپس سر به زیر (به ابراهیم گفتند) تو خود می‌دانی که اینان سخن نمی‌گویند. ابراهیم که گویا منتظر این حرف بود و آن سخن را به آن صورت گفته بود تا چنین اقراری از آنها بگیرد، با لحنی کوبنده و سرزنش‌آمیز به ایشان گفت: «پس چرا غیر از خدا چیزی را پرستش می‌کنید که به هیچ وجه سود و زیانی برای شما ندارد، اف بر شما و این بتانی که به جز خدا می‌پرستید آیا تعقل نمی‌کنید؟»[۹۴] منطق ابراهیم به قدری قوی و کوبنده بود که مجال پاسخ را از مردم گرفت و دیگر جای سخنی برای آنها باقی نگذاشت و همه را در حیرت فرو برده و مجبور به سکوت و عجز کرد. اما مگر این بشر مغرور و خیره سر حاضر است به اشتباه خود اعتراف کند و از عقیده نادرست (به ویژه اگر پدرانشان هم پیرو آن بوده باشند) دست بردارد، به علاوه دست‌های نیرومندان و استعمارگران هم از پشت سر کمکشان می‌کرد؛ زیرا اگر بشر از نظر منطق عاجز شود، برای کوبیدن سخن حق به زور و زر متوسل می‌شود، چنان‌که نمرودیان در آخر کار به همین وسیله متوسل شدند و در صدد نابود کردن ابراهیم و اعدام او به سخت‌ترین راهی که ممکن بود برآمدند، از این رو فریاد زده و گفتند: «ایراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر آنها را یاری می‌کنید!»[۹۵].[۹۶]

صحف ابراهیم

خدای تعالی در سوره اعلی از صحف ابراهیم نام برده و اختلاف است که آنها چه بوده و تعدادش چه مقدار است؟ چنان که قبلاً اشاره شد، مطابق روایاتی که شیعه و سنی از رسول خدا نقل کرده‌اند، مجموع کتاب‌هایی که خداوند بر انبیای خود نازل فرموده، ۱۰۴ کتاب بود که طبق حدیثی ۱۰ صحیفه بر آدم نازل شد، ۵۰ صحیفه بر شیث، ۳۰ صحیفه بر ادریس و ۱۰ صحیفه بر ابراهیم نازل گردید که ۱۰۰ صحیفه می‌شود و آن چهار صحیفه دیگر تورات، انجیل، زبور و قرآن است[۹۷]. طبق روایت دیگری که صدوق از ابوذر غفاری از آن حضرت روایت کرده، صحف ابراهیم ۲۰ عدد بوده و نامی از ۱۰ صحیفه آدم برده نشده است[۹۸]. در روایات بسیاری ائمه دین فرموده‌اند: صحف ابراهیم نزد ماست و آنها الواحی است که از رسول خدا به ما ارث رسیده است.

در حدیثی که در کتاب‌های شیعه و سنی مانند خصال صدوق و کامل ابن اثیر با مختصر اختلافی از ابوذر غفاری نقل شده است، رسول خدا فرموده‌اند: صحف ابراهیم مَثَل‌هایی بوده است بدین مضمون: ای پادشاه مسلط و گرفتار و مغرور! من تو را بر نینگیختم تا اموال را روی هم انباشته و جمع کنی، بلکه تو را برانگیختم تا دعای مظلومان را از من بازگردانی و (نگذاری ستم دیدگان به درگاه من رو آورند) که من دعای ستم دیده و مظلوم را باز نگردانم (و آن را مستجاب گردانم) اگر چه کافری باشد. شخص عاقل (و خردمند) اگر گرفتار نباشد و بتواند، باید وقت خود را سه قسمت کند، قسمتی را با خدای بزرگ و پروردگار خود راز و نیاز کند، قسمت دیگر را به حساب‌رسی نفس خود بپردازد، و از خود حساب بکشد (که در گذشته چه کردی؟) و قسمت سوم را به تفکر در کار خدا بگذراند و فکر کند که خدای عزوجل درباره او چه کرده است و ساعتی هم خود را برای استفاده‌های حلال و بهره‌های مشروع نفسانی آزاد بگذارد؛ زیرا که آن ساعت کمک ساعت‌های دیگر است و دل را خرّم و آسوده و آماده می‌سازد. شخص عاقل باید به وضع زمان خود بینا و بصیر باشد و موقعیت خود را در نظر داشته و نگه دار زبان خود باشد؛ زیرا کسی که سخن خود را از رفتار خود بداند، سخنش کم باشد (و کمتر حرف بزند) و جز در آن‌چه به کارش آید سخنی نگوید. شخص عاقل باید طالب یکی از سه چیز باشد: ترمیم معاش و وضع زندگانی، توشه‌گیری برای روز بازپسین و معاد و کام یابی از غیر حرام و لذت بردن از آن‌چه مشروع و حلال است[۹۹].[۱۰۰]

وفات ابراهیم، مدت عمر و محل دفن آن بزرگوار

داستان وفات ابراهیم و سبب آن را در کتاب‌های اهل سنت و بعضی از روایات شیعه، شبیه به هم روایت کرده‌اند، جز آن‌که در کتاب‌های اهل سنت، به شکلی نقل شده که خالی از ایراد نیست و حتی خود راویان حدیث بدان ایراد کرده‌اند، اما در روایات شیعه به نحوی روایت شده که ایرادهای مزبور بر آن وارد نیست. مثلاً طبری و ابن اثیر نقل کرده‌اند: چون خدای تعالی اراده قبض روح ابراهیم را فرمود، ملک الموت را به صورت پیری فرتوت نزد وی فرستاد. ابراهیم که مهمان نوازی را دوست داشت، پیر مرد را در گرما مشاهده کرد پس برای اطعام و نگه‌داری او الاغی فرستاد تا او را سوار کرده نزدش آورند. پیرمرد مزبور هنگام غذا خوردن بر اثر ضعف و پیری به جای آن‌که لقمه را در دهانش بگذارد، به طرف چشم و گوشش می‌برد و پس از آن‌که در دهانش می‌گذارد و فرو می‌داد، بلافاصله از مخرجش بیرون می‌آمد. ابراهیم نیز از خدا خواسته بود که قبض روح او را به اختیار و میل خود او واگذار کند و هر زمان او خواست قبض روحش کند. در این وقت ابراهیم به آن پیر مرد گفت: ای پیرمرد! این چه کاری است می‌کنی؟ پاسخ داد: علّتش پیری و عمر طولانی است. ابراهیم پرسید: مگر چند سال داری؟ چون عمر خود را گفت، ابراهیم متوجه شد که آن پیر مرد دو سال از او بزرگ‌تر است، از این رو گفت: من هم دو سال دیگر به این حال می‌افتم و همین سبب شد که به خدا عرض کند: خدایا! جانم را بگیر. ناگهان دید همان پیر مرد- که ملک الموت بود - برخاست و جان او را گرفت[۱۰۱]. ابن اثیر پس از نقل این حدیث می‌گوید: به نظر من، این حدیث خالی از ایراد نیست؛ زیرا چگونه ابراهیم تا به آن روز که به نقلی دویست سال عمر کرده بود، کسی را که دو سال از خودش بزرگ‌تر باشد ندیده بود تا با دیدن آن منظره چنین سخنی بگوید. گذشته از آن، مگر ابراهیم از عمر طولانی نوح خبر نداشت و نمی‌دانست که نوح با آن‌که عمر طولانی داشت، دچار بیماری و چنین سرنوشتی نشد[۱۰۲]. اما در روایات شیعه. در حدیثی که صدوق در کتاب علل الشرائع و امالی از امیر مؤمنان(ع) روایت کرده، می‌فرماید: هنگامی که خداوند اراده فرمود تا ابراهیم را قبض روح کند، ملک الموت را نزد وی فرستاد و چون بر آن حضرت فرود آمد بر وی سلام کرد و جواب شنید. سپس ابراهیم به وی گفت: ای ملک الموت! برای دعوتم آمده‌ای یا برای مصیبت؟ گفت: برای دعوتت آمده‌ام. حق را لبیک گوی و اجابت کن.

ابراهیم فرمود: هیچ دیده‌ای که خلیلی، خلیل خود را قبض روح کند و بمیراند؟ ملک الموت که این سخن را شنید، برای کسب تکلیف نزد خدای تعالی بازگشت و گفت: خدایا سخن خلیل خود ابراهیم را شنیدی. خدای تعالی فرمود: ای ملک الموت! نزد وی باز گرد و بگو: هیچ دیده‌ای دوستی دیدار دوستش را خوش نداشته باشد. هر دوستی دیدار دوست خود را دوست دارد[۱۰۳]. حدیث دیگری - که در همان کتاب علل الشرائع از امام صادق(ع) نقل کرده - بدین مضمون است که ساره، به ابراهیم گفت: عمرت زیاد شده و مرگت نزدیک گردیده. خوب است از خدا بخواهی تا عمرت را طولانی کند و سال‌ها نزد ما بمانی و موجب روشنی دیده ما باشی. ابراهیم این را درخواست کرد و خدای تعالی نیز دعای او را مستجاب کرده و بدو وحی فرمود که هر مقدار بخواهی عمرت را زیاد می‌کنم. ابراهیم پس از مذاکره با ساره از خدا خواست که وقت آن را به درخواست خود او موکول سازد و خدای تعالی نیز اجابت فرمود. ابراهیم موضوع را به ساره گفت و ساره به وی عرض کرد: خوب است برای شکرانه این نعمت، خوراکی فراهم کنی و مستمندان و نیازمندان را طعام دهی. ابراهیم این کار را کرد و نیازمندان و مستمندان را به خوراک دعوت کرد و مردم نیز آمدند. ابراهیم میان آنها پیرمرد ضعیف و نابینایی را دید که شخصی به عنوان عصاکش، دست او را گرفت و بر سر سفره غذا نشانید.

در این وقت ابراهیم دید که پیر مرد لقمه‌ای برداشت و آن را به طرف دهان برد، اما از شدت ضعف دستش به این طرف و آن طرف رفت و نتوانست آن را به دهان ببرد تا همان عصاکش، دستش را گرفت و به سوی دهانش برد. پیر مرد لقمه دیگری برداشت و باز هم نتوانست تا با کمک همان شخص به دهان خود گذارد. ابراهیم که به پیر مرد و رفتار او نگاه می‌کرد، در شگفت شد و از آن شخص سبب را پرسید. او در پاسخ گفت که سبب این کار او ناتوانی و پیری است. ابراهیم با خود فکر کرد و گفت: آیا چنان نیست که من هم چون به پیری برسم، مانند این مرد خواهم شد؟ همین سبب شد که از خدای تعالی مرگ خود را بخواهد و به خدا عرض کرد: خدایا مرگی را که برای من مقدر کرده‌ای برسان و مرا برگیر که زیاده از این عمر نمی‌خواهم[۱۰۴]. اما مدت عمر آن حضرت را به اختلاف نوشته‌اند. طبری و ابن اثیر طبق قولی گفته‌اند که آن حضرت در هنگام وفات، دویست سال داشت[۱۰۵] و نیز روایت دیگری ذکر کرده‌اند که ۱۷۵ سال[۱۰۶] از عمر آن حضرت گذشته بود و همین قول از تورات نیز نقل شده، و در حدیثی که صدوق در کتاب اکمال الدین از رسول خدا روایت کرده، همین قول روایت شده است. قولی نیز هست که عمر آن حضرت ۱۲۰ سال بود[۱۰۷]. محل دفن آن حضرت نیز در سرزمین فلسطین در حبرون است[۱۰۸] جایی که اکنون به شهر ابراهیم خلیل معروف است و مسعودی نوشته که آن حضرت را در زمینی دفن کردند که پیش از آن خودش آنجا را خریداری کرده بود.[۱۰۹]

منابع

ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱

محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی

مکارم شیرازی، ناصر، قصه‌های قرآن

رسولی محلاتی، سید هاشم، تاریخ انبیاء

پانویس

1. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰؛ محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۱۷.
2. المقنع، ص۲۰۷.
3. قاموس، ص۴.
4. تاریخ جامع ادیان، ص۴۸۸.
5. تاریخ امم والملوک، ص۱۶۴.
6. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰.
7. تاریخنامه طبری، ج۱، ص۱.
8. المنتظم، ج۱، ص۲۵۸.
9. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰؛ محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۱۷.
10. تفسیر کبیر، ج۷، ص۴۲.
11. مجمع البحرین، ج۱، ص۶۹.
12. بحارالأنوار، ج۱۲، ص۴۲.
13. پیدایش، ج۱۰، ص ۳۵.
14. سوره بقره، آیه ۳۳.
15. سوره شعراء، آیه ۲۱۹.
16. جوامع الجامع، ج۱، ص۴۴۲.
17. المیزان، ج۷، ص۱۶۷.
18. سوره انعام، آیه ۷۴.
19. سوره ابراهیم، آیه ۴۱.
20. سوره توبه، آیه ۱۱۳.
21. المیزان، ج۷، ص۱۷۰.
22. قصص الانبیاء، ص۱۰۷.
23. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰.
24. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰؛ محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۱۷.
25. قاموس، ص۴.
26. الکامل، ج۱، ص۸۸.
27. پیدایش، ج۷، ص ۱۳.
28. قصص الأنبیاء، ج۱، ص۲۲۱.
29. پیدایش، ج ۱۶ ، ص۱۶ و البدایة والنهایة، ج۱، ص۱۸۱.
30. یعقوبی، ج۱، ص۲۵.
31. مروج الذهب، ج۱، ص۵۷ـ ۸۵.
32. یعقوبی، ج۱، ص۲۷.
33. سوره بقره، آیه ۲۵۰.
34. پیدایش، ج۶، ص۲۱ و یعقوبی، ص۱، ص۲۶.
35. الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۹۸؛ سوره صافات، آیه ۱۱۲.
36. المختصر فی اخبار البشر، ج۱، ص۱۳.
37. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰.
38. علل شرایع، ج۱، ص۱۲۲.
39. المیزان، ج۲، ص۱۴۵.
40. سوره آل عمران، آیه ۶۷، سوره آل عمران، آیه ۶۸.
41. المیزان، ج۷، ص۲۱۳.
42. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰.
43. سوره مریم، آیه ۴۱، سوره مریم، آیه ۴۲.
44. سوره مریم، آیه ۴۶.
45. سوره انبیاء، آیه ۶۲.
46. سوره انبیاء، آیه ۶۳.
47. سوره انبیاء، آیه ۶۷.
48. سوره انبیاء، آیه ۶۸.
49. سوره انعام، آیه ۷۵-۸۳.
50. سوره بقره، آیه ۲۵۸.
51. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰.
52. المیزان، ج۱، ص۲۷۰.
53. سوره انبیاء، آیات ۵۸ تا61.
54. بحارالأنوار، ج۱۲، ص۹۷.
55. سوره صافات، آیه ۹۹-۱۰۷.
56. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰.
57. سوره بقره، آیه ۱۲۴.
58. المیزان، ج۱، ص۲۷۱.
59. سوره اعلی، آیه ۱۹.
60. اصول کافی، ج۲، ص۶۲۸.
61. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰.
62. اصول کافی، ج۸،ص۳۶۹.
63. الدرالمنثور، ج۴، ص۳۲۲.
64. سوره بقره، آیه ۲۶۰.
65. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰.
66. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «به راستی ابراهیم (به تنهایی) امتی فروتن برای خداوند و درست‌آیین بود و از مشرکان نبود» سوره نحل، آیه ۱۲۰.
67. به معنی اسم مفعولی.
68. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «به راستی ابراهیم (به تنهایی) امتی فروتن برای خداوند و درست‌آیین بود و از مشرکان نبود» سوره نحل، آیه ۱۲۰.
69. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «به راستی ابراهیم (به تنهایی) امتی فروتن برای خداوند و درست‌آیین بود و از مشرکان نبود» سوره نحل، آیه ۱۲۰.
70. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «به راستی ابراهیم (به تنهایی) امتی فروتن برای خداوند و درست‌آیین بود و از مشرکان نبود» سوره نحل، آیه ۱۲۰.
71. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «سپاسگزار نعمت‌های او بود؛ (خداوند) او را برگزید و به راهی راست راهنمایی کرد» سوره نحل، آیه ۱۲۱.
72. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «سپاسگزار نعمت‌های او بود؛ (خداوند) او را برگزید و به راهی راست راهنمایی کرد» سوره نحل، آیه ۱۲۱.
73. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «سپاسگزار نعمت‌های او بود؛ (خداوند) او را برگزید و به راهی راست راهنمایی کرد» سوره نحل، آیه ۱۲۱.
74. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ «و به او در این جهان نیکی دادیم و او در جهان واپسین از شایستگان است» سوره نحل، آیه ۱۲۲.
75. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ «و به او در این جهان نیکی دادیم و او در جهان واپسین از شایستگان است» سوره نحل، آیه ۱۲۲.
76. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم درست‌آیین پیروی کن و (او) از مشرکان نبود» سوره نحل، آیه ۱۲۳.
77. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ «بی‌گمان برای شما ابراهیم و همراهان وی نمونه‌ای نیکویند آنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و آنچه به جای خداوند می‌پرستید بیزاریم، شما را انکار می‌کنیم و میان ما و شما جاودانه دشمنی و کینه پدید آمده است تا زمانی که به خداوند یگانه ایمان آورید؛ جز (این) گفتار ابراهیم که به پدرش گفت: برای تو از خداوند آمرزش خواهم خواست و من برای تو در برابر خداوند هیچ اختیاری ندارم؛ پروردگارا! ما بر تو توکل داریم و به سوی تو روی می‌آوریم و بازگشت (هر چیز) به سوی توست» سوره ممتحنه، آیه ۴.
78. مکارم شیرازی، ناصر، قصه‌های قرآن ص ۸۳.
79. المعارف، ص۳۳.
80. ضیایی، رحمت‌الله، مقاله «ابراهیم»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص۱۴۷-۱۵۰.
81. سوره مریم، آیه ۴۱-۴۸.
82. سوره انبیاء، آیه ۵۱-۵۶.
83. سوره شعراء، آیه ۶۹-۸۶.
84. رسولی محلاتی، سید هاشم، تاریخ انبیاء ص ۱۳۲.
85. بحارالانوار، ج۱۲، ص۴۳ به نقل از مهذب البارع.
86. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ \* فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ \* فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ \* مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ \* فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ «آنگاه نگاهی به ستارگان افکند \* و گفت: من بیمارم \* و (آنان) پشت‌کنان روی از او گرداندند (و رفتند) \* آنگاه نهانی رو به خدایان آنها آورد و گفت: چرا چیزی نمی‌خورید؟ \* چرا سخن نمی‌گویید؟ \* و در نهان با دست راست ضربه‌ای سخت بر آنان کوفت» سوره صافات، آیه ۸۸-۹۳.
87. تفسیر قمی، ص۴۲۹ - ۴۳۱.
88. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ «گفتند: چه کسی با خدایان ما چنین کرده است؟ بی‌گمان او از ستمگران است» سوره انبیاء، آیه ۵۹.
89. قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ «گفتند: شنیدیم جوانی که به او ابراهیم می‌گویند از آنان یاد می‌کرد» سوره انبیاء، آیه ۶۰.
90. رسولی محلاتی، سید هاشم، تاریخ انبیاء ص ۱۳۵.
91. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ «گفتند: ای ابراهیم! آیا تو با خدایان ما چنین کرده‌ای؟» سوره انبیاء، آیه ۶۲.
92. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ «گفت: بلکه همین بزرگشان این کار را کرده است؛ اگر سخن می‌گویند از خود آنان بپرسید!» سوره انبیاء، آیه ۶۳.
93. تفسیر قمی، ص۴۲۹-۴۳۱.
94. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ \* أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ «گفت: آیا به جای خداوند چیزی را می‌پرستید که برای شما هیچ سودی و زیانی ندارد؟ \* ننگ بر شما و بر آنچه به جای خداوند می‌پرستید، آیا خرد نمی‌ورزید؟» سوره انبیاء، آیه ۶۶-۶۷.
95. قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ «گفتند: اگر می‌خواهید کاری کنید، او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید» سوره انبیاء، آیه ۶۸.
96. رسولی محلاتی، سید هاشم، تاریخ انبیاء ص ۹۸.
97. مجمع البیان، ج۱۰، ص۴۷۶؛ کامل التواریخ، ج۱، ص۱۲۴؛ تاریخ طبری، ج۱، ص۲۱۹.
98. معانی الاخبار، ص۹۵؛ خصال، ج۲، ص۱۰۴.
99. خصال، ج۲، ص۱۰۴ - ۱۰۵؛ کامل التواریخ، ج۱، ص۱۲۴؛ تاریخ طبری، ج۱، ص۲۲۰.
100. رسولی محلاتی، سید هاشم، تاریخ انبیاء ص ۱۶۱.
101. کامل التواریخ، ج۱، ص۱۲۴.
102. کامل التواریخ، ج۱، ص۱۲۴.
103. علل الشرائع، ص۲۴؛ امالی صدوق، ص۱۱۸.
104. علل الشرائع، ص۲۰- ۲۴.
105. کامل التواریخ، ج۱، ص۱۲۴؛ تاریخ طبری، ج۱، ص۲۱۹.
106. کامل التواریخ، ج۱، ص۱۲۴؛ تاریخ طبری، ج۱، ص۲۱۹.
107. اکمال الدین، ص۲۸۹.
108. تاریخ طبری، ج۱، ص۲۱۹.
109. رسولی محلاتی، سید هاشم، تاریخ انبیاء ص ۱۶۲.

#### مقالات مرتبط در سایت دانشنامه امامت و ولایت

حضرت ابراهیم در تاریخ اسلامی

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA\_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85\_%D8%AF%D8%B1\_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE\_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

حضرت ابراهیم در کلام اسلامی

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA\_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85\_%D8%AF%D8%B1\_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85\_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

### دائره المعارف اسلام پدیا

<http://islampedia.ir/fa/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-3/>

مقاله حضرت ابراهیم در دائره المعارف اسلام پدیا

ابراهیم خلیل (علیه السلام)

چکیده مقاله ابراهیم خلیل (علیه السلام)

دومین پیامبر اولوالعزمی که دارای شریعت و کتاب مستقل بوده، ابراهیم (علیه‌السلام) می‌باشد. نام پدر ایشان را تارخ یا تارح (با خاء و حاء) نوشته‌اند. او هنوز متولد نشده بود كه پدرش از دنیا رفت و آزر؛ عموی وی سرپرستی ایشان را به عهده گرفت.

حضرت ابراهیم (علیه السلام) را به‌ قبایل‌ «آرامی» که‌ از جزیرة العرب به‌ کرانه های‌ فرات کوچ کرده‌ بودند، نسبت می دهند. برخی‌ از محققان‌، نیاکان‌ آن حضرت را از همان‌ «آموریانی‌« دانسته اند که‌ از جزیره عربی‌ به‌ عراق و شام تاختند.

نام مادر آن حضرت را نیز «نونا» و «نوفا» فرزند كربتا بن كرثی، از نوادگان سام دانسته اند. بعضی نام وی را «امیله»، گروهی نیز او را «ورقه» یا «رقيه» دختر لاحج می دانند.

بنابر روایتی ولادت ایشان، روز 25 ذی القعده رخ داده است. ایشان دارای اسامی و القابی مانند: «شاكر؛ «قانت؛ «حنیف؛ «داراى‌ قلب سليم‌«، «عامل‌ و فرمانبردار كامل‌ خدا» است. دو لقب دیگر نیز از منصب هاى ایشان است که از طرف خدا به وی اعطا شده است. آن دو منصب و لقب یکی «امام»؛ و دیگری؛ «خليل»؛ است. کنیه او ابوالضیفان است‌.

وی چهار همسر به نام های «ساره»، «هاجر»؛ و در پی رحلت ساره و هاجر، «قطورا دختر یقطن کنعانی یا قنطورا» و «حجور دختر ارهير» را اختیار نمود.

بنابر نقل عده ای، آن حضرت هشت پسر داشت. اسماعیل که مادرش هاجر قبطی بود، اسحاق که مادرش ساره بود و شش پسر دیگر که مادرشان قنطورا دختر یقطن کنعانی بود‏.

حضرت ابراهیم (علیه السّلام) به عنوان دومین پیامبر اولی العزم، دارای ويژگی ها و امتيازات بسیار برجسته ای است که در بعضی از آیات شریف قرآن کریم، به برخی از آنها اشاره شده است.

به‌ تعبیر قرآن‌، وی‌ مردی‌ «بردبار» و «رئوف»‌ بود و برای‌ خود و دیگران از خداوند مغفرت‌ می طلبید. او همواره‌ از فرامین‌ خدا «اطاعت»‌ می‌کرد و فرزندانش‌ را نیز وصیت‌ می کرد که‌ «تسلیم‌ حکم‌ و مشیت‌ پروردگار» باشند. از دیگر صفات وی «حنیف» است.

آن حضرت کرامات و معجزات فراوانی داشته است که برخی از آنها عبارتند از: سرد و سلامت شدن آتش برای او، زنده شدن چهار پرنده قطعه قطعه شده، تبدیل شدن ریگ های کیسه به آرد و خشک شدن دست پادشاهی که قصد جسارت به همسر او را داشت.

خداوند حضرت ابراهیم (علیه السلام) را به ابتلائات و امتحانات زیادی از جمله: قیام در مقابل بت پرستان، به آتش انداختن ابراهیم، گذاشتن زن و فرزند در سرزمین خشک و بی آب و گیاه مکه و قربانی نمودن فرزند مبتلا ساخت.

دین حضرت ابراهیم (علیه السلام) دین حنیف بود. قرآن کریم می فرماید: «ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلكه موحّدى خالص (حنیف) و مسلمان بود و هرگز از مشركان نبود». خدای متعال، ابراهیم (علیه السلام) را به عنوان «حنیف» توصیف نموده است.

نام کتاب آن حضرت صحف بوده است. منظور از «صحف» که به عنوان کتاب آن حضرت بیان شده، مجموعه کتاب های او می باشد که با معنای لغوی «صحف» هم سازگاری دارد؛ چون «صحف» جمع «صحيفه»؛ به معناى لوح و يا صفحه اى است كه چيزى بر آن مى نويسند.

از ایشان میراث ها و یادگار هایی از جمله: آئین و قوانین دین توحیدی، ‏حج و مقام ابراهیم بر جای مانده است.

زندگی نامه ابراهیم خلیل (علیه السلام)

نام مبارک حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) در بیست و پنج سوره از سوره های قرآن، شصت ونه (69) بار تکرار شده است.[1] همچنین راجع به حالات گوناگون ایشان از کودکی تا بزرگسالی و پیری، نزدیک به صد و نود و پنج آیه و نیز سوره ای مستقل به نام او در قرآن وجود دارد. ابراهیم نامی سریانی است. در مورد زمان تولد آن حضرت، بعضى ها گفته اند: از زمان هبوط آدم (علیه السلام) تا طوفان نوح (علیه السلام) دو هزار و دويست و شصت و پنج سال و از طوفان تا تولد ابراهيم خليل الرحمان (علیه السلام) هزار و شصت و نه سال بوده است. اگر عدد 2265 را با 1069 جمع کنیم، عدد سه هزار و سیصد و سی و چهار بدست می آید و نتیجه این می شود که حضرت ابراهیم (علیه السلام) 3334 سال بعد از هبوط حضرت آدم (علیه‌السلام) به دنیا آمده است.[2]

ابراهیم (علیه‌السلام) دومین پیامبر اولواالعزم است که دارای شریعت و کتاب مستقل بوده است. تاریخ نویسان نام پدر ایشان را تارخ یا تارح (با خاء و حاء) نوشته اند. به گفته برخی، این پیامبر بزرگ در شهر «اور» از شهرهای بابل به دنیا آمد.[3] ابراهیم (علیه السّلام) هنوز متولد نشده بود كه پدرش از دنیا رفت و آزر؛ عموی او سرپرستی وی را به عهده گرفت. هنگام ولادت ابراهیم (علیه السلام)، «نمرود بن كنعان» حکومت و پادشاهی می کرد. او در سن سی و شش سالگی با ساره ازدواج كرد. ساره چون در آن هنگام نازا بود، كنیز خود؛ هاجر را به ابراهیم بخشید كه از او صاحب فرزندی به نام اسماعیل شد.[4] ابراهیم و فرزندش اسماعیل (علیهما السلام) به دستور خداوند خانه كعبه را بنا نهادند. مدت عمر ایشان را صد و هفتاد و پنج سال ذکر كرده اند.[5] مدفن او شهر الخلیل (در كشور فلسطین) است.[6]

نسب و خاندان ابراهیم خلیل (علیه السلام)

بنابر روایت‌ عهد عتیق، نسب حضرت ابراهیم (علیه السلام) به‌ قبایل‌ «آرامی» که‌ از جزیرة العرب به‌ کرانه های‌ فرات‌ کوچ کرده‌ بودند، می رسد.[7] برخی‌ از محققان‌، نیاکان‌ آن حضرت را از همان‌ «آموریانی‌« دانسته اند که‌ از جزیره عربی‌ به‌ عراق و شام تاختند. آرامی ها، در «حرّان»‌ نزدیک‌ به‌ سرچشمه های‌ رود «بلیخ»‌[8] و «خابور»[9] مستقر بودند. ظاهراً در اواسط نیمه دوم‌ هزاره سوم‌ قبل از میلاد‌، به‌ سبب‌ رونقی‌ که‌ در شهر «اور» پدید آمده‌ بود، گروه هایی‌ از آنان‌ به‌ آن‌ شهر مهاجرت‌ کرده‌ بودند؛ اما هنگامی‌ که‌ اور با هجوم‌ قبایل‌ «آموری»‌ و حملات‌ «عیلامی ها» ویران‌ شد، آرامیان‌ مهاجر، دوباره‌ به‌ موطن‌ اصلی‌ خود بازگشتند و پدر ابراهیم‌ (علیه السلام) در رأس‌ یکی‌ از خاندان هایی‌ قرار داشت‌ که‌ در این‌ مهاجرت‌ از اور رهسپار حرّان‌ شدند.[10] با توجه‌ به‌ آنچه‌ باستان شناسان‌ درباره هجرت‌ آرامیان‌ گفته اند، می توان‌ دریافت‌ که‌ خاندان‌ حضرت ابراهیم‌ (علیه السلام) در اوایل‌ هزاره دوم‌ قبل از میلاد‌‌ به‌ این‌ منطقه‌ کوچ‌ کرده اند.[11] مورخان‌ و نویسندگان‌ متقدم‌، از حرّان ‌به‌ عنوان‌ موطن‌ پدر ابراهیم‌ سخن‌ گفته اند.[12]

به‌ هر حال‌ سلسله‌ نسب‌ ابراهیم‌ (علیه السلام) بر اساس‌ روایت‌ عهد عتیق‌ چنین‌ است‌: ابراهیم‌ پسر ترح‌ (تارح) پسر ناحور پسر سروج‌ پسر رعو پسر فالج‌ پسر عابر پسر شالح‌ پسر اَرْفَکْشاد پسر سام‌ پسر نوح‌ که‌ در منابع‌ اسلامی‌ با تغییراتی‌ تکرار شده‌ است‌. اما باید توجه‌ داشت‌ که‌ در این‌ سلسله‌ نسب‌ شکل‌ و ساختمان‌ نام‌ ارفکشاد (ارفخشاد در منابع‌ اسلامی‌) به‌ یک‌ نام‌ سامی‌ شباهت‌ ندارد و بیشتر شبیه یک‌ نام‌ ایرانی‌ است‌.[13]

پدر و مادر ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

درباره نام‌ پدر حضرت ابراهیم (علیه السلام) میان‌ عهدین ‌ و قرآن و به‌ دنبال آنها میان‌ مفسران‌ اختلاف‌ هست‌. در عهد عتیق‌ این‌ نام‌، «ترح» ضبط شده‌ و در قرآن‌ «آزر» آمده‌ است‌.[14] مفسران‌ و لغت شناسان‌ واژه‌ «آزر» را واژه ای‌ بیگانه‌ و معرّب‌ دانسته اند.[15] امروزه‌ این‌ نظر در میان‌ شرق‌ شناسان‌ رواج‌ یافته‌ که‌ ممکن است این‌ کلمه‌ صورت‌ تحریف‌ شده‌ «اِلِعاذار» (العاذر، الیعزر) که یک کلمه عبری‌ است ‌و‌ بنابر عهد عتیق‌، نام‌ خادم‌ حضرت ابراهیم (علیه السلام) بوده‌ است. در بررسی تفاسیر روشن می شود که‌ برخی‌ از آنها قائل به این‌ هستند که‌ «آزر» نام‌ پدر آن حضرت و برخی‌ دیگر این‌ احتمال‌ را نفی‌ می کنند. بسیاری‌ از مفسران‌ و مورخان‌، نام‌ پدر ایشان‌ را «تارح»‌ یا «تارخ» ذکر کرده‌[16] و نام‌ «آزر» را که‌ در قرآن آمده و بنابر روایتی‌ خود پیامبر اسلام‌ (صلّی الله علیه و آله) آن را تأیید کرده‌ است‌،[17] به‌ وجوهی‌ توجیه‌ کرده اند.

برخی‌ آزر را به‌ معنای‌ یار، دوست و همراه دانسته اند. در این‌ صورت‌ آیه «و اِذْ قال‌َ اِبراهیم‌ٌ لِاَبیه‌ِ آزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْناماً …»،[18] اشاره‌ به‌ آن است‌ که‌ آزر‌ در پرستش‌ بُت ها، یار، همراه، همکار و انباز قوم‌ بود. برخی‌ دیگر آزر را نام‌ بتی‌ دانسته اند که‌ پدر ابراهیم‌ آن‌ را می پرستیده‌ است‌. در آیه مذکور «اصناماً» را بدل‌ از آن‌ گرفته اند.[19] بعضی‌ نیز تارح‌ را نام‌ پدر و آزر را نام‌ عموی‌ ابراهیم‌ دانسته و متذکر شده اند که‌ عرب‌، عنوان‌ «اَب» را بر عمو نیز اطلاق‌ می کرده‌ است. چنانکه‌ در قرآن،‌ اسماعیل (علیه السلام)‌ پدر یعقوب ‌(علیه السلام) نامیده‌ شده‌ است‌.

روایت های‌ دیگری‌ نیز در این‌ باب‌ آمده‌، مانند روایتی‌ که‌ واژه‌ آزر را در عبری‌ از ادات‌ ذم و نکوهش شمرده است‌.[20] ولی‌ «فخر‌ رازی» همه‌ این‌ توجیهات‌ را بی اساس‌ خوانده‌ و اشاره نموده که اگر آزر به عنوان‌ نام‌ پدر ابراهیم‌ در قرآن‌ درست‌ نمی بود، یهودیانِ‌ معاصرِ پیامبر (صلّی الله علیه و آله) که‌ همواره‌ در صدد تکذیب‌ او بودند، درباره این‌ نام‌ نیز باید او را تکذیب‌ می کردند، ولی چون‌ خبری‌ در این‌ مورد در دست‌ نیست‌، می توان‌ گفت:‌ این‌ نام‌ به‌ دیده یهودیان‌ درست‌ بوده‌ است‌. وی‌ سرانجام‌ متذکر شده‌ که‌ اگر نام‌ تارح‌ را نیز به‌ عنوان‌ پدر ابراهیم‌ بپذیریم‌، باید بگوییم‌ که‌ از دو نام‌ تارح‌ و آزر، یکی‌ نام‌ و دیگری‌ لقب‌ او بوده؛‌[21] مانند‌ یعقوب‌ که‌ لقبش اسرائیل بوده‌ است‌.[22] اگرچه‌ برخی‌ از محققان‌ معاصر خواسته اند واژه «ازوریس» را که‌ نام‌ یکی‌ از خدایان‌ مصر باستان‌ بوده‌، با ریشه‌ لفظ «الازر» و واژه های‌ «عازر» و «عزیر» ربط دهند و بر این‌ اساس‌ احتمالاً «آزر» را نام‌ بتی‌ بدانند؛[23] اما از آن‌جا که‌ «یوسیبیوس‌«؛ مورخ‌ یونانی،‌ نام‌ پدر ابراهیم‌ (علیه السلام) را «اثر» ذکر کرده‌‌، «عقاد» با توجیهاتی‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ که‌ احتمالاً شکل های‌ «اثور» و «اتور» و «اتیر» از یکسو به‌ صورت های‌ تیره‌ و تیرح؛‌ (تبدیل‌ ه به‌ ح‌ مانند ساره به‌ سارح‌) تبدیل‌ شده[24] و از سوی‌ دیگر همان‌ اشکال‌ به‌ «اثر» و سرانجام‌ به‌ «ازر» بدل‌ شده‌ است‌؛ (تبدیل‌ «آثر» و «آثور» در اوستایی‌ و پهلوی‌ به‌ «آذر» در زبان‌ فارسی‌).[25]

در جواب فخر رازی باید گفت: یهودیان معاصر پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) می دانستند در زبان عربی گاهی به عمو، أب نیز اطلاق می شود. چون در زبان عرب بسیار دیده شده که به عمو، پدر گفته شده است. شاید بهترین نمونه؛ معرفی حضرت اسماعیل (علیه السلام) با وجود این که عموی حضرت یعقوب است، به عنوان پدر حضرت یعقوب (علیه السلام) باشد، در آنجا که می فرماید: «آیا هنگامى که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: پس از من، چه چیز را مى‏پرستید؟ گفتند: خداى تو، و خداى پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم».[26]

اما در مورد نام مادر آن حضرت باید گفت: به گفته بعضی؛ مادر ابراهیم (علیه السلام) «نونا»[27] نام داشت. برخی دیگر وی را «نوفا» فرزند كربتا بن كرثی، از نوادگان سام می دانند.[28] بعضی گفته اند: نام وی «امیله» است.[29] گروهی نیز او را «ورقه» یا «رقيه» دختر لاحج می دانند.[30]

البته ممکن است برخی از این اسامی لقب و یا ترجمه اسم اصلی در زبان‌های دیگر باشد.

ولادت ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

درباره تولد حضرت ابراهيم (علیه السلام) چند راويت نقل شده است. بنا بر یک روايت ولادت ایشان، روز 25 ذی القعده رخ داده است.[31] اما بنا بر روايتی كه سيد بن طاووس به نقل از شیخ صدوق و شیخ طوسی از امام موسی كاظم (علیه السلام)، نقل می کند، آن حضرت در نخستين روز ذی الحجه ديده به جهان گشوده و در همين روز، خداوند سبحان وی را به عنوان دوست و خليل خويش برگزيد.[32]

در مورد سال‌ تولد آن حضرت هیچ‌ سندی‌ که‌ تاریخ‌ دقیق‌ یا نسبتاً دقیقی‌ ارائه‌ داده باشد به‌ دست‌ نیامده‌ است‌. ولی‌ با توجه‌ به‌ کشفیات‌ باستان شناسی‌ و از طریق‌ بررسی‌ تطبیقی‌ تواریخ‌، می توان‌ به‌ حدس‌ و گمان‌، تاریخ‌ تقریبی‌ آن‌ را تعیین‌ کرد. به‌ هر حال‌ امروزه‌ بیشتر محققان‌، سده ۲۰ قبل از میلاد مسیح را به‌ عنوان‌ تاریخ‌ ولادت‌ ایشان‌ پذیرفته اند. برخی‌ از آنها رقم‌ دقیق‌تر ۱۹۹۶ قبل از میلاد‌ را ذکر کرده اند.[33] برخی دیگر گفته اند، اگر حضرت ابراهیم‌ (علیه السلام) حوالی‌ سال‌ ۱۹۰۰ قبل از میلاد‌ وارد کنعان ‌شده‌ باشد، با توجه‌ به‌ آنکه‌ وی‌ در ۷۵ سالگی‌ حران‌ را ترک‌ گفته، باید حوالی‌ سال‌ ۱۹۷۵ قبل از میلاد‌ متولد شده‌ باشد. از سوی‌ دیگر براساس‌ تحقیقات‌ «البرایت» و «جلویک»، شهرهای‌ «سدوم» و «عموره» حوالی‌ سال‌ ۱۸۹۸ قبل از میلاد‌ ویران‌ شدند.[34] پس به دلیل آنکه‌ ابراهیم‌ (علیه السلام) در آن‌ وقت‌ حدود ۱۰۰ سال‌ داشت‌، می توان دریافت‌ ولادت‌ او میان‌ سال های‌ ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۰ قبل از میلاد‌ بوده‌ باشد.

ولادت ابراهیم خلیل (علیه السلام) در تاریخ و حدیث

درباره داستان ولادت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در روایات و تواریخ چنین آمده است: آزر (عمو یا جد مادری ابراهیم) در علم نجوم و ستاره شناسی اطلاعات وسیعی داشت. او از بت پرستان و هواداران، مشاوران و منجم مخصوص نمرود بود که از روى حساب نجوم به دست آورد که کودکى به دنیا مى آید که دین و آیین نمرودیان را برهم خواهد زد. وی بی درنگ خود را نزد نمرود رسانید و این موضوع را به نمرود گزارش داد. هنگامى که آزر این مطلب را به نمرود گفت، نمرود پرسید: این کودک در چه سرزمینى به دنیا خواهد آمد؟ آزرگفت: در همین سرزمین.

مرحوم قمی در تفسیر خود از امام صادق (علیه السّلام) نقل نموده است: «آزر پدر (عموی) ابراهیم (علیه السّلام) یکی از منجمان درگاه نمرود بود. روزی آزر به نمرود گفت: من با توجه به حساب فلکی و حالات نجوم حدس می زنم که شخصی به زودی پا به عرصه وجود خواهد گذاشت و آئین تو را منسوخ خواهد کرد. او در همین سرزمین به دنیا خواهد آمد، اما تا زمان ولادت او، هنوز مدتی باقی است. نمرود دستور داد تا میان مردان و زنان جدایی افکنند. از طرفی مادر ابراهیم (علیه السّلام) مطابق رسم متداول آن زمان برای گذراندن روزهای پایانی وضع حمل به غاری پناه جست و بعد از زایمان، کودک خود را در پارچه ای پیچید و درب غار را برای احتیاط با سنگی مسدود نمود. خداوند نیز با قدرت لایزال خویش از سر انگشتان ابراهیم شیری فراوان برای تغذیه آن کودک فراهم آورد. مادر ابراهیم گاهگاهی برای سرکشی نزد فرزندش می آمد. از طرف دیگر نمرود گروهی را مأمور ساخته بود تا به ‏محض تولد نوزاد پسر او را به قتل رسانند … . ».[35]

عجیب این که در همین وقت، همزمان نمرود در عالم خواب دید که ستاره ای در آسمان درخشید و نور آن بر نور خورشید و ماه، چیره گردید و نور ماه و خورشید را از بین برد و زیر پرتو خویش قرار داد. پس از آن که نمرود از خواب بیدار شد، دانشمندان تعبیر خواب را به حضور طلبید و خواب خود را برای آنها تعریف کرد، آنها گفتند: تعبیر این خواب این است که: «به زودی کودکی به دنیا می‎آید که سرنگونی تو و رژیمت به دست او انجام می شود». جمعى گفته‌اند: نمرود این مطلب را از روى پیشگویى هاى گذشتگان و کتاب هاى پیامبران دانست. نمرود بر اثر گزارش منجم و تعبیر دانشمند تعبیر خواب، به وحشت افتاد و بسیار نگران شد. منجمان و دانشمندان تعبیر خواب را حاضر کرد و با آنها به مشورت پرداخت. سرانجام اطمینان یافت که گزارشات درست است؛ از این رو وحشت و نگرانیش افزایش یافت و اضطراب و دلهره تار و پود وجودش را فرا گرفت.[36]

نمرود برای آن که نطفه آن پسر؛ «ابراهیم (علیه السلام)»، منعقد نشود، فرمان صادر کرد که زنان را از شوهرانشان جدا سازند و به طور کلی آمیزش زن و مرد غدغن و ممنوع گردد، تا به این وسیله، از انعقاد نطفه آن پسر خطرناک، در آن سال جلوگیری شود. او دستور داد همه پسرانى را که در آن سال به دنیا آمده بودند، به قتل رسانند. مردان از زنان کناره گیرى کنند و زنان آبستن را کنترل و تا هنگام زاییدن در جایى حبس کنند و چون زایید، اگر نوزادش پسر بود، او را به قتل برسانند. این فرمان اجرا شد. مأموران و دژخیمان آشکار و نهان نمرود، همه جا را تحت کنترل شدید خود درآوردند. آنها برای این که این فرمان، به طور دقیق اجرا شود، زنان را در شهر نگه داشتند و مردان را به خارج شهر فرستادند. اما برخلاف تمام پیش بینى ها و سخت گیرى هایى که در این باره انجام گرفت، تارخ پدر ابراهیم (علیه السلام)، با همسرش تماس گرفت و کاملا به دور از کنترل مأموران، با او همبستر شد و نور ابراهیم (علیه السلام) در رحم مادرش منعقد گردید.[37]

در این هنگام دومین فرمان نمرود، چنین صادر شد: «ماماها و قابله‎ها و هرکس در هر جا که توانستند، زنان باردار را تحت کنترل و مراقبت قرار دهند و هنگام زایمان، کودکان را بنگرند اگر پسر بود کشته شود و اگر دختر بود زنده بماند. به نوشته بعضی از تاریخ نویسان 77 تا 100 هزار نوزاد کشته شدند. دراین میان مادر ابراهیم (علیه السلام) بارها توسط ماماها و قابله های نمرودی آزمایش شد، ولی آنها نفهمیدند که او باردار است. شیخ صدوق از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که وقتى مادر ابراهیم به وى حامله شد، نمرود زن هاى قابله را مأمور کرد تا براى بررسى نزد آن زن بروند و دقت کنند که آیا اثر حملى در وى مشاهده مى شود یا نه؟ زنان مزبور با کمال مهارتى که در فن خود داشتند، نتوانستند اثر حاملگى را در آن زن بفهمند و خداى تعالى مانع دید آن ها شد، از این رو به نمرود گفتند: ما چیزى در وجود این زن ندیدیم.[38] همه جا سخن از کشتن نوزادهای پسر بود و جاسوسان نمرود، این موضوع را با مراقبت شدید دنبال می‎کردند. در چنین شرایط سختی پدر ابراهیم (علیه السلام) بیمار شد و از دنیا رفت. مادر شجاع و شیردل ابراهیم (علیه السلام) خود را نباخت و همچنان با امداد الهی به زندگی ادامه داد. او با این که لحظه به لحظه، وضعیت بر او شدیدتر می شد و همواره سایه هولناک دژخیمان تیره دل و بی‎رحم را می دید، تسلیم نمرودیان نشد و تصمیم گرفت خود را معرفی نکند و نوزاد خود را پس از تولد، با کمال مراقبت، در مخفی گاه حفظ نماید.[39]

اسامی و القاب ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

در مورد نام حضرت ابراهیم (علیه السلام) باید گفت: شکل های‌ گوناگون‌ این‌ نام‌ در منابع‌ دینی‌ و غیر دینی‌، با افزایش‌، ادغام‌، یا جابجایی‌ حروف‌ و هجاها، آمده است. شکل‌ ابرام‌ در نخستین موضعی‌ که‌ عهد عتیق به‌ آن‌ اشاره‌ کرده‌، مانند نام های‌ یعقوب و یوسف در سده های‌ ۲۰ و ۱۹ قبل از میلاد‌، در میان‌ آموری ها و سایر اقوام‌ منطقه‌ دیده‌ شده‌ است‌.[40] همچنین شکل های؛‌ (ا – با – را – ما)؛ (ا – بام‌ – را – ما)؛ (اب‌ – را – مو)؛ (اب‌ – را – ما) در کتیبه های‌ بابلی‌ و آشوری[41]‌ و شکل های؛ (ا – با – ام‌ – را – ما)؛ (ا – با – ام‌ – را – ام)‌ در کتیبه های‌ اكدی‌ دیده‌ شده‌ است‌. جوالیقى‌ نيز شکل های‌ اِبراهام‌، اِبراهْم‌، اِبراهِم را ذکر کرده‌ و آن را نامی‌ کهن‌ و غير عربی دانسته‌ است‌.[42] نووی‌ همان‌ شکل ها را بدون‌ الف‌ میانی‌ (اِبرهام‌، اِبرهُم‌، اِبرهِم و جمع‌ آن‌: بَراهِم‌ و بَراهِمه‌) نقل‌ کرده‌ است‌.[43] اگر در اصالت‌ اشعار امیة بن‌ ابی‌ صلت‌ که‌ در آن‌ از «ابراهیم» به‌ همین‌ شکل‌ نام‌ برده‌ شده[44] تردید روا باشد، ظاهراً کهن ترین‌ منبعی‌ که‌ این‌ نام‌ را به‌ شکل‌ «ابراهیم» ضبط کرده‌ قرآن است‌.

اما درباره معنای‌ اَبرام‌، نخستین بخش آن‌ (اَب‌) به‌ معنای‌ پدر، بی‌شک‌ سامی‌ است‌. دومین‌ بخش‌ را به‌ احتمال‌ زیاد از «Raamu» اکدی‌؛ به‌ معنای‌ «دوست‌ داشتن»‌، یا از «Rwm» سامی‌ غربی‌؛ به‌ معنای «بلند مرتبه‌ یا عالی» دانسته‌اند. بر این‌ مبنا‌، معنای‌ «پدر عالی‌ یا متعالی» را برای‌ «اَبرام» نمی توان‌ نامحتمل‌ شمرد. همچنین‌ معنایی‌ که‌ برای‌ اَبراهام (شکل‌ کاملاً گویشی‌ آن‌: اَوْرَهام‌) – پدر امت های‌ بسیار – آمده‌ است‌، گویا فقط ریشه عامیانه‌ دارد، اگرچه‌ می‌تواند با «رُهام» عربی‌ به‌ معنای‌ کثیر و بی شمار همریشه‌ باشد. اما معانی‌ و شکل های‌ دیگری‌ هم‌ که‌ برای‌ ابراهیم‌ آورده اند، درست‌ نمی نماید. مثلاً نووی‌ از قول‌ ماوردی‌، معنای‌ آن‌ را در سریانی‌ «پدر رحیم» آورده‌ و وهب ‌بن‌ منبه‌، اَبْرهه‌ را صورت‌ حبشی‌ ابراهیم‌ و به‌ معنای‌ سپید چهره‌ دانسته‌ است‌.[45]

حضرت ابراهیم (علیه السلام) دارای القابی مانند؛ «شاكر؛ (سپاسگزار نعمت هاى‌ خداوند)»،[46] «قانت؛ ‌(مطيع‌ محض خالق‌ توانا)»،[47] «حنیف؛ مایل از هر دین باطل به سوی دین اسلام و ثابت قدم بودن بر آن»،[48] «داراى‌ قلب‌ سليم‌«،[49] «عامل‌ و فرمانبردار كامل‌ خدا»[50] است. همچنین دو لقب دیگر از منصب هاى ایشان است که از طرف خدا به وی اعطا شده است. آن دو منصب و لقب یکی «امام»؛ یعنی «امامت‌ و پيشوائى‌ مردم»‌،[51] و دیگری؛ «خليل»؛[52] یعنی مقام خلیل اللهی و دوستی با خدا است.

لقب‌ خلیل در عهد عتیق‌ و هم‌ در قرآن‌ آمده‌ است.‌ در مورد کنیه حضرت ابراهیم‌ خلیل‌ (علیه السلام) باید گفت چون او مردی‌ بسیار سخاوتمند و مهمان‌نواز بود؛[53] از همین‌ رو عرب‌ به او کنیه ابوالضیفان‌ داده است‌.[54]

خانواده ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

حضرت ابراهیم (علیه السلام) دومین پیامبر اولوالعزم است که از سوی پروردگار عالم برای هدایت بشر، کتاب آسمانی و شریعت به ارمغان آورد. آن حضرت دارای همسرانی پاک و فرزندانی بزرگوار بود که برخی از آنان به مقام نبوت رسیدند. او در طول عمر شریفش چهار بار ازدواج نمود[55] که حاصل ازدواج با آنان، سیزده فرزند بوده است.[56]

همسر یا همسران ابراهیم خلیل (علیه السلام)

بر اساس آنچه که برخی از مورخان ذکر نموده اند، حضرت ابراهیم (علیه السلام) در طول حیات خود چهار همسر به نام های «ساره»، «هاجر»؛ (هاجر قبل از همسری با آن حضرت، کنیز ساره بود)، و در پی رحلت ساره و هاجر، «قطورا دختر یقطن کنعانی یا قنطورا» و «حجون دختر ارهير» را اختیار نمود.[57]

فرزندان ابراهیم خلیل (علیه السلام)

پیرامون نام و تعداد فرزندان حضرت ابراهیم (علیه السّلام) در منابع مختلف، اختلاف زیادی وجود دارد که در این مبحث اشاره کوتاهی به برخی از این گزارش ها می شود:

بنابر نقل عده ای حضرت ابراهیم (علیه السلام) هشت پسر داشت. اسماعیل که مادرش هاجر قبطی بود، اسحاق که مادرش ساره بود و شش پسر دیگر که مادرشان قنطورا دختر یقطن کنعانی بود و حضرت ابراهیم (علیه السّلام) بعد از مرگ ساره با او ازدواج کرد و نام این شش پسر عبارت اند از: مدين، مداين، زمران، يقشان (یهشان)، يشبق و نوخ‏.[58]

بنا بر گزارش ابن کثیر در البدایه و النهایه؛ آن حضرت سیزده فرزند داشته که حضرت اسماعيل (علیه السلام) از «هاجر» و حضرت اسحاق (علیه السلام) از «ساره» هستند. شش نفر از آنها به نام های؛ مدين، زمران، سرج، يقشان، نشق و به نام ششمین آنها اشاره نکرده، از مادری به نام قنطورا و پنج نفر از ایشان به نام های؛ كيسان، سورج، أميم، لوطان و نافس از مادری به نام حجون هستند.[59]

طبری در این زمینه می گوید: وقتی ساره دختر هاران و زن ابراهيم (علیه السلام) از دنیا رفت، همان گونه در روايت ابن اسحاق آمده، ابراهيم بعد از وى «قطورا دختر يقطن (یقطان)» را كه از قوم كنعان بود به زنى گرفت و او شش پسر به نام های؛ يقسان، رمزان، مديان، يسبق، سوج و بسر برای او آورد. همچنین از همسر دیگر خود؛ یعنی «هجور»(حجون) دارای پنج پسر به نام های؛ كيسان، شورخ، اميم، لوطان و نافس شد.[60]

فرازهای زندگی ابراهیم خلیل (علیه السلام)

زندگانی انسان ها، با جایگاه و شخصیت آنها و با در نظر گرفتن مکان و زمانی که در آن زندگی می کنند، همراه با فراز و نشیب ها، تجربه ها، سختی ها، راحتی ها، غم ها، شادی ها و … است.

شخصیتِ بزرگِ حضرت ابراهیم (علیه السلام) نیز که دومین پیامبر اولی العزم و یکی از با عظمت ترین انسان های تاریخ بشر است، دارای یک زندگانی پر از فراز و نشیب است. با نگاهی به زندگی ایشان از بدو تولد تا رحلت، روشن می شود که فرازهای بسیاری در حیات او وجود دارد. فرازهایی مانند ولادت وی که به صورت مخفی و دور از چشم همه؛ حتی قابله های شهر انجام گرفت، تا تنها بودن ایشان در غار تا سیزده سالگی و همچنین مخالفت او با دستگاه حکومت نمرودی، شکستن بتها، به آتش افکنده شدن ایشان توسط نمرودیان، ازدواج های او، هجرت ها، نبوت، امامت و …، همه اینها از فرازهای زندگی آن بزرگوار است که هر کدام در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد.

وفات و مدفن ابراهیم خلیل (علیه السلام)

در مورد وفات حضرت ابراهیم (علیه السلام) اقوالی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

الف. زمانی که خداوند اراده فرمود آن حضرت را در سن 200 یا ۱۷۵ سالگی‌ قبض روح فرماید، ملک الموت را به شکل پیر مردی فرستاد از جایی عبور کند که هوا بسیار گرم بود. در این میان ابراهیم (علیه السلام) به پیر مردی ناتوان برخورد نمود. چون آن حضرت تمکن مالی خوبی داشت و در ضمن بسیار مهمان نواز بود؛ لذا پیر مرد را بر مرکب خود سوار نمود و به منزل برد. او بعد از اینکه غذایی آماده نمود به پیر مرد تعارف کرد که از غذا بخورد. اما دید پیر مرد به جای آنکه غذا را در دهان بگذارد، آن را داخل چشم و گوش خود می برد و بعد از اینکه موفق می شود آن را در دهان خود بگذارد به محض اینکه از دهان وارد معده او می شود، از مخرج وی خارج می شود. به همین دلیل سؤال کرد؛ چرا چنین می کنی و این چه حالتی است که برای تو پیش آمده است؟! گفت: از پیری و زیادی عمر است. وقتی از سن او سؤال نمود، عددی را گفت که دو سال بیشتر از سن آن حضرت بود. وقتی چنین پاسخی شنید با خود گفت یعنی من بعد از دو سال این گونه خواهم بود؟! پس از خدای خود طلب مرگ نمود. بعد از این درخواست ناگهان دید همان پیر مرد چهره اش برگشت و به شکل اصلی خود؛ یعنی «ملک الموت» در آمد و او را قبض روح کرد.[61]

ب. از امام محمد باقر (عليه السّلام) نقل شده است: «وقتی حضرت ابراهيم (علیه السلام) اعمال و مناسک حج را بجا آورد، به شام بازگشت و از دنيا رحلت فرمود. جریان واقعه رحلت ایشان این گونه بیان شده است كه زمانی ملک الموت براى قبض روح او آمد، آن حضرت اظهار كراهت نمود. ملک الموت به ناچار به محضر حضرت حق برگشت و عرض كرد: ابراهيم از مردن كراهت دارد. خداى متعال فرمود: إبراهيم را وابگذار كه دوست دارد زنده بماند و مرا عبادت نمايد. تا آنكه روزى آن حضرت مرد بسيار پيرى را ديد كه از (شدت ناتوانى) پيرى آنچه را كه در دهان می گذارد، نمی تواند نگاه بدارد و از دهانش مى افتد. (با خود گفت: اگر من هم بمانم و زياد پير شوم به اين درد مبتلا خواهم شد)، از زنده بودن خاطرش آزرده گرديد و ميل به مردن پيدا كرد. هنگامی که به خانه خود آمد، شخصى را به نيكوترين صورت كه هرگز مانند او را نديده بود، در خانه خود مشاهده کرد. پرسيد: كيستى؟ گفت: ملک الموت، فرمود: سبحان اللَّه! كيست كه قرب تو را نخواهد و مايل به زيارت و ملاقات تو نباشد، در حالی كه به اين صورت نيكو هستى؟ ملک الموت عرض كرد: اى خليل الرحمن همانا خداى تعالى هر گاه خيرى را براى بنده (صالح) خود اراده فرمايد، مرا با اين صورت نيكو نزد او خواهد فرستاد و هر گاه برای بنده اى بدى خواهد (به سبب گناه بسيارش)، مرا غير اين صورت (و به طرز وحشتناكى) خواهد فرستاد».[62]

ج. در بیان دیگری آمده است: «آن حضرت در شام قبض روح شد و ملک الموت گفت: تو مجبور به پذیرش هستی. ابراهیم گفت، آیا تو دیده ای خلیلی مرگ خلیل خود را آرزومند باشد؟ ملک الموت نزد خداوند رفت و موضوع را گفت. پروردگار فرمود: بگو بنده ما! آیا دیده ای که خلیلی از ملاقات با خلیل خود دوری کند؟ ابراهیم با شنیدن این فرموده پروردگار، پذیرفت. او هنگامی که از آخرین مناسک حج به سوی شام باز می گشت، در سنّ 175 سالگی دیده از جهان فرو بست».[63]

اكثر مورخان و بزرگان قبر آن بزرگوار را در فلسطين اشغالى و در شهر «الخليل»[64] می‌دانند. در آن زمان الخليل را حبرون مى ناميدند. حضرت ابراهيم (علیه السلام) در حبرون مزرعه اى داشت و ساره همسرش را در همين مزرعه دفن كرده بود و خود آن حضرت در كنار قبر ساره دفن شده است.[65] نکته قابل ذکر این است که برخی؛ مانند مرحوم علامه مجلسی قائل هستند كه قبر حضرت ابراهيم (علیه السلام) در شام است.[66] البته در جمع بندی ميان اين دو قول می توان گفت: از آنجايی كه در قديم منطقه شام شامل فلسطين هم می شد، شايد به همين دلیل برخی اسم عام آن را كه شام باشد، استفاده كرده باشند.

ویژگی‌ های شخصیتی ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

عظمت و اهميت مقام نبوت اقتضا دارد كه پيامبران الهى (علیهم السّلام)، داراى ويژگی ها و امتيازات خاصى باشند؛ زيرا مقام نبوت و رابطه خاص و وحيانى داشتن با خدا بزرگ ترين ادعايى است كه يک انسان مى تواند داشته باشد، از اين رو مدعى نبوت براى آنكه شايستگى چنين مسئوليت بزرگى را داشته باشد بايد داراى امتيازاتى ويژه باشد. افزون بر اين، وجود اين صفات در شخص، زمينه مناسبى را براى پذيرش دعوت او از سوى مردم فراهم مى كند. عقل آدمى حكم مى كند كه پيامبر افضل و اكمل افراد باشد؛ زيرا در سايه اين برترى است كه اطمينان لازم و اعتماد كافى به او حاصل مى شود، به علاوه كه پذيرش پيامبرى كسى كه هيچ امتياز معنوى و انسانى بر ديگران ندارد، امرى عاقلانه نيست. همچنين خواست طبيعى و عادى مردم اين است كه راهنمايان و رهبران دينى آنان افرادى برگزيده و ممتاز باشند.

حضرت ابراهیم (علیه السّلام) به عنوان دومین پیامبر اولی العزم و بزرگ الهی، دارای ويژگی ها و امتيازات بسیار برجسته ای است که در بعضی از آیات شریف قرآن کریم، به برخی از آنها اشاره شده است.

ویژگی‌ های ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏ در قرآن

حضرت ابراهیم (علیه السّلام) دومین پیامبر اولی العزم و بزرگ الهی است که دارای ويژگی های بسیار برجسته ای است که در برخی از آیات شریف قرآن کریم، به تعدادی از آنها اشاره شده است:

امامت و رهبری مردم در کنار نبوت؛ «من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم!».[67]

برگزیده‌ خدا در دنیا؛ «ما او (ابراهیم) را در اين جهان برگزيديم و او در جهان ديگر، از صالحان است».[68]

از شایستگان آخرت؛ «او (ابراهیم) در جهان ديگر، از صالحان است».[69]

مایل از هر دین، به سوی دین اسلام و ثابت بر آن؛ «ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى بلكه موحّدى خالص و مسلمان بود و هرگز از مشركان نبود».[70]

دوست خدا؛ «و خدا ابراهيم را به دوستىِ خود، انتخاب كرد».[71]

از نیکوکاران؛ «و اين گونه نيكوكاران را پاداش مى‏دهيم».[72]

دلسوز، بردبار و اهل انابه؛ «به يقين، ابراهيم مهربان و بردبار بود»؛ «چرا كه ابراهيم، بردبار و دلسوز و بازگشت‏كننده (بسوى خدا) بود».[73]

پیشوای مطیع خدا که به تنهایی یک امت بود؛ «ابراهيم (به تنهايى) امّتى بود مطيع فرمان خدا».[74]

شکرگزار نعمت‌های الهی؛ «شكرگزار نعمت هاى پروردگار بود».[75]

برگزیده و هدایت یافته الهی؛ «خدا او را برگزيد و به راهى راست هدايت نمود».[76]

شخصیتی رشد یافته؛ «ما وسيله رشد ابراهيم را از قبل به او داديم».[77]

صاحب قلب سلیم؛ «(به خاطر بياور) هنگامى را كه با قلب سليم به پيشگاه پروردگارش آمد».[78]

دریافت‌کننده‌ سلام الهی؛ «سلام بر ابراهیم».[79]

از بندگان مؤمن خدا؛ «او از بندگان باايمان ما است».[80]

صاحب قدرت و بینش؛ «و به خاطر بياور بندگان ما ابراهيم و … را، صاحبان دست ها (ى نيرومند) و چشم ها (ی ىبنا)».[81]

اسوه و الگوی نیکوی اهل ایمان؛ «براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشت».[82]

فلسفه اسامی و القاب ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

حضرت ابراهیم (علیه السلام) دارای القاب فراوانی است که هر کدام در جای خود دارای فلسفه خاص خویش می باشند. در این گفتار مختصر به چند مورد از القاب آن حضرت اشاره می شود:

1.مشهورترین لقب حضرت ابراهیم (علیه السلام)، خلیل است. خليل به معناى آن دوستى است كه خللى در محبت و دوستى او نباشد (صادق در دوستی). مرحوم طبرسى در تفسير آيه‌ «وَ اتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً»[83] مى گويد: «اما اينكه ابراهيم دوست خدا بود؛ يعنى دوستدار دوستان خدا و دشمن دشمنان خدا بود. اما منظور از اينكه خدا خليل و دوست ابراهيم بود؛ يعنى او را در برابر دشمنان و بدانديشان يارى مى كرد. چنانكه از آتش نمرود نجاتش داد و آن را بر وى سرد و سلامت كرد. همچنین در داستان ورود به مصر، او را از پادشاه مصر محافظت فرمود و امام و پيشواى مردم قرار داد».[84]

در روایات و احاديث، علّت هاى جالب و آموزنده ای براى ملقب شدن آن حضرت به لقب خلیل ذكر شده است. به چند روایت در این زمینه اشاره می شود:

الف. در حديثى مرحوم صدوق از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده، که راوی می گوید: «به آن حضرت عرض کردم: چرا خداى عز و جل حضرت ابراهيم (علیه السلام) را خليل خود گردانيد؟ فرمود: براى آنكه بسيار (براى تواضع و عبوديت خدا) بر زمين سجده می كرد (صورت خود را به عنوان اظهار بندگى به روى خاک می نهاد».[85]

ب. امام رضا از امام صادق (عليهما السّلام) نقل می کند که فرمود: «خداوند براى اين جهت إبراهيم را خليل خود نمود، چون هيچ كس از او چيزى درخواست نكرد كه او را رد كند و نيز هرگز از غير خدا چيزى‏ سؤال و درخواست ننمود».[86]

ج. امام على النقى (عليه السّلام) فرمود: «خداى عز و جل إبراهيم را براى اين جهت خليل خود گردانيد كه بسيار صلوات بر محمّد و آل محمّد می فرستاد».[87]

د. جابر بن عبد اللّه انصارى می گوید: از رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله) شنیدم که می فرمود: خداوند إبراهيم را خليل خود نگردانيد، مگر براى إطعام و غذا دادن به مردم، (او بدون مهمان غذا نمی خورد و گاهى تقريبا مسافت زيادى راه می رفت تا مهمان پيدا كند). همچنین نماز بسيار می خواند، به ویژه در نيمه شب ها كه مردم در خواب بودند».[88]

ه. امام محمّد باقر (عليه السّلام) می فرماید: حضرت ابراهیم (علیه السلام) بسيار با غيرت بود، طورى كه هر وقت از خانه بيرون می رفت، درب خانه را مى ‏بست و كليد آن را با خود مى برد. روزى براى كارى بيرون رفت و درب را بست. وقتی بازگشت و درب را گشود، ديد مردى به صورت جوانى خوشرو که دو لباس سفيد به تن داشت و (چنان با طراوت بود كه گوئى) از سرش آب و روغن می ريخت ميان خانه ايستاده که در غايت حسن و منتها درجه جمال است. غيرت آن حضرت به جوش آمد، طوری كه سخت منقلب و ناراحت گرديد و گفت: اى بنده خدا چه كسى تو را داخل خانه من وارد نموده است؟

عرض كرد: خداى خانه مرا داخل خانه نموده است. فرمود: خداى خانه أحق و سزاوارتر از من است. تو كيستى، عرض كرد: ملک الموت.

آن حضرت وحشت كرد و ترسيد و فرمود: آمده ‏اى براى قبض روح من؟

گفت: براى چنين امرى نيامده ‏ام؛ بلكه خداوند بنده ‏اى را خليل خود گردانيده و من آمده ‏ام كه اين بشارت را به او برسانم.

فرمود آن بنده كيست؟ شايد (بتوانم خود را به او برسانم و) تا زنده هستم خدمت او نمايم.

گفت: آن بنده خاص توئى. آن حضرت خرسند و خوشحال شد و نزد ساره آمد و فرمود: خداوند مرا خليل خود گردانيده است.[89]

و. از امام صادق (عليه السّلام) نقل شده كه می فرمود: چون ملائكه از جانب خداوند به سوى حضرت ابراهيم (براى هلاکت قوم حضرت لوط) آمدند، براى ايشان گوساله اى را طبخ نمود و نزد آنها آورد و فرمود: بخوريد. گفتند: نمی خوريم، تا قیمتش را بگوئى. آن حضرت فرمود: وقتی قصد خوردن کردید، بگوئيد: بسم اللَّه (الرحمن الرحيم) و چون از خوردن فارغ شدید، بگوئيد: الحمد للَّه (رب العالمين). جبرئيل رو به همراهان خود كه سه نفر بودند كرد و گفت: سزاوار است و استحقاق آن را دارد كه خداوند او را خليل خود گرداند.

سپس امام صادق (عليه السّلام) فرمود: چون حضرت ابراهيم را در آتش انداختند، جبرئیل در هوا آن حضرت را ملاقات كرد در حالى كه به زير مى آمد و گفت: اى ابراهيم آيا تو را حاجتى هست (و اگر بخواهى يک پر زنم و آتش را خاموش كنم)؟ فرمود: به تو هيچ حاجتى ندارم؛ (زيرا تو نيز مانند من عاجز و بنده خدائى و فقط خدا است كه قادر است و به او بايد عرض حاجت نمود و پناه برد و يارى او مرا بس است).[90]

نکته قابل ذکر در باره موارد ذکر شده؛ اینکه هیچ یک از این موارد با یکدیگر منافاتی ندارند، بلکه هر یک از اینها می تواند یکی از دلایل خلیل الله بودن آن حضرت باشد.

از دیگر لقب های برجسته و مهم حضرت ابراهیم (علیه السلام) این بود خداوند تعالی او را به تنهايى یک امت خطاب فرمود. خداوند متعال در قرآن می فرماید: «ابراهيم (به تنهايى) امّتى بود مطيع فرمان خدا، خالى از هر گونه انحراف، و از مشركان نبود».[91]

مفسران در اينكه چرا خداوند لقب «امت» به ابراهيم عطا کرد؟ نكات مختلفى ذكر كرده اند كه به چهار نكته از آن اشاره می شود:

الف. ابراهيم (علیه السلام) آن قدر شخصيت داشت كه به تنهايى يک امت بود؛ چرا كه گاهى شعاع شخصيت انسان آن قدر افزايش مى يابد كه از يک فرد و دو فرد و يک گروه فراتر مى رود و شخصيتش معادل يک امت بزرگ مى‏شود.

ب. او رهبر و مقتدا و معلم بزرگ انسانيت بود و به همين جهت به او «امت» گفته شده؛ زيرا امت به معناى اسم مفعولى، به كسى گفته مى شود كه مردم به او اقتدا كنند و رهبريش را بپذيرند. البته ميان اين معنى و معناى اول پيوند معنوى خاصى برقرار است؛ زيرا كسى كه پيشواى صدق و راستى براى ملتى شد، در اعمال همه آنها شريک و سهيم است و گويى خود، امتى است.

ج. زمانی كه هيچ خدا پرستى در آن محيط وجود نداشت و همگى در منجلاب شرک و بت پرستى غوطه ور بودند، او تنها موحد و يكتاپرست بود. پس وی به تنهايى امتى و مشركان محيطش امت ديگر بودند.

د. ابراهيم خلیل (علیه السلام) سرچشمه پيدايش امتى بود و به همين سبب نام امت بر او گذارده شده است.

آرى آن پیامبر بزرگ يک امت، يک پيشواى بزرگ، يک مرد امت ساز و در آن روزگار كه در محيط اجتماعيش كسى دم از توحيد نمى زد، او منادى بزرگ توحيد بود.[92]

اخلاق و صفات ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

قرآن‌ بارها به‌ خصوصیات‌ اخلاقی‌ ابراهیم‌ اشاره نموده است‌. به‌ تعبیر قرآن‌، وی‌ مردی‌ «بردبار» و «رئوف»‌ بود و برای‌ خود و خلق‌ مغفرت‌ می طلبید.[93] او همواره‌ از فرامین‌ خدا «اطاعت»‌ می‌کرد و فرزندانش‌ را نیز وصیت‌ می کرد که‌ «تسلیم‌ حکم‌ و مشیت‌ پروردگار» باشند.[94]

از دیگر صفات عالی ابراهیمی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

توّاب.[95]

معلم دین.[96]

موحّد.[97]

آگاه و بصیر به ملکوت (حقایق) آسمان ها و زمین.[98]

دارای بالاترین درجه یقین (به خدا و به حقایق غیبی).[99]

اثبات کننده حق با عقل و استدلال.[100]

مؤدب در بحث و احتجاج.[101]

اخلاص در همه عبادات برای خداوند متعال.[102]

عابد و اهل مناجات با خدا.[103]

مهربانی با مردم.[104]

صداقت در سخن و کردار و اندیشه.[105]

متوکل بودن (برخدا).[106]

برای حضرت ابراهیم (علیه السلام) صفات متعددی در تورات و انجیل هم شمرده شده که برخی از آنها بیانگر اخلاق والای آن حضرت است. در این مقال به برخی از آنها اشاره می شود.

صفاتی که در کتاب تورات به حضرت ابراهیم (علیه السلام) نسبت داده شده، از وصول آن حضرت به عالی ترین درجات رشد و کمال انسانی خبر می دهد. نمونه ای از آن صفات بدین قرار است:

ابراهیم به تنهایی یک امت عظیم الهی است.[107]

این صفت در قرآن مجید نیز مشاهده می شود: «ابراهيم (به تنهايى) امّتى بود مطيع فرمان خدا، خالى از هر گونه انحراف و از مشركان نبود».[108]

خداوند ابراهیم را مبارک و عطا کننده برکت قرار داده است.[109]

خداوند همه مردم روی زمین را به وسیله ابراهیم (علیه السلام) برکت داده است.[110]

دین ابراهیم روی زمین، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب را فرا خواهد گرفت.[111]

ابراهیم به رشد و کمال رسیده است.[112]

خداوند عهد نبوت و امامت بر همه مردم را به ابراهیم عطا نموده است.[113]

با نگاهی به آنچه که در قرآن و تورات آمده، معلوم می شود این کتب مقدس، در اینکه او پدر همه اهل کتاب است، اتفاق نظر دارند.[114]

کسوت و پیشه ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

رسالت انبیاء (علیهم السلام) شغل آنها نیست، بلکه وظیفه الهی ایشان است؛ لذا هر یک از انبیاء دارای پیشه و شغلی بوده اند. در بین ایشان، حضرت ابراهیم (علیه السلام) که در بابل به سر می برد، از طرف پدر همسرش (ساره) ؛ زمین های کشاورزی و گوسفندان بسیاری به او رسید. آن حضرت، با تلاش بسیار، ضمن دعوت مردم به توحید، از کار و کوشش باز نماند و به موفقیت های خوبی دست یافت.

با صدور حکم اخراج ابراهیم (علیه السلام)، اموال او نیز توقیف شد و ماجرا به دادگاه آن وقت کشیده شد. آن حضرت در دادگاه، خطاب به قاضی چنین گفت: «من و همسرم سال ها زحمت کشیده ایم تا این اموال را به دست آورده ایم، اگر می خواهید اموالم را مصادره کنید، باید سال های عمرم را که صرف به دست آوردن این اموال شده، به من برگردانید».

قاضی در مقابل استدلال منطقی ابراهیم (علیه السلام) عقب نشینی کرد و رأی را به نفع او صادر کرده، از مصادره اموال صرف نظر نمود.

این مطلب در روايتى از امام صادق (علیه السلام) چنین آمده است: هنگامى كه نمرود تصميم گرفت ابراهيم (علیه السلام) را از آن سرزمين تبعيد كند، دستور داد گوسفندان و اموال او را مصادره كنند و خودش تنها بيرون برود.

ابراهيم به آنها گفت: اينها محصول ساليان طولانى عمر من است، اگر مى‏خواهيد اموالم را بگيريد، پس عمرى را كه در اين سرزمين مصرف كرده ام به من بازگردانيد! بنا بر اين شد كه يكى از قاضيان دستگاه در اين ميان داورى كند، قاضى حكم كرد كه اموال ابراهيم را بگيرند و عمرى را كه در آن سرزمين صرف كرده به او بازگردانند! هنگامى كه نمرود از اين ماجرا آگاه شد، مفهوم حقيقى حكم قاضى شجاع را دريافت و دستور داد اموال و گوسفندانش را به او بازگردانند تا همراه خود ببرد و گفت: من مى‏ترسم كه اگر او در اينجا بماند دين و آئين شما را خراب كند و به خدايانتان زيان برساند![115]

بر این اساس، روشن می شود، شغل و پیشه حضرت ابراهیم (علیه السلام) کشاورزی و دامداری بوده است.

ضمن اینکه در تحقیقی که توسط وزارت كار و امور اجتماعی؛ دفتر امور فرهنگی آن در مورد کار و پیشه انبیاء (علیهم السلام)، صورت گرفته است، شغل حضرت ابراهیم (علیه السلام) را کشاورزی و دامداری ذکر کرده است.[116]

اصحاب و یاران ابراهیم خلیل (علیه السلام)

براساس آیات قرآن سه گروه را می توان از یاران حضرت ابراهیم (علیه السلام) به شمار آورد. قرآن در این زمینه می فرماید: «نزديک ترين کسان به ابراهيم، همانا پيروان او و اين پيامبر و مؤمنان هستند و خدا ياور مؤمنان است».[117]

خداوند سبحان در این آیه با تعریض و كنایه به اهل كتاب، كه خود را منتسب به حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) مى پنداشتند مى فرماید: «خاص‏ترین و نزدیک ترین مردم به آن حضرت و پيروان راستين وى، موحدان نابِ پوینده راه آن حضرت؛ یعنی مؤمنان معاصر وی، كه حامیان آن حضرت بودند و نیز پیامبر خاتم (صلّی الله علیه و آله) و مؤمنان به پیامبر خاتم (‏صلی الله علیه و آله)، به ویژه امامان معصوم (علیهم‌السلام) هستند كه از مصادیق روشن مؤمنان می باشند. حضرت ابراهیم (علیه السلام) به سبب برخورداری از ولایت الهی، این چنین محور قرار گرفت.

بنابر این آیه شریفه، آن سه گروه به این صورت دسته بندی می شوند:

مؤمنانی بودند که در عصر او به آن حضرت ایمان آورده، از وی پیروی و حمایت کردند. از شاخص ترین این افراد می توان به هاجر و ساره؛ همسران ایشان و حضرت لوط (علیه السلام) اشاره کرد.

پیامبر خاتم (صلّی الله علیه و آله).

ایمان آورندگان به پیامبر خاتم (صلّی الله علیه و آله).

البته از آنجا كه قرآن کریم برای پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) احترام خاصّی قائل است و آن حضرت را بزرگ تر از آن می داند كه وی را تابع كسی بداند؛ لذا وقتی نام انبیاء ابراهیمی را می برد، به آن حضرت می فرماید: «پس به هدایت آنها اقتدا كن».[118] ناگفته نماند که به انبیاء و به مسلمانان نیز می گوید: به ملت ابراهیم اقتدا كنید؛ «(دين شما) آئين پدرتان ابراهيم است. او شما را از پيش و در اين قرآن مسلمان نام داد».[119]

کرامات ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

برای آن حضرت کرامات و معجزات زیادی بیان شده است که در این مقال مختصر به برخی از آنها اشاره می شود:

در روایتی از امام محمد باقر (علیه السلام) جریان به آتش افکنده شدن حضرت ابراهیم (علیه السلام) نقل شده که در بخش پایانی آن آمده است: «… مردم وقتى که اين قضيه (شکسته شدن بت هایشان) را ديدند، گفتند: جز همان جوان (ابراهیم) کسى جرئت ندارد اين بت را بشکند. از اين رو هيزم فراوانى جمع کردند، و او را به آتش انداختند. زمين به ناله در آمد و گفت: خداوندا بر روى زمين کسى جز ابراهيم نيست که تو را بپرستد، او در آتش می سوزد؟ خداوند فرمود: اگر مرا بخواند، کفایتش می کنم؛ در آن موقع ابراهيم (علیه السلام) به اين نحوه دعا کرد: يا احد، يا صمد، يا من لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا احد، سپس گفت توکل من بر خدا است. در این هنگام خداوند خطاب به آتش فرمود: «سرد و سلامت باش[120]».[121]

ابراهيم (علیه السلام) از قلمرو سلطنت نمرود اخراج شد، به كشور مردى قبطى به نام «عزاره» وارد شد. در اين سرزمين به مأمور مالياتى آن كشور برخورد نمود و مأمور از او ماليات مطالبه كرد. پس از صورت گرفتن از گوسفندان و ساير اموالش دستور داد تا آن تابوت (صندوق) را كه ساره در آن بود، نيز باز نموده و اموال درون آن را هم صورت بگيرد. ابراهيم (علیه السلام) از گشودن درب صندوق كراهت داشت؛ لذا در جواب مأمور مالیات فرمود: فرض كن كه اين صندوق مالامال از طلا و نقره است، من حاضرم ده يک وزن آن را طلا و يا نقره به تو بدهم و تو آن را باز نكنى. عشار زير بار نرفت و گفت: بايد باز كنى. ابراهيم (علیه السلام) از روی ناچاری با خشم و غضب در صندوق را باز كرد. وقتى چشم عشار به ساره كه حسن و جمال بى نظيرى داشت افتاد، پرسيد اين زن با تو چه نسبتى دارد؟ ابراهيم (ع) فرمود: دختر خاله من و همسر من است. پرسيد پس چرا او را در صندوق گذاشته و در صندوق را به رويش بسته اى؟ ابراهيم (علیه السلام) فرمود: غيرتم قبول نمى‏كند كه چشم نامحرمان به او بيفتد. عَشّار گفت: دست از تو بر نمى‏دارم تا حال تو و او را به شاه گزارش دهم. همانجا مأمورى نزد شاه فرستاد و از جريان با خبرش كرد.

شاه پيک مخصوص خود را فرستاد و ساره را به دربار احضار نمود. خواستند صندوق او را به طرف دربار ببرند، ابراهيم (علیه السلام) فرمود به هيچ وجه از اين صندوق جدا نمى‏شوم، مگر آنكه روح از تنم جدا گردد. مأموران جريان را به دربار گزارش دادند. شاه دستور داد تا ابراهيم (علیه السلام) را نيز با صندوق حركت دهند. ابراهيم (علیه السلام) و صندوق و هر كه با آن جناب بود به طرف دربار حركت نموده و بر شاه وارد شدند.

شاه گفت: قفل اين صندوق را باز كن. ابراهيم (علیه السلام) فرمود: ناموس من در اين صندوق است (و غيرت من قبول نمى‏كند همسرم را در مجلس نامحرمان ببينم). اينک حاضرم تمامى اموالم را بدهم و اين كار را نكنم. شاه از اين حرف، بر ابراهيم (علیه السلام) خشم گرفت و او را مجبور به گشودن صندوق نمود. وقتى چشم شاه به جمال بى مثال ساره افتاد، عنان اختيار از دست داده بى محابا دست به طرف ساره دراز كرد. ابراهيم (علیه السلام) كه نمى‏توانست اين صحنه را ببيند روى گردانيده و عرض كرد: پروردگارا! دست اين نامحرم را از ناموس من كوتاه كن. هنوز دست شاه به ساره نرسيده بود كه دعاى ابراهيم (علیه السلام) به اجابت رسيد و شاه با همه حرصى كه به نزديک شدن به آن صندوق داشت، دستش از حركت باز ايستاد و ديگر نتوانست نزديک شود. شاه به ابراهيم (علیه السلام) گفت: كه آيا خداى تو دست مرا خشكانيد؟ آن حضرت فرمود: آرى خداوند من غيور است و حرام را دوست نمى‏دارد. او است كه بين تو و بين عملى كردن آرزويت حائل شد. شاه گفت: پس از خدايت بخواه تا دست مرا به من برگرداند كه اگر بار ديگر دستم را بازيابم ديگر به ناموس تو طمع نخواهم كرد. ابراهيم (علیه السلام) عرض كرد: پروردگارا! دست او را باز ده تا از ناموس من دست بردارد. فورا دستش بهبودى يافت. ليكن بار ديگر نظرى به ساره انداخت و باز بى اختيار شده دست به سويش دراز نمود. در اين نوبت نيز ابراهيم (علیه السلام) روى خود را برگردانيد و نفرين كرد. در همان لحظه دست شاه خشک شد و به كلى از حركت باز ماند. شاه رو به او كرد كه اى ابراهيم! پروردگار تو خدايى است غيور و تو مردى هستى غيرتمند، اين بار هم از خدا بخواه دستم را شفا دهد، من عهد مى‏بندم كه اگر دستم بهبودى حاصل كند، ديگر اين حركت را تكرار نكنم. ابراهيم (علیه السلام) گفت: من از خدايم درخواست مى‏كنم و ليكن به شرطى كه اگر اين بار تكرار كردى، ديگر از من درخواست دعا نكنى. شاه قبول كرد. ابراهيم (علیه السلام) هم دعا نمود و دست او به حالت اول برگشت. پادشاه چون اين غيرت و آن معجزات را از او بديد در نظرش بزرگ جلوه نمود و بى اختيار به احترام و اكرامش بپرداخت …».[122]

ابى بصير از امام صادق (علیه السلام) روايت كرده كه فرمود: ابراهيم (علیه السلام) لاشه اى را در كنار دريا ديد كه درندگان دريايى آن را مى خوردند. سپس همان درندگان به يكديگر مى پريدند و يكى ديگرى را پاره مى كرد و مى خورد. ابراهيم (علیه السلام) تعجب كرد و عرض كرد: «پروردگارا به من بنمايان كه چگونه مردگان را زنده مى كنى؟ خداوند پرسيد: مگر ايمان ندارى؟ او گفت: بله دارم، لكن مى خواهم قلبم مطمئن شود. خداوند فرمود: پس چهار مرغ را بگير و آنها را قطعه قطعه كن و سپس هر قسمتى از آن را بر سر هر كوهى بگذار. آن گاه آنها را صدا بزن تا به سرعت نزد تو بيايند، بدان كه خداوند بر همه چيز توانا و به حقايق امور دانا است».[123]

ابراهيم (علیه السلام) چنین كرد و مرغ ها را صدا زد و مشاهده کرد که همه آنها به اذن خدا به سوی او آمدند.[124]

على بن ابراهيم در تفسير خود از امام باقر (عليه السلام) روايت کرده که فرمود: حضرت ابراهيم (عليه السلام) نخستين کسى بود که ريگ براى او به صورت آرد در آمد. او هنگامى که براى قرض کردن خوراک به سوى دوستى که در مصر داشت حرکت کرد، او در منزل نبود. ابراهيم چون از ساره خجالت مى کشيد که بگويد: دوستم در خانه نبود، نخواست با خورجين خالى به منزل برگردد؛ لذا وقتى که برگشت خورجين را پر از ريگ کرده به خانه آمد. بعد الاغش را پيش ساره رها کرد و خود داخل منزل شد و خوابيد. ساره آمد و خورجين را بازکرده و ديد بهترين آرد در ميان خورجين وجود دارد. بلا فاصله مقدارى خمير کرده و نانى پخت و غذاى لذيذى آماده کرد و نزد ابراهيم آورد.

ابراهيم پرسيد: اين غذا و نان را از کجا تهيه کردى؟ گفت: از آن آردى که از دوست مصرى آوردى، ابراهيم گفت: آرى او خليل من است، اما مصرى نيست.[125]

ابتلائات و امتحانات ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

حضرت ابراهیم (علیه السلام) مانند دیگر پیامبران الهی امتحان های زیادی را پشت سر گذاشت. اما در میان آنها چند مورد از برجستگی خاص برخوردار است که خداوند از آن‌ها به عنوان کلمات یاد کرده است.[126] در این مورد خداوند می فرماید: «هنگامى كه پروردگار ابراهيم، او را با وسايل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده اين آزمايش ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم. ابراهيم گفت: از فرزندان من نیز (امامانى قرار بده)؟ خداوند فرمود: پيمان من به ستمكاران نمى رسد».[127]

البته در قرآن كريم مقصود از «كلمات» بيان نشده است، ولى از سياق آيه به دست مى آيد كه «كلمات» هر چه بوده، در اثبات و اظهار شايستگى حضرت ابراهيم (علیه السلام) براى نيل به مقام امامت تأثير داشته است.[128]

از جمله امتحان های ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. قیام در مقابل بت پرستان بابل و شکست بت ها و دفاع بسیار شجاعانه در آن محاکمه تاریخی و قرار گرفتن در دل آتش و حفظ خونسردی کامل و ایمان در تمام این مراحل.[129]

۲. بردن زن و فرزند و گذاشتن آنها در سرزمین خشک و بی آب و علف مکه، در جایی که یک نفر هم سکونت نداشت.[130]

زمانی که خداوند به ابراهیم (علیه السلام) فرمان داد که هاجر و اسماعیل را از ساره دور کند، عرض کرد: آنها را به کجا ببرم؟ خداوند که می خواست خانه اش (کعبه) به دست ابراهیم بازسازی شود، به او وحی کرد و فرمود: آنها را به حرم و محل امن خودم و نخستین خانه ای که آن را برای انسان ها آفریدم؛ یعنی به مکه ببر.

ابراهیم با اجرای این فرمان گرچه از بن بست مشکل خانوادگی نجات می یافت، ولی چنین کاری بسیار مشکل و رنج آور بود؛ زیرا باید عزیزانش هاجر و اسماعیل را از فلسطینِ آباد و خرم به دره خشک و تفتیده مکه کنار کعبه ببرد که در لابلای کوه های خشن قرار داشت.

اگر خوب اندیشه شود، استقرار همسر و فرزند در آن بیابان و دره و در میان کوه ها، با توجه به روزهای داغ و گرم و شب های تاریک وحشتناک، کار بسیار سخت و تلخی است. ‌ولی ابراهیم مرد راه، حماسه آفرین تاریخ و اخلاص و بندگی او در برابر خدا به گونه ای است که خود را فنای محض و همه وجودش را قطره ای در برابر اقیانوس بیکران می داند.

ابراهیم، هاجر و اسماعیلِ خردسال را برداشت و از فلسطین به سوی مکه رهسپار گردید. آنها این فاصله طولانی را با وسایل نقلیه آن زمان که شتر و الاغ بود، پیمودند تا به سرزمین خشک و سوزان مکه رسیدند. در آنجا یک قطره آب نبود و هیچ انسان و حیوان و پرنده ای وجود نداشت.

هنگام مراجعت او، هاجر در حالی که گریان و ناراحت بود، صدا زد: «ای ابراهیم! چه کسی به تو دستور داده که ما را در سرزمینی بگذاری که نه گیاهی در آن وجود دارد و نه حیوان شیر دهنده و نه حتی یک قطره آب، آن هم بدون زاد و توشه و مونس»؟ ابراهیم گفت: پروردگارم به من چنین دستور داده است،[131] (آری هاجر که فرمان را از جانب پروردگارش دید، سر تسلیم فرود آورد، مهر سکوت بر لب نهاد و بر این امر راضی شد).

در حالی که ابراهیم و هاجر، هر دو از فراق هم اشک می ریختند، از هم جدا شدند. ابراهیم به سوی فلسطین حرکت کرد و هاجر و اسماعیل، در مکه ماندند.

به راستی ابراهیم در سخت ترین و عجیب ترین آزمایش های الهی، با تصمیمی قاطع، فرمان خدا را اجرا کرد، هاجر و کودکش را در آن سرزمین خشک و سوزان گذاشت و آماده مراجعت گردید.

۳. بردن فرزند به قربانگاه و آمادگی جدّی برای قربانی او به فرمان خدا.[132]

در داستان‌ ذبح‌ چنین‌ آمده كه‌ بعد‌ از بنای‌ كعبه‌، ابراهیم‌ (علیه السلام) فرمان‌ الهی‌ برای‌ ذبح فرزندش را در رؤیا دریافت کرد. بعد آن‌ را با فرزند مطرح‌ ‌ساخت. فرزند نیز به‌ امر الهی‌ گردن‌ ‌نهاد. در روایات‌ آمده‌ كه‌ ابلیس‌ زمانی از جریان‌ آگاه‌ شد كه‌ ابراهیم‌، همراه‌ فرزند برای‌ انجام‌ دادن‌ فرمان‌ راه‌ كوه‌ ثبیر را در پیش‌ گرفته بود. او تلاش‌ زیادی برای فریفتن ابراهیم، اسماعیل و هاجر کرد تا آنها را از این کار باز دارد، ولی موفق نشد.

پس ابراهیم‌ و اسماعیل‌ (علیهما السلام) به بالای كوه‌ رسیدند. آنگاه‌ كه‌ اسماعیل‌ پدر را در آن‌ كار نگران‌ دید، نگرانی‌ را از دل‌ او برد و رضایت خود به‌ اطاعت‌ فرمان‌ الهی‌ را گوشزد كرد. پس‌ هنگامی‌ كه‌ ابراهیم‌ كارد را بر گلوی‌ اسماعیل‌ نهاد، آوای‌ غیبی‌ او را از ادامۀ كار بازداشت‌. فرمان‌ آمد كه‌ خداوند در مقابل‌ صبر و صدق‌ ایشان‌، گوسفندی‌ را فدیه‌ قرار داده‌ است‌ و ابراهیم‌ را مأمور ساخت‌ تا گوسفند را به‌ جای‌ اسماعیل‌، قربانی‌ كند.[133]

آثار و اقدامات ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

آثار متعددی از حضرت ابراهیم (علیه السلام) به جا مانده که در این گفتار به برخی از آنها اشاره می شود:

مهم ترین و بزرگ ترین اثری که به ذهن انسان خطور می کند، دین توحیدی آن حضرت است. دین توحیدی یادگار ابراهیم خلیل (علیه السلام) است، زیرا از آن‌روز تاکنون هر فرد و جامعه اى که از این نعمت برخوردار شده، از برکت وجود آن جناب بوده است. امروز هم ادیانى که به ظاهر دین توحید خوانده مى شوند، از یادگارها و آثار وجودى او مى باشند. علاوه بر اصل توحید، برخى از فروعات دینى؛ مانند: نماز، زکات، حج، مباح بودن گوشت چارپایان، تبرّى از دشمنان خدا، تحیت (سلام) گفتن و احکام مربوط به طهارت و تنظیف که برخی آن مربوط به سر؛ یعنی گرفتن سبیل، گذاشتن ریش، بافتن گیسوان، مسواک کردن و خلال نمودن دندانها است و برخی دیگرش مربوط به سایر اعضاى بدن؛ یعنی تراشیدن و ازاله مو از بدن، ختنه کردن، ناخن گرفتن، غسل جنابت است.[134]

از جمله آثار و اقدامات آن حضرت باید به داستان‌ «بنای‌ کعبه»‌ که به‌ دست‌ ابراهیم‌ و اسماعیل‌ (علیهما السلام) بنا شد، اشاره کرد. قرآن کریم این مطلب، همچنین «مقام‌ ابراهیم» را یادآور شده است.[135] بنابر بسیاری از روایات‌، خانه کعبه‌ را حضرت‌ آدم‌ ساخت‌ که در طوفان‌ نوح ‌ ویران‌ شد و ابراهیم‌ به‌ راهنمایی‌ پروردگار و‌ به‌ مقتضای‌ آیه؛ «(به خاطر بياور) زمانى را كه جاى خانه (كعبه) را براى ابراهيم آماده ساختيم (تا خانه را بنا كند) …»[136] به‌ آنجا رفت و به‌ یاری‌ اسماعیل‌ بر همان‌ اساس‌ نخستین‌، کعبه‌ را دوباره‌ ساخت‌.[137] پس‌ از آن‌ ابراهیم‌ و اسماعیل‌ از پروردگار خواستند که‌ این‌ طاعت‌ را از آن‌ها بپذیرد[138] و خداوند با آن‌ دو عهد کرد که‌ آنجا را از شرک ‌ و بت پرستی‌ پاک‌ نگاه‌ دارند.[139]

بعد از بیان برخی از آثار آن حضرت اشاره کوتاهی به برخی از اقدامات ایشان می شود:

اولین اقدام عملی حضرت ابراهیم (علیه السلام)، دعوت به یکتا پرستی بود. به‌ روایت‌ قرآن‌ مجید، ابراهیم‌ با ابطال‌ پرستش‌ اجرام‌ آسمانی‌ که‌ در آن زمان‌ رایج‌ بود، مردم‌ را به‌ پرستش‌ خدای‌ یگانه‌ دعوت‌ کرد.[140] این‌ روایت‌ قرآنی‌ بی آنکه‌ در عهد عتیق‌ از آن‌ نشانی‌ باشد، در میان‌ یهود معروف‌ بوده‌ و «یوسفوس»‌[141] بدان‌ اشاره‌ کرده، و در کتب‌ یهودی‌ دوره های‌ بعد نیز دیده‌ می شود. بعضی‌ از روایت ها حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ این‌ واقعه‌ به‌ هنگام‌ مناقشه ابراهیم‌ با قوم‌ خود روی‌ داد و در واقع‌ اظهار اعتقاد ابراهیم‌ به‌ اجرام‌ آسمانی‌ و سپس‌ رویگردانی‌ وی‌ از آن‌ها برای‌ متوجه‌ ساختن‌ قوم‌ به‌ بی اعتبار بودن‌ این‌ آیین‌ و متوجه‌ ساختن‌ آنها به‌ وحدانیت‌ خداوند بوده‌ است‌.[142]

در مدتی که ابراهیم در سرزمین بابل بود، جمعی؛ از جمله «حضرت لوط» (علیه السلام) و «ساره» به او ایمان آوردند. او با ساره ازدواج کرد و این در حالی بود که از طرف پدرِ ساره، زمین های مزروعی و گوسفندان بسیار، به ساره رسیده بود. ابراهیم مدتی در ضمن دعوت مردم به توحید، به کشاورزی و دامداری پرداخت. بعد تصمیم گرفت از سرزمین بابل به سوی فلسطین هجرت کند و دعوت خود را به آن سرزمین بکشاند: «و لوط به او (ابراهيم) ايمان آورد، و (ابراهيم) گفت: «من به سوى پروردگارم هجرت مى‏كنم كه او صاحب قدرت و حكيم است!».[143] لذا اموال و گوسفندان خود را برداشت و همراه چند نفر با همسرش ساره، حركت كرد. او با توكل به خدا و استمداد از درگاه حق، حركت كرد، تا تحول تازه اى در منطقه جديدى به وجود آورد. ابراهیم (علیه السلام) سخنش اين بود: «من (هرجا بروم) به سوى پروردگارم مى‏روم، او من را راهنمایى خواهد کرد».[144]

در این که منزل‌گاه نهایى ابراهیم (علیه السلام) در این هجرت، شام بوده، گویا تردیدى وجود ندارد. مقصود از شام، سوریه بزرگ است که شامل سوریه فعلى، لبنان، اردن و فلسطین مى شود. به همین دلیل، مقصد ابراهیم را شام، ارض مقدس فلسطین، بیت المقدس، رمله، سبع فلسطین (دو منطقه در نزدیکى بیت المقدس) و شکیم (نابلس)، نیز یاد کرده اند. بنابراین، هجرت گاه آن حضرت، فلسطین بوده و این مطلب را از آیه 71 سوره انبیاء به ضمیمه آیه یکم سوره اسراء می توان فهمید در آنجا که می فرماید: «و او و لوط را به سرزمينی (شام) كه آن را براى همه جهانيان پربركت ساختيم، نجات بخشیدیم!».[145]

«پاک و منزّه است خدايى كه بنده اش را در يک شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصى -كه گِرداگِردش را پربركت ساخته ايم- برد، تا برخى از آيات خود را به او نشان دهيم؛ چرا كه او شنوا و بينا است».[146]

از دیگر اقدامات عملی آن حضرت؛ مناظراتی است که با گروه های مختلف داشته است. او با چهار دسته از کافران و مشرکان مناظره و مباحثه نموده است:

الف. با عمو یا پدر زنش؛ «آزر»، قرآن در این باره می فرماید: «هنگامى که به پدرش گفت: اى پدر! چرا چیزى را پرستش مى ‌کنى که نمى ‏شنود و نمى ‌بیند و هیچ مشکلى را از تو حل نمى ‏کند؟!»؛[147]«آن هنگام که به پدرش (آزر) و قوم او گفت: این مجسمه ‏هاى بی روحى را که شما همواره پرستش مى ‌کنید، چیست»؟[148]

ب. با نمرود؛ قرآن در این باره می فرماید: «آيا نديدى (و آگاهى ندارى از) كسى (نمرود) كه با ابراهيم در باره پروردگارش محاجّه و گفت وگو كرد؟؛ زيرا خداوند به او حكومت داده بود (و بر اثر كمى ظرفيت، از باده غرور سرمست شده بود)، هنگامى كه ابراهيم گفت: «خداى من آن كسى است كه زنده مى كند و مى ميراند». او گفت: من نيز زنده مى كنم و مى ميرانم!». (او براى اثبات اين كار و مشتبه ساختن بر مردم دستور داد دو زندانى را حاضر كردند، فرمان آزادى يكى و قتل ديگرى را داد). ابراهيم گفت: خداوند، خورشيد را از افق مشرق مى آورد، (اگر راست مى گويى كه حاكم بر جهان هستى تويى)، خورشيد را از مغرب بياور!». (در اينجا) آن مرد كافر، مبهوت و وامانده شد و خداوند، قوم ستمگر را هدايت نمى كند».[149]

ج. کسانى که اجرام آسمانى؛ مانند ماه، خورشید و ستاره را مى پرستیدند. قرآن در این باره می فرماید: «و اين چنين، ملكوت آسمانها و زمين (و حكومت مطلقه خداوند بر آنها) را به ابراهيم نشان داديم (تا به آن استدلال كند،) و اهل يقين گردد».

«هنگامى كه (تاريكى) شب او را پوشانيد، ستاره اى مشاهده كرد، گفت: «اين خداى من است؟» امّا هنگامى كه غروب كرد، گفت: «غروب كنندگان را دوست ندارم!».

«و هنگامى كه ماه را ديد كه (سينه افق را) مى شكافد، گفت: «اين خداى من است؟» امّا هنگامى كه (آن هم) غروب كرد، گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمايى نكند، مسلّماً از گروه گمراهان خواهم بود».

«و هنگامى كه خورشيد را ديد كه (سينه افق را) مى شكافت، گفت: «اين خداى من است؟ اين (كه از همه) بزرگتر است! امّا هنگامى كه غروب كرد، گفت: «اى قوم من از شريک هايى كه شما (براى خدا) مى سازيد، بيزارم!».

من روى خود را به سوى كسى كردم كه آسمان ها و زمين را آفريده، من در ايمان خود خالصم و از مشركان نيستم!».

«ولى قوم او (ابراهيم)، با وى به گفت وگو و ستيز پرداختند، گفت: آيا درباره خدا با من گفت وگو و ستيز مى كنيد؟! در حالى كه خداوند، مرا با دلايل روشن هدايت كرده و من از آنچه شما همتاى (خدا) قرار مى دهيد، نمى ترسم (و به من زيانى نمى رسانند)! مگر پروردگارم چيزى را بخواهد! وسعت آگاهى پروردگارم همه چيز را در برمى گيرد آيا متذكّر (و بيدار) نمى شويد؟!».[150]

د. کسانى که سنگ و چوب هاى با دست خود تراشیده (بت) را مى پرستیدند. قرآن در این باره می فرماید: «هنگامى که به پدرش گفت: اى پدر! چرا چیزى را پرستش مى ‌کنى که نمى ‏شنود و نمى ‌بیند و هیچ مشکلى را از تو حل نمى ‏کند؟!»؛[151]«آن هنگام که به پدرش (آزر) و قوم او گفت: این مجسمه ‏هاى بی روحى را که شما همواره پرستش مى ‌کنید، چیست»؟.[152]

نکته پایانی: از يادگارها و آثار وجودى او مى توان به سایر ادیان توحیدى؛ مانند دين يهود که منتسب به موسى بن عمران (علیه ‌السلام) است و او نیز يكى از فرزندان ابراهيم (علیه ‌السلام) شمرده مى شود و همچنین دين نصرانیت (مسیحیت) كه منتهى به عيسى بن مريم (علیهما ‌السلام) است. نسب عيسى بن مريم (علیهما‌ السلام) نيز به ابراهيم (علیه السلام) مى رسد. آخرین و کامل ترین دین توحیدی؛ یعنی دين اسلام منسوب به رسول خدا محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله) است و نسبت آن جناب نيز به اسماعيل ذبيح الله (علیه‌ السلام) فرزند ابراهيم خليل (علیه ‌السلام) منتهى مى شود.

نبوت و امامت ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

حضرت ابراهیم (علیه السلام) علاوه بر اینکه دارای مقام نبوت و پیامبری است، واجد مقام دیگری به نام امامت نیز هست. موضوع امامت آن حضرت از جمله موضوعاتی است که قرآن کريم اين حقيقت را به صراحت و وضوح بيان کرده.که حضرت ابراهيم (عليه السلام) پس از آزمايش ها و امتحان هاى فراوان و متعدد، به مقام امامت برگزيده شد؛ «(به خاطر آوريد) هنگامى که خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده اين آزمايش ها برآمد، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم. ابراهيم عرض کرد: از دودمان من هم (نيز امامانى قرار بده)، خداوند فرمود: پيمان من به ستمکاران نمى رسد».[153]

با توجه به اينکه اتمام و پايان اين آزمايش ها در اواخر عمر حضرت ابراهيم (عليه السلام) بوده و در نتيجه اعطاى مقام امامت در زمانى صورت گرفته که ابراهيم پيامبر بوده است، اين پرسش مطرح مى شود که مقام امامت چگونه مقام و منصبى است که ابراهيم به رغم نبوت و پيامبرى اش فاقد آن بوده و سپس بدان نائل شده است؟

مفسّران در معناى امامت ایشان ديدگاه هاى متفاوتی دارند. بسيارى از مفسّران اهل سنت امامت را در آيه مذکور، به معناى نبوت گرفته اند؛ بدين صورت که نخست امامت را به لحاظ مفهوم لغوى به مقتدا و پيشوا بودن تعريف مى کنند، آنگاه در مورد ابراهيم (عليه السلام) به معناى پيشواى دينى يا پيشوا در دين مى گيرند و آن را مترادف با نبوت مى شمارند.

مراغى در اين زمينه مى‏گويد: «(گفت: تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم)؛ يعنى ترا براى مردم پيامبر قرار دادم که به تو اقتدا کنند و از هدايتت تا روز قيامت پيروى نمايند و ابراهيم نيز مردم را به دين آسان حنيف که عبارت است از ايمان به خدا و يگانگى او و برائت از شرک، فراخواند».[154]

قاسمى در محاسن التأويل مى نويسد: «مقصود از عهد در آيه، همان امامت مورد درخواست است و آيا اين جز همان امامت در دين می باشد، که همان نبوت است و فرزندان ظالم ابراهيم از آن محروم هستند؟ … پس آشکار شد که مراد از عهد، فقط همان امامت در دين است».[155]

فخر رازى مى‏گويد: «اهل تحقیق به این قائل هستند که مراد از امام در این آیه؛ همان نبی (نبوت) است و وجوهی بر این ادعا دلالت دارد …».[156]

آلوسى مى نويسد: «منظور از امام در این آیه؛ نبوتی است که به آن اقتدا می شود».[157]

اين ديدگاه به رغم مقبوليتش نزد اهل سنت، بر يک پيش فرض غلط استوار است و آن اينکه ابراهيم‏ (عليه السلام) قبل از اعطاى امامت، پيامبر نبوده است. در حالى که از يک سو آزمايش ها و امتحانات آن حضرت از دوره جوانى تا کهنسالى؛ مانند «در آتش افکنده شدن و ذبح اسماعيل» ادامه داشته و از سوى ديگر آيه 124 سوره بقره به صراحت مى فرماید: جعل امامت بعد از اتمام و پايان رساندن آزمايش ها صورت گرفته است. نتيجه آن مى شود که اگر امامت همان نبوت باشد، ابراهيم باید در دوره کهولت و پيرى به پيامبرى رسيده باشد.

فخر رازى با توجه به همين اشکال مى گويد: چون خداوند مى دانست که ابراهيم اين آزمايش ها را پس از پيامبرى اش با موفقيت سپرى مى کند؛ از اين رو پيشاپيش به او مقام نبوت داد.[158] معناى اين سخن آن است که فعل ماضى «اتمّهنّ» به معناى فعل مضارع «يتمّهنّ» است و اين توجيهى است که هيچ مبناى معقولى ندارد. گذشته از اين؛ بر اساس اين نظريه جاى اين پرسش است که چرا خداوند به جاى نبوت، به امامت تعبير کرد؟؛ يعنى اگر مقصود از امامت نبوت بود بايد مى فرمود: «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ نبيّاً»؛ «همانا من تو را برای مردم پیامبر قرار دادم».

برخى از مفسّران امامت ابراهيم (‏عليه السلام) را به معناى زعامت و رهبرى سياسى – اجتماعى گرفته اند و بر اين باور هستند که آن حضرت پيش از ابتلاء، پيامبر بود، امّا تدبير و مديريت امور جامعه از قبيل تأديب جنايتکاران، اقامه حدود، جمع آورى ماليات، دفاع در مقابل دشمن را به عهده نداشت. پس از پايان آزمايش ها خداوند اين منصب را به او عطا فرمود. اين نظريه را مى توان از مجمع البيان طبرسى به دست آورد؛ زيرا وى نخست مى‏گويد: امامت به معناى مقتدائى و پيشوائى است. آنگاه پيشوائى را به دو قسم تقسيم مى‏کند: 1. پيشوائى در گفتار و رفتار. 2. رهبرى و تدبير امور جامعه. سپس مى گويد: معناى نخست، ملازم نبوت است و هر پيامبرى، پيشوا در گفتار و رفتار نيز است. امّا معناى دوم، ملازم نبوّت نيست؛ چون ممکن است پيامبر باشد، امّا منصب زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى را نداشته باشد. بعد مى‏گويد: چون اسم فاعل؛ «جاعل» متضمن زمان حال يا آينده است نه گذشته، وگرنه بر روی کلمه امام، عمل نمى‏کرد و «اماماً» را نصب نمى داد، پس جعل امامت در گذشته نبوده است. از سوى ديگر ابراهيم (‏عليه السلام) قبل از آزمايش ها و جعل امامت، پيامبر بوده است.

نتيجه اين مى شود که اين منصب پيشواىی؛ به معناى نخست که ملازم با نبوت و پيامبرى باشد، نیست؛ بلکه به معناى دوم؛ يعنى زعامت و رهبرى سياسى است.[159]

بلاغى نيز در تفسير آلاء الرحمن همين نظريه را پذيرفته است.[160]

اين تفسير نيز با واقعيت سازگار نمى نمايد؛ زيرا در تاريخ و نيز در قرآن هيچ نشانه اى از حکومت و زعامت ابراهيم (‏عليه السلام) مطرح نشده است. اگر امامت آن حضرت به معناى رهبرى سياسى و اجتماعى وى باشد، بايد گزارشى هر چند کوتاه از اين موضوع در تاريخ زندگى او به چشم بخورد، در حالی که نه در تاريخ و نه در آيات قرآن چنين گزارشى نيامده است. گذشته از اين بر پايه اين ديدگاه، مقصود از «ناس» مردم زمان ابراهيم (‏عليه السلام) خواهد بود و اين مخالف اطلاق است.

بعضى دیگر از مفسّران، امامت ابراهيم (‏عليه السلام) را به معناى پيشوائى وى نسبت به انبياء غير اولواالعزم مى دانند و بر اين باور هستند که امامت پيامبران سه سطح دارد:

امامت نسبت به مردم عادى که در اين سطح تمام انبياء امام هستند.

امامت بر مردم و پيامبران غير اولواالعزم که اين سطح از امامت ويژه پيامبران اولواالعزم است و امامت ابراهيم (‏عليه السلام) از اين گونه مى باشد.

امامت بر مردم و تمام انبياء چه اولواالعزم و چه غير اولواالعزم که اين درجه امامت، ويژه پيامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) است. دليل این بیان هم اين است که تمام پيامبران وظيفه داشتند به پيامبرى و نبوت پيامبر اسلام ايمان آورده و تبعیت کنند؛ «و (به خاطر بياوريد) هنگامى را كه خداوند، از پيامبران (و پيروان آنها)، پيمان مؤكّد گرفت، كه هرگاه كتاب و دانش به شما دادم، سپس پيامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را با شما است تصديق مى كند، به او ايمان بياوريد و او را يارى كنيد! سپس (خداوند) به آنها گفت: آيا به اين موضوع، اقرار داريد؟ و بر آن، پيمان مؤكّد بستيد؟ گفتند: (آرى) اقرار داريم! (خداوند به آنها) گفت: پس گواه باشيد! و من نيز با شما از گواهان هستم».[161]

بنابراين با توجه به اينکه آن حضرت، قبل از نيل به مقام امامت، پيامبر بوده، پس مقصود از امامت، سطح نخست نيست. از سوى ديگر با توجه به آيه فوق که همه پيامبران مأمور به پذيرش پيامبرى پيامبر اسلام بوده اند، امامت ابراهيم از گونه سطح سوم نيز نيست، پس ناگزير بايد از نوع دوم باشد.

دکتر صادقى مى گويد: «از آنجا که امامت در مورد ابراهيم (عليه السلام) بعد از مقام عبوديت، نبوت، رسالت و خلّت بوده است، ناگزير بايد مقصود از آن؛ امامت ميان پيامبران باشد، نه فقط مردم عادى؛ زیرا امامت ميان مردم را قبلاً داشته است».[162]

اين نظريه نيز از جهات گوناگون خدشه پذير است:

نخست اينکه با ظاهر آيه نمى سازد؛ چون در آيه «ناس» آمده است و اين، ظهور در همه مردم دارد، نه مردم و انبيا.

دوم اینکه امامت بر انبياء – به ويژه با قيد غير اولوالعزم که مفسّر بر آن تأکيد دارد -، معناىی جز پيشوائى و سلطه شريعت ندارد و اين بدان معنا است که امامت آن حضرت، همان حاکميت شريعت وى تا زمان شريعت موسى (عليه السلام) است. اين، از يک سو با ظاهر آيه ناسازگار است؛ چون آيه امامت را به خود ابراهيم مى دهد، در صورتى که بر پايه اين تفسير، بايد به شريعت نسبت داده شود. از سوى ديگر باعث محدوديت امامت ابراهيم براى يک دوره خاص؛ يعنى تا زمان حضرت موسى (عليه السلام) مى گردد؛ امرى که هم با اطلاق واژه «ناس» نمى سازد و هم با مقام امتنان، که آيه در آن قرار دارد.

علامه طباطبائى بر اين باور است که امامت در آيه ياد شده؛ به معناى هدايت باطنى انسان ها است. بر پايه اين ديدگاه، حضرت ابراهيم (عليه السلام) قبل از جعل امامت، تنها هدايت گر و راهنماى انسان ها بر اساس شريعت و دين بود، امّا پس از آن، جلودار جان ها و دل هاى انسان ها به سوى حق و مقامات معنوى گرديد که با تصرف تکوينى، آنها را به مقامات شايسته شان مى رساند.[163]

منطق و استدلالى که اين نظريه بر آن استوار است، مرکب از چند مقدمه مى باشد:

در آيات قرآن، امامت همراه و ملازم هدايت معرفى شده است.[164]

هدايت ياد شده در آيات، مطلق نيست؛ بلکه مقيد به «امر الهى» گرديده و اين بدان معنا است که هدايتگرى امام به وسيله امرى الهى صورت مى گيرد.[165]

مقصود از «امر الهى»؛ امر و فرمان تشريعى نيست، بلکه فرمان تکوينى است.[166]

دليل بر اين مطلب آن است که امامت مستلزم هدايتگرى است. پس جعل امامت براى ابراهيم (عليه السلام) سبب اعطاى مقام هدايتگرى به وى خواهد بود و از آن جا که او قبل از امامت به لحاظ نبوت و پيامبريش مقام هدايتگرى به معناى ارائه طريق داشته است، ناگزير هدايتگرى ناشى از امامت؛ به معناى ارائه طريق نيست، بلکه مفهوم ايصال به مطلوب دارد. از سوى ديگر ايصال به مطلوب نوعى تصرف تکوينى در نفوس، جهت سير دادن آنان به سوى کمال است. پس مقصود از «امر الهى» که سبب اين هدايت و تصرف است، بايد فرمان ايجادى و تکوينى باشد.

فرمان تکوينى الهى که منشأ تسلّط و تصرف در نفوس انسان ها مى شود، چيزى جز فيوضات معنوى و مقامات باطنى نيست که امام و هدايتگر، نخست به آنها نائل مى شود، سپس از طريق او به نفوس و جان هاى ديگران سرايت مى کند.

نتيجه چهار مقدمه بالا اين است که کسى که به مقام امامت نائل مى شود، در حقيقت به مقام و مرتبه تسلط و تصرف بر جان ها مى رسد و روح و دل انسان ها را به سمت کمالات سوق می دهد. پس امامت ابراهيم؛ به معناى هدايت باطنى و تصرف بر جان ها است. علامه طباطبایی مى گويد: «اين هدايت که خدا آن را از شئون امامت قرار داده، هدايت به معناى راهنمائى نيست؛ چون خداى تعالى ابراهيم (عليه السلام) را وقتى امام قرار داد که سال ها داراى منصب نبوت بود و معلوم است که نبوت جدا شده از منصب هدايت، به معناى راهنمائى نيست. پس هدايتى که منصب امام است، نمى تواند معنایی غير از رساندن به مقصد داشته باشد. اين معنا يک نوع تصرف تکوينى در نفوس است که با آن، تصرف راه را براى بردن دل ها به سوى کمال و انتقال دادن آنها از موقفى به موقفى بالاتر هموار مى سازد و چون تصرف تکوينى و عملى باطنى است، ناگزير مراد از امرى که با آن هدايت صورت مى گيرد، نيز امر تکوينى خواهد بود نه تشريعى.

خلاصه سخن علامه اين است که امامت همراه با هدايت است و منشأ هدايت امر تکوينى است. پس هدايت نيز بايد از مقوله تکوينيات باشد و هدايت اين چنينى، همان تصرف و تسلط بر نفوس و جان ها است که از آن به هدايت باطنى ياد مى کنند. بنابراين امامت به طور کلى و در مورد ابراهيم (عليه السلام) به ويژه به معنای هدایت باطنی است.[167]

آیین ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

بنابر آنچه در قرآن وارد شده است، حضرت ابراهیم (علیه السلام) دارای دین حنیف بود: «ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلكه موحّدى خالص (حنیف) و مسلمان بود و هرگز از مشركان نبود».[168]

«حنیف» از ماده «حَنَف» (بر وزن کَنَف)؛ به معنى تمایل از باطل به سوى حق و از کجى به راستى است، به عکس «جَنَف» (بر همین وزن) که به معنى تمایل از راستى به گمراهى است.

بنابراین، «دین حنیف»؛ یعنى دینى که از تمام کجى ها، انحرافات، خرافات و گمراهى ها، به سوى راستى و درستى متمایل شده که همان آئین اسلام و همان آئین پاک و خالص خدا است.[169]

خدای متعال، ابراهیم (علیه السلام) را به عنوان «حنیف» توصیف نموده؛ زیرا او بود که پرده هاى تقلید و تعصب را درید. در زمان و محیطى که غرق بت پرستى بود، هرگز در برابر بت سجده نکرد.

از آن جا که بت پرستان زمان جاهلیتِ عرب، نیز خود را بر دین حنیف ابراهیم (علیه السلام) معرفى مى‏کردند، یهود و نصارى آن ها را «حُنَفاء» مى‏گفتند؛ (به این ترتیب حنیف درست معنایى بر ضد معناى اصلیش پیدا کرده، با بت پرستى مرادف شده بود). خداوند پس از توصیف ابراهیم (علیه السلام) به عنوان «حنیف و مسلم»، مى‏فرماید: «او هرگز از مشرکان نبود»، تا هر گونه ارتباط میان ابراهیم (علیه السلام) و بت پرستان عرب را نفى کند.[170]

اما باید دانست اگرچه ابراهیم (علیه السلام) به عنوان پیشوای دینی مورد قبول افراد زیادی در آن زمان بوده، اما هیچ متن مقدّسی از او و حتی منتسب به او و به صورت تحریف شده باقی نمانده، تا چون تورات یهودیان و انجیل مسیحیان به عنوان کتاب مقدس پیروان ابراهیم (علیه السلام) و یا حنیفیان شناخته شود. از سویی، بر خلاف یهودیان و مسیحیان که عبادت گاه های خاصی با نام هایی چون «کلیسا»، «کنیسه»، «دیر» و … داشته اند، جز کعبه، عبادت گاه ویژه ای برای حنیفیان گزارش نشده است. ضمن اینکه آنان از افرادی چون «کشیش»، «راهب»، «جاثلیق» و … نیز برخوردار نبودند. به عبارت دیگر، تشکیلات دینی منسجمی در میان پیروان ابراهیم (علیه السلام) وجود نداشته و تنها برخی افراد موحد که از بت پرستی و عقاید جاهلیت گریزان بودند، خود را به این پیامبر بزرگ منتسب می کردند. این افراد با عنوان «حنیف» در روایات مورد اشاره قرار گرفته اند.[171] از طرفی، برخی آموزه های ابراهیمی؛ مانند حج، مهمان نوازی، مراقبت از اموال یتیمان، رسیدگی به خویشاوندان و … در جامعۀ قبل از اسلام نیز وجود داشت.[172]

خداوند در قرآن کریم، بارها مشتقات ریشۀ «حنف» را به کار برده و در بیشتر موارد، به پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) توصیه کرده تا پیرو دین ابراهیم (علیه السلام) باشد، آن هم دینی که دست نخورده و بدون تحریف است.[173] در مواردی هم اعلام شده که خود ابراهیم، در مسیری «حنیف» و راست بوده است.[174]

با دقت در تمام این آیات، این نکته روشن می شود که از هیچ کدام آنها نمی توان استنباط نمود که دینی به نام «حنیف» وجود داشته است. بلکه تمام موارد اشاره شده، نشانگر آن است که دین ابراهیم، باید بدون تغییر و تحریف و همان گونه که در ابتدا بوده، مورد پیروی قرار گیرد. این مطلب که افرادی چون یهودیان و مسیحیان و گاه برخی بت پرستان!، تنها ادعای پیروی از ابراهیم را کرده، ولی در عمل بر خلاف تعالیم او عمل نمایند، مورد تأیید قرآن نمی باشند. از طرفی، می دانیم که پیامبران بعدی، چون یعقوب و یوسف و موسی و عیسی (علیهم السلام) که از نوادگان ابراهیم (علیه السلام) به شمار می آمدند، نیز ادامه دهندۀ راه او بوده اند.[175] اگر تورات و انجیل، به صورت دست نخورده، در اختیار نسل های بعدی قرار می گرفت، هیچ تعارض و منافاتی با دین حنیف ابراهیم نداشت، اگر چه اکنون نیز آنان، خود را به عنوان ادیانی ابراهیمی معرفی می نمایند!

بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که دین سازمان یافته ای با نام «حنیفی» وجود نداشته و توصیه های قرآنی و نیز روایاتی که ایمان پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) به دین ابراهیم را قبل از نبوتش اعلام می کند، همه به آن معنا است که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) از تحریف ها و لغزش های پیروان دیگر ادیان به دور بوده و مانند ابراهیم در مسیر مستقیم حق حرکت می کرده است.

نقش ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏ در گسترش آئین توحیدی

خداوند متعال در قرآن کریم، ابراهيم (علیه السلام) را به عنوان قهرمان بت شکن و يک الگو و اسوه، در دفاع از توحيد و مبارزه قاطع و کوبنده با شرک معرّفى کرده و مى فرمايد: «براى شما سرمشق نيکويى در زندگى ابراهيم و کسانى که با او بودند، وجود دارد».[176] سپس به توضيح اين اسوه حسنه پرداخته، مى فرمايد: «در آن هنگامى که به قوم (مشرک) خود گفتند: ما از شما و آنچه غير از خدا مى پرستيد، بيزاريم»[177] و براى تأکيد بيشتر افزودند: «ما نسبت به شما کافريم».[178]

اين تعبيرات؛ (نخست بيزارى جستن، سپس اعلام برائت و سرانجام اعلام عداوت ابدى) گواه روشنى بر سازش ناپذيرى ابراهیم (علیه السلام) و پيروان مکتب توحيد با آلودگان به شرک و بت پرستى است.

البته آن حضرت با هر دو نوع شرک و پرستش غير خدا مبارزه کرد. شرح مبارزه او، هم با پرستش اجرام آسمانى و هم با بت‏پرستى در قرآن آمده است.[179] در هر دو مورد، ابراهيم (علیه السلام) ابتکارهايى از خود نشان داده و شيوه هاى جالبى به کار برده تا سخنان او در دل مردم اثر کند. درباره مبارزه با پرستش اجرام آسمانى، همان گونه که قرآن نقل مى‏کند؛ او نخست به حسب ظاهر خود را ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست قلمداد کرد، ولى در نهايت به خداپرستى روى آورد. او با اين شيوه توجه پرستندگان اجرام آسمانى را به خود جلب نمود. آنگاه با استدلال هايى قوى و با شيوه ای خاص با آنها مناظره کرد و با دليل های روشن عقيده آنها را ابطال نمود و توحيد خالص را پيشنهاد کرد.

از مطالب بیان شده، می توان دریافت که روش استدلالی حضرت ابراهیم (علیه السلام) که برای همگان قابل فهم و درک بود، موجب گسترش هرچه بیشتر توحید و دوری مردم از شرک و بت پرستی بوده است.

کتاب آسمانی ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

یکی از مطالب قطعی در مورد انبیاء اولوالعزم، این است که همه آنها دارای کتاب آسمانی بوده اند. نام بعضی از کتب ایشان کاملا معروف و شناخته شده است؛ مانند قرآن مجید؛ آخرین کتاب آسمانی که بر پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) نازل شد. همچنین توراتِ حضرت موسی (علیه السلام) و انجیلِ حضرت عیسی (علیه السلام). اما در روايات اسلامی به نام كتاب حضرت نوح و ابراهیم (علیهما السلام) تصريح نشده است. در قرآن کریم نيز از نام كتاب این دو پيامبر عظيم الشأن سخنی به میان نيامده است.

البته درباره نام کتاب آسمانی نوح و ابراهیم (علیهما السلام) ممکن است از آیه آخر (19) سوره اعلی؛ «صحف ابراهیم و موسی» استفاده شود که نام کتاب ابراهیم (علیه السلام) «صحيفه ابراهيم» بوده، همان گونه که نام کتاب حضرت نوح (علیه السلام) را نیز «صحيفه» ذکر کرده اند.[180]

به عنوان نمونه در روایتی آمده، نام کتاب حضرت ابراهیم (علیه السلام) «صُحُف» بوده[181] که در اولین شب ماه رمضان بر او نازل شده است.[182] اگر لفظ صُحُف به صیغه جمع آمده، برای این است که یک صحیفه (کتاب کوچک، ورق کتاب، لوح) نبوده، بلکه چندین صحیفه داشته است. از برخی روایات استفاده می‌شود که دارای ده صحیفه بوده است. ابوذر غفاری می گوید: «به رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) عرضه داشتم: يا رسول اللَّه انبياء چند تن بودند؟ فرمود: صد و بيست و چهار هزار تن…، عرض کردم: يا رسول اللَّه خداى تعالى چند كتاب نازل كرده؟ فرمود: صد و چهار كتاب؛ ده صحيفه از آن بر آدم، پنجاه صحيفه بر شيث، سى صحيفه بر اخنوخ؛ كه همان ادريس است و او اولين كسى است كه با قلم خط نوشت، ده صحيفه بر ابراهيم و چهار صحيفه باقى؛ تورات، انجيل، زبور و فرقان (قرآن) است.[183]

در روایت دیگری شبیه همین روایت با اندکی تفاوت آمده است: «… عرض كردم يا رسول اللَّه خداوند چند كتاب آسمانى فرو فرستاده؟ فرمود يک صد و چهار كتاب؛ پنجاه كتاب بر شيث (علیه السلام)، سى كتاب بر ادريس (علیه السلام)، بيست كتاب بر ابراهيم (علیه السلام)، تورات و انجيل و زبور و قرآن را نيز فرو فرستاد …».[184]

همچنین در روایتی که واثله بن اسقع نقل می کند، می گوید: پیامبر اكرم (صلّی الله علیه و آله) فرمود: صحف حضرت ابراهیم (علیه السلام) در نخستین شب ماه رمضان نازل گردید.[185]

با توجه به روایاتی که برای حضرت ابراهیم (علیه السلام) ده یا بیست کتاب ذکر کرده و اینکه نام کتاب آن حضرت صحف بوده است، می توان گفت: منظور از «صحف» که به عنوان نام کتاب حضرت ابراهیم بیان شده، مجموعه کتاب های او است و این با معنای لغوی «صحف» هم سازگاری دارد؛ چون «صحف» جمع «صحيفه»؛ به معناى لوح و يا صفحه اى است كه چيزى بر آن مى نويسند.

لیست آثار و اقدامات تاریخی ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

برخی از آثار و اقدامات تاریخی آن حضرت عبارت است از:

دین و آئین توحیدی آن حضرت.

شکستن بتها و مبارزه با بت پرستی.

اقدام آن حضرت در دعوت به یکتا پرستی.

تجدید بنای‌ کعبه‌ که به‌ دست‌ او‌ و فرزند برومندش؛ اسماعیل‌ (علیهما السلام) انجام شد.

نصب حجرالاسود بر رکن حجر خانه کعبه.

اقدام به مناظره با گروه های مختلف؛ از جمله: کافران و مشرکان.

الف. مناظره با عمو یا پدر زنش؛ «آزر».

ب. مناظره با نمرود.

ج. مناظره با کسانى که اجرام آسمانى؛ مانند ماه، خورشید و ستاره را مى پرستیدند.

د. مناظره با کسانى که سنگ و چوب هایی (بت ها) را که با دست خود تراشیده بودند، مى پرستیدند.

موافقان ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

با نگاهی به زندگی پیامبران (علیهم السلام) روشن می شود با توجه به آنکه ایشان انسان های کاملی بوده اند، دوستان و موافقان متعددی در میان اقشار مختلف مردم داشته اند. این یک امر طبیعی است که هر شخصی در هر جایگاهی، دارای دوستان و موافقان خاص خود باشد. حضرت ابراهیم (علیه السلام) نیز از این قاعده استثنا نشده، موافقان و دوستداران زیادی در میان آحاد جامعه داشت.

اما باید گفت: بیشترین تعداد موافقان حضرت ابراهیم (علیه السلام)، مردمی بودند که بعد از گلستان شدن آتش بر آن حضرت، به او ایمان آوردند. یکی از کسانی که ایمان آورد، حضرت لوط (علیه السلام)؛ برادرزاده و یکی دیگر ساره؛ همسر آن حضرت بود.[186]

از جمله موافقان آن حضرت می توان به تمامی کسانی که در تاریخ بعد از او، به وی ایمان داشته و او را بر حق دانسته و خود را مکلف به پیروی و اطاعت از فرامین وی دانسته اند، اشاره کرد.

مخالفان ابراهیم خلیل (علیه السلام)

در طول تاریخ همیشه کسانی که سخن حق گفته و عمل به حق نموده اند، دارای دشمنان فراوانی بوده اند. یکی از این شخصیت های برجسته پیامبر بزرگوار الهی؛ حضرت ابراهیم (علیه السلام) است. وی علی رغم زحمت ها و تلاش های بسیاری که برای هدایت مردم کشید، ولی تعداد زیادی به دلیل جهالت و نادانی و حفظ منافع دنیوی به ایشان نگرویدند. به همین جهت بسیاری از کسانی که به او ایمان نیاوردند، از زمره مخالفان وی شدند.

اما باید گفت: بیشتر مخالفان آن حضرت، از صاحبان قدرت و زو و زور بودند که در رأس همه آنها شخص نمرود قرار داشت. همچنین اشراف و سرمایه داران از مخالفان سرسخت ایشان بودند. آنها به جاى اين كه از هدایت ها و روشنگری های حضرت ابراهیم (علیه السلام) و از دعوت او به حق، استقبال كنند، او را تکذیب کرده، با او به مخالفت و مبارزه برخاستند.

میراث ابراهیم خلیل (علیه السلام)‏

هر یک از انبیا صاحب میراث هایی هستند که از خود به جای گذاشته اند. حضرت ابراهیم (علیه السلام) نیز میراث هایی از خود به یادگار گذاشته که به برخی از آنها اشاره می شود:

آئین و قوانین دین توحیدی آن حضرت.

‏حج؛ یادگار و میراث ابراهیم خلیل الله است که دل های موحدان را یکدل و همسو می کند و رایحه صفا و عطر معنویت را در عمق جان عاشقان حرم دوست می پروراند.

مقام ابراهیم؛ از نشانه های روشن حج، مقام ابراهیم است. مقام به جای دو قدم گفته می‌شود و چون محلی است که در آن ابراهیم، به سبب بنای کعبه، و یا به سبب انجام مراسم حج و یا برای دعوت عمومی مردم برای انجام این مراسم بزرگ، ایستاد، به آن مقام ابراهیم می‌گویند.[187]

کتابنامه مقاله ابراهیم خلیل (علیه السلام)

قرآن کریم.

ابن اثير، على؛ الكامل؛ ترجمه‏: حالت، ابو القاسم، خليلى، عباس؛ مؤسسه مطبوعاتى علمى، تهران، 1371ش.‏

ابن جوزی، عبد الرحمن؛ المنتظم فی تاريخ الملوک و الامم؛ دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۲ ق.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد؛ ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر (تاریخ بن خلدون)؛ ‏تحقيق: شحادة، خليل؛ نشر دار الفكر، چاپ دوم، بيروت، 1408 ق / 1988 م.

ابن طاووس، على بن موسى؛ الاقبال بالاعمال الحسنة؛ محقق / مصحح: قيومى اصفهانى، جواد؛ دفتر تبليغات ‏اسلامى‏، چاپ اول، قم، 1376 ش.

ابن کثیر، اسماعيل بن عمر؛ البدایة والنهایة؛ دار الفكر، بیروت، 1407 ق / 1986.

ابن‌ منبه‌، وهب‌؛ کتاب‌ التیجان؛ بی نا، صنعا، ۱۹۷۹ م‌.‏

ابن‌ هشام‌، عبدالملک‌؛ السیرة النبویة؛ تحقیق: السقاء‌، مصطفی و دیگران؛ دار احیاء التراث‌ العربی‌، بیروت‌، بی تا.‏

ازرقی‌، محمد؛ ‏تاریخ‌ مکه‌؛ به‌ کوشش:‌ رشدی،‌ صالح‌ ملحس‌؛ بی نا، بیروت‌، ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م‌. ‏

اندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف؛ تفسير البحر المحیط فی التفسیر؛ تحقيق: صدقي، محمد جميل؛ دار ‏الفكر، بيروت، 1420 ق.

آلوسى، سيد محمود؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: عبدالبارى عطية، على؛ دارالكتب العلميه، ‏چاپ اول، بيروت، 1415 ق. ‏

برقى، احمد بن محمد؛ المحاسن؛ محقق / مصحح: محدث، جلال الدين؛ دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم، قم، 1371 ق. ‏

بلاغى نجفى، محمد جواد؛ آلاء الرحمن فى تفسير القرآن؛ تحقيق: واحد تحقيقات اسلامى بنياد بعثت؛ بنياد بعثت، ‏چاپ اول، قم، 1420 ق.

بیهقی، ابوبكر؛ دلائل النبوة؛ دار الكتب العلمية، چاپ اوّل، بيروت، 1405 ق. ‏

تورات؛ سفر پیدایش ۱۵/ ۹؛ انتشارات اساطیر، ۱۳۸۰ ش. ‏

ثعلبی‌، احمد؛ قصص‌ الانبیاء؛ دارالرائد العربی‌، بیروت‌، بی تا. ‏

‏جزایری، سید نعمت الله؛ قصص الانبیاء؛ ترجمه: عزیزی، یوسف؛ انتشارات هاد، چاپ پنجم، تهران، 1375ش. ‏

‏جعفری، محمد تقی؛ پیام خرد؛ انتشارات مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، تهران، 1389 ش.‏

جوالیقی‌، موهوب؛ المعرب؛ تحقیق: شاکر، احمد محمد، بی نا، تهران‌، 1345 ش / ۱۹۶۶م‌. ‏

حقى بروسوى، ‏اسماعيل؛ تفسير روح البيان؛ دارالفكر، بيروت، بی تا.

حموى، ياقوت؛ معجم البلدان‏؛ دار صادر، چاپ دوم، بيروت، 1995 م.‏

‏دانشنامه حوزوی ویکی فقه.‏

رازی، محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب؛ دار احياء ‏التراث العربى، چاپ سوم، بيروت، سال 1420 ق.

رسولی محلاتی، سید هاشم؛ تاریخ انبیاء؛ انتشارات علمیه اسلامیه، بی تا. ‏

سایت اندیشه قم.

سوسه، احمد؛ العرب‌ و الیهود فی‌ التاریخ؛ بی نا، دمشق‌، ۱۹۷۲م‌. ‏

‏شیخو، لوئیس‌؛ کتاب‌ شعراء النصرانیة؛ بی نا، بیروت‌، ۱۹۲۶ م‌. ‏

صادقى تهرانى، محمد؛ الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن؛ انتشارات فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، قم، 1365 ش. ‏

صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین؛ دار الکتب الإسلامیه، قم، ۱۳۹۵ ق.‏

‏صدوق، محمد بن على؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ دار الشريف الرضي للنشر، چاپ دوم، قم، 1406 ق.‏ ‏

صدوق، محمد بن على‏؛ خصال؛ محقق / مصحح: غفارى، على اكبر؛ جامعه مدرسين‏ حوزه علمیه قم، چاپ اول‏، قم، ‏‏1362 ش.‏ ‏

صدوق، محمد بن على؛ علل الشرائع‏؛ كتاب فروشى داورى‏، چاپ اول، قم، 1385 ش / 1966 م. ‏

صدوق، محمد بن على؛ من لا يحضره الفقيه؛ محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ دوم، قم، 1413 ق. ‏

طباطبایی، سید محمد حسین؛ تفسير الميزان؛ ترجمه: موسوى همدانى سيد محمد باقر؛ دفتر انتشارات اسلامى ‏جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، قم، 1374 ش.

‏طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، اسلاميه، چاپ سوم، تهران، 1390 ق.‏

طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ تحقيق: بلاغ، محمد جواد؛ انتشارات ناصر خسرو، چاپ ‏سوم، تهران، 1372 ش.

طبری‌، محمد بن جرير؛ جامع‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن؛ دار المعرفه، چاپ اول، بيروت، 1412 ق.

‏طبرى‏، محمد بن جرير؛ تاريخ طبری؛ تحقيق: ابراهيم، محمد أبو الفضل؛ دارالتراث، چاپ دوم، بيروت، 1387 ق / 1967 ‏م. ‏

طبرى، محمد بن جرير؛ تاريخ طبرى؛ ترجمه: پاينده، ابوالقاسم؛ نشر اساطير، چاپ پنجم، تهران، 1375ش.‏

طوسی‌، محمد بن حسن؛ التبیان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌؛ تحقيق: عامل، احمد قصير؛ داراحیاء التراث‌ العربی، بیروت‌، ‏بی‌ تا. ‏

طوسی‌، محمد؛ التبیان‌ فی‌ تفسیر القرآن؛ داراحیاء التراث‌ العربی‌، بیروت‌، بی تا‌.

عروسى حويزى، عبد على بن جمعه؛ تفسير نور الثقلين؛ تحقيق: محلاتی، سيد هاشم رسولى، انتشارات ‏اسماعيليان، چاپ چهارم، قم، 1415 ق.‏

عقاد، عباس‌ محمود؛ «ابوالانبیاء» المجموعة الکاملة لمؤلفات العقاد؛ بی نا، بیروت‌، ۱۹۷۸م‌. ‏

فخر رازى، محمد بن عمر؛ مفاتيح الغيب (التفسیر الکبیر)؛ دار احياء التراث العربى، چاپ سوم، بيروت، 1420 ق. ‏

قاسمى، محمد جمال الدين؛ محاسن التأويل، تحقیق: عيون السود، محمد باسل، دار الكتب العلميه، چاپ اول، بيروت،1418 ‏ق.

قرشی، سید علی اكبر؛ قاموس قرآن؛ دارالكتب الاسلامیه، تهران، بی تا. ‏

قمى، على بن ابراهيم؛ تفسير قمى؛ تحقيق: موسوى جزايری؛ سيد طيب؛ دار الكتاب، چاپ چهارم، قم، 1367 ش.‏

کلینی، محمد بن یعقوب، كافی (روضه کافی)، شارح: مازندرانى، محمد صالح، ‏محقق / مصحح: شعرانى، ابوالحسن، المكتبة الإسلامية، چاپ اول، تهران، 1382 ق. ‏

کلینی، محمد بن یعقوب؛ كافى؛ ترجمه: كمره‏اى، محمد باقر؛ كتابفروشى اسلاميه‏، چاپ اول، تهران، 1382 ق.‏

کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ محقق / مصحح: غفارى، على اكبر و آخوندى، محمد؛ دار الكتب الإسلامية، چاپ ‏چهارم، تهران، 1407 ق.‏

كلينى، محمد بن يعقوب، محقق / مصحح: دارالحديث، دار الحديث، چاپ اول، قم، 1429 ق.‏ ‏

مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ تحقیق / تصحیح: جمعى از محققان‏؛ دار إحياء التراث العربي‏، چاپ دوم، بيروت، ‏‏1403 ق.

مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ مؤسسة ‏الوفاء، بيروت، 1404 ق.‏

محلاتی، ذبیح الله؛ رياحين الشريعه (در ترجمه بانوان دانشمند شیعه)؛ دار الکتب الاسلامیه، تهران، ١٣٧٠ ش. ‏

مراغى، احمد بن مصطفى؛ تفسير المراغى؛ داراحياء التراث العربى، بيروت، بی تا.

مفيد، محمد بن نعمان؛ أوائل المقالات؛ انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد، قم، 1413 ق.

‏مكارم شيرازى، ناصر؛ تفسير نمونه؛ دار الكتب الإسلامية، چاپ اول، تهران، 1374 ش.‏

میبدی‌، ابوالفضل‌ رشیدالدین‌؛ کشف‌ الاسرار و عدة الابرار؛ تحقیق: حکمت‌، علی‌ اصغر‌، بی نا، تهران‌، ۱۳۶۱ش‌.‏

نجار، عبدالوهاب‌؛ قصص‌ الانبیاء؛ دارالرائد العربی‌، بیروت‌، بی تا‌. ‏

نووی‌، محی‌ الدین‌؛ تهذیب‌ الاسماء و اللغات؛ دارالکتب‌ العلیة، بیروت‌، بی تا. ‏

وزارت كار و امور اجتماعی (دفتر امور فرهنگی)؛ فرهنگ و آداب کار در قرآن کریم؛ تحقیق: مؤسسه پژوهشی علمی فرهنگی طلیعه ‏منطق؛ انتشارات وثوق، چاپ اول، قم، 1381 ش. ‏

هیئة الموسوعة الفلسطینیة؛ الموسوعة الفلسطینیة؛ هیئة الموسوعة الفلسطینیة، دمشق، ‏‏۱۹۸۴ م / ۱۳۶۳ ش.

[1]. سُوَر و آیاتی که نام ابراهیم (علیه‌السلام) در آنها ‌ذکر شده است، عبارتند از: بقره، آیات ۱۲۴، 125، 126، 127، 130، 132، 133، 135، 136، 140، 258، 260؛ آل عمران، 33، 35،۶۷، ۶۸، ۸۴، ۹۵، ۹۷؛ نساء، آیات ۵۴، ۱۲۵، ۱۶۳؛ انعام، آیات ۷۴، ۷۵، ۸۳، ۱۵۱؛ توبه، آیات ۷۰ ، ۱۱۴؛ هود، آیات ۶۹، ۷۴، ۷۵، ۷۶؛ یوسف، آیات ۶، ۳۸؛ ابراهیم، آیه ۳۶؛ حجر، آیه ۵۱؛ نحل، آیات ۱۲۰، ۱۲۳؛ مریم، آیات ۴۱، ۴۶، ۵۸؛ انبیاء، آیات ۵۱، ۶۰، ۶۲، ۶۹؛ حج، آیات ۲۶، ۴۳، ۷۸؛ شعراء، آیه ۶۹؛ عنکبوت، آیات ۱۶، ۳۱؛ احزاب، آیه ۷؛ صافات، آیات ۸۳،‌ ۱۰۴،‌۱۰۹؛ ص، آیه ۴۵؛ شوری، آیه ۱۳؛ زخرف، آیه ۲۶؛ ذاریات، آیه ۲۴؛ نجم، آیه ۳۷؛ حدید، آیه ۲۶؛ ممتحنه، آیه ۴؛ اعلی، آیه ۱۹.

[2]. طبرى، محمد بن جرير، تاريخ طبری، ترجمه: پاينده، ابوالقاسم، ج 2، ص 787.

[3]. قرشی، سید علی اكبر، قاموس قرآن، ج 1، ص 4 و 70.

[4]. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 12، ص 90 و 106.

[5]. طبرى‏، محمد بن جرير، تاريخ طبری‏، تحقيق: ابراهيم، محمد أبو الفضل، ج 1، ص 212.

[6]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، تحقیق / تصحیح: جمعى از محققان‏، ج 12، ص 79‏؛ حموى، ياقوت، معجم البلدان‏، ج 2، ص 212.

[7]. سوسه، احمد، العرب‌ و الیهود فی‌ التاریخ‌، ج ۱، ص ۲۵۲‌.

[8]. بليخ با خاى نقطه‏دار؛ رودخانه‏اى در «رقه» (سوریه) است كه آب چند چشمه در آن گرد آيد و بزرگترين آنها «ذهبانيه» در سرزمين حرّان است.

[9]. خابور نام نهرى بزرگ در ميان رأس عين و فرات در سرزمين جزيره است. سرزمينى است گسترده، داراى شهرهاى بسيار كه بدان نسبت داده شوند؛ مانند قرقيسياء، ماكسين، مجدل و عربان. سرچشمه اين نهر چشمه زارى است در رأس عين، كه زیادى آب هرماس و زیادى نهر نصيبين به آن مى‏پيوندد و نهرى بزرگ پديد مى‏آيد كه همه اين سرزمين را سيراب مى‏كند و سپس به قرقيسياء مى‏رسد و در آنجا به فرات مى‏ريزد؛ حموى، ياقوت، معجم البلدان، ج 2، ص 258، نشر سازمان ميراث فرهنگى كشور، چاپ اول، تهران، 1383 ش.‏

[10]. همان‌، ج ۱، ص ۴۴۶‌.

[11]. همان‌، ج ۱، ص 252‌.

[12]. نووی‌، محی‌ الدین‌، تهذیب‌ الاسماء و اللغات‌، ج ۱، ص ۱۰۱‌.

[13]. برگرفته از دانشنامه حوزوی ویکی فقه.

[14]. انعام‌، ۷۴.

[15]. جوالیقی‌، موهوب‌، المعرب‌، تحقیق: شاکر، احمد محمد، ج ۱، ص ۱۵.

[16]. ابن‌ هشام‌، عبدالملک‌، السیرة النبویة، تحقیق: السقاء‌، مصطفی و دیگران‌، ج ۱، ص ۲.

[17]. همان، ج ۱، ص ۳.

[18]. انعام، ۷۴.

[19]. میبدی‌، ابوالفضل‌ رشیدالدین‌، کشف‌ الاسرار و عدة الابرار، تحقیق: حکمت‌، علی‌ اصغر‌، ج ۳، ص ۴۰۲.

[20]. همان، ج ۳، ص ۴۰۲؛ طوسی‌، محمد، التبیان‌ فی‌ تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۱۷۵‌‌.

[21]. فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب (التفسیر الکبیر)، ، ج ۱۳، ص 31 و 32.

[22]. کشف‌ الاسرار و عدة الابرار، ج ۳، ص ۴۰1.

[23]. نجار، عبدالوهاب‌، قصص‌ الانبیاء، ج ۱، ص ۷۱‌.

[24]. عقاد، عباس‌ محمود، «ابوالانبیاء» المجموعة الکاملة لمؤلفات العقاد، ج ۱، ص ۱۳۵ و 136‌.

[25]. برگرفته از ویکی فقه

[26]. بقره، 133.

[27]. ابن جوزی، عبد الرحمن، المنتظم فی تاريخ الملوک و الامم، ج ۱، ص ۲۵۸.

[28]. محلاتی، ذبیح الله، رياحين الشريعه در ترجمه بانوان دانشمند شیعه، ج 5، ص 146.

[29]. ابن کثیر، اسماعيل بن عمر، البدایة والنهایة، ج ۱، ص ۱۴۰.

[30]. كلينى، محمد بن يعقوب، کافی، تحقیق / تصحیح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، ج 8، ص 370.

[31]. صدوق، محمد بن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏، ص 79.‏

[32]. ابن طاووس، على بن موسى، الاقبال بالاعمال الحسنة، ج 2، ص 36؛ صدوق، محمد بن على‏، من لا يحضره الفقيه، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، ج 2، ص 87.

[33]. سوسه، احمد، العرب‌ و الیهود فی‌ التاریخ‌، ج ۱، ص ۲۵0 و 252‌.

[34]. عقاد، عباس‌ محمود، «ابوالانبیاء» المجموعة الکاملة لمؤلفات العقاد، ج ۱، ص 73‌.

[35]. قمى، على بن ابراهيم، تفسير قمى، تحقيق: موسوى جزايری، سيد طيب، ج 1، ص 206 و 207.

[36]. مجلسى، محمد باقر،: بحار، محقق / مصحح: جمعى از محققان‏، ج 12، ص 41، نشر دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم، بيروت، 1403 ق.

[37]. طبرسى فضل بن حس، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ترجمه: مترجمان، تحقيق: رضا ستوده، ج8، ص 108، انتشارات فراهانى، چاپ اول، تهران، 1360 ش.

[38]. قمى، على بن ابراهيم‏، تفسير القمی، محقق / مصحح: موسوى جزائرى، طيّب‏، ج 1، ص 206، نشر دار الكتاب‏، چاپسوم، قم، 1404 ق.‏

[39]. برگرفته از سایت اندیشه قم.

[40]. سوسه، احمد، العرب‌ و الیهود فی‌ التاریخ‌، ج ۱، ص 233‌.

[41]. همان‌، ج ۱، ص ۲۶۳؛ هیئة الموسوعة الفلسطینیة، الموسوعة الفلسطینیة، ج ۱، ص ۳۸.

[42]. جوالیقی‌، موهوب‌، المعرب‌، تحقیق: شاکر، احمد محمد، ج ۱، ص 13‌.

[43]. نووی‌، محی‌ الدین‌، تهذیب‌ الاسماء و اللغات‌، ج ۱، ص ۹۸.

[44]. شیخو، لوئیس‌، کتاب‌ شعراء النصرانیة، ج ۱، ص ۲۲۹ و 230‌.

[45]. ابن‌ منبه‌، وهب‌، کتاب‌ التیجان‌، ج ۱، ص‌ ۱۳۶‌.

برگرفته از ویکی فقه

[46]. «شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ»؛ شكرگزار نعمتهاى پروردگار بود خدا او را برگزيد و به راهى راست هدايت نمود؛ نحل 121.

[47]. «إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ»؛ ابراهيم (به تنهايى) امّتى بود مطيع فرمان خدا خالى از هر گونه انحراف و از مشركان نبود؛ نحل 120.

[48]. همان.

[49]. «وَ إِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لَإِبْراهيم»؛ و از پيروان او ابراهيم بود؛ صافات 84.

[50]. «إِنَّ إِبْراهيمَ لَحَليمٌ أَوَّاهٌ مُنيب»؛ چرا كه ابراهيم، بردبار و دلسوز و بازگشت‏كننده (بسوى خدا) بود؛ هود 75.

[51]. «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‏ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين»؛ (به خاطر آوريد) هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم!» ابراهيم عرض كرد: «از دودمان من (نيز امامانى قرار بده!)» خداوند فرمود: «پيمان من، به ستمكاران نمى‏رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقام هستند؛ بقره 124.

[52]. «وَ مَنْ أَحْسَنُ ديناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهيمَ خَليلاً»؛ دين و آيين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كند، و نيكوكار باشد، و پيرو آيين خالص و پاكِ ابراهيم گردد؟ و خدا ابراهيم را به دوستىِ خود، انتخاب كرد؛ نساء 125.

[53]. ثعلبی‌، احمد، قصص‌ الانبیاء، ج ۱، ص ۹۸ و 99.

[54]. نووی‌، محی‌ الدین‌، تهذیب‌ الاسماء و اللغات‌، ج ۱، ص ۱۰۱.

[55]. ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البداية و النهاية، ج 1، ص 175.

[56]. طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الأمم و الملوک، تحقيق: محمد، أبو الفضل ابراهيم، ج 1، ص 309 و 311.

[57]. ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البداية و النهاية، ج 1، ص 175؛ طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الأمم و الملوک، تحقيق: محمد، أبو الفضل ابراهيم، ج 1، ص 309 و 311؛ حقى بروسوى، اسماعيل، تفسير روح البيان، ج 1، ص 238 و ج 5، ص 297؛ مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 18، ص 114.

[58]. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر (تاریخ بن خلدون)،

تحقيق: شحادة، خليل، ج 2، ص 43؛ ابن اثير، على، الكامل، ترجمه‏: حالت، ابو القاسم، خليلى، عباس، ج 2، ص 75، مؤسسه مطبوعاتى علمى، تهران، 1371ش؛ حقى بروسوى، اسماعيل، تفسير روح البيان، ج 1، ص 238.

[59]. ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البداية و النهاية، ج 1، ص 175.

[60]. طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الأمم و الملوک، تحقيق: محمد، أبو الفضل ابراهيم، ج 1، ص 309 و 311.

[61]. طبرى‏، محمد بن جرير، تاريخ طبری‏، تحقيق: ابراهيم، محمد أبو الفضل، ج 1، ص 212.

[62]. صدوق، محمد بن على‏، علل الشرائع‏، ص 38.

[63]. همان.

[64]. شهر الخليل در 37 كيلومترى جنوب غربى بيت المقدس واقع شده است.

[65]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، تحقیق / تصحیح: جمعى از محققان‏، ج 12، ص 79‏؛ حموى، ياقوت، معجم البلدان‏، ج 2، ص 212.

[66]. بحار الأنوار، ج 12، ص 79‏.

[67]. «اِنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً»؛ بقره، 124.

[68]. «وَ لَقَدِ اصْطَفَیناهُ فِی الدُّنیا»؛ بقره، 130.

[69]. «وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحينَ»؛ بقره، 130.

[70]. «ما كانَ إِبْراهيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ»؛ آل عمران، 67.

[71]. «وَ اتَّخَذَ الله اِبْراهیمَ خَلیلاً»؛ نساء، 125.

[72]. «وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنینَ»؛ انعام، 84.

[73]. «اِنَّ اِبْراهیمَ لَاَوّاهُ حَلیمُ»؛ هود، 75؛ «اِنَّ اِبْراهیمَ لَحَلیمٌ اَوّاهٌ مُنیبٌ»؛ توبه، 114.

[74]. «إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ»؛ نحل، 120.

[75]. «شاکِرَاً لِاَنْعُمِهِ»؛ نحل، 121.

[76]. «اِجْتَباهُ وَ هَداهُ اِلی صِراطٍ مُستَقیمٍ»؛ نحل، 121.

[77]. «وَ لَقَدْ اتَیْنا اِبْراهیمَ رُشْدَه»؛ انبیاء، 51.

[78]. «اِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلیمٍ»؛ صافات، 84.

[79]. «سَلامٌ عَلی اِبْراهیم»؛ صافات، 109.

[80]. «اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤمِنین»؛ صافات، 111.

[81]. «وَاذْکُر عِبادَنا اِبراهیمَ … اُولِی الْاَیدی وَ الْاَبْصار»؛ صاد، 45.

[82]. «قَدْ کانَتْ لَکُمْ اُسْوَهُ حَسَنَهٌ فی اِبْراهیمَ وَ الذَّینَ َمَعَهُ»؛ ممتحنه، 4.

[83]. نساء، 125.

[84]. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تحقيق: بلاغی، محمد جواد، ج 3، ص 178.

[85]. صدوق، محمد بن على، علل الشرائع‏،‌ ج 1، ص 34.

[86]. همان.

[87]. همان.

[88]. همان، 35.

[89]. همان.

[90]. همان، 35 و 36.

[91]. نحل، 120.

[92]. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج 11، ص 448 و 449.

[93]. هود، ۷۵؛ توبه، ۱۱۴.

[94]. بقره، ۱۳۱ و ۱۳۲.

[95]. بقره، 128.

[96]. بقره، 128.

[97]. بقره، 138 و 135؛ آل عمران، 64.

[98]. انعام، 75.

[99]. انعام، 75.

[100]. انعام، 76 – 79.

[101]. انعام، 76 – 79.

[102]. انعام، 162.

[103]. توبه، 114.

[104]. ابراهیم، 36.

[105]. مریم، 41.

[106]. ممتحنه، 4.

[107]. تورات، تکوین، اصحاح دوازدهم، 1 – 3.

[108]. «إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ»؛ نحل، 120.

[109]. تورات، تکوین، اصحاح دوادزهم، 1 – 3.

[110]. تورات، تکوین، اصحاح دوازدهم، 1 – 3.

[111]. تورات، تکوین، اصحاح دوازدهم، 1- 3.

[112]. تورات، تکوین، اصحاح دوازدهم، 2.

[113]. تورات، تکوین، اصحاح دوازدهم، 6.

[114]. برگرفته از: جعفری، محمد تقی، پیام خرد، ص 265 – 268.

[115]. كلينى، محمد بن يعقوب، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر و آخوندى، محمد، ج 8، ص 371.

[116]. وزارت كار و امور اجتماعی (دفتر امور فرهنگی)، فرهنگ و آداب کار در قرآن کریم، تحقیق: مؤسسه پژوهشی علمی فرهنگی طلیعه منطق.

[117]. «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِیُّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ»؛ آل عمران، 68.

[118]. «فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه»؛ انعام، 90.

[119]. «مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ»؛ حج، 78.

[120]. انبیاء، 69.

[121]. عروسى حويزى، عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، تحقيق: محلاتی، سيد هاشم رسولى، ج 3، ص 432.

[122]. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسير الميزان، ترجمه: موسوى همدانى سيد محمد باقر، ج 7، ص 320؛ کلینی، محمد بن یعقوب، كافی (روضه کافی)، شارح، مازندرانى، محمد صالح، محقق / مصحح: شعرانى، ابوالحسن‏، ج 12، ص 511.

[123]. بقره، 260.

[124]. تفسير الميزان، ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ج 2، ص 561.

[125]. قمى، على بن ابراهيم، تفسير قمى، تحقيق: موسوى جزايری، سيد طيب، ج 1، ص 153.

[126]. طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۲۷۰.

[127]. بقره، 124.

[128]. تفسیر الميزان، ج 1 ، ص 270.

[129]. انبیاء، 58 – 62.

[130]. مجلسى، محمد باقر، بحار، محقق / مصحح: جمعى از محققان‏، ج 12، ص 97‏.

[131]. برقى، احمد بن محمد، المحاسن، محقق / مصحح: محدث، جلال الدين‏، ج 2، ص 338.

[132]. صافات، ۹۹ – ۱۰۷.

[133]. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تحقيق: بلاغی، محمد جواد، ج 8، ص 710.

[134]. طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 7، ص ۲19.

[135]. بقره، ۱۲۵ و ۱۲۷؛ آل عمران، ۹۷.

[136]. «وَ اِذْ بَوَّاْنا لِاِبْراهیم‌َ مَکان‌َ الْبَیْت‌ِ…»؛ حج، ۲۶.

[137]. طبری‌، محمد بن جرير، جامع‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌، ج ۱، ص ۴۲۸ و 429؛ ازرقی‌، محمد، تاریخ‌ مکه‌، به‌ کوشش:‌ رشدی،‌ صالح‌ ملحس‌، ج ۱، ص ۳۸ و 39 و 60‌.

[138]. بقره، ۱۲۷.

[139]. بقره، ۱۲۵؛ حج، ۲۶.

[140]. انعام، ۷۶ – ۷۹.

[141]. یوسفوس از مورخان قرن اول میلادی است.

[142]. طوسی‌، محمد بن حسن، التبیان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌، تحقيق: عامل، احمد قصير، ج ۴، ص ۱۸4 – 186.

[143]. «فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى‏ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ»؛ عنکبوت، 26.

[144]. «انّى ذاهِب الى رَبّى سَيَهدِينَ»؛ صافات، 99.

[145]. «و نجینـه و لوطا إلى الأرض التى برکنا فیها للعلمین»؛ انبیاء، 71.

[146]. «سُبْحانَ الَّذي أَسْرى‏ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ»؛ اسرا، 1.

[147]. «إِذْ قالَ لِأَبِیهِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئا»؛ مریم، 42.

[148]. «إِذْ قالَ لِأَبِیهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاکِفُون»؛ انبیاء، 52.

[149]. «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذي حَاجَّ إِبْراهيمَ في‏ رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ رَبِّيَ الَّذي يُحْيي‏ وَ يُميتُ قالَ أَنَا أُحْيي‏ وَ أُميتُ قالَ إِبْراهيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتي‏ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذي كَفَرَ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ»؛ بقره، 258.

[150]. «وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ \* فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى‏ كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلينَ \* فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِني‏ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ \* فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَري‏ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ \* وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ وَ لا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً أَ فَلا تَتَذَكَّرُونَ» انعام، 75 – 80.

[151]. «إِذْ قالَ لِأَبِیهِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئا»؛ مریم، 42.

[152]. «إِذْ قالَ لِأَبِیهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاکِفُون»؛ انبیاء، 52.

[153]. «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‏ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ»، بقره، 124.

[154]. «قال انّى جاعلک للنّاس اماما. اى انّى جاعلک للنّاس رسولاً يؤتم بک و يقتدى بهديک الى يوم القيامة فدعا الناس الى الحنفية السمحة وهى الايمان باللَّه و توحيده و البرائة من الشرک…»، مراغى، احمد بن مصطفى، تفسير المراغى، ج 1، ص 209.

[155]. «المراد بالعهد تلک الامامة المسئول عنها و هل کانت الاّ الامامة فى الدين و هى النبوّة التى حرمها الظالمون من ذريتة…. فظهر ان المراد من العهد انّما هو الامامة فى الدين خاصة…»، قاسمى، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، تحقیق: عيون السود، محمد باسل، ج 1، ص 391.

[156]. «قال اهل التحقيق المراد من الامام ههنا النبى و يدّل عليه وجوه، فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب (التفسیر الکبیر)، ج 4، ص 36».

[157]. آلوسى، سيد محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، تحقيق: عبدالبارى عطية، على، ج 1، ص 374.

[158]. مفاتيح الغيب (التفسیر الکبیر)، ج 4، ص 36.

[159]. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تحقيق: بلاغی، محمد جواد، ج 1، ص 380.

[160]. بلاغى نجفى، محمد جواد، آلاء الرحمن فى تفسير القرآن، تحقيق: واحد تحقيقات اسلامى بنياد بعثت، ج 1، ص 123.

[161]. «وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى‏ ذلِكُمْ إِصْري قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدينَ»، آل عمران، 81،.

[162]. صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج 2، ص 126.

[163]. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسير الميزان، ، ج 1، ص 275.

[164]. انبياء، 72 و 73؛ سجده، 24.

[165]. تفسير الميزان، ، ج 1، ص 274.

[166]. يس، 82.

[167]. تفسير الميزان، ، ج 14، ص 274.

بر گرفته از سایت معارف قرآن

[168]. «ما كانَ إِبْراهيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكين»؛ آل عمران، 67.

[169]. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج 16، ص 417 و 418.

[170]. همان، ج 1، ص 294.

[171]. صدوق، کمال الدین، ج ۱، ص ۱۹۹.

[172]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر و آخوندى، محمد، ج ۴، ص ۲12.

[173]. بقره، ۱۳۵؛ آل عمران، ۹۵؛ نساء، ۱۲۵؛ انعام، ۱۶۱؛ نحل، ۱۲۳٫.

[174]. آل عمران، ۶۷؛ نحل، ۱۲۰٫.

[175]. بقره، ۱۳2و ۱۳3؛ یوسف، ۳۸.

[176]. ممتحنه، 4.

[177]. همان.

[178]. همان.

[179]. انعام، 75 – 79.

[180]. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تحقيق: بلاغ، محمد جواد، ج 10، ص 722؛ طباطبایی، سید محمد حسین، تفسير الميزان، ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ج 20، ص 453.

[181]. اعلی، ۱۹.

[182]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر و آخوندى، محمد، ج ۲، ص ۶۲9.

[183]. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 10، ص 722؛ تفسير الميزان، ج 20، ص 453.

[184]. صدوق، محمد بن على‏، خصال‏، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، ج 2، ص 524.‏

[185]. ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البداية و النهاية، ج 3، ص 6.

[186]. طبرى، محمد بن جرير، تاريخ طبرى، ترجمه: پاينده، ابوالقاسم، ج 1، ص 182 و 183.

[187]. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج 3، ص 15.

### دانشنامه اسلامی ویکی اهل بیت

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA\_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85\_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87\_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

مقاله حضرت ابراهیم علیه السلام

حضرت ابراهیم علیه‌السلام یکی از پیامبران اولوالعزم است که در زمان پادشاهی نمرود به نبوت مبعوث شد و قوم بت پرست خود را به دین توحید دعوت نمود. حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیهماالسلام فرزندان حضرت ابراهیم می‌باشند که به واسطه آن دو، نسب بسیاری از انبیاء الهی از جمله حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد علیهم‌السلام به آن حضرت باز می گردد. به فرموده قرآن کریم، ایشان به کمک فرزندش اسماعیل، کعبه را بنا نمود و به فرمان خدا مردم را به مناسک حج دعوت کرد.

محتویات

۱ ولادت حضرت ابراهیم

۲ حضرت ابراهیم در قرآن

۲.۱ داستان حضرت ابراهیم

۲.۲ منزلت ابراهیم نزد خداوند

۳ وفات حضرت ابراهیم

۴ پانویس

۵ منابع

۶ مطالب مرتبط

ولادت حضرت ابراهیم

ولادت حضرت ابراهیم علیه السلام بنا به اختلاف روایات، در ۲۵ ذی القعده[۱] یا ۱ ذی الحجه[۲] بوده است.[۳] بر طبق روایات، ۳۰۰۰ سال پس از آفرینش حضرت آدم علیه السلام، یا ۱۲۶۳ سال پس از حضرت نوح علیه السلام به دنیا آمد. حضرت ابراهیم علیه السلام پسر تارخ از نوادگان حضرت نوح علیه السلام است.[۴]

حضرت ابراهیم علیه السلام در کشور بابل و در دوران حکومت «نمرود بن کنعان» چشم به جهان گشود.[۵] نمرود ـ بر اساس پیشگویی کاهنان و ستاره شناسان که از به دنیا آمدن کودکی که تاج و تخت او را در هم می‌کوبد، خبر داده بودند ـ دستور داده بود از زنان باردار مراقبت بسیار به عمل آید و هر نوزادی را که به دنیا می‌آید، به قتل رسانند. از این رو مادر حضرت ابراهیم، امیله، به هنگام درد زایمان رو به صحرا نهاد و فرزند خود، ابراهیم را در غاری در بالای کوهی به دنیا آورد و تا سال‌ها او را در همان مکان مخفی نگه داشت.[۴]

حضرت ابراهیم در قرآن

داستان حضرت ابراهیم

نام حضرت ابراهیم علیه السلام و داستانهای مرتبط با آن حضرت در آیات زیر از قرآن کریم آمده است:

سوره بقره، آیه ۱۲۴-۱۳۱ • سوره بقره، آیه ۲۵۸-۲۶۰ • سوره آل عمران، آیه ۹۵-۹۷ • سوره نساء، آیه ۱۲۵ • سوره انعام، آیه ۷۴-۹۰ • سوره انعام، آیه ۱۶۱ • سوره هود، آیه ۶۹-۷۶ • سوره ابراهیم، آیه ۳۵-۴۱ • سوره نحل، آیه ۱۲۰-۱۲۲ • سوره مریم، آیه ۴۱-۵۰ • سوره انبیاء، آیه ۵۱-۷۳ • سوره حج، آیه ۲۶-۳۰ • سوره شعراء، آیه ۶۹-۸۹ • سوره عنکبوت، آیه۲۶ • سوره عنکبوت، آیه ۳۱و۳۲ • سوره احزاب، آیه ۷ • سوره صافات، آیه ۸۳-۱۱۱ • سوره ص، آیه ۴۵-۴۶ • سوره شوری، آیه ۱۳ • سوره زخرف، آیه ۲۸ • سوره ذاریات، آیه ۲۴ تا ۳۷ • سوره نجم، آیه ۳۷ • سوره حدید، آیه ۲۶ • سوره ممتحنه، آیه ۴ • سوره اعلی، آیه ۱۸-۱۹.

آنچه از قرآن کریم درباره زندگی آن حضرت استفاده مى شود این است که: ابراهیم علیه‌السلام از اوان طفولیت تا وقتى که به حد تمیز رسیده در نهان‌گاهى دور از جامعه خود مى زیسته و پس از آن که به حد رشد رسیده از نهان‌گاه خود به سوى قوم و جامعه اش بیرون شده و به پدر خود پیوسته است و دیده که پدرش[۶] و همه مردم بت مى پرستند و چون داراى فطرتى پاک بود و خداوند متعال هم با ارائه ملکوت تاییدش نموده و کارش را به جایى رسانده بود که تمامى اقوال و افعالش موافق با حق شده بود، این عمل را از قوم خود نپسندید و نتوانست ساکت بنشیند.

لاجرم به احتجاج با پدر خود پرداخته او را از پرستش بت ها منع و به توحید خداى سبحان دعوت نمود، باشد که خداوند او را به راه راست خود هدایت نموده از ولایت شیطان دورش سازد. پدرش وقتى دید ابراهیم به هیچ وجه از پیشنهاد خود دست برنمى دارد، او را از خود طرد نمود و به سنگسار کردنش تهدید نمود.

ابراهیم علیه‌السلام در مقابل این تهدید و تشدید از در شفقت و مهربانى با وى تلطف کرد و چون ابراهیم مردى خوش‌خلق و نرم زبان بود در پاسخ پدر نخست بر او سلام کرد و سپس وعده استغفار داد و در آخر گفت: در صورتى که به راه خدا نیاید او و قومش را ترک گفته ولى به هیچ وجه پرستش خدا را ترک نخواهد کرد.[۷]

از طرفى دیگر با قوم خود نیز به احتجاج پرداخته و درباره بت ها با آنان گفتگو کرد.[۸] با اقوام دیگرى هم که ستاره و آفتاب و ماه را مى پرستیدند، احتجاج نمود تا این که آنان را نسبت به حق ملزم کرد و داستان انحرافش از کیش بت پرستى و ستاره پرستى در همه جا منتشر شد.[۹]

روزى که همه مردم براى انجام مراسم دینى خود به خارج شهر رفته بودند، ابراهیم علیه‌السلام به عذر بیماری، از رفتن با آنان تخلف نمود و تنها در شهر ماند، وقتى شهر خلوت شد به بت خانه شهر درآمده و همه بت ها را خرد نمود و تنها بت بزرگ را باقی گذاشت. وقتى مردم به شهر بازآمده و از داستان باخبر شدند، در صدد جستجوى مرتکب آن برآمده سرانجام گفتند: این کار همان جوانى است که ابراهیم نام دارد.

ناچار ابراهیم را در برابر چشم همه احضار نموده و او را استنطاق کرده، پرسیدند: آیا تو با خدایان ما چنین کردى؟ ابراهیم علیه‌السلام گفت: شاید این کار را بت بزرگ کرده است و اگر قبول ندارید از خود او بپرسید تا اگر قدرت بر حرف زدن دارد بگوید چه کسى به بتها را به این صورت درآورده.

ابراهیم علیه‌السلام قبلا به همین منظور تبر را به دوش بت بزرگ نهاده بود تا خود شاهد حال باشد. ابراهیم علیه‌السلام مى دانست که مردم درباره بت هاى خود قائل به حیات و نطق نیستند، ولیکن مى خواست با طرح این نقشه، زمینه اى بچیند که مردم را به اعتراف و اقرار بر بى‌شعورى و بى‌جانى بت ها وادار سازد، ولذا مردم پس از شنیدن جواب ابراهیم علیه‌السلام به فکر فرورفتند و با سرافکندگى گفتند: تو که مى دانى این بت ها قادر بر تکلم نیستند.

ابراهیم علیه‌السلام که غرضى جز شنیدن این حرف از خود آنان نداشت بى‌درنگ گفت: آیا خداى را گذاشته و این بت ها را که جماداتى بى‌جان و بى‌سود و زیانند مى پرستید؟ افّ بر شما و بر آنچه مى پرستید، آیا راستى فکر نمى کنید؟ و چیزهایى را که خود به دست خودتان مى تراشید مى پرستید و حاضر نیستید خدا را که خالق شما و خالق همه مصنوعات شما (یا اعمال شما) است بپرستید؟

مردم گفتند: باید او را بسوزانید و خدایان خود را یارى و حمایت کنید. به همین منظور، آتشخانه بزرگى ساخته و دوزخى از آتش افروخته و در این کار براى ارضاء خاطر خدایان همه تشریک مساعى نمودند و وقتى آتش شعله ور شد ابراهیم علیه‌السلام را در آتش افکندند، خداى متعال آتش را براى او خنک گردانید و او را در شکم آتش سالم نگه داشت و توطئه کفار را باطل نمود.[۱۰]

ابراهیم علیه‌السلام در خلال این مدت با نمرود هم ملاقات نموده و او را نیز که ادعاى ربوبیت داشت مورد خطاب و احتجاج قرار داد و به وى گفت: پروردگار من آن کسى است که بندگان را زنده مى کند و مى میراند. نمرود از در مغالطه گفت: من نیز زنده مى کنم و مى میرانم، هر یک از اسیران و زندانیان را که بخواهم رها مى کنم و هر که را بخواهم به قتل مى رسانم.

ابراهیم به بیان صریح ترین که راه مغالطه را بر او مسدود کند، احتجاج نمود و گفت: خداى متعالى آن کسى است که آفتاب را از مشرق بیرون مى آورد، تو اگر راست مى گویى از این پس کارى کن که آفتاب از مغرب طلوع کند، در اینجا نمرود کافر مبهوت و سرگشته ماند.[۱۱]

پس از آن که ابراهیم علیه‌السلام از آتش نجات یافت باز هدف خود را تعقیب نموده و شروع به دعوت به دین توحید نمود و عده کمى به وى ایمان آوردند.[۱۲] قرآن کریم از آن جمله حضرت لوط علیه‌السلام و همسر ابراهیم علیه‌السلام (ساره) را اسم مى برد.

ابراهیم علیه‌السلام به دستور خداوند متعال به اتفاق همسرش و لوط و همراهان دیگر از پیروانش به سوى ارض مقدس (فلسطین) هجرت کردند، باشد که در آنجا بدون مزاحمت کسى و دور از اذیت و جفاى قومش به عبادت خداوند مشغول باشد و به دعوت توحیدی خود ادامه دهد.[۱۳]

و در آنجا بود که خداى تعالى او را با این که به حد کهولت رسیده بود به تولد اسماعیل و اسحاق و از صلب اسحاق به یعقوب بشارت داد و پس از مدت کمى اسماعیل و بعد از او اسحاق به دنیا آمدند و خداوند - همان طورى که وعده داده بود - برکت را در خود او و دو فرزندش و اولاد ایشان قرار داد و مبارک شان ساخت.

مدتی پس از ولادت اسماعیل، ابراهیم علیه‌السلام به امر پروردگار خود به مکه که دره اى عمیق و بى‌آب و علف بود، رفت و فرزند عزیزش اسماعیل را به همراه مادرش هاجر در سن شیرخوارگى در آن مکان منزل داده و خود به ارض مقدس مراجعت نمود. اسماعیل در این سرزمین نشو و نما کرد و اعراب چادرنشین اطراف به دور او جمع شده و بدین وسیله خانه کعبه ساخته شد.

ابراهیم علیه‌السلام گاه‌گاهى پیش از بناى مکه و خانه کعبه و پس از آن، به مکه مى آمد و از فرزندش اسماعیل دیدن مى کرد.[۱۴] تا آن که در یک سفر مامور به ساختن خانه کعبه شد، لذا به اتفاق اسماعیل این خانه را بنا نهاد و این اولین خانه اى است که از طرف پروردگار ساخته شد و این خانه مبارکى است که در آن آیات بینات و در آن مقام ابراهیم است و هر کس درون آن داخل شود از هر گزندى ایمن است.[۱۵] ابراهیم علیه‌السلام پس از فراغت از بناى کعبه، دستور حج را صادر نموده و آیین و اعمال مربوط به آن را تشریع نمود.[۱۶]

آنگاه خداى تعالى او را مامور به ذبح فرزندش اسماعیل نمود. ابراهیم علیه‌السلام داستان را با فرزندش در میان گذاشت و گفت: فرزند عزیزم! در خواب چنین مى بینم که تو را ذبح و قربانى مى کنم، نیک بنگر تا رأیت چه خواهد بود.

عرض کرد: پدر جان! هر چه را که مامور به انجامش شده اى، انجام ده و انشاءاللَّه بزودى خواهى دید که من مانند بندگان صابر خدا چگونه صبرى از خود نشان مى دهم. پس از این که هر دو به این امر تن دردادند و ابراهیم علیه‌السلام صورت جوانش را بر زمین گذاشت، وحى آمد که اى ابراهیم خواب خود را تصدیق کردى و ما به همین مقدار از تو قبول کردیم و ذبح عظیمى را فدا و عوض او قرار دادیم.[۱۷]

آخرین خاطره اى که قرآن کریم از داستان ابراهیم علیه‌السلام نقل نموده، دعاهایى است که ابراهیم علیه‌السلام در بعضى از سفرها در مکه کرده[۱۸] و آخرین دعایش این است: پروردگارا پدر و مادر من و کسانى را که ایمان آورده اند در روز حساب بیامرز.

منزلت ابراهیم نزد خداوند

خداى تعالى در کلام مجیدش ابراهیم را به نیکوترین وجهى ثنا گفته و رنج و محنتى را که در راه پروردگارش تحمل نموده بود، به بهترین بیانى ستوده و در حدود شصت جا از کتاب عزیزش اسم او را برده و موهبت‌ها و نعمت هایى را که به او ارزانى داشته در موارد بسیارى ذکر کرده است. اینک چند مورد از آن مواهب را در این جا ذکر مى کنیم:

خداى تعالى رشد و هدایت او را قبلاً ارزانی اش داشته بود.[۱۹]

او را در دنیا برگزید و او در آخرت نیز در زمره صالحین خواهد بود زیرا او در دنیا وقتى خدایش فرمود: تسلیم شو، گفت: تسلیم امر پروردگار عالمیانم.[۲۰]

او کسى است که روى دل را به پاکى و خلوص متوجه خدا کرده بود و هرگز شرک نورزید.[۲۱]

او کسى است که دلش به یاد خدا قوى و مطمئن شده و به همین جهت به ملکوتى که خدا از آسمان‌ها و زمین نشانش داد ایمان آورد و یقین کرد.[۲۲]

خداوند ابراهیم را خلیل خود خواند[۲۳] و نیز او را به وصف "حلیم" و "أواه" و "منیب" توصیف کرد.[۲۴]

رحمت و برکات خود را بر او و اهل بیتش ارزانى داشت و او را به وفادارى ستود.[۲۵]

و نیز او را مدح کرده به این که امتى خداپرست و حنیف بوده و هرگز شرک نورزیده و همواره شکرگزار نعمت هایش بوده و این که او را برگزید و به راه راست هدایت نمود و به او اجر دنیوى داده و او در آخرت از صالحین است.[۲۶]

ابراهیم علیه‌السلام پیغمبرى صدیق بود[۲۷] و قرآن او را از بندگان مؤمن و از نیکوکاران شمرده و به او سلام کرده است[۲۸] و او را از کسانى دانسته که "صاحبان ایدى و ابصارند" و خداوند با یاد قیامت خالصشان کرده است.[۲۹]

خداوند او را امام قرار داد[۳۰] و او را یکى از پنج پیغمبرى دانسته که اولوالعزم و صاحب شریعت و کتاب بودند.[۳۱]

خداوند او را علم، حکمت، کتاب، ملک و هدایت ارزانى داشته و هدایت او را در نسل و اعقاب او کلمه باقیه قرار داده[۳۲] و نیز خداوند نبوت و کتاب را در ذریه او گذاشت[۳۳] و براى او در میان آیندگان لسان صدق (نام نیک) قرار داد.[۳۴]

قرآن کریم به منظور حفظ شخصیت و حیات ابراهیم علیه‌السلام، دین استوار ما را هم "اسلام" نامیده و آن را به ابراهیم علیه‌السلام نسبت داده و فرموده: «مِلَّةَ أَبِیکمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ»[۳۵] و نیز فرموده: «قُلْ إِنَّنِی هَدانِی رَبِّی إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ دِیناً قِیماً مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکینَ».[۳۶]

خداوند کعبه اى را که آن جناب ساخت، "بیت الحرام" و قبله عالمیان قرار داد و براى زیارت آن مناسک حج را تشریع نمود تا بدین وسیله یاد مهاجرتش را به آن دیار و اسکان همسر و فرزندش را در آنجا و خاطره ذبح فرزند و توجهاتش به خدا و آزار و محنت هایى را که در راه خدا دیده، زنده نگاه بدارد.

وفات حضرت ابراهیم

مدت زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام را از ۱۷۵ تا ۲۰۰ سال نوشته اند. آن حضرت در مزرعه اش به نام «حبرون» واقع در فلسطین مدفون است که امروزه آن را شهر الخلیل می‌نامند.

پانویس

1. ثواب الأعمال، شیخ صدوق، ص ۱۰۴.
2. الاقبال بالاعمال الحسنة، سید بن طاووس، ج ۲، ص ۳۶؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، ج ۲۱، ص ۳۱.
3. رجوع کنید به تولد حضرت ابراهیم علیه السلام
4. حضرت ابراهیم علیه السلام، دانشنامه رشد
5. فروغ ابدیت، جعفر سبحانی تبریزی، ص ۸۷.
6. در تمام مواردى که نام پدر حضرت ابراهیم علیه‌السلام برده شده است، مراد عموى ایشان است.
7. سوره مریم، آیه ۴۱-۴۸.
8. سوره انبیاء، آیه ۵۱-۵۶ و سوره شعراء آیه ۶۹-۷۷ و سوره صافات آیه ۸۳-۸۷.
9. سوره انعام، آیه ۷۴-۸۲.
10. سوره انبیاء، آیه ۵۶-۷۰ و سوره صافات آیه ۸۸-۹۸.
11. سوره بقره، آیه ۲۵۸.
12. دلیل بر ایمان گروهى از قوم ابراهیم علیه‌السلام این آیه شریفه است: «قَدْ کانَتْ لَکمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْراهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْکمْ»؛ به تحقیق ابراهیم و کسانى که با وى همراه بودند براى شما مقتدایى نیکو بودند که به قوم مشرک خود گفتند: ما از شما بیزاریم. (سوره ممتحنه، آیه ۴)
13. سوره ممتحنه، آیه ۴ و سوره انبیاء، آیه ۷۱.
14. سوره بقره، آیه ۱۲۶ و سوره ابراهیم، آیه ۳۵-۴۱.
15. سوره بقره، آیه ۱۲۷-۱۲۹ و سوره آل عمران، آیه ۹۶-۹۷.
16. سوره حج، آیه ۲۶-۳۰.
17. سوره صافات، آیه ۱۰۱-۱۰۷.
18. سوره ابراهیم، آیه ۳۵-۴۱.
19. سوره انبیاء، آیه ۵۱.
20. سوره بقره، آیه ۱۳۰-۱۳۱.
21. سوره انعام، آیه ۷۹.
22. سوره بقره، آیه ۲۶۰ و سوره انعام، آیه ۷۵.
23. سوره نساء، آیه ۱۲۵.
24. سوره هود، آیه ۷۳-۷۵.
25. سوره نجم، آیه ۳۷.
26. سوره نحل، آیه ۱۲۰-۱۲۲.
27. سوره مریم، آیه ۴۱.
28. سوره صافات، آیه ۸۳-۱۱۱.
29. سوره ص، آیه ۴۵-۴۶.
30. سوره بقره، آیه ۱۲۴.
31. سوره احزاب، آیه ۷؛ سوره شورى، آیه ۱۳؛ سوره الأعلى، آیه ۱۸-۱۹.
32. سوره نساء، آیه ۴۱ و سوره انعام، آیه ۷۴-۹۰ و سوره زخرف، آیه ۲۸.
33. سوره حدید، آیه ۲۶.
34. سوره شعراء، آیه ۸۴ و سوره مریم، آیه ۵۰.
35. این دین، دین پدر شما ابراهیم است و او قبل از این شما را مسلمان نامیده. (سوره حج، آیه ۷۸)
36. بگو پروردگار من مرا به راه راست هدایت نمود، دینى است استوار و ملت و کیش معتدل و ابراهیم از مشرکین نبود. (سوره انعام، آیه ۱۶۱)

منابع

آیت الله جعفر سبحانی، فروغ ابدیت.

دانشنامه رشد، "حضرت ابراهیم علیه السلام".

علامه طباطبائی، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ج۷، ص ۳۰۰ تا ۳۰۶.

تولد حضرت ابراهیم علیه السلام.

## کتابشناسی حضرت ابراهیم

### شبکه کتابخانه های کشور

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

https://libs.nlai.ir/advanced\_search

**عنوان:** [**ابراهیم خلیل الله**](https://libs.nlai.ir/bibliography/25txbg9stA%3D%3D/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/)

پدیدآور: **شعبانی غلامعلی**

مشخصات نشر: غلامعلی شعبانی، تهران، ۱۳۶۲

صفحات: ۴۸

موضوع: ابراهیم پیامبر سرگذشتنامه پیامبران سرگذشتنامه

کتابخانه نگهدارنده: IR-500020002 +3

عنوان:  [ابراهیم خلیل الله](https://libs.nlai.ir/bibliography/2QjBQAnixA%3D%3D/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/)

پدیدآور: تالشی مریم

مشخصات نشر: رحیمی نژاد، مشهد، ۱۳۸۵

جلدها: ۲

موضوع: ابراهیم پیامبر شعر مذهبی

کتابخانه نگهدارنده: IR-500760004 +7

عنوان:  [ابراهیم خلیل (ع)](https://libs.nlai.ir/bibliography/3XIF4sSy/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9/)

پدیدآور: تریلر ، الن گاندرسون ، ‏

مشخصات نشر: کوشش، تهران، ۱۳۹۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۰۶۳۷۹

مترجم: ه‍ادی‌ ع‍ادل‍پ‍ور

صفحات: ۴۷۱

موضوع: داستان های آمریکایی

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001

**عنوان:** [**ابراهیم خلیل الله**](https://libs.nlai.ir/bibliography/0R4nardD/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/)

پدیدآور: **ورزی، محمدرضا، ۱۳۵۲-**

مشخصات نشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکه دو سیما، تهران، ۱۳۸۵

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۶۹۳۳۷۷

صفحات: ۷۱

موضوع: فیلمنامه ها

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001 +4

**عنوان:** [**ابراهیم خلیل الله**](https://libs.nlai.ir/bibliography/3NViXk-w/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/)

پدیدآور: **تالشی ، مریم**

مشخصات نشر: ایران جوان، مشهد، ۱۳۸۵

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۹۹۳۱۴۱ ، ۹۷۸۹۶۴۸۹۹۳۱۵۸

جلدها: ۲

موضوع: شعر مذهبی

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001 +37

**عنوان:** [**ابراهیم خلیل ا...**](https://libs.nlai.ir/bibliography/2Qw3Slf6AA%3D%3D/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7/)

پدیدآور: **اشعار از مثنوی و مرتضی احمدی**

مشخصات نشر: شرکت همهمه، تهران، ۱۳۶۳

صفحات: ۳۲

موضوع: ابراهیم پیامبر سرگذشتنامه // پیامبران سرگذشتنامه

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001 +1

**عنوان:** [**ابراهیم (ع ) خلیل الرحمن**](https://libs.nlai.ir/bibliography/2Q8MPMPZ5g%3D%3D/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86/)

پدیدآور: **طال‍ق‍ان‍ی‌، سیدمحمود، ۱۲۸۹ - ۱۳۵۸.**

مشخصات نشر: دارالرسول الاکرم دارالمحجه البیضائ، بیروت

صفحات: ۴۹

موضوع: ابراهیم پیامبر // حسین بن علی ع امام سوم ق 61 4

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001 +1

**عنوان:** [**ابراهیم خلیل : شیخ الانبیاآ**](https://libs.nlai.ir/bibliography/3sWRXBgy/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A2/)

پدیدآور: **پ‍رورش‌، ع‍ل‍ی‌**

صفحات: ۴۵۲

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001 +17

**عنوان:** [**النبی ابراهیم (ع( خلیل الله**](https://libs.nlai.ir/bibliography/2Qn5SftaSA%3D%3D/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/)

پدیدآور: **قاسم، محمدعلی**

مشخصات نشر: الدار الاسلامیه، بیروت

صفحات: ۶۴

موضوع: داستانهای مذهبی // ابراهیم پیامبر

کتابخانه نگهدارنده: IR-200880133 +1

**عنوان:** [**زندگینامه ابراهیم خلیل الله علیه السلام**](https://libs.nlai.ir/bibliography/2Q59VL9CVg%3D%3D/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/)

پدیدآور: **نظم‌آرا ، نعمت‌الله ، ‏**

مشخصات نشر: جاجرمی، تهران، ۱۳۹۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۲۸۶۹۹

صفحات: ۱۴۶

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001 +1

**عنوان:** [**ابراهیم خلیل الله&مجموعه ای پیرامون حضرت ابراهیم علیه السلام**](https://libs.nlai.ir/bibliography/3Nmg1_OpWA%3D%3D/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9/)

مشخصات نشر: ریحان، تهران

کتابخانه نگهدارنده: IR-523137560

**عنوان:** [**ابراهیم خلیل الله : تلخیص از کتاب قصص قرآن**](https://libs.nlai.ir/bibliography/2Q56qj6_ww%3D%3D/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/)

پدیدآور: **ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌**

مشخصات نشر: شعبانی، تهران، ۱۳۶۲

صفحات: ۴۸

موضوع: قرآن قصه ها

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001

**عنوان:** [**روش خلیل الرحمن، یا، زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام**](https://libs.nlai.ir/bibliography/25DykV2GAg%3D%3D/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3/)

پدیدآور: **ملک حجازی، مهدی،**

جلدها: ۱۵۰

موضوع: قرآن قصه ها // ابراهیم پیامبر

کتابخانه نگهدارنده: IR-501400001

**عنوان:** [**روش خلیل الرحمان ، یا، زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام و سفرنامه هند**](https://libs.nlai.ir/bibliography/2iSyGksTUg%3D%3D/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3/)

پدیدآور: **حجازی شهرضایی مهدی**

مشخصات نشر: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ۱۳۷۹

صفحات جلدها: ۲۸۸

کتابخانه نگهدارنده: IR-500880074 +3

**عنوان:** [**روش خلیل الرحمان ، یا، زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام . سفرنامه هند: دینی ، تاریخی ، اخلاقی ، اجتماعی**](https://libs.nlai.ir/bibliography/3XEbmX2C/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7/)

پدیدآور: **ح‍ج‍ازی‌ ش‍ه‍رض‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌، - ۱۳۰۳**

صفحات: ۲۷۸

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001 +4

**عنوان:** [**روش خلیل الرحمان یا زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام و سفرنامه هند :دینی تاریخی اخلاقی اجتماعی**](https://libs.nlai.ir/bibliography/2Qq08gejyA%3D%3D/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/)

پدیدآور: **حجازی شهرضایی مهدی**

مشخصات نشر: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، قم، ۱۳۷۹

صفحات: ۲۸۷

موضوع: ابراهیم پیامبر سرگذشتنامه سفرنامه های ایرانی هندوستان سیر و سیاحت قرن 20

کتابخانه نگهدارنده: IR-523127555 +68

**عنوان:** [**روش خلیل الرحمان یا زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام و سفرنامه هند دینی ، تاریخی ، اخلاقی ، اجتماعی**](https://libs.nlai.ir/bibliography/2Q1_rj4Uyg%3D%3D/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/)

پدیدآور: **ح‍ج‍ازی‌ ش‍ه‍رض‍ای‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌ ، ‏**

مشخصات نشر: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، قم، ۱۳۷۹

صفحات: ۲۸۷

موضوع: سفرنامه ها

کتابخانه نگهدارنده: IR-400880001 +25

### شبکه کتابخانه های کشور

در آدرس ذیل نیز 18 عنوان کتاب با عنوان حضرت ابراهیم علیه السلام موجود است به علت سنگین شدن حجم پرونده نیاوردم لطفا به این آدرس مراجعه گردد

https://libs.nlai.ir/advanced\_search

### پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران

683 کتابخانه – 030/658/15 عنوان کتاب

http://www.lib.ir/fa/advancedsearch/p1/?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84&author=&subject=&other=&province=0&city=0&libtype=0&firstchar=\*

[1. ابراهیم‌ خلیل‌](http://www.lib.ir/fa/book/66885488/ابراهیم-خلیل/)

پدیدآورنده : [تا‌لیف‌ خلیل‌ فضة‌، صدیقه‌](http://www.lib.ir/fa/search/author/تالیف%20خلیل%20فضه%20صدیقه/)

کتابخانه: [كتابخانه بزرگ آيت الله العظمي مرعشی نجفی (ره)](http://www.lib.ir/fa/library/284/كتابخانه-بزرگ-آيت-الله-العظمي-مرعشی-نجفی-ره/search/) (قم)

[2. ابراهیم‌ خلیل‌ الله‌](http://www.lib.ir/fa/book/87696122/ابراهیم-خلیل-الله/)

پدیدآورنده : [احمدی، مرتضی‌، ۳۰۳۱-](http://www.lib.ir/fa/search/author/احمدی%20مرتضی/)

کتابخانه: [کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم](http://www.lib.ir/fa/library/578/کتابخانه-مرکز-بررسی-های-اسلامی-قم/search/) (قم)

موضوع : [^Bابراهیم‌، پیا‌مبر - داستا‌ن‌,^Bداستا‌نها‌ی فا‌رسی‌ - قرن‌ ۴۱ - ادبیا‌ت‌ نوجوانا‌ن‌,^Bشعر مذهبی‌ - قرن‌ ۴۱](http://www.lib.ir/fa/search/subject/Bابراهیم%20پیامبر%20داستان%20Bداستانهای%20فارسی%20قرن%20ادبیات%20نوجوانان%20Bشعر%20مذهبی%20قرن/)

[3. ابراهيم خليل الله](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=82317014,70983932,70983933,71017124,80040784,83532266,71322778,78480949,78480950,78591481&p=1)

پدیدآورنده : [مريم تالشي](http://www.lib.ir/fa/search/author/مریم%20تالشی/)

[۱۰ نسخه از این کتاب در ۸ کتابخانه موجود است.](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=82317014,70983932,70983933,71017124,80040784,83532266,71322778,78480949,78480950,78591481&p=1)

[4. ابراهیم خلیل الله](http://www.lib.ir/fa/book/87212901/ابراهیم-خلیل-الله/)

پدیدآورنده : [القیس منیس عبدالنور](http://www.lib.ir/fa/search/author/القیس%20منیس%20عبدالنور/)

کتابخانه: [كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران](http://www.lib.ir/fa/library/442/كتابخانه-تخصصی-تاریخ-اسلام-و-ایران/search/) (قم)

موضوع : [تاریخ انبیاء](http://www.lib.ir/fa/search/subject/تاریخ%20انبیاء/)

[5. ابراهيم خليل الله](http://www.lib.ir/fa/book/70118219/ابراهيم-خليل-الله/)

پدیدآورنده : [نويسنده محمدرضا ورزي](http://www.lib.ir/fa/search/author/نویسنده%20محمدرضا%20ورزی/)

کتابخانه: [کتابخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران](http://www.lib.ir/fa/library/541/کتابخانه-پردیس-هنرهای-زیبا-دانشگاه-تهران/search/) (تهران)

موضوع : [فيلمنامه ها](http://www.lib.ir/fa/search/subject/فیلمنامه%20ها/)

[6. ابراهیم خلیل شیخ الانبیا](http://www.lib.ir/fa/book/85714877/ابراهیم-خلیل-شیخ-الانبیا/)

پدیدآورنده : [نوشته علی پرورش ,,پرورش. علی](http://www.lib.ir/fa/search/author/نوشته%20علی%20پرورش%20پرورش%20علی/)

کتابخانه: [كتابخانه مركزی و مركز اسناد شهيد مطهری دانشگاه رازى](http://www.lib.ir/fa/library/272/كتابخانه-مركزی-و-مركز-اسناد-شهيد-مطهری-دانشگاه-رازى/search/) (کرمانشاه)

موضوع : [ابراهیم )ع (? پیامبر](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20ع%20پیامبر/)

[7. ابراهیم خلیل ، شیخ الانبیاء](http://www.lib.ir/fa/book/87433753/ابراهیم-خلیل-شیخ-الانبیاء/)

پدیدآورنده : [پرورش](http://www.lib.ir/fa/search/author/پرورش/)

کتابخانه: [كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران](http://www.lib.ir/fa/library/246/كتابخانه-مركزی-و-مركز-اسناد-دانشگاه-تهران/search/) (تهران)

موضوع : [ابراهيم خليل، پيامبر، سدة 15 و 16 ق.م ـ داستان](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20خلیل%20پیامبر%20سده%20و%20ق%20م%20داستان/)

[8. ابراهیم خلیل شیخ الانبیاء](http://www.lib.ir/fa/book/84185880/ابراهیم-خلیل-شیخ-الانبیاء/)

پدیدآورنده : [نوشته : علی پرورش,پرورش، علی](http://www.lib.ir/fa/search/author/نوشته%20علی%20پرورش%20پرورش%20علی/)

کتابخانه: [کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام](http://www.lib.ir/fa/library/774/کتابخانه-عمومی-امام-امیرالمومنین-علیه-السلام/search/) (اصفهان)

موضوع : [ابراهیم، پیامبر -- سرگذشتنامه](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامه/)

[9. ابراهیم‌ خلیل‌ شیخ‌ الا‌نبیا‌ء‌](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=66885489,80714214,69480497,83433767,75177848,75126335,75236679,75278668,75434207,75373631,65495513,75533070,75487349,75506612,72541516,72494189,75572838,75586927,75581528,80326024,79000852&p=1)

پدیدآورنده : [نوشته‌ پرورش‌، علی‌، قرن‌ ۱۴ش‌، زنده‌ ۱۳۵۳](http://www.lib.ir/fa/search/author/نوشته%20پرورش%20علی%20قرن%20ش%20زنده/)

[۲۱ نسخه از این کتاب در ۲۰ کتابخانه موجود است.](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=66885489,80714214,69480497,83433767,75177848,75126335,75236679,75278668,75434207,75373631,65495513,75533070,75487349,75506612,72541516,72494189,75572838,75586927,75581528,80326024,79000852&p=1)

[10. ابراهیم‌ خلیل‌ شیخ‌الانبیا‌ء‌](http://www.lib.ir/fa/book/85550326/ابراهیم-خلیل-شیخالانبیاء/)

پدیدآورنده : [تا‌لیف‌ علی‌ پرورش‌](http://www.lib.ir/fa/search/author/تالیف%20علی%20پرورش/)

کتابخانه: [كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران](http://www.lib.ir/fa/library/261/كتابخانه-مركزی-و-مركز-اسناد-دانشگاه-مازندران/search/) (مازندران)

موضوع : [ابراهیم‌، پیا‌مبر](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر/)

[11. ابراهیم خلیل: شیخ‌الانبیاء](http://www.lib.ir/fa/book/88926884/ابراهیم-خلیل-شیخالانبیاء/)

پدیدآورنده : [/ علی پرورش](http://www.lib.ir/fa/search/author/علی%20پرورش/)

کتابخانه: [كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)](http://www.lib.ir/fa/library/294/كتابخانه-آستانه-مقدس-حضرت-فاطمه-معصومه-س/search/) (قم)

موضوع : [ابراهیم,قرآن, -- سرگذشتنامه, -- قصه‌ها](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20قران%20سرگذشتنامه%20قصهها/)

[12. ابراهيم خليل نبي الله و النمرود عدو الله](http://www.lib.ir/fa/book/79555512/ابراهيم-خليل-نبي-الله-و-النمرود-عدو-الله/)

پدیدآورنده : [محامي ، محمد كامل حسن](http://www.lib.ir/fa/search/author/محامی%20محمد%20کامل%20حسن/)

کتابخانه: [كتابخانه مركزی دارالعلوم زاهدان](http://www.lib.ir/fa/library/365/كتابخانه-مركزی-دارالعلوم-زاهدان/search/) (سیستان و بلوچستان)

موضوع : [قرآن ‏-‏ قصه ها=ابراهيم پيامبر ‏-‏ سرگذشتنامه](http://www.lib.ir/fa/search/subject/قران%20قصه%20هاابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامه/)

[13. اب‍راه‍ی‍م‌ (ع‌) خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍رح‍م‍ن‌](http://www.lib.ir/fa/book/80338970/ابراهیم-ع-خلیل-الرحمن/)

پدیدآورنده : [/ سیدم‍ح‍م‍ود ال‍طال‍ق‍ان‍ی‌](http://www.lib.ir/fa/search/author/سیدمحمود%20الطالقانی/)

کتابخانه: [سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران](http://www.lib.ir/fa/library/447/سازمان-اسناد-و-كتابخانه-ملی-جمهوری-اسلامی-ایران/search/) (تهران)

موضوع : [اب‍راه‍ی‍م‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر,ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ق‌۶۱ - ۴](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20حسین%20بن%20علیع%20امام%20سوم%20ق/)

[14. ابراهيم عليه السلام خليل الله](http://www.lib.ir/fa/book/79559276/ابراهيم-عليه-السلام-خليل-الله/)

پدیدآورنده : [يازجي ، زهير مصطفي](http://www.lib.ir/fa/search/author/یازجی%20زهیر%20مصطفی/)

کتابخانه: [كتابخانه مركزی دارالعلوم زاهدان](http://www.lib.ir/fa/library/365/كتابخانه-مركزی-دارالعلوم-زاهدان/search/) (سیستان و بلوچستان)

موضوع : [ابراهيم ، پيامبر ‏-‏ ادبيات كودكان و نوجوانان](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20ادبیات%20کودکان%20و%20نوجوانان/)

[20. <الخلیل= خلیل> ابراهیم علیه‌السلام فی الکتاب و السنه دعوته و هجراته ورد شبه المستشرقین](http://www.lib.ir/fa/book/65199754/الخلیل-خلیل-ابراهیم-علیهالسلام-فی-الکتاب-و-الس/)

پدیدآورنده : [/ عبدالله بن علی محمد ابو سیف](http://www.lib.ir/fa/search/author/عبدالله%20بن%20علی%20محمد%20ابو%20سیف/)

کتابخانه: [كتابخانه مجلس شورای اسلامى](http://www.lib.ir/fa/library/178/كتابخانه-مجلس-شورای-اسلامى/search/) (تهران)

[22. برخي از خصوصياتي كه تورات دربارة ابراهيم خليل ـ عليه السّلام ـ ذكر كرده توضيح دهيد؟](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=83226497,83226470&p=1)

[۲ نسخه از این کتاب در ۱ کتابخانه موجود است.](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=83226497,83226470&p=1)

[26. حتي خليل ابراهيم يريد ان يطمئن](http://www.lib.ir/fa/book/82850388/حتي-خليل-ابراهيم-يريد-ان-يطمئن/)

پدیدآورنده : [لانج ، چيفر‏ي ‏](http://www.lib.ir/fa/search/author/لانج%20چیفری/)

کتابخانه: [كتابخانه جامع علوم و معارف قرآن كریم (مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع))](http://www.lib.ir/fa/library/455/كتابخانه-جامع-علوم-و-معارف-قرآن-كریم-مؤسسه-معارف-اسلامی-امام-رضا-ع/search/) (قم)

موضوع : [قرآن ‏-‏ قصه ها=اسلام ‏-‏ داستان=اسلام ‏-‏ عقايد](http://www.lib.ir/fa/search/subject/قران%20قصه%20هااسلام%20داستاناسلام%20عقاید/)

[29. روش خلیل الرحمان یا زندگانی حضرت ابراهیم ضمیمه سفرنامه هند](http://www.lib.ir/fa/book/87207721/روش-خلیل-الرحمان-یا-زندگانی-حضرت-ابراهیم-ضمیمه-سفر/)

پدیدآورنده : [سید مهدی حجازی شهرضائی](http://www.lib.ir/fa/search/author/سید%20مهدی%20حجازی%20شهرضایی/)

کتابخانه: [كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران](http://www.lib.ir/fa/library/442/كتابخانه-تخصصی-تاریخ-اسلام-و-ایران/search/) (قم)

موضوع : [تاریخ انبیاء](http://www.lib.ir/fa/search/subject/تاریخ%20انبیاء/)

[30. روش خلیل الرحمان یا زندگی حضرت ابراهیم (ع) به ضمیمه سفرنامه هند](http://www.lib.ir/fa/book/87157940/روش-خلیل-الرحمان-یا-زندگی-حضرت-ابراهیم-ع-به-ضمیم/)

پدیدآورنده : [مهدی حجازی شهرضائی](http://www.lib.ir/fa/search/author/مهدی%20حجازی%20شهرضایی/)

کتابخانه: [كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران](http://www.lib.ir/fa/library/442/كتابخانه-تخصصی-تاریخ-اسلام-و-ایران/search/) (قم)

موضوع : [تاریخ انبیاء](http://www.lib.ir/fa/search/subject/تاریخ%20انبیاء/)

[31. روش خليل الرحمان ، يا، زندگي حضرت ابراهيم عليه السلام و سفرنامه هند: ديني ، تاريخي ، اخلاقي ،](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=79504925,79385156,78943914,79086734,79090011,79763341,78975859,78959219,79040662&p=1)

پدیدآورنده : [حجازي شهرضايي ، مهدي ، 1303-](http://www.lib.ir/fa/search/author/حجازی%20شهرضایی%20مهدی/)

موضوع : [ابراهيم ، پيامبر ‏-‏ سرگذشتنامه.=سفرنامه ها.=هندوستان ‏-‏ سير و سياحت ‏-‏ قرن 20.](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامه%20سفرنامه%20ها%20هندوستان%20سیر%20و%20سیاحت%20قرن/)

[۹ نسخه از این کتاب در ۹ کتابخانه موجود است.](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=79504925,79385156,78943914,79086734,79090011,79763341,78975859,78959219,79040662&p=1)

[32. روش خلیل الرحمان یا زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام و سفرنامه هند: دینی تاریخی اخلاقی اجتماعی](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=83070183,68337353,2657664,2666013,71389417,71199541,85007159,85007158,84988023,66775687,81381574,79512018,71002865,77910406,77948286,78601078,83309638&p=1)

پدیدآورنده : [حجازی شهرضایی مهدی 1303 -](http://www.lib.ir/fa/search/author/حجازی%20شهرضایی%20مهدی/)

[۱۷ نسخه از این کتاب در ۱۵ کتابخانه موجود است.](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=83070183,68337353,2657664,2666013,71389417,71199541,85007159,85007158,84988023,66775687,81381574,79512018,71002865,77910406,77948286,78601078,83309638&p=1)

[33. روش‌ خلیل‌ الرحما‌ن‌، یا‌، زندگی‌ حضرت‌ ابراهیم‌ علیه‌ السلام‌ و سفرنا‌مه‌ هند: دینی‌، تا‌ریخی‌، اخلاقی‌، اجتما‌عی‌](http://www.lib.ir/fa/book/88227242/روش-خلیل-الرحمان-یا-زندگی-حضرت-ابراهیم-ع/)

پدیدآورنده : [حجا‌زی شهرضا‌یی‌، مهدی، ۱۳۰۳ -](http://www.lib.ir/fa/search/author/حجازی%20شهرضایی%20مهدی/)

کتابخانه: [كتابخانه تخصصی دانشگاه اديان و مذاهب](http://www.lib.ir/fa/library/108/كتابخانه-تخصصی-دانشگاه-اديان-و-مذاهب/search/) (قم)

موضوع : [سرگذشتنا‌مه‌ ابراهیم‌، پیا‌مبر,سفرنا‌مه‌ها‌,قرن‌ ۲۰ هندوستا‌ن‌ -- سیر و سیا‌حت‌](http://www.lib.ir/fa/search/subject/سرگذشتنامه%20ابراهیم%20پیامبر%20سفرنامهها%20قرن%20هندوستان%20سیر%20و%20سیاحت/)

[34. روش‌ خلیل‌ الرحما‌ن‌، یا‌، زندگی‌ حضرت‌ ابراهیم‌ علیه‌ السلام‌ و سفرنا‌مه‌ هند: دینی‌، تا‌ریخی‌، اخلاقی‌، اجتما‌عی‌](http://www.lib.ir/fa/book/87989038/روش-خلیل-الرحمان-یا-زندگی-حضرت-ابراهیم-ع/)

پدیدآورنده : [حجا‌زی شهرضا‌یی‌، مهدی، ۱۳۰۳ -](http://www.lib.ir/fa/search/author/حجازی%20شهرضایی%20مهدی/)

کتابخانه: [کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام](http://www.lib.ir/fa/library/507/کتابخانه-تخصصی-فقه-و-اصول-مرکز-فقهی-ائمه-اطهار-علیهم-السلام/search/) (قم)

موضوع : [داستا‌ن‌ ابراهیم‌، پیا‌مبر,قرآن‌-- قصه‌ ها‌,سفرها‌-- هند حجا‌زی شهرضا‌یی‌، مهدی، ۱۳۰۳ -,سیر و سیا‌حت‌-- قرن‌ ۲۰م‌ حجا‌زی شهرضا‌یی‌، مهدی، ۱۳۰۳ -,سفرنا‌مه‌ ها‌](http://www.lib.ir/fa/search/subject/داستان%20ابراهیم%20پیامبر%20قران%20قصه%20ها%20سفرها%20هند%20حجازی%20شهرضایی%20مهدی%20سیر%20و%20سیاحت%20قرن%20م%20حجازی%20شهرضایی%20مهدی%20سفرنامه%20ها/)

[35. روش خليل الرحمان ، يا، زندگي حضرت ابراهيم عليه السلام و سفرنامه هند ديني ، تاريخي ، اخلاقي ،,روش خليل الرحمان ، يا، زندگي حضرت ابراهيم عليه السلام و سفرنامه هند ديني ، تاريخي ، اخلاقي ،](http://www.lib.ir/fa/book/85509664/روش-خليل-الرحمان-يا-زندگي-حضرت-ابراهيم-عليه-الس/)

پدیدآورنده : [حجازي شهرضايي ، مهدي ، 1303‏-‏,به قلم مهدي حجازي شهرضايي ؛ ويراستار علي حجازي](http://www.lib.ir/fa/search/author/حجازی%20شهرضایی%20مهدی%20به%20قلم%20مهدی%20حجازی%20شهرضایی%20ویراستار%20علی%20حجازی/)

کتابخانه: [كتابخانه مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا (س)](http://www.lib.ir/fa/library/503/كتابخانه-مدرسه-علمیه-پیروان-حضرت-زهرا-س/search/) (خراسان رضوی)

موضوع : [ابراهيم ، پيامبر ‏-‏ سرگذشتنامه=سفرنامه ها=هندوستان ‏-‏ سير و سياحت ‏-‏ قرن 20](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامهسفرنامه%20هاهندوستان%20سیر%20و%20سیاحت%20قرن/)

[**36. روش‌ خلیل‌ الرحما‌ن‌، یا‌، زندگی‌ حضرت‌ ابراهیم‌ علیه‌السلام‌ و سفرنا‌مه‌ هند: دینی‌، تا‌ریخی‌، اخلاقی‌، اجتما‌عی‌**](http://www.lib.ir/fa/book/88771232/روش-خلیل-الرحمان-یا-زندگی-حضرت-ابراهیم-ع/)

**پدیدآورنده :** [**حجا‌زی شهرضا‌یی‌، مهدی، ۱۳۰۳ -**](http://www.lib.ir/fa/search/author/حجازی%20شهرضایی%20مهدی/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه عمومي و امانی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)**](http://www.lib.ir/fa/library/119/كتابخانه-عمومي-و-امانی-دفتر-تبليغات-اسلامی-حوزه-علميه-قم/search/) **(قم)**

**موضوع :** [**سرگذشتنا‌مه‌ ابراهیم‌، پیا‌مبر,سفرنا‌مه‌ها‌,قرن‌ ۲۰ هند - سیر و سیا‌حت‌**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/سرگذشتنامه%20ابراهیم%20پیامبر%20سفرنامهها%20قرن%20هند%20سیر%20و%20سیاحت/)

[**37. روش‌ خليل‌ الرحمان‌, يا, زندگي‌ حضرت‌ ابراهيم‌ عليه‌السلام‌ و سفرنامه‌ هند: ديني‌, تاريخي‌, اخلاقي‌, اجتماعي‌**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=80813761,82483587,64420610&p=1)

**پدیدآورنده :** [**به‌قلم‌ مهدي‌ حجازي‌ شهرضايي‌, ويراستار علي‌ حجازي‌,سفرنامه‌ هند: ديني‌, تاريخي‌, اخلاقي‌, اجتماعي‌ زندگي‌ حضرت‌ ابراهيم‌ عليه‌السلام‌ و سفرنامه‌ هند: ديني‌, تاريخي‌, اخلاقي‌, اجتماعي‌**](http://www.lib.ir/fa/search/author/بهقلم%20مهدی%20حجازی%20شهرضایی%20ویراستار%20علی%20حجازی%20سفرنامه%20هند%20دینی%20تاریخی%20اخلاقی%20اجتماعی%20زندگی%20حضرت%20ابراهیم%20علیهالسلام%20و%20سفرنامه%20هند%20دینی%20تاریخی%20اخلاقی%20اجتماعی/)

**موضوع :** [**ابراهيم‌, پيامبر -- سرگذشتنامه‌ سفرنامه‌ها هندوستان‌ -- سير و سياحت‌ -- قرن‌ 20**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامه%20سفرنامهها%20هندوستان%20سیر%20و%20سیاحت%20قرن/)

[**۳ نسخه از این کتاب در ۳ کتابخانه موجود است.**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=80813761,82483587,64420610&p=1)

[**38. روش‌ خلیل‌ الرحما‌ن‌، یا‌، زندگی‌ حضرت‌ ابراهیم‌ علیه‌السلام‌ و سفرنا‌مه‌ هند؛ دینی‌، تا‌ریخی‌، اخلاقی‌، اجتما‌عی‌**](http://www.lib.ir/fa/book/88728480/روش-خلیل-الرحمان-یا-زندگی-حضرت-ابراهیم-ع/)

**پدیدآورنده :** [**حجا‌زی شهرضا‌یی‌، مهدی، ۱۳۰۳ -**](http://www.lib.ir/fa/search/author/حجازی%20شهرضایی%20مهدی/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه تخصصی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)**](http://www.lib.ir/fa/library/114/كتابخانه-تخصصی-پژوهشگاه-علوم-و-فرهنگ-اسلام-دفتر-تبليغات-اسلامی-حوزه-علمیه-قم/search/) **(قم)**

**موضوع :** [**سرگذشتنا‌مه‌ ابراهیم‌، پیا‌مبر,سفرنا‌مه‌ ها‌,قرن‌ ۲۰م‌. هندوستا‌ن‌ - سیر و سیا‌حت‌**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/سرگذشتنامه%20ابراهیم%20پیامبر%20سفرنامه%20ها%20قرن%20م%20هندوستان%20سیر%20و%20سیاحت/)

[**39. روش‌ خلیل‌ الرحما‌ن‌، یا‌، زندگی‌ حضرت‌ ابراهیم‌ علیه‌السلام‌ و سفرنا‌مه‌ هند: دینی‌، تا‌ریخی‌، اخلاقی‌، اجتما‌عی‌**](http://www.lib.ir/fa/book/88546048/روش-خلیل-الرحمان-یا-زندگی-حضرت-ابراهیم-ع/)

**پدیدآورنده :** [**به‌قلم‌ مهدی حجا‌زی شهرضا‌یی‌**](http://www.lib.ir/fa/search/author/بهقلم%20مهدی%20حجازی%20شهرضایی/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم**](http://www.lib.ir/fa/library/200/كتابخانه-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-قم/search/) **(قم)**

**موضوع :** [**ابراهیم‌، پیا‌مبر -- سرگذشتنا‌مه‌,سفرنا‌مه‌ها‌,هندوستا‌ن‌ -- سیر و سیا‌حت‌ -- قرن‌ ۲۰**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامه%20سفرنامهها%20هندوستان%20سیر%20و%20سیاحت%20قرن/)

[**40. روش خلیل الرحمان، یا، زندگی حضرت ابراهیم علیه‌السلام و سفرنامه هند: دینی، تاریخی، اخلاقی، اجتماعی**](http://www.lib.ir/fa/book/89350789/روش-خلیل-الرحمان-یا-زندگی-حضرت-ابراهیم-علیهالسل/)

**پدیدآورنده :** [**/ به‌قلم مهدی حجازی شهرضایی,ح‍ج‍ازی‌ ش‍ه‍رض‍ای‍ی‌**](http://www.lib.ir/fa/search/author/بهقلم%20مهدی%20حجازی%20شهرضایی%20حجازی%20شهرضایی/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی (حجتيه)**](http://www.lib.ir/fa/library/186/كتابخانه-مدرسه-عالی-فقه-و-معارف-اسلامی-حجتيه/search/) **(قم)**

**موضوع :** [**ابراهیم، پیامبر -- سرگذشتنامه,حجازی شهرضائی، مهدی،۱۳۰۳ - -- سفرها -- هند,هند -- سیر و سیاحت -- قرن۲۰ م,سفرنامه‌نویسی**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامه%20حجازی%20شهرضایی%20مهدی%20سفرها%20هند%20هند%20سیر%20و%20سیاحت%20قرن%20م%20سفرنامهنویسی/)

[**41. روش‌ خلیل‌ الرحما‌ن‌، یا‌، زندگی‌ حضرت‌ ابراهیم‌ (ع) و سفرنا‌مه‌ هند: دینی‌، تا‌ریخی‌، اخلاقی‌، اجتما‌عی‌**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=75124807,75278202,75323517,75311071,75302476,75264560,75259961,75291926,75414891,75422416,75420202,75338931,75372593,75348525,75214797,75450592,75455087,75542343,75530768,75486670,75572738,53772877&p=1)

**پدیدآورنده :** [**ملک‌ حجا‌زی، مهدی، ۱۲۷۰ -**](http://www.lib.ir/fa/search/author/ملک%20حجازی%20مهدی/)

**موضوع :** [**قرآن‌ -- قصه‌ها‌,ابراهیم‌، پیا‌مبر,هند -- سیر و سیا‌حت‌**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/قران%20قصهها%20ابراهیم%20پیامبر%20هند%20سیر%20و%20سیاحت/)

[**۲۲ نسخه از این کتاب در ۲۲ کتابخانه موجود است.**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=75124807,75278202,75323517,75311071,75302476,75264560,75259961,75291926,75414891,75422416,75420202,75338931,75372593,75348525,75214797,75450592,75455087,75542343,75530768,75486670,75572738,53772877&p=1)

[**42. روش‌ خلیل‌ الرحمن‌، یا‌، زندگا‌نی‌ حضرت‌ ابراهیم‌ علیه‌السلام‌**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=75140149,75281064,75573346&p=1)

**پدیدآورنده :** [**ملک‌ حجا‌زی، مهدی، ۱۲۷۰ -**](http://www.lib.ir/fa/search/author/ملک%20حجازی%20مهدی/)

**موضوع :** [**قرآن‌ -- قصه‌ها‌,ابراهیم‌، پیا‌مبر**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/قران%20قصهها%20ابراهیم%20پیامبر/)

[**۳ نسخه از این کتاب در ۳ کتابخانه موجود است.**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=75140149,75281064,75573346&p=1)

[**43. روش‌ خلیل‌ الرحما‌ن‌، یا‌، زندگی‌ حضرت‌ ابراهیم‌ علیه‌السلام‌ و سفرنا‌مه‌ هند**](http://www.lib.ir/fa/book/67849603/روش-خلیل-الرحمان-یا-زندگی-حضرت-ابراهیم-ع/)

**پدیدآورنده :** [**به‌قلم‌ مهدی حجا‌زی شهرضا‌یی‌**](http://www.lib.ir/fa/search/author/بهقلم%20مهدی%20حجازی%20شهرضایی/)

**کتابخانه:** [**کتابخانه دفتر تبليغات اسلامی اصفهان**](http://www.lib.ir/fa/library/121/کتابخانه-دفتر-تبليغات-اسلامی-اصفهان/search/) **(اصفهان)**

**موضوع :** [**ابراهیم‌، پیا‌مبر - سرگذشتنا‌مه‌,سفرنا‌مه‌ها‌,هندوستا‌ن‌ - سیر و سیا‌حت‌ - قرن‌ ۲۰**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامه%20سفرنامهها%20هندوستان%20سیر%20و%20سیاحت%20قرن/)

[**44. زندگي ابراهيم خليل**](http://www.lib.ir/fa/book/79562922/زندگي-ابراهيم-خليل/)

**پدیدآورنده :** [**برانق ، محمداحمد**](http://www.lib.ir/fa/search/author/برانق%20محمداحمد/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه مركزی دارالعلوم زاهدان**](http://www.lib.ir/fa/library/365/كتابخانه-مركزی-دارالعلوم-زاهدان/search/) **(سیستان و بلوچستان)**

**موضوع :** [**ابراهيم ، پيامبر=پيامبران - داستان**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبرپیامبران%20داستان/)

[**48. سنت ابراهيم خليل الله ( حج و قرباني )**](http://www.lib.ir/fa/book/79555085/سنت-ابراهيم-خليل-الله-حج-و-قرباني/)

**پدیدآورنده :** [**تهانوي ، اشرفعلي ، 1242‏-‏ 1321ق .**](http://www.lib.ir/fa/search/author/تهانوی%20اشرفعلی%20ق/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه مركزی دارالعلوم زاهدان**](http://www.lib.ir/fa/library/365/كتابخانه-مركزی-دارالعلوم-زاهدان/search/) **(سیستان و بلوچستان)**

[**50. سيره ابراهيم خليل ( عليه السلام ) در قرآن كريم**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=23879473,83199605&p=1)

**پدیدآورنده :** [**مجيد فلاح پور**](http://www.lib.ir/fa/search/author/مجید%20فلاح%20پور/)

[**۲ نسخه از این کتاب در ۲ کتابخانه موجود است.**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=23879473,83199605&p=1)

[**51. سيماي ابراهيم خليل ( عليه السلام ) در قرآن**](http://www.lib.ir/fa/book/23879693/سيماي-ابراهيم-خليل-عليه-السلام-در-قرآن/)

**پدیدآورنده :** [**مرضيه دوست قرين**](http://www.lib.ir/fa/search/author/مرضیه%20دوست%20قرین/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه گنجینه نور (مركز حفظ و نگهداری پژوهش ها و پایان نامه های قرآنی) مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)**](http://www.lib.ir/fa/library/443/كتابخانه-گنجینه-نور-مركز-حفظ-و-نگهداری-پژوهش-ها-و-پایان-نامه-های-قرآنی-مؤسسه-معارف-اسلامی-امام-رضا-ع/search/) **(قم)**

**موضوع :** [**پيامبران-ساير پيامبران/حضرت ابراهيم(ع)**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/پیامبرانسایر%20پیامبران%20حضرت%20ابراهیمع/)

[**56. قصص ابراهیم خلیل**](http://www.lib.ir/fa/book/65231231/قصص-ابراهیم-خلیل/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه مجلس شورای اسلامى**](http://www.lib.ir/fa/library/178/كتابخانه-مجلس-شورای-اسلامى/search/) **(تهران)**

[**64. كوني بردا و سلاما: الجزء الاول من قصه خليل الرحمن ابراهيم (ع )**](http://www.lib.ir/fa/book/82844034/كوني-بردا-و-سلاما-الجزء-الاول-من-قصه-خليل-الرحمن/)

**پدیدآورنده :** [**امين ، عبدالسلام**](http://www.lib.ir/fa/search/author/امین%20عبدالسلام/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه جامع علوم و معارف قرآن كریم (مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع))**](http://www.lib.ir/fa/library/455/كتابخانه-جامع-علوم-و-معارف-قرآن-كریم-مؤسسه-معارف-اسلامی-امام-رضا-ع/search/) **(قم)**

**موضوع :** [**ابراهيم در قرآن=ابراهيم ، پيامبر ‏-‏ سرگذشت نامه**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20در%20قرانابراهیم%20پیامبر%20سرگذشت%20نامه/)

[**65. کونی‌ بردا و سلاما‌: ... قصه‌ خلیل‌ الرحمن‌ ابراهیم‌ "علیه‌ السلام‌"**](http://www.lib.ir/fa/book/88648507/کونی-بردا-و-سلاما-قصه-خلیل-الرحمن-ابراهی/)

**پدیدآورنده :** [**امین‌، عبدالسلام‌**](http://www.lib.ir/fa/search/author/امین%20عبدالسلام/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآن (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)**](http://www.lib.ir/fa/library/107/كتابخانه-تخصصی-علوم-و-معارف-قرآن-دفتر-تبليغات-اسلامی-حوزه-علمیه-قم/search/) **(قم)**

**موضوع :** [**قرن‌ ۲۰ نما‌یشنا‌مه‌ عربی‌,نما‌یشنا‌مه‌ ابراهیم‌، پیا‌مبر,قرن‌ ۲۰ نما‌یشنا‌مه‌ مذهبی‌ عربی‌**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/قرن%20نمایشنامه%20عربی%20نمایشنامه%20ابراهیم%20پیامبر%20قرن%20نمایشنامه%20مذهبی%20عربی/)

[**68. نوح شيخ الانبياء (ع ) و ابراهيم خليل الرحمن (ع )**](http://www.lib.ir/fa/book/82845185/نوح-شيخ-الانبياء-ع-و-ابراهيم-خليل-الرحمن-ع/)

**پدیدآورنده :** [**حاجي ، محمد عمر**](http://www.lib.ir/fa/search/author/حاجی%20محمد%20عمر/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه جامع علوم و معارف قرآن كریم (مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع))**](http://www.lib.ir/fa/library/455/كتابخانه-جامع-علوم-و-معارف-قرآن-كریم-مؤسسه-معارف-اسلامی-امام-رضا-ع/search/) **(قم)**

**موضوع :** [**قرآن ‏-‏ قصه ها=نوح در قرآن=ابراهيم در قرآن**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/قران%20قصه%20هانوح%20در%20قرانابراهیم%20در%20قران/)

[**69. نوح‌ شیخ‌ الانبیا‌ء علیه‌ السلام‌ و ابراهیم‌ خلیل‌ الرحمن‌ علیه‌السلام‌**](http://www.lib.ir/fa/book/88651356/نوح-شیخ-الانبیاء-علیه-السلام-و-ابراهیم-خلیل/)

**پدیدآورنده :** [**حا‌جی‌، محمد عمر**](http://www.lib.ir/fa/search/author/حاجی%20محمد%20عمر/)

**کتابخانه:** [**كتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآن (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)**](http://www.lib.ir/fa/library/107/كتابخانه-تخصصی-علوم-و-معارف-قرآن-دفتر-تبليغات-اسلامی-حوزه-علمیه-قم/search/) **(قم)**

**موضوع :** [**نوح‌، پیا‌مبر,ابراهیم‌، پیا‌مبر**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/نوح%20پیامبر%20ابراهیم%20پیامبر/)

[**70. واپس گرايي بشريت:سرگذشت بشر در زمان حضرت ابراهيم خليل عليه السلام**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=69505788,84944825,69849028,70004722,83516912,79927483&p=1)

**پدیدآورنده :** [**عبدالمهدي يادگاري**](http://www.lib.ir/fa/search/author/عبدالمهدی%20یادگاری/)

**موضوع :** [**ابراهيم ، پيامبر -- سرگذشتنامه,انسان -- آفرينش**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامه%20انسان%20افرینش/)

[**۶ نسخه از این کتاب در ۶ کتابخانه موجود است.**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=69505788,84944825,69849028,70004722,83516912,79927483&p=1)

[**71. واپس‌گرایی بشریت: سرگذشت بشر در زمان حضرت ابراهیم خلیل علیه‌السلام**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=68028878,76077630,76288435,66869884,84276572&p=1)

**پدیدآورنده :** [**/ عبدالمهدی یادگاری**](http://www.lib.ir/fa/search/author/عبدالمهدی%20یادگاری/)

**موضوع :** [**ابراهیم، پیامبر -- سرگذشتنامه,انسان - آفرینش - جنبه‌های مذهبی - اسلام,انسان در قرآن**](http://www.lib.ir/fa/search/subject/ابراهیم%20پیامبر%20سرگذشتنامه%20انسان%20افرینش%20جنبههای%20مذهبی%20اسلام%20انسان%20در%20قران/)

[**۵ نسخه از این کتاب در ۵ کتابخانه موجود است.**](http://www.lib.ir/fa/books/?ids=68028878,76077630,76288435,66869884,84276572&p=1)

### پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران

در آدرس ذیل نیز 448 عنوان کتاب با عنوان حضرت ابراهیم علیه السلام معرفی شده است که به علت کثرت و حجم زیاد نیاوردم لطفا به این آدرس مراجعه گردد

http://www.lib.ir/fa/advancedsearch/p1/?title=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85&author=&subject=&other=&province=0&city=0&libtype=0&firstchar=\*

### کتابخانه عربی المصادر

https://ar.masader.om/multisearch?bentoq=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&catalog=bento

در سایت فوق کتب عربی مرتبط با حضرت ابراهیم علیه السلام موجود است با عبارت های ابراهیم خلیل الله یا ابراهیم النبی جستجو گردد

### سامان

سامانه یکپارچه مدیریت کتابخانه های عمومی - تعداد کل منابع= ۴۹,۷۱۸,۲۷۵

در این کتابخانه ده ها کتاب در باره حضرت ابراهیم موجود است

https://www.samanpl.ir/LSearch/LSearch

### مكتبة نور

122,739 جلد كتاب

أكبر منصة عربية مفتوحة للكتب قابل دانلود

در آدرس ذیل ده ها کتاب عربی در باره حضرت ابراهیم موجود است

https://www.noor-book.com/?search\_for=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85

## حضرت ابراهیم در مقالات مجلات

### پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

جستجو در بین یک میلیون مقاله

ده ها مقاله در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن - حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

https://www.sid.ir/

### مگ ایران اطلاعات مجلات کشور

ده ها مقاله در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن - حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

https://www.magiran.com/

### پایگاه نورمگز (وبگاه مجلات تخصصی)

پایگاه مجلات تخصصی نور از مجموعه پایگاه های مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی است که وظیفه شناسایی و عرضه مجلات تخصصی علوم انسانی و اسلامی

ده ها مقاله در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن - حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

https://www.noormags.ir/

### پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ده ها مقاله در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن- حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

<http://ensani.ir/fa>

### پرتال جامع علوم و معارف قرآن

ده ها مقاله در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن- حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

http://quran.isca.ac.ir/fa/Article/Index

### علم نت

جستجو در بیش از پنج میلیون و دویست و بیست هزار مقاله

ده ها مقاله در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن- حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

https://elmnet.ir/

### سامانه نشریات علمی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

ده ها مقاله در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن- حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

https://iranjournals.nlai.ir/

### مرجع دانش (مقالات همایش ها و کنفرانس ها)

ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ده ها مقاله در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن- حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

https://civilica.com

## حضرت ابراهیم در پایان نامه ها

### گنچ پایگاه اطلاعات علمی ایران

ده ها پایان نامه در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن- حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

https://ganj.irandoc.ac.ir

### کتابخانه مسجد اعظم قم

https://blib.ir/libportal/tabid/198/Default.aspx?\_RQ=plnkView&MFN=45&DBID=40&ServerName=Boroujerdi&IsFarsi=1

عنوان ابراهيم(ع) در قرآن و دايره المعارف ليدن(با توجه به ترجمه عربي)

پديدآور اصلی علي زاده فلاح، احمد

موضوع قصص قرآن

دايره المعارف قرآن ليدن (کتاب)

پيامبران در قرآن

حضرت ابراهيم در قرآن

شرح مقايسه قصه ابراهيم(ع) در قرآن با دائرةالمعارف ليدن است. تحقيق حاضر در سه بخش تهيه و تنظيم شده است. نويسنده در بخش اول پس از مفهوم‌شناسي ابراهيم، قرآن و دائرةالمعارف ليدن، به معرفي برخي از دائرةالمعارف‌هاي جهان و بررسي جايگاه دائرةالمعارف‌ها پرداخته است. وي در بخش بعدي در قالب دو فصل ابتدا احوال ابراهيم از ولادت تا رحلت، سپس صفات بارز ابراهيم در قرآن و دائرةالمعارف ليدن را مورد دقت و بررسي قرار داده است. نويسنده در بخش سوم به بحث و بررسي پيرامون ابعاد زندگي اجتماعي ابراهيم از نگاه قرآن و دائرةالمعارف ليدن مي‌پردازد و در دو محور از جايگاه ابراهيم در اديان آسماني و نيز احتجاجات و آثار اجتماعي ابراهيم سخن مي‌گويد. نويسنده در خاتمه ضمن نتيجه‌گيري معتقد است دائرةالمعارف ليدن تنها بخش‌هايي از زندگي حضرت ابراهيم(ع) را متعرض شده در حالي‌که قرآن به صورت گسترده از ابراهيم ياد کرده است. همچنين در دائرةالمعارف بيشتر به مباحث تاريخي و داستاني توجه شده اما در قرآن مباحث تأثيرگذار بر زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها بيان شده است.

سال انتشار ‎۱۳۸۸

مشخصه ظاهری م،‎۱۶۰ص

نوع پایان نامه

زبان اثر فارسي

### نورداک

https://noordoc.ir/thesis/47914

ترجمه و نقد مدخل های انبیاء اولوالعزم در دایره المعارف لیدن

پدیدآورنده: مرتضی ولی زاده کلاش

تاریخ دفاع: 1391/04/20

مقطع: کارشناسی ارشد

موسسه: دانشگاه تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی تالار اطلاع رسانی

رشته: گروه الهیات ومعارف اسلامی

مشاور: محمد علی مهدوی راد

استاد راهنما: حسن رضایی هفتادر

چکیده یکی از جدیدترین آثار قرآن پژوهان غربی در باره قرآن دایرة المعارف قرآن لیدن است در دایرةالمعارف قرآن در قالب 5 مدخل با عنوان نوح ابراهیم موسی عیسی و محمد به موضوع انبیاء اولوالعزم پرداخته شده است این نوشتار در صدد بررسی نقاط مثبت و منفی مقاله¬های مذکور می¬باشد از نقاط قوت این مقالات استشهاد فراوان به قرآن است و آیات به طور زنجیرهای بر اساس موضوع کنار هم قرار داده می¬شود و کمتر استدلالی از سوی خود مؤلف در آن دیده میشود و از نقاط ضعف این مقالات می¬توان به موارد زیر اشاره کرد در نقل قصص بیشتر از منابع غیر معتبر همچون کتاب قصص الانبیاء که مشحون از اسرائیلیات است استفاده شده و بسیار اندک از کتب معتبر روایی و تفسیری بهره برده¬اند همین امر سبب بی اعتبار شدن برخی از مطالب این مقالات شده است استفاده نکردن از منابع شیعی مشکل عمده ای است که نه تنها در پژوهش نویسندگان مدخل¬های یاد شده بلکه در تحقیقات بسیاری از خاورشناسان نیز به چشم می خورد مولفان این مقالات مثل سایر خاورشناسان بیان کرده که قرآن برساخته¬ی حضرت محمد6 است که از عهدین اقتباس کرده است و برای این منظور به روایات ضعیف و نامعتبر استشهاداند به اعتقاد راقم این سطور قائلین به اقتباس قرآن از عهدین یا فرهنگ زمانه راه صحیح علمی و تحقیقی را نپیموده¬اند و مستند تاریخی ندارند بلکه جریان نامسلم تاریخی را با پیش¬فرض¬های خود بازسازی نموده و بر شواهد قطعی و مسلم تاریخی ترجیح داده¬اند و همچنین عدم درک درست از مفهوم آیات و تفسیر نادرست آنها از معایب نوشته¬های نویسندگان این مدخل¬ها میباشد واژگان کلیدی دایرة المعارف قرآن خاورشناسان انبیاء اولوالعزم نوح ابراهیم موسی عیسی محمد اقتباس قرآن از عهدین اسرائیلیات

### پرتال جامع علوم و معارف قرآن

تعدادی پایان نامه در باره حضرت ابراهیم در این سایت موجود است با عناوین ابراهیم خلیل الله – ابراهیم بت شکن- حضرت ابراهیم و عناوین دیگر قابل مشاهده است

http://quran.isca.ac.ir/fa/Thesis/Index

## حضرت ابراهیم در نرم افزارهای تخصصی و اسلامی

### حضرت ابراهیم در نرم افز بحار الانوار موضوعی

در نرم افزار بحارالانوار موضوعی کل روایات مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام فیش برداری و دستبه بندی شده که به ترتیب نمايه، موضوع و آدرس ‏قابل مشاهده است متن روایات به علت حجم زیاد در این پرونده نیامده است با مشاهده فهرست ذیل می توان به تمام موضوعات حضرت ابراهیم در روایات دسترسی داشت و جهت استناد به منابع دست اول روائی نیز بخشی از روایت را اگر نرم افزار جامع الاحادیث شیعه جستجو نمایید حدیث مربوطه از منابع دست اول قابل دستیابی است.

#### \* آثار إبراهيم ع‏

موضوع = تأثير قدم إبراهيم ع على الحجر في المقام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏118 س‏0 ف‏16997

#### \* إبراهيم ع بعد الولادة

موضوع = احتجاج النبي ص على أصحابه لإيمان علي ع في الصغر بإيمان بعض الأنبياء ع و تكلمهم بعد الولادة أو قبلها

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40193

موضوع = إشارة آيات 75 سورة الأنعام إلى فحص إبراهيم ع عن الله منذ ولدته أمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16721

موضوع = مشي إبراهيم ع من لدن ولادته و توشحه و إقراره بالتوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40190

#### \* إبراهيم ع حين الاحتضار

موضوع = احتجاج إبراهيم ع على الله عند موته بعدم إماتة الخليل خليله و رد الله عليه بأنه ينتظر لقاء حبيبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏127 س‏0 ف‏7988

#### \* إبراهيم ع حين الشيخوخة

موضوع = دعاء إبراهيم ع بزيادة وقاره حين وقره الله بالشيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏138 س‏1 ف‏91833

موضوع = عمر إبراهيم ع و سارة حين البشارة بإسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏160 س‏0 ف‏17088

#### \* إبراهيم ع على العرش‏

موضوع = جلوس نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع و النبي و علي و الحسن و الحسين ص على العرش يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏123 س‏0 ف‏127471

موضوع = حشر من زار الإمام الرضا ع و غيره من الأئمة ص مع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع على عرش الله يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏35 س‏0 ف‏129369

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏41 س‏0 ف‏129412

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏42 س‏0 ف‏129415

#### \* إبراهيم ع عند البلوغ‏

موضوع = انتباه إبراهيم ع بمعرفة الله و إيمانه في الخامسة عشر من عمره الشريف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏2 س‏0 ف‏16574

#### \* إبراهيم ع عند العرش‏

موضوع = تعليل صيرورة مقام إبراهيم عن اليسار بوقوفه في القيامة عن يسار عرش الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏339 س‏0 ف‏10163

موضوع = حشر إبراهيم ع عن يمين العرش و كسوة و سقيه من الجنة يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏106 س‏0 ف‏53134

موضوع = حشر النبي ص و إبراهيم و أمير المؤمنين و إسماعيل و الأئمة ص عن يمين العرش و إكسائهم بألوان الحلل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏130 س‏0 ف‏31308

موضوع = حمل أمير المؤمنين علي ص لواء الحمد في القيامة و الحسنان ع عن جانبيه حتى يستقر بين النبي ص و إبراهيم ع بظل العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏1 س‏0 ف‏10171

موضوع = دعوة النبي ص ثم إبراهيم ع ثم الأنبياء ع من بعده يوم القيامة و إكساؤهم حلل الجنة و وقوفهم عن يمين العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏1 س‏0 ف‏10169

موضوع = دعوة النبي و علي و إبراهيم ص إلى يمين العرش يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏3 س‏0 ف‏16575

موضوع = كون مقام إبراهيم ع عن يسار الركن لكون مقامه ع في القيامة عن يسار العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏222 س‏0 ف‏125736

موضوع = كون مقام النبي ص يوم القيامة عن يمين العرش و مقام إبراهيم ع عن يساره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏222 س‏0 ف‏125737

موضوع = نصب قبة حبيب الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص في القيامة عن يمين العرش بين خليلي الله النبي ص و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏339 س‏0 ف‏10160

#### \* إبراهيم ع عند النبي ص‏

موضوع = أبوة إبراهيم ع و أخوة علي ع للنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏80 س‏0 ف‏45271

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏92 س‏9 ف‏45347

#### \* إبراهيم ع في آية النور

موضوع = تفسير آية مثل نوره بالعلم و المشكاة بالنبي ص و المصباح بنور العلم و الزجاجة بقلب أمير المؤمنين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏19 س‏0 ف‏4879

موضوع = تفسير الشجرة المباركة بإبراهيم و أهل البيت ع فروعه بدلالة آية ذرية بعضها من بعض و رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏321 س‏0 ف‏32308

موضوع = تفسير المشكاة بقلب النبي ص و المصباح بنور العلم و الزجاجة و الكوكب بعلي ع و الشجرة المباركة بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏321 س‏0 ف‏32307

موضوع = تفسير المشكاة و الكوكب في آية النور بفاطمة و المصباح بالحسنين و الشجرة المباركة بإبراهيم ع و لا شرقية و لا غربية بغير يهودية و لا نصرانية

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏361 س‏0 ف‏44648

موضوع = تفسير توقد من شجرة مباركة بأن إبراهيم ع أصل شجرة أهل البيت ع مستدلا بآية بركاته عليكم أهل البيت و إن الله اصطفى آدم إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏367 س‏0 ف‏34222

موضوع = تفسير كوكب دري بفاطمة و شجرة مباركة بإبراهيم و لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية و زيتها يضي‏ء بتفجر العلم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏304 س‏0 ف‏32172

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏305 س‏0 ف‏32180

موضوع = تفسير كوكب دري بفاطمة و شجرة مباركة بإبراهيم و لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية و زيتها يضي‏ء بنبع العلم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏312 س‏0 ف‏32222

موضوع = تفسير كوكب دري بفاطمة و شجرة مباركة بإبراهيم و لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية و زيتها يضي‏ء بنطق العلم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏316 س‏0 ف‏32262

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏316 س‏0 ف‏32266

#### \* إبراهيم ع في البرزخ‏

موضوع = تربية سارة و إبراهيم لأطفال المؤمنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏293 س‏0 ف‏7092

موضوع = حضانة إبراهيم ع و سارة للأطفال تحت العرش في عالم البرزخ و استغفارهم لآبائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏14 س‏0 ف‏16646

موضوع = حضانة إبراهيم و سارة للولدان في البرزخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏237 س‏0 ف‏131173

موضوع = مشاهدة النبي ص ليلة المعراج تغذية إبراهيم ع لأطفال المؤمنين بعد موتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏78 س‏0 ف‏16839

#### \* إبراهيم ع في الثمانين‏

موضوع = تشريع إبراهيم ع للختان بختن نفسه بالقدوم في الثمانين من عمره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏69 س‏0 ف‏93828

#### \* إبراهيم ع في الجنة

موضوع = إكساء إبراهيم ع من حلل الجنة أولا لخلته ثم النبي ص لصفوته ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏22 س‏0 ف‏42270

موضوع = أوصاف منازل أهل البيت و الشيعة و أوصاف منازل إبراهيم و آله في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏172 س‏0 ف‏11034

موضوع = تفسير فمن زحزح عن النار بدخول إبراهيم ع و النبي ص و أهل بيته ع و شيعتهم الجنة بغير حساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏6 س‏0 ف‏16599

موضوع = تفسير و اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بإهداء أطفال المؤمنين إليهم يوم القيامة بعد تربية إبراهيم و سارة لهم في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏52 س‏0 ف‏74458

موضوع = رؤية النبي ص إبراهيم ع في روضة من رياض الجنة في السماء الرابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏80 س‏0 ف‏45269

موضوع = رؤية النبي ص إبراهيم ع ليلة المعراج في روضة من الجنة تحفه الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏5 س‏0 ف‏56278

موضوع = كون درجة النبي و أوصيائه ص و إبراهيم ع في الجنة أقرب درجة إلى الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏52 س‏0 ف‏39024

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏54 س‏0 ف‏39047

#### \* إبراهيم ع في الحريق‏

موضوع = ابتلاء بعض الأنبياء ع لتوقفهم عند قبول الولاية

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏52 س‏0 ف‏76262

موضوع = احتجاج إبراهيم مع قومه و كسره الأصنام و مؤامرتهم على حرقه و كيفية نجاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16664

موضوع = اختراع إبليس المنجنيق لإلقاء إبراهيم ع في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16668

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16708

موضوع = إشارة آية 69 سورة الأنبياء إلى تبدل نار نمرود بردا بحيث ارتجف إبراهيم منها فهدئه الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16676

موضوع = إعطاء جبرئيل ع لإبراهيم ع ثوبا من الجنة حين أوقدت له النار فلم يضره ريح أو برد أو حر

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏143 س‏0 ف‏22463

موضوع = الإشارة إلى وقائع اليوم الثامن عشر من الشهر و فضله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏191 س‏0 ف‏124345

موضوع = إلقاء إبراهيم في النار و وضعه في المنجنيق يوم الأربعاء

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏81 س‏12 ف‏12882

موضوع = المقارنة بين برودة النار على إبراهيم ع و إبطال أثر السم في جسد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏33 س‏8 ف‏12601

موضوع = امتناع إبراهيم ع عن طلب إطفاء نار نمرود من ملك الريح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85205

موضوع = امتناع إبراهيم ع عن عرض الحاجة على جبرئيل و ميكائيل حين رمي به في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85204

موضوع = أمر النبي ص بقتل الوزغ لإطفاء الدواب النار عن إبراهيم ع إلا الوزغ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏48 س‏0 ف‏76249

موضوع = إيقاد النار لحرق إبراهيم ع بأمر نمرود في قرية قطنانا عند نهر كوثى من سواد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85201

موضوع = برد النار على إبراهيم ع بتوكله على الله تعالى و دعائه بالتوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏188 س‏0 ف‏120933

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏189 س‏0 ف‏120934

موضوع = برودة النار على إبراهيم ع بتوسله بحق أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16718

موضوع = برودة النار على إبراهيم ع لتوكله على الله و دعائه بسورة الإخلاص عند إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16711

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16714

موضوع = برودة النار لمدة ثلاثة أيام عند إلقاء إبراهيم ع فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16706

موضوع = تبدل نار إبراهيم ع إلى روضة بهية

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16720

موضوع = تحول نار إبراهيم ع إلى روضة خضراء و مكثه فيها ثلاثة أيام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16712

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16716

موضوع = تعويذ إبراهيم لإسحاق و إسحاق ليعقوب و يعقوب ليوسف بالقميص النازل من الجنة على إبراهيم ع حين حرقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏248 س‏0 ف‏17314

موضوع = تفسير اذهبوا بقميصي بقميص توارثه يوسف ع من آبائه نزل من الجنة على إبراهيم ع و هو في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏248 س‏0 ف‏17312

موضوع = تفسير الكلمات التي علمهن الله إبراهيم ع في النار بعشر دعوات تحتوي على اسم الأعظم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏355 س‏0 ف‏121143

موضوع = تفسير أمير المؤمنين علي ص الستة و العشرين بعدد مقام إبراهيم ع في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏86 س‏0 ف‏12968

موضوع = جواز التطير من أربعاء آخر الشهر لنحوسته بقتل هابيل و إلقاء إبراهيم ع في النار يومئذ

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏41 س‏0 ف‏72900

موضوع = دعاء النبي ص يوم أحد بدعاء إبراهيم ع حين ألقي في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏166 س‏0 ف‏120902

موضوع = دعاء النبي ص يوم غزوة أحد بدعاء إبراهيم حين ألقي في النار و دعاء يونس حين صار في بطن الحوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏211 س‏0 ف‏120173

موضوع = دعاء و توكل إبراهيم ع في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16680

موضوع = دفاع جبريل عن إبراهيم ع حين إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏62 س‏0 ف‏15401

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏63 س‏0 ف‏15412

موضوع = دفاع جبرئيل ع عن إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16709

موضوع = رمي إبراهيم ع بالمنجنيق الذي عمل إبليس في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85203

موضوع = سعي الضفدع في إطفاء النار عن إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏285 س‏0 ف‏76716

موضوع = شؤم الأربعاء لحرق إبراهيم ع و هلاك نمرود و نزول العذاب فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏37 س‏0 ف‏16702

موضوع = عجز نمرود و عماله من رمي إبراهيم ع في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85202

موضوع = عقم البغل بدعاء إبراهيم ع عليها لسرعة حملها الحطب لنار نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76446

موضوع = علة برد النار على إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏35 س‏0 ف‏16686

موضوع = علة عدم احتراق إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏62 س‏0 ف‏15404

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏63 س‏0 ف‏15415

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏42 س‏0 ف‏16729

موضوع = فضل عيد الغدير و أعماله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏321 س‏0 ف‏124405

موضوع = قصة إحراق إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏35 س‏0 ف‏16684

موضوع = قصة كسر إبراهيم ع الأصنام و إحراقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16737

موضوع = مشاركة إبليس في إضرام نار إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏181 س‏0 ف‏49955

موضوع = نبت النرجس لأول مرة في نار إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏147 س‏0 ف‏94348

موضوع = وراثة يوسف قميصه من آبائه من إبراهيم ع نزل به جبرئيل من الجنة ليقيه من نار نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏214 س‏0 ف‏36840

#### \* إبراهيم ع في الحطيم‏

موضوع = كون الحطيم موضع صلاة إبراهيم ع و تزويد غنمه فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏86 س‏0 ف‏81052

#### \* إبراهيم ع في الحِيرة

موضوع = سفر إبراهيم ع لزيارة إسماعيل ع من الحيرة إلى مكة كل يوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏112 س‏0 ف‏16960

#### \* إبراهيم ع في الخامسة عشر

موضوع = انتباه إبراهيم ع بمعرفة الله و إيمانه في الخامسة عشر من عمره الشريف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏2 س‏0 ف‏16574

#### \* إبراهيم ع في الخامسة عشرة

موضوع = أفضلية النبي ص بتيقظه بالاعتبار على معرفة الله و إحاطة دلائله بعلم الإيمان به في سن السابعة من تيقظ إبراهيم في الخامسة عشرة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏277 س‏17 ف‏22800

#### \* إبراهيم ع في السماء السابعة

موضوع = تفسير آية 68 سورة آل عمران بحشر النبي ص و المتقين من أمته مع إبراهيم ع في السماء السابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏319 س‏0 ف‏24606

موضوع = لقاء النبي ص مع إبراهيم ع في السماء السابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏319 س‏0 ف‏24604

#### \* إبراهيم ع في الشام‏

موضوع = سكنى إبراهيم ع أعلى الشامات و لوط في أدناها بعد الهجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16755

موضوع = سكنى إبراهيم ع بعد هجرته من العراق في البادية على طريق اليمن و الشام و دعوته الناس إلى الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17074

موضوع = سكنى إبراهيم ع مع سارة و هاجر في بادية الشام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124705

موضوع = وفاة إبراهيم ع في الشام بعد رجوعه من الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏79 س‏0 ف‏16841

#### \* إبراهيم ع في الصلاة

موضوع = تفسير أواه منيب بتأوه و أنين إبراهيم ع في الصلاة

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏257 س‏0 ف‏111455

#### \* إبراهيم ع في الطفولة

موضوع = تحقير إبراهيم ع الأصنام من لدن صغره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16662

#### \* إبراهيم ع في القرآن‏

موضوع = المقارنة بين إبراهيم ع و علي بن أبي طالب ص في المقام و الإمامة و المودة و الطهارة و الذرية

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49110

موضوع = المقارنة بين ذكر إبراهيم ع و الثناء عليه في خمس و ستين آية و بين نزول ربع القرآن في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49130

موضوع = تسمية القرآن يوسف ع و إدريس ع و إبراهيم ع و إسماعيل ع و مريم ع و علي ع بالصديق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49337

موضوع = تفاخر النبي ص بأنه الفتى ابن الفتى و أخو الفتى و تأويله الأول بإبراهيم في القرآن و الثاني بعلي ع في أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏64 س‏0 ف‏54740

موضوع = تفسير الذين يحملون العرش و من حوله بالنبي و علي و الحسنين ص و إبراهيم و إسماعيل و موسى و عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏90 س‏0 ف‏33033

موضوع = تفسير جعلكم أنبياء بالنبي ص و إبراهيم و إسماعيل و ذريته و جعلكم ملوكا بملك الأئمة ع في الجنة و الرجعة

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏45 س‏0 ف‏70765

موضوع = تفسير كوكب دري بفاطمة و شجرة مباركة بإبراهيم و لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية و زيتها يضي‏ء بنطق العلم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏316 س‏0 ف‏32262

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏316 س‏0 ف‏32266

موضوع = تفسير يوقد من شجرة مباركة بتوقد نور العلم من إبراهيم ع إلى النبي ص و إلى علي ع و لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏311 س‏0 ف‏32218

موضوع = مدح الله خليله إبراهيم ع في القرآن بقوله فتى يذكرهم يقال له إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏64 س‏0 ف‏54737

#### \* إبراهيم ع في القيامة

موضوع = اختصاص إبراهيم و أمير المؤمنين ص بالنظر إلى فاطمة ع و جلالها و شوكتها يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏225 س‏0 ف‏57289

موضوع = اكتساء إبراهيم أول الخلائق يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏24 س‏0 ف‏38925

موضوع = إكساء إبراهيم أول الناس يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏22 س‏0 ف‏38920

موضوع = إكساء إبراهيم في القيامة بخلته و النبي ص بصفوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏220 س‏0 ف‏50152

موضوع = إكساء النبي و إبراهيم و إسماعيل و الأئمة في القيامة و وقوفهم تحت العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏328 س‏0 ف‏10084

موضوع = إكساء النبي و علي و إبراهيم ص حلة خضراء من الجنة يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏3 س‏0 ف‏16576

موضوع = تعليل صيرورة مقام إبراهيم عن اليسار بوقوفه في القيامة عن يسار عرش الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏339 س‏0 ف‏10163

موضوع = تفسير آية يوم يفر المرء من أخيه و أمه و أبيه و صاحبته و بنيه بفرار قابيل من هابيل و موسى من أمه و إبراهيم من أبيه و لوط من صاحبته و نوح من ابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏80 س‏6 ف‏12867

موضوع = تفسير يفر المرء من أبيه بفرار إبراهيم ع من أبيه يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏105 س‏0 ف‏9216

موضوع = تفسير يوم يفر المرء بفرار قابيل من أخيه و موسى من أمه و إبراهيم من أبيه و لوط من زوجته و نوح من ابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏151 س‏0 ف‏17056

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏6 س‏0 ف‏17695

موضوع = تفسير يوم يفر المرء بفرار قابيل من هابيل و موسى من أمه و إبراهيم من أبيه و لوط من زوجته نوح من ابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16339

موضوع = تفسير يوم يفر المرء بفرار قابيل من هابيل و موسى من أمه و إبراهيم من أبيه و لوط من زوجته يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏36 س‏0 ف‏16696

موضوع = جلوس النبي ص في القيامة بين إبراهيم و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏329 س‏0 ف‏10092

موضوع = حشر النبي ص و إبراهيم و أمير المؤمنين و إسماعيل و الأئمة ص عن يمين العرش و إكسائهم بألوان الحلل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏130 س‏0 ف‏31308

موضوع = حشر من زار الإمام الرضا ع و غيره من الأئمة ص مع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع على عرش الله يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏35 س‏0 ف‏129369

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏41 س‏0 ف‏129412

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏42 س‏0 ف‏129415

موضوع = دعوة النبي و علي و إبراهيم ص إلى يمين العرش يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏3 س‏0 ف‏16575

موضوع = ركوب النبي ص و إبراهيم ع و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص على نوق الجنة و وقوفهم حيال العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏45 س‏0 ف‏10481

موضوع = شفاعة النبي ص لجميع أمته يوم القيامة ثم سوقهم مع إبراهيم ع إلى الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏64 س‏0 ف‏51212

موضوع = شفاعة النبي ص للباقين من أمته ثم يكون هو القائد و إبراهيم السائق فيدخلهم الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏7 س‏0 ف‏10210

موضوع = كسوة إبراهيم ع و إسماعيل ع و النبي ص و آله ع يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏6 س‏0 ف‏16598

موضوع = كون مقام إبراهيم ع عن يسار الركن لكون مقامه ع في القيامة عن يسار العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏222 س‏0 ف‏125736

موضوع = كون مقام النبي ص يوم القيامة عن يمين العرش و مقام إبراهيم ع عن يساره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏222 س‏0 ف‏125737

موضوع = مدح الله لنبيه ص يوم القيامة بالثناء على أبيه إبراهيم ع و أخيه علي بن أبي طالب ص و سبطيه الحسنين و جنينه المحسن و ذريته الأئمة ع و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏130 س‏0 ف‏31311

موضوع = مقام إبراهيم ع و إسماعيل ع و النبي ص و آله و الشيعة يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏6 س‏0 ف‏16597

موضوع = مناداة النبي ص في القيامة نعم الأب أبوك إبراهيم و نعم الأخ أخوك علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏330 س‏0 ف‏10100

موضوع = نداء مناد بمدح إبراهيم ع و علي ع يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏92 س‏9 ف‏45346

موضوع = نصب كرسي الكرامة لأمير المؤمنين ص بين منبر النبي ص و إبراهيم عن يمين العرش يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏46 س‏0 ف‏51091

موضوع = نصب كرسي عال نوراني لأمير المؤمنين ص بين منبر النبي ص و إبراهيم عن يمين العرش يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏54 س‏0 ف‏51145

#### \* إبراهيم ع في الكوفة

موضوع = إيقاد النار لحرق إبراهيم ع بأمر نمرود في قرية قطنانا عند نهر كوثى من سواد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85201

#### \* إبراهيم ع في المعراج‏

موضوع = إبلاغ إبراهيم ع السلام لأمة النبي ص في المعراج و تأكيده على التسبيحات الأربع و الحوقلة

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏174 س‏0 ف‏118491

موضوع = رؤية النبي ص إبراهيم ع في روضة من رياض الجنة في السماء الرابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏80 س‏0 ف‏45269

موضوع = رؤية النبي ص إبراهيم ع ليلة المعراج في روضة من الجنة تحفه الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏5 س‏0 ف‏56278

موضوع = رؤية النبي ص إبراهيم ع ليلة المعراج يربي أطفال المؤمنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏229 س‏0 ف‏8537

موضوع = سؤال إبراهيم النبي ص ليلة المعراج عن علي بن أبي طالب ص مادحا لخلافته له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏294 س‏0 ف‏7099

موضوع = شهادة إبراهيم بصلاح أبي طالب و عبد الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏317 س‏0 ف‏24583

موضوع = مشاهدة النبي ص مقام إبراهيم ليلة المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏319 س‏0 ف‏24593

موضوع = وصية إبراهيم ع لأمة النبي ص في المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏333 س‏0 ف‏24633

#### \* إبراهيم ع في النجف‏

موضوع = سكنى إبراهيم ع بأرض بانقيا مع كونها بائرا لحشر سبعين ألفا منها إلى الجنة بغير حساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏226 س‏0 ف‏127737

#### \* إبراهيم ع في النيروز

موضوع = كسر إبراهيم ع الأصنام يوم النيروز

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏43 س‏0 ف‏16734

#### \* إبراهيم ع في اليَمَن‏

موضوع = كون مسجد السهلة هو الموضع الذي سار منه إبراهيم ع إلى قتال العمالقة باليمن و سار منه داود ع إلى قتال جالوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏207 س‏0 ف‏61280

موضوع = هجرة إبراهيم بالعمالقة إلى اليمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏82 س‏0 ف‏16853

#### \* إبراهيم ع في بانقيا

موضوع = اشتراء إبراهيم ع ظهر الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏77 س‏0 ف‏16832

موضوع = تسمية أرض بانقيا بها بالنبطية بمعنى النعاج لشرائها إبراهيم ع من النبط بسبع نعاج و أربعة حمر

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏226 س‏0 ف‏127736

موضوع = توقف وقوع الزلزال في بانقيا بعد دخول إبراهيم ع إليها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏77 س‏0 ف‏16830

موضوع = سكنى إبراهيم ع بأرض بانقيا مع كونها بائرا لحشر سبعين ألفا منها إلى الجنة بغير حساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏226 س‏0 ف‏127737

#### \* إبراهيم ع في بيت المقدس‏

موضوع = التقاء إبراهيم ع بعابد متنسك في جبال بيت المقدس يمشي على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏369 س‏0 ف‏119467

موضوع = تفسير إني ذاهب إلى ربي سيهدين بذهابه إلى بيت المقدس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16750

موضوع = رعي إبراهيم ع غنمه في جبل بيت المقدس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏369 س‏0 ف‏119465

موضوع = قصة التقاء إبراهيم ع مع عابد في جبل بيت المقدس و مشيهما على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏19 س‏0 ف‏93636

موضوع = قصة هجرة إبراهيم مع لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16748

#### \* إبراهيم ع في حزران‏

موضوع = ولادة إبراهيم ع عند نهر حزران خفية من نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16722

#### \* إبراهيم ع في ذي طوى‏

موضوع = إشارة آية رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إلخ إلى إسكان إبراهيم هاجر و إسماعيل عند جبل ذي طوى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124709

#### \* إبراهيم ع في عرفات‏

موضوع = تسمية عرفات بها من قول جبرئيل لإبراهيم ع اعترف بذنبك عند زوال الشمس هناك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏253 س‏0 ف‏125907

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏253 س‏0 ف‏125908

#### \* إبراهيم ع في قنطانا

موضوع = إشعال النار لحرق إبراهيم ع عند سور الكوفة قرب نهر كوثى في قرية قنطانا

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏36 س‏0 ف‏16694

موضوع = إيقاد النار لحرق إبراهيم ع بأمر نمرود في قرية قطنانا عند نهر كوثى من سواد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85201

#### \* إبراهيم ع في كربلاء

موضوع = إصابة إبراهيم ع عند مروره بكربلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏243 س‏0 ف‏58556

#### \* إبراهيم ع في كوثى ربى‏

موضوع = بعث إبراهيم ص بكوثى من قرى السواد

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏337 س‏3 ف‏21909

موضوع = تفسير إني ذاهب إلى ربي سيهدين بهجرته من كوثى ربى في السواد بغير قتال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏51 س‏10 ف‏15345

موضوع = تنبؤ آزر لنمرود بولادة إبراهيم ع بكوثى ربى من العراق و زوال ملكه على يده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16659

موضوع = ولادة إبراهيم ع و سكناه بكوثى ربى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16742

موضوع = ولادة إبراهيم ع و سكناه في كوثى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16939

#### \* إبراهيم ع في مسجد السهلة

موضوع = بيت إبراهيم الذي خرج منه إلى العمالقة

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏182 س‏0 ف‏61128

موضوع = خروج إبراهيم إلى العمالقة من مسجد السهلة

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏456 س‏0 ف‏18644

موضوع = ذهاب إبراهيم ع إلى قتال العمالقة و داود ع إلى قتال جالوت من مسجد السهلة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏435 س‏0 ف‏128036

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏435 س‏0 ف‏128040

موضوع = سكنى إبراهيم ع في مسجد السهلة و ذهابه منه إلى العمالقة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏434 س‏0 ف‏128027

موضوع = سكنى إبراهيم ع في مسجد السهلة و ذهابه منه إلى قتال العمالقة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏436 س‏0 ف‏128050

موضوع = سكنى إدريس و خياطته في مسجد السهلة و خروج داود و إبراهيم ع منه إلى الجهاد

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏57 س‏0 ف‏15373

موضوع = كون مسجد السهلة هو الموضع الذي سار منه إبراهيم ع إلى قتال العمالقة باليمن و سار منه داود ع إلى قتال جالوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏207 س‏0 ف‏61280

موضوع = هجرة إبراهيم بالعمالقة إلى اليمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏82 س‏0 ف‏16853

#### \* إبراهيم ع في مسجد براثا

موضوع = إقامة علي ع بموضع مصلى إبراهيم و بيت مريم و مولد عيسى ع و مصلاهما في أرض براثا

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏27 س‏0 ف‏129320

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏28 س‏0 ف‏129326

موضوع = صلاة إبراهيم الخليل في مسجد براثا

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏257 س‏0 ف‏19326

موضوع = صلاة إبراهيم ع في أرض براثا

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏29 س‏0 ف‏129341

#### \* إبراهيم ع في مقامه‏

موضوع = تأثير قدم إبراهيم ع على الحجر في المقام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏118 س‏0 ف‏16997

#### \* إبراهيم ع في مكة

موضوع = إشارة آية 37 سورة إبراهيم إلى إسكان إبراهيم ع هاجر و إسماعيل في مكة بلا أنيس و لا معيشة و بكائه لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏114 س‏0 ف‏16978

موضوع = إشارة آية 37 سورة إبراهيم إلى إسكانه هاجر و إسماعيل في الحرم بلا أنيس و لا معيشة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16891

موضوع = إنزال جبرئيل بالبراق لهجرة إبراهيم ع مع هاجر و إسماعيل و إسكانهم بمكة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124708

#### \* إبراهيم ع في منى‏

موضوع = نزول كبش إبراهيم ع أملح أقرن على الجبل الأيمن من مسجد منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏131 س‏0 ف‏17046

#### \* إبراهيم ع في يوم التروية

موضوع = تسمية يوم التروية به حيث أمر جبرئيل إبراهيم ع بالارتواء يوم الثامن لخلو منى و عرفات من الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124715

#### \* إبراهيم ع من النبي ص‏

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي من إبراهيم و إبراهيم منه و الشيعة منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏92 س‏0 ف‏37818

#### \* إبراهيم ع و آزر

موضوع = الاستدلال بتسمية إسماعيل ع أبا ليعقوب ع في آية 133 سورة البقرة مع كونه عمه على كون آزر عم إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16717

موضوع = تسمية أب إبراهيم بتارخ و آزر اسم عمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏335 س‏0 ف‏48709

موضوع = تفسير و ما كان استغفار إبراهيم بتبري إبراهيم ع من أبيه بعد إصراره على عبادة الأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏77 س‏0 ف‏15475

موضوع = تنجيم آزر عم إبراهيم ع لنمرود و إخباره بولادة مولود يدمر ملكه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏42 س‏0 ف‏16725

موضوع = دلالة آية 114 سورة التوبة على جواز الاستغفار للوالدين المشركين لعدم استغفار إبراهيم لأبيه بعد تبين كفره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏88 س‏0 ف‏15514

موضوع = دلالة آية إله ءابائك إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و آية إذ قال إبراهيم لأبيه ءازر على صحة إطلاق كلمة الأب على العم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏335 س‏0 ف‏48708

موضوع = رد تفسير استغفار إبراهيم بوعده الاستغفار لأبيه بل وعده أن يسلم فاستغفر له ثم تبرأ منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏88 س‏0 ف‏15513

موضوع = كون تارخ أبا إبراهيم ع و آزر عمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏42 س‏0 ف‏16727

#### \* إبراهيم ع و أبو طالب ع‏

موضوع = شهادة إبراهيم بصلاح أبي طالب و عبد الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏317 س‏0 ف‏24583

#### \* إبراهيم ع و إسحاق ع‏

موضوع = إشارة آيات 57 - 52 سورة الحجر إلى تبشير الملائكة إبراهيم بإسحاق ع و تعزيهم له بعذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏170 س‏0 ف‏17125

موضوع = إشارة آية إن إبراهيم كان أمة قانتا إلى عبادة إبراهيم لله فقط و لم يكن معه أحد حتى التحق به إسماعيل و إسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏373 س‏0 ف‏64052

موضوع = الإشارة إلى أوصياء بعض الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏15 س‏0 ف‏37514

موضوع = تعليق إبراهيم ع عند وفاته قميص الجنة في تميمة على إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏327 س‏0 ف‏70160

موضوع = تعويذ إبراهيم إسحاق ع بتعليق الثوب الذي جاء به جبرئيل من الجنة عليه ثم تعليق إسحاق له على يعقوب ثم يعقوب على يوسف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏143 س‏0 ف‏22464

موضوع = تعويذ إبراهيم ع إسحاق ع و أولاده من بعده بقميص الجنة الذي ألبسه جبرئيل لإنقاذه من نار نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏214 س‏0 ف‏36842

موضوع = تعويذ إبراهيم ع لابنيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏18 س‏0 ف‏75688

موضوع = تعويذ إبراهيم لإسحاق و إسحاق ليعقوب و يعقوب ليوسف بالقميص النازل من الجنة على إبراهيم ع حين حرقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏248 س‏0 ف‏17314

موضوع = تعويذ النبي ص الحسنين ع بعوذة إبراهيم ع لإسماعيل ع و إسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏301 س‏0 ف‏57581

موضوع = تعويذ النبي ص الحسنين ع بعوذة إبراهيم ع لإسماعيل ع و إسحاق ع من الهامة و السامة و العين و الحسود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏306 س‏0 ف‏57601

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 = رعي إسحاق ع لغنم أبيه إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏9 س‏0 ف‏16614

موضوع = شباهة إسحاق بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16945

موضوع = عمر إبراهيم ع و سارة حين البشارة بإسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏160 س‏0 ف‏17088

موضوع = قصة تبشير إبراهيم ع بإسحاق و عذاب قوم لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏160 س‏0 ف‏17086

موضوع = قصة مجي‏ء الملائكة إلى إبراهيم ع و تبشيرهم له بإسحاق و بعذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17078

موضوع = كون آية(ربنا اغفر لي و لوالدي) مصحفة عن(و لولدي) أي إسماعيل و إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏74 س‏0 ف‏16818

موضوع = كون إسحاق ع ذبيح إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏268 س‏0 ف‏17375

موضوع = كون ذبيح إبراهيم ع إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏244 س‏0 ف‏17298

موضوع = كيفية تعويذ إبراهيم ع إسماعيل و إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏196 س‏0 ف‏120139

موضوع = ممانعة الشيطان لإبراهيم ع عن ذبح ابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏208 س‏0 ف‏75973

موضوع = وصاية إسحاق لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏54 س‏0 ف‏40396

#### \* إبراهيم ع و إسماعيل ع‏

موضوع = إشارة آية 73 - 69 هود إلى تبشير الملائكة إبراهيم ع بإسماعيل ع و بعذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏170 س‏0 ف‏17124

موضوع = إشارة آية 37 سورة إبراهيم إلى إسكان إبراهيم ع هاجر و إسماعيل في مكة بلا أنيس و لا معيشة و بكائه لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏114 س‏0 ف‏16978

موضوع = إشارة آية إن إبراهيم كان أمة قانتا إلى عبادة إبراهيم لله فقط و لم يكن معه أحد حتى التحق به إسماعيل و إسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏373 س‏0 ف‏64052

موضوع = انتقال نور النبي ص من إدريس إلى متوشلخ إلى لمك إلى نوح ع إلى سام إلى تارخ إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى مدركة ثم إلى كنانة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏28 س‏13 ف‏34586

موضوع = بشارة إبراهيم ع بإسماعيل و الابتلاء فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏131 س‏0 ف‏17044

موضوع = بناء إبراهيم ع الكعبة للعبادة بمساعدة إسماعيل بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏48 س‏0 ف‏124764

موضوع = تزوج إسماعيل ع سامة من العمالقة ثم تطليقه لها بأمر أبيه لسوء أدبها و تزوجه بامرأة صالحة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏111 س‏0 ف‏16954

موضوع = تعلق أمر الله إبراهيم بذبح ولده و مشيئته بعدمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏101 س‏0 ف‏6344

موضوع = تعويذ إبراهيم ع لابنيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏18 س‏0 ف‏75688

موضوع = تعويذ النبي ص الحسنين ع بعوذة إبراهيم ع لإسماعيل ع و إسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏301 س‏0 ف‏57581

موضوع = تعويذ النبي ص الحسنين ع بعوذة إبراهيم ع لإسماعيل ع و إسحاق ع من الهامة و السامة و العين و الحسود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏306 س‏0 ف‏57601

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 = تمني إبراهيم ع ذبح ابنه و عدم ذبح الكبش فداء عنه لكتابة أعظم الثواب على المصيبة بالولد

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏225 س‏0 ف‏58480

موضوع = سفر إبراهيم ع لزيارة إسماعيل ع من الحيرة إلى مكة كل يوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏112 س‏0 ف‏16960

موضوع = طلب إبراهيم أن يذبح كبشا بدل إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏108 س‏0 ف‏16931

موضوع = عد كل ما يذبح لله في الأضحى فداء لإسماعيل لرفع الله به التضحية بالولد عن الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏128 س‏0 ف‏20381

موضوع = عد مصاب النبي ص بعمه حمزة أعظم من إضجاع إبراهيم ع ولده للذبح مع فدائه بعد الإضجاع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏6 ف‏22808

موضوع = كون آية(ربنا اغفر لي و لوالدي) مصحفة عن(و لولدي) أي إسماعيل و إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏74 س‏0 ف‏16818

موضوع = كون حمام الحرم من حمام اتخذها إبراهيم لإسماعيل ع ليستأنس بها

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏17 س‏0 ف‏76823

موضوع = كيفية تعويذ إبراهيم ع إسماعيل و إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏196 س‏0 ف‏120139

موضوع = مبادرة إبراهيم بتضحية ابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏22 ف‏12599

#### \* إبراهيم ع و أفلون‏

موضوع = المقارنة بين كسر إبراهيم ع صنما و كسر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص ثلاثمائة و ستين صنما

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49127

#### \* إبراهيم ع و الأرض‏

موضوع = تستر إبراهيم ع بالسراويل بعد شكاية الأرض من رؤية عورته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏77 س‏0 ف‏16834

#### \* إبراهيم ع و الإسلام‏

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي ص ذرية إبراهيم ع و وحدة دينهما و سنتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏248 س‏0 ف‏43597

موضوع = تفسير ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا بكونه على دين النبي ص لا يصلي إلى المغرب و لا إلى المشرق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏287 س‏0 ف‏37177

#### \* إبراهيم ع و الاسم الأعظم‏

موضوع = إعطاء حرفين من الاسم الأعظم لعيسى ع و أربعة لموسى ع و ثمانية لإبراهيم و خمسة عشر لنوح و خمسة و عشرون لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏25 س‏0 ف‏37544

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏26 س‏0 ف‏37549

#### \* إبراهيم ع و الأصنام‏

موضوع = احتجاج إبراهيم مع قومه و كسره الأصنام و مؤامرتهم على حرقه و كيفية نجاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16664

موضوع = المقايسة بين كسر إبراهيم ع الأصنام غضبا لله و بين نكس النبي ص ثلاثمائة و ستين صنما عن الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏19 ف‏12598

موضوع = تحقير إبراهيم ع الأصنام من لدن صغره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16662

موضوع = عد إنزال النبي ص ثلاثمائة و ستين صنما عن الكعبة و نفيه لها من جزيرة العرب و إذلاله من عبدها أفضل من كسر إبراهيم ع أصنام قومه غضبا لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏2 ف‏22807

موضوع = قصة كسر إبراهيم ع الأصنام و إحراقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16737

موضوع = كسر إبراهيم الأصنام و إحراقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16746

موضوع = كسر إبراهيم ع الأصنام أولا و كسر علي ع لها آخرا

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏84 س‏0 ف‏47344

موضوع = كسر إبراهيم ع الأصنام يوم النيروز

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏43 س‏0 ف‏16734

موضوع = مخالفة إبراهيم ع مع قومه و عداوته لأصنامهم و احتجاجه مع نمرود و مؤامرتهم على حرقه بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16707

#### \* إبراهيم ع و الإمامة

موضوع = إجابة الله دعاء إبراهيم ع في غير الظالم من ذريته باتخاذه النبي ص نبيا و عليا ع وصيا لتجنبهما السجود للأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏143 س‏0 ف‏47818

موضوع = تطبيق النبي ص آية و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعل إبراهيم ع الإمامة في ولد الحسين ع و هم تسعة منهم المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏315 س‏0 ف‏44170

موضوع = تفسير إذا ابتلى إبراهيم ع ربه بكلمات بالخمسة الطيبة ع و أتمهن بإتمامه الأئمة إلى تسعة من ولد الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15836

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية بجعل الإمامة في ذرية الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏66 س‏0 ف‏16793

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بالإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16657

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعل الإمامة في أعقاب الحسين ع إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏249 س‏0 ف‏35348

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏253 س‏0 ف‏35362

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏253 س‏0 ف‏35366

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏258 س‏0 ف‏35378

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏260 س‏0 ف‏35393

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏260 س‏0 ف‏35394

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعل الإمامة في عقب الحسين ع إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏177 س‏0 ف‏33379

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعله الإمامة في عقب الحسين ع إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏323 س‏0 ف‏37293

موضوع = تفسير و لو لا كلمة الفصل بالإمام ع مستدلا بآية و جعلها كلمة باقية في عقبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏174 س‏0 ف‏33368

#### \* إبراهيم ع و الإوز

موضوع = قصة إحياء الطيور لإبراهيم ع و نوعها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16810

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16811

#### \* إبراهيم ع و الأولياء

موضوع = حب إبراهيم لأولياء الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16643

موضوع = غيرة إبراهيم ع و حبه لأولياء الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16590

#### \* إبراهيم ع و الأئمة ع‏

موضوع = احتجاج الباقر ع بذكر ضمير الجمع في آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم على كونهم دعوة إبراهيم و هم المقصودون بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏349 س‏0 ف‏61983

موضوع = المكاشفة لإبراهيم ع و رؤيته أنوار النبي و علي و فاطمة و الأئمة ص و شيعتهم و محبيهم في جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏213 س‏0 ف‏43326

موضوع = تصريح الله باسم الأئمة و المهدي عج لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏213 س‏0 ف‏43328

موضوع = تطبيق النبي ص آية [ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ] على هوى قلوب المؤمنين إلى علي بن أبي طالب و ذريته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏17 س‏0 ف‏42238

موضوع = تعريف الله أسماء الخمسة الطيبة و الأئمة ص لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42942

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بأسماء الخمسة الطيبة و أتمهن بإتمام الأئمة ع إلى اثني عشر من ولد الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏323 س‏0 ف‏37292

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ع ربه بكلمات بأسماء أهل البيت ص و فأتمهن بإتمام الأئمة الاثني عشر إلى المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏66 س‏0 ف‏16794

موضوع = تفسير إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بإتمامه لها بالنبي ص و علي ع و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏201 س‏0 ف‏35159

موضوع = تفسير إذا ابتلى إبراهيم ع ربه بكلمات بالخمسة الطيبة ع و أتمهن بإتمامه الأئمة إلى تسعة من ولد الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15836

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بالإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16657

موضوع = مواريث الأنبياء عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏207 س‏0 ف‏127699

موضوع = وجود صحف إبراهيم ع و ألواح موسى ع عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏221 س‏0 ف‏36872

موضوع = وجود صحف إبراهيم ع و موسى ع عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏137 س‏0 ف‏22437

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏61 س‏0 ف‏36171

#### \* إبراهيم ع و البراق‏

موضوع = إنزال جبرئيل بالبراق لهجرة إبراهيم ع مع هاجر و إسماعيل و إسكانهم بمكة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124708

موضوع = سفر إبراهيم ع بالبراق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16890

#### \* إبراهيم ع و البط

موضوع = تأويل ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك بزينة الدنيا و طول الأمل و الحرص و الشهوة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏62 س‏0 ف‏16780

#### \* إبراهيم ع و البغل‏

موضوع = عقم البغل بدعاء إبراهيم ع عليها لسرعة حملها الحطب لنار نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76446

#### \* إبراهيم ع و البنت‏

موضوع = طلب إبراهيم ع بنتا من الله لتبكيه بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏99 س‏0 ف‏132968

موضوع = طلب إبراهيم ع من الله بنتا تبكيه بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏117 س‏0 ف‏16990

#### \* إبراهيم ع و الثريد

موضوع = كون إبراهيم أول من ثرد الثريد و هاشم أول من هشمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏79 س‏0 ف‏77689

موضوع = كون الثريد طعام العرب و إبراهيم ع أول من ثرده و هاشم أول من هشمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏83 س‏0 ف‏77704

#### \* إبراهيم ع و الجمار

موضوع = تشريع رمي الجمار من رمي إبراهيم ع إبليس كلما تراءى له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏273 س‏0 ف‏126000

#### \* إبراهيم ع و الجمرات‏

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

#### \* إبراهيم ع و الجن‏

موضوع = إيمان جني على يد إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏36 س‏6 ف‏20961

#### \* إبراهيم ع و الجنة

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بوعد الله الجنة له ص و دعاء إبراهيم ع طمعا في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏12 ف‏22114

#### \* إبراهيم ع و الحج‏

موضوع = بعث إبراهيم ع بالحنيفية و هي قص الشارب و تقليم الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و الختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93823

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93826

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93982

موضوع = بعث إبراهيم ع بالصلاة و الأمر و النهي و الحج و بناء الكعبة دون فرائض الإرث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93983

موضوع = سماع الناس في الأصلاب و الأرحام نداء إبراهيم ع بالحج على جبل أبي قبيس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏188 س‏0 ف‏125549

موضوع = مأمورية إبراهيم بتطهير بيت الله من المشركين ثم النداء إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏303 س‏0 ف‏41491

#### \* إبراهيم ع و الحسين ع‏

موضوع = بكاء إبراهيم ع على الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏122 س‏0 ف‏17008

موضوع = تفسير فقال إني سقيم بسقمه من أثر شهادة الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏220 س‏0 ف‏58451

موضوع = تفسير و فديناه بذبح عظيم بتعويض جزع إبراهيم ع على إسماعيل بجزعه على شهادة الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏225 س‏0 ف‏58482

موضوع = رؤيا سكينة مجي‏ء آدم و إبراهيم و موسى و عيسى و النبي ص و حواء و آسية و مريم و خديجة و فاطمة ص إلى كربلاء لزيارة الحسين الشهيد ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏107 س‏0 ف‏59482

#### \* إبراهيم ع و الحكم‏

موضوع = المقارنة بين إعطاء ملك التدبير و الإدارة و الحكم و النبوة و العز و القوة و الرئاسة و الكنوز و الدنيا للأنبياء و ملك الآخرة لعلي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49336

#### \* إبراهيم ع و الحمام‏

موضوع = إحياء إبراهيم ع الطاوس و الحمامة و الديك و الهدهد

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏213 س‏0 ف‏130977

موضوع = أنواع الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16788

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16792

موضوع = ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك ثم إحياؤه لهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16774

موضوع = قصة إحياء الطيور لإبراهيم ع و نوعها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16810

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16811

#### \* إبراهيم ع و الحيوانات‏

موضوع = أمر النبي ص بقتل الوزغ لإطفاء الدواب النار عن إبراهيم ع إلا الوزغ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏48 س‏0 ف‏76249

موضوع = حب الحيوانات لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏36 س‏0 ف‏16698

#### \* إبراهيم ع و الختان‏

موضوع = تشريع الختان من تكليف إبراهيم ع به لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏3 س‏0 ف‏16580

موضوع = كون إبراهيم أول من أمر بالختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏79 س‏17 ف‏12857

#### \* إبراهيم ع و الخيل‏

موضوع = إعطاء الله الخيل لإبراهيم ع و تذليلها له عند رفعه قواعد البيت بعد ما كانت وحوشا بأرض العرب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏104 س‏0 ف‏16913

موضوع = تأهل الخيل في بلاد العرب من نداء إبراهيم و إسماعيل ع لها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏114 س‏0 ف‏16977

موضوع = تأهيل إبراهيم ع للخيل العراب و هي وحوش في أرض العرب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏154 س‏0 ف‏76361

موضوع = تسمية الخيل بالجياد اسم جبل بمكة لوقوف إبراهيم و إسماعيل ع عليه و دعوتهما الخيل الوحشي للتذلل لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏154 س‏0 ف‏76362

موضوع = تسمية الخيل بالجياد لأن إبراهيم و إسماعيل ع أول من بلدها عند جبل جياد

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏157 س‏0 ف‏76366

موضوع = صعود إبراهيم و إسماعيل ع على جبل جياد و دعوتهما الخيل الوحشي في بلاد العرب للتذلل لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏155 س‏0 ف‏76363

#### \* إبراهيم ع و الدِّيك‏

موضوع = إحياء إبراهيم ع الطاوس و الحمامة و الديك و الهدهد

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏213 س‏0 ف‏130977

موضوع = الإشارة إلى قصة الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏19 ف‏15485

موضوع = أنواع الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16788

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16792

موضوع = تأويل ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك بزينة الدنيا و طول الأمل و الحرص و الشهوة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏62 س‏0 ف‏16780

موضوع = ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك ثم إحياؤه لهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16774

موضوع = قصة إحياء الطيور لإبراهيم ع و نوعها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16810

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16811

#### \* إبراهيم ع و الراية

موضوع = اتخاذ إبراهيم الخليل ع الرايات لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏57 س‏0 ف‏54679

#### \* إبراهيم ع و الرعي‏

موضوع = اشتغال هود بالتجارة و إبراهيم بالرعي و داود ع بالزرادة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏56 س‏0 ف‏130095

موضوع = رعي إبراهيم ع غنمه في جبل بيت المقدس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏369 س‏0 ف‏119465

#### \* إبراهيم ع و الروم‏

موضوع = بدء الجهاد في سبيل الله بقتال إبراهيم ع مع الروم و إنقاذه لوطا من أسرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏10 س‏0 ف‏16621

#### \* إبراهيم ع و الزناة

موضوع = استجابة دعاء إبراهيم ع على الزناة و منع الله له لإرصاده هو لخلقه و إثابته المطيع و مؤاخذته المذنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏41 س‏0 ف‏9103

#### \* إبراهيم ع و السجاد ع‏

موضوع = شباهة السجاد ع بإبراهيم الخليل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏67 س‏0 ف‏60495

#### \* إبراهيم ع و الشام‏

موضوع = سفر إبراهيم مع السكينة و الصرد لبناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏285 س‏0 ف‏76693

موضوع = قصة هجرة إبراهيم مع لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16748

#### \* إبراهيم ع و الشرك‏

موضوع = تنزيه إبراهيم ع عن الشرك في تسميته الكوكب و الشمس ربا لكونه غير مريد لذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏88 س‏0 ف‏15512

موضوع = تنزيه إبراهيم ع عن الشرك في تسميته الكوكب و الشمس ربا لكونه في طلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏87 س‏0 ف‏15510

موضوع = شرك من يزعم ربوبية ما يراه عظيما خلال فحصه عن الله سوى إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏87 س‏0 ف‏15511

#### \* 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

#### \* إبراهيم ع و الشيعة

موضوع = اختصاص دعوة إبراهيم بالأئمة ع و شيعتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏35 س‏0 ف‏80741

موضوع = المكاشفة لإبراهيم ع و رؤيته أنوار النبي و علي و فاطمة و الأئمة ص و شيعتهم و محبيهم في جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏213 س‏0 ف‏43326

موضوع = تربية إبراهيم ع أطفال المؤمنين في السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏333 س‏0 ف‏24629

موضوع = تربية إبراهيم ع أطفال شيعة علي ع في البرزخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏303 س‏0 ف‏24518

موضوع = تعريف الله الشيعة لإبراهيم ع بإقامتهم الصلاة الإحدى و خمسين و جهرهم بالبسملة و قنوتهم قبل الركوع و تختمهم باليمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42943

موضوع = تغذية إبراهيم أطفال الشيعة في البرزخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏121 س‏0 ف‏37974

موضوع = تفسير فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بهوى قلوب الشيعة إلى محبة أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏224 س‏0 ف‏31776

موضوع = تفسير و ارزق أهله من الثمرات من ءامن منهم بالله بالأئمة ع و شيعتهم و من كفر بمن جحدهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏204 س‏0 ف‏33504

موضوع = تفسير و ارزق أهله من الثمرات من ءامن منهم بالله و اليوم الآخر بالنبي و آله ص و شيعتهم و من كفر فأمتعه قليلا بمنكريهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏84 س‏0 ف‏124956

موضوع = تكفل إبراهيم ع في البرزخ كل طفل مولود على الفطرة و مات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏184 س‏0 ف‏74630

موضوع = دلالة آية إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم على شباهة الشيعة الخلصين بإبراهيم ع في طهارتهم من الغش ثم هو محب و إلا فكذاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏156 س‏10 ف‏81393

موضوع = دلالة آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم على دعوة إبراهيم ع لهداية بعض الناس إلى ولاية أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏85 س‏0 ف‏81047

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏86 س‏0 ف‏81049

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏86 س‏0 ف‏81053

موضوع = رؤية إبراهيم ع أنوار الخمسة الطيبة ع و الأئمة و شيعتهم في جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42941

موضوع = كيفية تغذية إبراهيم ع الأطفال الشيعة في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏294 س‏0 ف‏7098

موضوع = مشاهدة إبراهيم ع أنوار النبي ص و أهل بيته ع و شيعتهم الكثيرين جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏80 س‏0 ف‏112241

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏84 س‏0 ف‏112261

موضوع = ورود الشيعة على النبي ص و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص و إبراهيم ع بعد الموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏190 س‏0 ف‏8371

#### \* إبراهيم ع و الصرد

موضوع = سفر إبراهيم مع السكينة و الصرد لبناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏285 س‏0 ف‏76693

موضوع = قصة إحياء الطيور الأربعة الهدهد و الصرد و الطاوس و الغراب لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16784

#### \* إبراهيم ع و الصلاة

موضوع = بعث إبراهيم ع بالصلاة و الأمر و النهي و الحج و بناء الكعبة دون فرائض الإرث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93983

موضوع = فرض الصلاة و الأمر و النهي دون فرائض الإرث في شريعة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93827

#### \* إبراهيم ع و الطاوس‏

موضوع = إحياء إبراهيم ع الطاوس و الحمامة و الديك و الهدهد

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏213 س‏0 ف‏130977

موضوع = الإشارة إلى قصة الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏19 ف‏15485

موضوع = أنواع الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16788

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16792

موضوع = تأويل ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك بزينة الدنيا و طول الأمل و الحرص و الشهوة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏62 س‏0 ف‏16780

موضوع = ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك ثم إحياؤه لهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16774

موضوع = قصة إحياء الطيور الأربعة الهدهد و الصرد و الطاوس و الغراب لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16784

موضوع = قصة إحياء الطيور لإبراهيم ع و نوعها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16810

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16811

#### \* إبراهيم ع و الطائف‏

موضوع = تسمية الطائف بالطائف لكونها قطعة من الأردن أقبلت بدعاء إبراهيم ع و طافت بالبيت و استقرت في موضعها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏109 س‏0 ف‏16935

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏109 س‏0 ف‏16936

#### \* إبراهيم ع و العابد

موضوع = استجابة دعاء عابد هو لا يعلم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏9 س‏0 ف‏16617

موضوع = التقاء إبراهيم ع بعابد متنسك في جبال بيت المقدس يمشي على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏369 س‏0 ف‏119467

موضوع = التقاء إبراهيم ع مع عابد سأل الله أن يريه إبراهيم ع و مشيهما على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏287 س‏0 ف‏82604

موضوع = قصة إبراهيم ع و العابد

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏76 س‏0 ف‏16826

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏80 س‏0 ف‏16848

موضوع = قصة إبراهيم و عابد معمر

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏9 س‏0 ف‏16613

موضوع = قصة التقاء إبراهيم ع مع عابد في جبل بيت المقدس و مشيهما على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏19 س‏0 ف‏93636

موضوع = كون إبراهيم و العابد المتنسك أول اثنين اعتنقا على وجه الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏287 س‏0 ف‏82605

#### \* إبراهيم ع و العرش‏

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و حملتها و العرش و من عليه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏114 س‏0 ف‏36385

موضوع = المكاشفة لإبراهيم ع و رؤيته أنوار النبي و علي و فاطمة و الأئمة ص و شيعتهم و محبيهم في جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏213 س‏0 ف‏43326

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام بكشف ملكوت السماوات و الأرض لإبراهيم و رؤيته حملة السماء و العرش و الكرسي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16807

موضوع = تفسير الذين يحملون العرش و من حوله بالنبي و علي و الحسنين ص و إبراهيم و إسماعيل و موسى و عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏90 س‏0 ف‏33033

موضوع = تفسير الذين يحملون العرش و من حوله بمحمد و علي و الحسن و الحسين ص و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏35 س‏0 ف‏72259

موضوع = تفسير العرش بالعلم و حملة العرش بنوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع من الأولين و محمد ص و علي ع و الحسنين ع من الآخرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏91 س‏0 ف‏33036

موضوع = تفسير يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية بحمل نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد و علي و الحسن و الحسين ص لعلم الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏27 س‏0 ف‏72229

موضوع = رؤية إبراهيم و النبي و علي ص الملكوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏28 س‏0 ف‏16647

موضوع = كشف ملكوت السماوات لإبراهيم ع و النبي ص و أهل بيته ع و تقوية أبصارهم حتى رأوا العرش من وراء السقوف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏97 س‏0 ف‏34832

#### \* إبراهيم ع و العشار

موضوع = قصة غيرة إبراهيم ع على زوجته سارة من ملك القبط و العشار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16751

#### \* إبراهيم ع و العصاة

موضوع = منع الله إبراهيم ع عن الدعاء على العاصين لشمول رحمته العباد حسب استحقاقهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏60 س‏0 ف‏16766

موضوع = منع الله إبراهيم ع من الدعاء على العاصين لإحاطته بما يعملون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16771

موضوع = نهي الله إبراهيم ع عن الدعاء على العاصين لإحاطته بما يعملون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16776

موضوع = نهي الله إبراهيم ع عن الدعاء على العاصين لإمهاله لهم برحمته ليغفر للتائب أو يخرج ذرية مؤمنة منهم أو يعذبهم كيف أراد

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏278 س‏14 ف‏12095

#### \* إبراهيم ع و العظاءة

موضوع = إطفاء العظاءة نار إبراهيم ع بزعم الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏229 س‏0 ف‏77239

#### \* إبراهيم ع و العمالقة

موضوع = بيت إبراهيم الذي خرج منه إلى العمالقة

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏182 س‏0 ف‏61128

موضوع = خروج إبراهيم إلى العمالقة من مسجد السهلة

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏456 س‏0 ف‏18644

موضوع = ذهاب إبراهيم ع إلى قتال العمالقة و داود ع إلى قتال جالوت من مسجد السهلة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏435 س‏0 ف‏128036

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏435 س‏0 ف‏128040

موضوع = سكنى إبراهيم ع في مسجد السهلة و ذهابه منه إلى العمالقة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏434 س‏0 ف‏128027

موضوع = سكنى إبراهيم ع في مسجد السهلة و ذهابه منه إلى قتال العمالقة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏436 س‏0 ف‏128050

موضوع = سكنى إدريس و خياطته في مسجد السهلة و خروج داود و إبراهيم ع منه إلى الجهاد

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏57 س‏0 ف‏15373

موضوع = كون مسجد السهلة هو الموضع الذي سار منه إبراهيم ع إلى قتال العمالقة باليمن و سار منه داود ع إلى قتال جالوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏207 س‏0 ف‏61280

موضوع = هجرة إبراهيم بالعمالقة إلى اليمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏82 س‏0 ف‏16853

#### \* إبراهيم ع و الغراب‏

موضوع = أنواع الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16788

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16792

موضوع = ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك ثم إحياؤه لهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16774

موضوع = قصة إحياء إبراهيم أربعة من الطيور

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏41 س‏0 ف‏9102

موضوع = قصة إحياء الطيور الأربعة الهدهد و الصرد و الطاوس و الغراب لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16784

موضوع = قصة إحياء الطيور لإبراهيم ع و نوعها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16810

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16811

#### \* إبراهيم ع و الغري‏

موضوع = اشتراء إبراهيم ع ظهر الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏77 س‏0 ف‏16832

#### \* إبراهيم ع و الغنم‏

موضوع = اشتغال إبراهيم ع بتربية البقر و الغنم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏80 س‏0 ف‏16849

#### \* إبراهيم ع و الغيب‏

موضوع = تفسير فقال إني سقيم بسقمه من أثر شهادة الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏220 س‏0 ف‏58451

موضوع = رؤية إبراهيم و النبي و علي ص الملكوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏28 س‏0 ف‏16647

#### \* إبراهيم ع و الكرسي‏

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام بكشف ملكوت السماوات و الأرض لإبراهيم و رؤيته حملة السماء و العرش و الكرسي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16807

#### \* إبراهيم ع و الكعبة

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لإرضاء الله إياه بتشريع القبلة له و طلب إبراهيم رضا الله ببناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏4 ف‏22128

موضوع = المقارنة بين تأسيس إبراهيم ع الكعبة و تطهير علي ع إياها من الأزلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49126

موضوع = أمر الله إبراهيم ع ببناء الكعبة في البقعة التي أنزلت على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16896

موضوع = أمر الله الملائكة ببناء الكعبة على صفة الضراح يحجه الأنبياء و تجديد إبراهيم لها بعد الطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏223 س‏0 ف‏74046

موضوع = إنزال السكينة على إبراهيم ع لتعينه على تأسيس بناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏102 س‏0 ف‏16905

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏103 س‏0 ف‏16907

موضوع = إنزال السكينة من الجنة على إبراهيم ع لتعيين أساس الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏53 س‏0 ف‏124792

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏53 س‏0 ف‏124794

موضوع = إنزال الله ريح السكينة على إبراهيم ع لتعيين أساس الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏48 س‏0 ف‏124765

موضوع = بعث إبراهيم ع بالصلاة و الأمر و النهي و الحج و بناء الكعبة دون فرائض الإرث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93983

موضوع = بناء إبراهيم الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏35 س‏0 ف‏40296

موضوع = بناء إبراهيم ع الكعبة أولا ثم قوم من العرب ثم جرهم ثم العمالقة بعد هدمه ثم قريش بعد هدمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏148 س‏0 ف‏51728

موضوع = بناء إبراهيم ع الكعبة للعبادة بمساعدة إسماعيل بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏48 س‏0 ف‏124764

موضوع = بناء إبراهيم ع الكعبة مربعة على التسبيحات الأربع التي اختارهن له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏166 س‏0 ف‏118450

موضوع = بناء إبراهيم ع و إسماعيل ع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏57 س‏0 ف‏72311

موضوع = تسمية الكعبة بها لكونها وسط الدنيا و تربيعها بالكلمات الأربع التي اختارهن الله لإبراهيم و هي التسبيحات الأربع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏294 س‏14 ف‏12159

موضوع = تفسير السكينة بريح من الجنة لها وجه كالإنسان و ريح طيب أنزلت على إبراهيم حين بناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏443 س‏0 ف‏18601

موضوع = تفسير كلمات إبراهيم ع عند بناء الكعبة بالتسبيحات الأربع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏65 س‏0 ف‏124863

موضوع = تفسير و طهر بيتي للطائفين و القائمين و الركع السجود بتطهيرها لآل محمد صلوات الله عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏359 س‏0 ف‏34175

موضوع = سفر إبراهيم مع السكينة و الصرد لبناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏285 س‏0 ف‏76693

موضوع = صلاة موسى ع إلى المغرب إحياء لشريعة آدم ع و صلاة عيسى ع إلى المشرق إحياء لشريعة نوح ع و صلاة محمد ص إلى الكعبة إحياء لشريعة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏57 س‏0 ف‏110309

موضوع = قصة بناء إبراهيم ع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏93 س‏0 ف‏16868

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏93 س‏0 ف‏16879

موضوع = كيفية بناء إبراهيم ع للكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124712

موضوع = كيفية بناء إبراهيم للكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏65 س‏0 ف‏124862

موضوع = كيفية بناء إبراهيم و إسماعيل للكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏54 س‏0 ف‏124800

موضوع = مأمورية إبراهيم بتطهير بيت الله من المشركين ثم النداء إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏303 س‏0 ف‏41491

موضوع = نزول السكينة على إبراهيم ع عند بنائه الكعبة و إرشادها له في تعيين أساسها

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏444 س‏0 ف‏18608

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏450 س‏0 ف‏18629

#### \* إبراهيم ع و الكفار

موضوع = تشبيه النبي ص اختلاف أصحابه في قتل أسرى بدر باختلاف أدعية الأنبياء ع في كفار قومهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏271 س‏0 ف‏25468

#### \* إبراهيم ع و الكوفة

موضوع = إشعال النار لحرق إبراهيم ع عند سور الكوفة قرب نهر كوثى في قرية قنطانا

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏36 س‏0 ف‏16694

#### \* إبراهيم ع و المسلمون‏

موضوع = إبلاغ إبراهيم ع السلام لأمة النبي ص في المعراج و تأكيده على التسبيحات الأربع و الحوقلة

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏174 س‏0 ف‏118491

موضوع = إشارة آية 121 سورة النحل و 78 سورة الحج إلى اجتباء إبراهيم ع و المسلمين في مرتبة واحدة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29948

موضوع = تبشير الله خليله إبراهيم ع بالولد و لأمة محمد ص بالفضل بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29945

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع باستجابة الدعاء بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29938

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع بالأمن من خزي يوم القيامة بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29940

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع بالذرية الصالحة بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29942

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع بقبول الأعمال بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29941

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع بوراثة الجنة بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29939

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع و على أمة محمد ص بتسميتهم مسلمين على السواء

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29943

موضوع = سلام الله على خليله إبراهيم ع و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29946

موضوع = شفاعة النبي ص للباقين من أمته ثم يكون هو القائد و إبراهيم السائق فيدخلهم الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏7 س‏0 ف‏10210

موضوع = مدح الله خليله إبراهيم ع و أمة محمد ص بعباده الصالحين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29947

موضوع = وصية إبراهيم ع لأمة النبي ص بغرس الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏149 س‏0 ف‏10895

موضوع = وصية إبراهيم ع لأمة النبي ص في المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏333 س‏0 ف‏24633

#### \* إبراهيم ع و المعانقة

موضوع = تشريع إبراهيم للمعانقة و النبي ص للمصافحة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏76 س‏0 ف‏16828

#### \* إبراهيم ع و المعرفة

موضوع = شدة حب إبراهيم لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏5 س‏0 ف‏16592

#### \* إبراهيم ع و الملكوت‏

موضوع = إراءة الباقر ع ملكوت السماوات و الأرض لجابر كما رآها إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏327 س‏0 ف‏71979

موضوع = إشارة آيات 75 سورة الأنعام إلى فحص إبراهيم ع عن الله منذ ولدته أمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16721

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و الأرض له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏114 س‏0 ف‏36388

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و الأرض و العرش له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏115 س‏0 ف‏36394

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏116 س‏0 ف‏36395

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و الأرض و العرش له و للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏114 س‏0 ف‏36387

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و حملتها و العرش و من عليه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏114 س‏0 ف‏36385

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام برؤية إبراهيم ع ملكوت السماوات و الأرض و العرش و ما فيهن بحدة بصره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16808

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام بكشف ملكوت الأرض و السماوات لإبراهيم ع و النبي ص و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16809

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام بكشف ملكوت السماوات و الأرض لإبراهيم و رؤيته حملة السماء و العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16805

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام بكشف ملكوت السماوات و الأرض لإبراهيم و رؤيته حملة السماء و العرش و الكرسي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16807

موضوع = دلالة آية و كذلك نري إبراهيم ملكوت السموت و الأرض على إراءتها لأصفيائه و خليله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏9 س‏0 ف‏72171

موضوع = دلالة آية و كذلك نري إبراهيم ملكوت السموت و الأرض و آية فنظر نظرة في النجوم على حقانية علم النجوم بل أفضليته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏252 س‏0 ف‏72625

موضوع = رؤية إبراهيم ع الزناة عند الانكشاف له و دعاؤه عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16775

موضوع = رؤية إبراهيم ع ملكوت السماوات الاثنتي عشرة و عدم رؤيته ملكوت الأرض الخمس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏90 س‏0 ف‏62625

موضوع = رؤية إبراهيم ملكوت السماوات و هي اثنا عشر عالم و لم ير ملكوت الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏280 س‏0 ف‏61700

موضوع = رؤية إبراهيم و النبي و الأئمة ص ملكوت السماوات السبع و الأرضين السبع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏116 س‏0 ف‏36397

موضوع = رؤية إبراهيم و النبي و علي ص الملكوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏28 س‏0 ف‏16647

موضوع = رؤية الأئمة ع العوالم الاثني عشر للسماوات و العوالم الخمسة للأرض و رؤية إبراهيم ع لعوالم السماوات فقط

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏327 س‏0 ف‏71981

موضوع = قصة رؤية إبراهيم ع الملكوت و دعائه على الفجار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16770

موضوع = قصة رؤية إبراهيم ع الملكوت و ما فعله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏60 س‏0 ف‏16764

موضوع = كشف ملكوت السماوات السبع و العرش و الأرض لإبراهيم ع و النبي ص و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏146 س‏0 ف‏22481

موضوع = كشف ملكوت السماوات لإبراهيم ع و النبي ص و أهل بيته ع و تقوية أبصارهم حتى رأوا العرش من وراء السقوف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏97 س‏0 ف‏34832

موضوع = كشف ملكوت السماوات لإبراهيم ع و للنبي ص و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏146 س‏0 ف‏22482

موضوع = كشف ملكوت السماوات و الأرض لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏41 س‏0 ف‏9101

موضوع = كشف ملكوت السماوات و الأرض و العرش و حملتها لإبراهيم ع و للنبي و لأمير المؤمنين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏146 س‏0 ف‏22480

#### \* إبراهيم ع و الملوك‏

موضوع = قصة غيرة إبراهيم ع على زوجته سارة من ملك القبط و العشار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16751

#### \* إبراهيم ع و المهدي عج‏

موضوع = احتجاج المهدي عج على الناس عند ظهوره بأولويته بالله و النبي ص و بآدم و نوح و إبراهيم و الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏237 س‏0 ف‏69585

موضوع = تصريح الله باسم الأئمة و المهدي عج لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏213 س‏0 ف‏43328

موضوع = تعريف المهدي عج نفسه عند ظهوره بأنه بقية آدم ع و ذخيرة نوح ع و صفوة إبراهيم ع و النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏237 س‏0 ف‏69583

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ع ربه بكلمات بأسماء أهل البيت ص و فأتمهن بإتمام الأئمة الاثني عشر إلى المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏66 س‏0 ف‏16794

موضوع = مشابهة المهدي عج لآدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و أيوب و محمد ص في عمره و خفاء مولده و خوفه و غيبته و الاختلاف فيه و الفرج و ظهوره بالسيف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏51 ص‏217 س‏0 ف‏68380

#### \* إبراهيم ع و المواريث‏

موضوع = بعث إبراهيم ع بالصلاة و الأمر و النهي و الحج و بناء الكعبة دون فرائض الإرث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93983

موضوع = فرض الصلاة و الأمر و النهي دون فرائض الإرث في شريعة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93827

#### \* إبراهيم ع و الموت‏

موضوع = كراهة إبراهيم ع الموت لحبه عبادة ربه ثم رغبته فيه لكراهته من ضعف الشيخوخة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏79 س‏0 ف‏16842

#### \* إبراهيم ع و النبط

موضوع = تسمية أرض بانقيا بها بالنبطية بمعنى النعاج لشرائها إبراهيم ع من النبط بسبع نعاج و أربعة حمر

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏226 س‏0 ف‏127736

#### \* إبراهيم ع و النبي ص‏

موضوع = احتجاج النبي ص بآية ذرية بعضها من بعض على كونه أفضل من إبراهيم ع و وحدته مع علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏234 س‏0 ف‏46306

موضوع = احتجاج النبي ص مع اليهود بفضائله المذكورة في التوراة على أفضليته من الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏327 س‏0 ف‏21807

موضوع = استدلال النبي ص بآية ذرية بعضها من بعض على كون شخصه و دينه و سنته و فضله من إبراهيم ع مع أفضليته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏154 س‏0 ف‏31480

موضوع = استشهاد النبي ص بآية ذرية بعضها من بعض على وحدته مع إبراهيم دينا و نسبا و فضلا مع أفضليته ص منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏279 س‏0 ف‏43852

موضوع = إشارة آية [ و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام ] إلى استجابة دعوة إبراهيم ع في نبوة النبي ص و إمامة و وصاية علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏141 س‏0 ف‏42885

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي ص و دينه و سنته من إبراهيم ع مع أفضليته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏227 س‏0 ف‏31793

موضوع = أشدية غيرة النبي ص من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏248 س‏0 ف‏131282

موضوع = اصطفاء الله النبي ص من بني هاشم من قريش من كنانة من إسماعيل من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏325 س‏0 ف‏21796

موضوع = إظهار النبي ص آياتا لقومه مثل آية إبراهيم ع أو أفضل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏242 س‏9 ف‏22652

موضوع = إعطاء الله النبي ص سورة الإسراء و براءة بصحف إبراهيم و صحف موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏281 س‏1 ف‏22823

موضوع = إعطاء الله محمد ص الشرائع السابقة و زيادة عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏317 س‏0 ف‏81859

موضوع = أفضلية احتجاب النبي ص بحجب خمسة عمن أراد قتله من احتجاب إبراهيم عن نمرود بحجب ثلاثة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏278 س‏9 ف‏22803

موضوع = أفضلية النبي ص من إبراهيم بجعل أفعاله و أقواله أسوة و قبلة و جعل مقام إبراهيم فقط قبلة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏1 ف‏22118

موضوع = أفضلية النبي ص من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏248 س‏0 ف‏43596

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بإخبار الله عن إيمانه و طلب إبراهيم ع آية لاطمئنان قلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏14 ف‏22123

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بتطهير الله إياه من الرجس و طلب إبراهيم الطهارة من عبادة الأوثان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏3 ف‏22127

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بحسبان الله له و طلب إبراهيم ع حسبان الله في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏9 ف‏22111

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بخلق الأفلاك له و معاداة إبراهيم ع لقومه و آبائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏16 ف‏22124

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع برفع الله ذكره و دعاء إبراهيم أن يجعل الله له ذكرا في الآخرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏10 ف‏22112

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بفداء أبيه مائة ناقة و فداء إسماعيل بكبش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏17 ف‏22125

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بوصوله إلى الله في المعراج بلا واسطة و وصول إبراهيم بواسطة رؤية الملكوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏3 ف‏22126

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بوعد الله الجنة له ص و دعاء إبراهيم ع طمعا في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏12 ف‏22114

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لابتداء الله إياه بالبشرى بالنصر و تبشيره إبراهيم ع بعد ابتلائه بكلمات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏6 ف‏22129

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لإرضاء الله إياه بتشريع القبلة له و طلب إبراهيم رضا الله ببناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏4 ف‏22128

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لاصطفاء الله له ص قبل الابتلاء و اصطفائه إبراهيم ع بعد الابتلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏4 ف‏22119

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لإعطاء الله مقام الشفاعة إياه و إعطائه مقام الخدمة لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏7 ف‏22120

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لطلبه ص بقاء معرفة الله و ابتداء إبراهيم ع بطلب معرفة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏8 ف‏22121

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لغفران الله له بغير دعاء و دعاء إبراهيم ع طمعا في الغفران‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏7 ف‏22109

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لقسم الله به ص و قسم إبراهيم ع بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏17 ف‏22117

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لندائه ص بالإسلام و الإيمان و نداء إبراهيم ع بالحج و القربان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏12 ف‏22122

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم لإطعام الله له ص و رجاء إبراهيم ع أن يطعمه الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏13 ف‏22115

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم لجوده ص على أعدائه حتى منعه الله و دعاء إبراهيم ع بالرزق للمؤمنين خاصة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏15 ف‏22116

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم لوعد الله له ص بعدم خزيه و طلب إبراهيم ع من الله أن لا يخزيه في القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏8 ف‏22110

موضوع = الاستدلال بخروج الحاء من الفؤاد و الخاء من الحلق على كون الحبيب أفضل من الخليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏11 ف‏22132

موضوع = المقارنة بين احتجاب إبراهيم عن نمرود بحجب ثلاثة و احتجاب النبي عمن أراد قتله بحجب خمسة و وصفها

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏7 ف‏12595

موضوع = المقارنة بين برودة النار على إبراهيم ع و إبطال أثر السم في جسد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏33 س‏8 ف‏12601

موضوع = المقارنة بين تيقظ إبراهيم على معرفة الله في الخامسة عشرة من عمره و تيقظ النبي على معرفة الله في السابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏31 س‏18 ف‏12593

موضوع = المقارنة بين مبادرة إبراهيم بتضحية ابنه و مصاب النبي ص باستشهاد حمزة و صبره عليه لرضا الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏33 س‏1 ف‏12600

موضوع = المقايسة بين بهت الذي كفر ببرهان إبراهيم ع و بين بهت من أنكر المعاد بجواب النبي ص له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏14 ف‏12596

موضوع = المقايسة بين كسر إبراهيم ع الأصنام غضبا لله و بين نكس النبي ص ثلاثمائة و ستين صنما عن الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏19 ف‏12598

موضوع = المناداة في القيامة بأبوة إبراهيم للنبي و أخوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏218 س‏0 ف‏50142

موضوع = انتشار دعوة النبي ص من دعاء إبراهيم ع و بشارة عيسى ع و نور من أمه أضاءت قصور الشام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏321 س‏0 ف‏21777

موضوع = انتقال نور النبي و علي ص في أصلاب الأنبياء من لدن آدم حتى افتراقهما في صلب عبد المطلب ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏33 س‏0 ف‏40277

موضوع = إيمان إبراهيم ع برسالة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16673

موضوع = بيان فضائل النبي و آله ص و أفضليتهم في مسابيح صحيفة شيث و إدريس و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37248

موضوع = بيان مميزات و فوارق بين صفة الحبيب لرسول الله ص و صفة الخليل لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏8 ف‏22130

موضوع = تسمية النبي ص نفسه بدعوة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏92 س‏0 ف‏16858

موضوع = تطبيق دعاء إبراهيم ع في آية و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام على النبي و علي ص لعدم عبادتهما الأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏200 س‏0 ف‏35157

موضوع = تعريف الله أسماء الخمسة الطيبة و الأئمة ص لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42942

موضوع = تفسير آية [ و اجعل لي لسان صدق في الآخرين ] بدعاء إبراهيم بجعل الله من ذريته في آخر الزمان داعيا إلى ملته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏58 س‏0 ف‏42400

موضوع = تفسير إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بإتمامه لها بالنبي ص و علي ع و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏201 س‏0 ف‏35159

موضوع = تفسير ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا بعدم صلاته إلى قبلتهم المشرق و المغرب بل على دين محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏11 س‏0 ف‏16627

موضوع = تفسير يوقد من شجرة مباركة بتوقد نور العلم من إبراهيم ع إلى النبي ص و إلى علي ع و لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏311 س‏0 ف‏32218

موضوع = تفضيل الله النبي ص على إبراهيم ع باتخاذه حبيبا

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏289 س‏14 ف‏12140

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏194 س‏0 ف‏53596

موضوع = تنقل النبي ص في صلب آدم ع في الجنة و بعد الهبوط و في صلب نوح ع في السفينة و في صلب إبراهيم ع في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏314 س‏0 ف‏21745

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏314 س‏0 ف‏21750

موضوع = دعوة النبي ص إلى الدين الحنيفية ملة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏87 س‏16 ف‏40625

موضوع = دلالة آية إني ذاهب إلى ربي و آية سبحان الذي أسرى بعبده على كون إبراهيم طالبا لله و النبي مطلوبا له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏6 ف‏22108

موضوع = رؤية إبراهيم ع أنوار الخمسة الطيبة ع و الأئمة و شيعتهم في جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42941

موضوع = رؤية النبي ص إبراهيم ع في روضة من رياض الجنة في السماء الرابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏80 س‏0 ف‏45269

موضوع = رؤية النبي ص إبراهيم ع ليلة المعراج يربي أطفال المؤمنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏229 س‏0 ف‏8537

موضوع = سؤال إبراهيم النبي ص ليلة المعراج عن علي بن أبي طالب ص مادحا لخلافته له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏294 س‏0 ف‏7099

موضوع = شباهة النبي بآدم و إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏92 س‏0 ف‏21077

موضوع = شباهة النبي ص بإبراهيم ع جسما

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏10 س‏0 ف‏16620

موضوع = شباهة أمر النبي و علي ص لأمر إبراهيم و إسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏60 س‏17 ف‏25114

موضوع = صلاة موسى ع إلى المغرب إحياء لشريعة آدم ع و صلاة عيسى ع إلى المشرق إحياء لشريعة نوح ع و صلاة محمد ص إلى الكعبة إحياء لشريعة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏57 س‏0 ف‏110309

موضوع = عد إنزال النبي ص ثلاثمائة و ستين صنما عن الكعبة و نفيه لها من جزيرة العرب و إذلاله من عبدها أفضل من كسر إبراهيم ع أصنام قومه غضبا لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏2 ف‏22807

موضوع = عد جعل الله سم الخيبرية بردا و سلاما على النبي ص أفضل من صبر إبراهيم ع على النار و جعلها عليه بردا و سلاما

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏13 ف‏22812

موضوع = عد مصاب النبي ص بعمه حمزة أعظم من إضجاع إبراهيم ع ولده للذبح مع فدائه بعد الإضجاع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏6 ف‏22808

موضوع = فضل أب النبي ص و أخيه إبراهيم ع و علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏5 س‏0 ف‏56275

موضوع = فضل النبي ص بإراءة الآيات له في المعراج على إبراهيم ع لدعائه أن يريه الله مناسكه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏11 ف‏22113

موضوع = مرور إبراهيم ع بالنبي ص ليلة الإسراء

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏149 س‏0 ف‏10894

موضوع = مقارنات بين فضائل الأنبياء ع و فضائل النبي ص المذكورة في القرآن لإثبات شرفه عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏418 س‏0 ف‏22202

موضوع = مناداة النبي ص من بطنان العرش يوم القيامة بفضل أبيه إبراهيم و أخيه علي ع على الآباء و الإخوة

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏336 س‏0 ف‏48720

موضوع = مناداة النبي ص يوم القيامة بأبيه إبراهيم ع و أخيه علي ع أفضل الآباء و الإخوان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏345 س‏0 ف‏48782

موضوع = نسبة عائشة إبراهيم إلى غير النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏300 س‏0 ف‏48491

موضوع = نص آية قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين على نبوة النبي ص و إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بدعوة إبراهيم ع لعصمتهما من الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏200 س‏0 ف‏35155

موضوع = وجود نور النبي و علي ص بين يدي الله قبل خلق آدم ع ثم جعلهما جزءين في آدم ع و أصلاب الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏27 س‏0 ف‏40241

موضوع = وجوه شباهة النبي ص بنوح ع و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏250 س‏17 ف‏22672

موضوع = وحدة دين النبي ص و دين إبراهيم ع و سنتهما مع أفضليته ص من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏92 س‏0 ف‏37817

موضوع = وصف النبي ص هيئة موسى ع و عيسى ع و تشبيهه إبراهيم ع بنفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏248 س‏0 ف‏19279

#### \* إبراهيم ع و النجوم‏

موضوع = إشارة آيات نري إبراهيم ملكوت السموت و نظر نظرة في النجوم إلى صحة علم النجوم و علم إبراهيم ع بها

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏145 س‏0 ف‏65034

موضوع = دلالة آية و كذلك نري إبراهيم ملكوت السموت و الأرض و آية فنظر نظرة في النجوم على حقانية علم النجوم بل أفضليته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏252 س‏0 ف‏72625

#### \* إبراهيم ع و النسر

موضوع = الإشارة إلى قصة الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏19 ف‏15485

موضوع = أنواع الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16788

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16792

موضوع = تأويل ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك بزينة الدنيا و طول الأمل و الحرص و الشهوة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏62 س‏0 ف‏16780

#### \* إبراهيم ع و الهام بن الهيم‏

موضوع = إيمان جني على يد إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏36 س‏6 ف‏20961

موضوع = وفود الهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس على النبي ص و حكايته لحياته من زمن آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏15 س‏0 ف‏37511

#### \* إبراهيم ع و الهدهد

موضوع = إحياء إبراهيم ع الطاوس و الحمامة و الديك و الهدهد

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏213 س‏0 ف‏130977

موضوع = قصة إحياء الطيور الأربعة الهدهد و الصرد و الطاوس و الغراب لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16784

#### \* إبراهيم ع و الولاية

موضوع = تفسير آية [ و اجعل لي لسان صدق في الآخرين ] بدعاء إبراهيم بجعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص من ذريته عند ما عرضت ولايته عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏57 س‏0 ف‏42399

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بولاية آل محمد ص إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏182 س‏0 ف‏33397

موضوع = تفسير و وصى بها إبراهيم بنيه إلى قوله إلا و أنتم مسلمون بولاية علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏46 س‏0 ف‏47156

#### \* إبراهيم ع و أهل البيت ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لكثرة صلواته على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16586

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لكثرة صلواته على النبي و أهل بيته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏54 س‏0 ف‏119763

موضوع = إخبار الله إبراهيم ببعث نبي و جعل اثني عشر إماما من ذرية إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏214 س‏0 ف‏43335

موضوع = اختصاص دعوة إبراهيم بالأئمة ع و شيعتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏35 س‏0 ف‏80741

موضوع = اختصاص دعوة إبراهيم ع في آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بآل محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏223 س‏0 ف‏31772

موضوع = استجابة دعاء آدم و نوح و إبراهيم و يعقوب ع و خلاصهم بالتوسل بالنبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏260 س‏10 ف‏17337

موضوع = إعطاء النبوة و المعجزات لجميع الأنبياء بسبب نبوة النبي و معرفة علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏95 س‏0 ف‏51437

موضوع = المكاشفة لإبراهيم ع و رؤيته أنوار النبي و علي و فاطمة و الأئمة ص و شيعتهم و محبيهم في جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏213 س‏0 ف‏43326

موضوع = برودة النار على إبراهيم ع بتوسله بحق أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16718

موضوع = بيان فضائل النبي و آله ص و أفضليتهم في مسابيح صحيفة شيث و إدريس و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37248

موضوع = تصريح ضمير إليهم في آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بكون المقصود زيارة و سؤال أهل البيت و حبهم لا زيارة أحجار الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏224 س‏0 ف‏31777

موضوع = تعريف الله أسماء الخمسة الطيبة و الأئمة ص لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42942

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بأسماء الخمسة الطيبة و أتمهن بإتمام الأئمة ع إلى اثني عشر من ولد الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏323 س‏0 ف‏37292

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بالكلمات التي تاب الله بها على آدم و هن أسماء الخمسة الطيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏323 س‏0 ف‏37294

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ع ربه بكلمات بأسماء أهل البيت ص و فأتمهن بإتمام الأئمة الاثني عشر إلى المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏66 س‏0 ف‏16794

موضوع = تفسير إذا ابتلى إبراهيم ع ربه بكلمات بالخمسة الطيبة ع و أتمهن بإتمامه الأئمة إلى تسعة من ولد الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15836

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بالخمسة الطيبة ص و فأتمهن بإتمام الأئمة الاثني عشر إلى المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏177 س‏0 ف‏33378

موضوع = تفسير هو سماكم المسلمين من قبل بدعوة إبراهيم ع و إسماعيل ع لآل محمد ص و شمولها لأهل الحرم من قريش حتى ظهور النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏350 س‏0 ف‏32437

موضوع = تفسير و ارزق أهله من الثمرات من ءامن منهم بالله و اليوم الآخر بالنبي و آله ص و شيعتهم و من كفر فأمتعه قليلا بمنكريهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏84 س‏0 ف‏124956

موضوع = خوف موسى ع و عدم خوف إبراهيم ع لاتكاله على أنوار أهل البيت ع في صلبه دون موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏35 س‏0 ف‏16690

موضوع = دلالة آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم على دعوة إبراهيم ع لهداية بعض الناس إلى ولاية أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏85 س‏0 ف‏81047

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏86 س‏0 ف‏81049

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏86 س‏0 ف‏81053

موضوع = رؤية إبراهيم ع أنوار الخمسة الطيبة ع و الأئمة و شيعتهم في جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42941

موضوع = مشاهدة إبراهيم ع أنوار النبي ص و أهل بيته ع و شيعتهم الكثيرين جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏80 س‏0 ف‏112241

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏84 س‏0 ف‏112261

موضوع = نجاة نوح من الغرق و إبراهيم من الحرق و موسى من البحر و عيسى من القتل بتوسلهم بأهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37300

#### \* إبراهيم ع و أهل مكة

موضوع = تفسير و ارزق أهله من الثمرات بمن آمن بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏92 س‏0 ف‏16855

#### \* إبراهيم ع و أهله‏

موضوع = إنزال جبرئيل بالبراق لهجرة إبراهيم ع مع هاجر و إسماعيل و إسكانهم بمكة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124708

#### \* إبراهيم ع و أولاده‏

موضوع = عد إبراهيم ع أول من لعن قاتل الحسين ع و أمر أولاده به و أخذه العهد منهم عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏301 س‏0 ف‏58799

#### \* إبراهيم ع و أيوب ع‏

موضوع = إيمان شعيب و أيوب ع و بلعم بن باعوراء بإبراهيم يوم إحراقه و هجرتهم معه بعد نجاته إلى الشام فزوجهم بنات لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏384 س‏0 ف‏17677

#### \* إبراهيم ع و بلعم بن باعوراء

موضوع = إيمان شعيب و أيوب ع و بلعم بن باعوراء بإبراهيم يوم إحراقه و هجرتهم معه بعد نجاته إلى الشام فزوجهم بنات لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏384 س‏0 ف‏17677

#### \* إبراهيم ع و بنو هاشم‏

موضوع = إيمان آباء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بدين إبراهيم ع و صلاتهم إلى الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏81 س‏0 ف‏40572

#### \* إبراهيم ع و ذو القرنين‏

موضوع = تعظيم ذي القرنين لإبراهيم ع و مكالمته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏195 س‏0 ف‏17224

موضوع = حج ذي القرنين و رؤيته لخليل الرحمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏182 س‏0 ف‏118521

موضوع = حج ذي القرنين و ملاقاته إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏195 س‏0 ف‏17223

موضوع = كون مصافحة إبراهيم ع لذي القرنين أول مصافحة على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏182 س‏0 ف‏17168

موضوع = كون مصافحة إبراهيم و ذي القرنين أول مصافحة على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏78 س‏0 ف‏16837

#### \* إبراهيم ع و زوجته‏

موضوع = غيرة إبراهيم ع على أهله بغلقه الباب عليهم و أخذ المفتاح معه عند خروجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏257 س‏0 ف‏73474

#### \* إبراهيم ع و سارة

موضوع = اشتراط إبراهيم ع الطاعة لسارة فيما وافق الحق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏111 س‏0 ف‏16958

موضوع = أمر الله إبراهيم ع بالصبر على أذى سارة بعد ولادة إسماعيل ع لعدم استقامة اعوجاج المرأة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124707

موضوع = أمر الله إبراهيم ع بانتقال هاجر مع إسماعيل ع من الشام إلى حرمه مكة ليرتاح من أذى سارة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124706

موضوع = تزوج إبراهيم ع بنت خاله سارة بنت لاحج و تمليكها ثروتها له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16941

موضوع = تزوج إبراهيم ع من بنت خالته سارة بنت لاحج النبي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16745

موضوع = حمل إبراهيم ع سارة في الصندوق غيرة عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17070

موضوع = سوء خلق سارة مع إبراهيم ع و أمر الله له بمداراتها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏116 س‏0 ف‏16984

موضوع = قصة إبراهيم ع من تزوجه ببنت خالته سارة بنت لاحج إلى هجرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16741

موضوع = قصة إبراهيم ع و سارة و هاجر

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏118 س‏0 ف‏16998

موضوع = قصة إيذاء سارة إبراهيم ع حسدا على ولادة هاجر لإسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16886

موضوع = قصة تبدل الرمل طحينا لإبراهيم ع حيث أتحف به أهله راجعا من سفره خائبا

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏282 س‏0 ف‏94895

موضوع = معاملة سارة مع إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏111 س‏0 ف‏16953

موضوع = وفاء إبراهيم ع بعهده لسارة بعدم النزول عند ولده إسماعيل حينما زاره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏111 س‏0 ف‏16955

#### \* إبراهيم ع و سورة الإخلاص‏

موضوع = دعاء إبراهيم بسورة الإخلاص عند إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16670

#### \* إبراهيم ع و شعيب ع‏

موضوع = إيمان شعيب و أيوب ع و بلعم بن باعوراء بإبراهيم يوم إحراقه و هجرتهم معه بعد نجاته إلى الشام فزوجهم بنات لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏384 س‏0 ف‏17677

#### \* إبراهيم ع و صلاة الليل‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم خليلا لإطعامه الطعام و إطابته الكلام و صلاته بالليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏383 س‏0 ف‏90852

موضوع = علة اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لإطعامه الطعام و صلاته بالليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏144 س‏0 ف‏113845

#### \* إبراهيم ع و عالم الذر

موضوع = استمرار الحج بعد إبراهيم ع لتلبية الناس في الأصلاب نداءه للحج بعد بنائه البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏105 س‏0 ف‏16915

موضوع = استمرار الحج بعد إبراهيم ع لتلبية الناس في الأصلاب و الأرحام نداءه للحج بعد بنائه البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏106 س‏0 ف‏16917

موضوع = تشريع التلبية في الحج من إجابة الناس في الأصلاب و الأرحام لنداء إبراهيم ع بالحج على جبل أبي قبيس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏114 س‏0 ف‏16979

موضوع = تلبية الخلق في الأصلاب و الأرحام لنداء إبراهيم ع بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏187 س‏0 ف‏125545

موضوع = نداء إبراهيم ع بالحج بعد إتمام الكعبة و تلبية الخلق له من الأصلاب مرة أو أكثر

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏187 س‏0 ف‏125543

#### \* إبراهيم ع و عبد الله بن عبد المطلب ع‏

موضوع = شهادة إبراهيم بصلاح أبي طالب و عبد الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏317 س‏0 ف‏24583

#### \* إبراهيم ع و علي ص‏

موضوع = إشارة آية [ و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام ] إلى استجابة دعوة إبراهيم ع في نبوة النبي ص و إمامة و وصاية علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏141 س‏0 ف‏42885

موضوع = أفضلية يقين أمير المؤمنين ص بقوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا من إبراهيم لقوله(و لكن ليطمئن قلبي)

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏134 س‏0 ف‏60876

موضوع = الآيات الدالة على مساواة علي بن أبي طالب ص مع إبراهيم ع في ثلاثين خصلة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49106

موضوع = الإشارة إلى أسماء علي ع في الكتب و السماء و البلاد و الأقوام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏56 س‏0 ف‏40470

موضوع = المقارنة بين إبراهيم ع و علي بن أبي طالب ص في الاجتباء و الهداية و الحسنة و البركة و البشارة و الخلق و السلام و الخلة و الثناء في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49107

موضوع = المقارنة بين إبراهيم ع و علي بن أبي طالب ص في المقام و الإمامة و المودة و الطهارة و الذرية

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49110

موضوع = المقارنة بين إبراهيم ع و علي ع في اعتزال المشركين و الذرية المؤمنة و الامتحان و الجهاد و الشيعة و النجاة من النار

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49115

موضوع = المقارنة بين إبراهيم ع و علي ع في السبق إلى الإيمان و العبادة و الملة و الوفاء و الإنابة و الأذان في الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49114

موضوع = المقارنة بين تأسيس إبراهيم ع الكعبة و تطهير علي ع إياها من الأزلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49126

موضوع = المقارنة بين خصائص الأنبياء ع و مثلها في علي ع في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49342

موضوع = المقارنة بين ذكر إبراهيم ع و الثناء عليه في خمس و ستين آية و بين نزول ربع القرآن في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49130

موضوع = المقارنة بين كسر إبراهيم ع صنما و كسر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص ثلاثمائة و ستين صنما

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49127

موضوع = انتقال نور النبي و علي ص في أصلاب الأنبياء من لدن آدم حتى افتراقهما في صلب عبد المطلب ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏33 س‏0 ف‏40277

موضوع = إنقاذ أمير المؤمنين ص نوحا ع من الطوفان و يونس من الحوت و موسى من البحر و إبراهيم من النار بإذن الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏5 س‏14 ف‏35900

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في خلقه و نوح ع في حكمته و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏36 س‏0 ف‏48964

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في حكمته و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48959

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في سلمه و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48962

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم في علمه و بإبراهيم في وقاره و بسليمان في قضائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏128 س‏0 ف‏49668

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم في علمه و نوح ع في فهمه و إبراهيم ع في خلته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏38 س‏0 ف‏48997

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بإبراهيم ع في سخائه و سليمان ع في بهجته و داود ع في قوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏37 س‏0 ف‏48972

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بإبراهيم في خلته و يحيى في زهده و موسى في بطشه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49352

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بنوح ع في تقواه و إبراهيم ع في حلمه و موسى ع في هيبته و عيسى ع في عبادته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏38 س‏0 ف‏49004

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بنوح في عزمه و آدم في علمه و إبراهيم في حلمه و موسى في فطنته و عيسى في زهده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏79 س‏0 ف‏51338

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بيوسف ع في جماله و إبراهيم ع في سخائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48960

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بيوسف في جماله و إبراهيم في سخائه و سليمان في بهجته و داود في قوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49353

موضوع = تشبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص استضعاف قومه له باستضعاف نوح و إبراهيم و لوط و موسى و هارون ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏307 س‏0 ف‏39873

موضوع = تطبيق النبي ص آية [ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ] على هوى قلوب المؤمنين إلى علي بن أبي طالب و ذريته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏17 س‏0 ف‏42238

موضوع = تطبيق دعاء إبراهيم ع في آية و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام على النبي و علي ص لعدم عبادتهما الأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏200 س‏0 ف‏35157

موضوع = تفسير [ و إن من شيعته لإبراهيم ] باستجابة دعاء إبراهيم ع أن يكون من شيعة علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42940

موضوع = تفسير إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بإتمامه لها بالنبي ص و علي ع و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏201 س‏0 ف‏35159

موضوع = تفسير إن من شيعته لإبراهيم بدعائه ع أن يكون من شيعة أمير المؤمنين ع لما رأى نورهم عند العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏80 س‏0 ف‏112240

موضوع = تكنية إبراهيم عليا بأبي الحسن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏317 س‏0 ف‏24584

موضوع = حضور آدم و إبراهيم و النبي ص في قبر أمير المؤمنين ص حين دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏300 س‏0 ف‏56158

موضوع = زفاف أمير المؤمنين علي ص إلى الجنة بين النبي و إبراهيم ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏220 س‏0 ف‏50153

موضوع = سماع النبي ص مدح إبراهيم ع و علي ع في السماء السادسة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏80 س‏0 ف‏45270

موضوع = سؤال إبراهيم النبي ص ليلة المعراج عن علي بن أبي طالب ص مادحا لخلافته له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏294 س‏0 ف‏7099

موضوع = ضرب قبة لعلي عند العرش بين قبتي النبي و إبراهيم و كونه حبيبا لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏220 س‏0 ف‏50162

موضوع = ضرب قبة لعلي في القيامة بين قبتي النبي و إبراهيم و كونه حبيبهما

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏234 س‏0 ف‏50221

موضوع = فضل أب النبي ص و أخيه إبراهيم ع و علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏5 س‏0 ف‏56275

موضوع = فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص على إبراهيم ع و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49047

موضوع = فضل علي ع على إبراهيم ع في تكلمه مع الملائكة و خيفة إبراهيم ع منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49124

موضوع = لقاء النبي ص مع عيسى و إبراهيم ع ليلة المعراج و سؤالهم إياه عن خلافة علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏303 س‏0 ف‏24517

موضوع = مساواة شيعة علي ع مع شيعة إبراهيم ع في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49123

موضوع = مشابهة علي ع لإبراهيم ع في كونه أمة

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏260 س‏15 ف‏27676

موضوع = نص آية قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين على نبوة النبي ص و إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بدعوة إبراهيم ع لعصمتهما من الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏200 س‏0 ف‏35155

موضوع = وجود نور النبي و علي ص بين يدي الله قبل خلق آدم ع ثم جعلهما جزءين في آدم ع و أصلاب الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏27 س‏0 ف‏40241

#### \* إبراهيم ع و عيسى ع‏

موضوع = الاستدلال بنسبة القرآن المسيح إلى إبراهيم ع على بنوة الأئمة ع للنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏241 س‏0 ف‏14122

موضوع = حامل سلام إبراهيم لعيسى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏164 س‏0 ف‏49876

#### \* إبراهيم ع و فاطمة ع‏

موضوع = اختصاص إبراهيم و أمير المؤمنين ص بالنظر إلى فاطمة ع و جلالها و شوكتها يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏225 س‏0 ف‏57289

موضوع = غض أبصار أهل المحشر عند مرور السيدة الزهراء ع إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏53 س‏0 ف‏10539

#### \* إبراهيم ع و قريش‏

موضوع = تفسير هو سماكم المسلمين من قبل بدعوة إبراهيم ع و إسماعيل ع لآل محمد ص و شمولها لأهل الحرم من قريش حتى ظهور النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏350 س‏0 ف‏32437

#### \* إبراهيم ع و قوم لوط ع‏

موضوع = إشارة آيات 76 - 74 إلى جدال إبراهيم ع في عذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏170 س‏0 ف‏17126

موضوع = دفاع إبراهيم ع عن قوم لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏147 س‏0 ف‏17052

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏160 س‏0 ف‏17089

موضوع = رحم إبراهيم ع في عذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏170 س‏0 ف‏17122

#### \* إبراهيم ع و قومه‏

موضوع = إشارة آية 258 سورة البقرة إلى مخالفة إبراهيم ع لقومه و محاجته مع نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16736

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بخلق الأفلاك له و معاداة إبراهيم ع لقومه و آبائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏16 ف‏22124

موضوع = مخالفة إبراهيم ع مع قومه و عداوته لأصنامهم و احتجاجه مع نمرود و مؤامرتهم على حرقه بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16707

#### \* إبراهيم ع و لاحج ع‏

موضوع = أخوة سارة أم إبراهيم ع و ورقة أم لوط ع و هما بنتا لاحج النبي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16743

موضوع = تزوج إبراهيم ع بنت خاله سارة بنت لاحج و تمليكها ثروتها له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16941

موضوع = تزوج إبراهيم ع من بنت خالته سارة بنت لاحج النبي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16745

موضوع = نبوة لاحج ع أبي زوجة إبراهيم ع و لم يكن رسولا

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16744

#### \* إبراهيم ع و لوط ع‏

موضوع = إبداع إبراهيم ع رايات الحرب و جهاده في الله لأول مرة لإنقاذ لوط ع من الروم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏51 س‏0 ف‏127108

موضوع = إشارة آية 71 سورة هود و 32 سورة العنكبوت إلى جدال إبراهيم ع مع الملائكة في إنقاذ لوط ع من العذاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏168 س‏0 ف‏17109

موضوع = إشارة آية 74 - 71 سورة هود و 32 سورة العنكبوت إلى جدال إبراهيم ع مع الملائكة في إنقاذ لوط ع من العذاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏168 س‏0 ف‏17114

موضوع = بدء الجهاد في سبيل الله بقتال إبراهيم ع مع الروم و إنقاذه لوطا من أسرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏10 س‏0 ف‏16621

موضوع = بعث إبراهيم ع لوطا ع إلى قومه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17076

موضوع = تفسير و ءامن له لوط بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏152 س‏0 ف‏17062

موضوع = جواز إمامة نبي على نبي حسب مرتبته كإمامة إبراهيم ع على لوط ع أو على أولي العزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏206 س‏0 ف‏35174

موضوع = قصة هجرة إبراهيم مع لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16748

موضوع = كون إبراهيم ع أول مجاهد في سبيل الله لمحاربته الروم لإنقاذ لوط ع منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏16 س‏0 ف‏126846

موضوع = نبوة لوط ع من غير رسالة و إمامة إبراهيم ع عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏55 س‏0 ف‏15353

موضوع = نسبة لوط من إبراهيم ع و سارة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏147 س‏0 ف‏17048

#### \* إبراهيم ع و ماريا

موضوع = قصة إبراهيم و عابد معمر

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏9 س‏0 ف‏16613

#### \* إبراهيم ع و ماريا بن أوس‏

موضوع = عد معانقة إبراهيم ع مع عابد يطلبه أول معانقة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏9 س‏0 ف‏16618

#### \* إبراهيم ع و مكة

موضوع = تحريم إبراهيم حرم مكة و تحريم النبي ص حرم المدينة ما بين لابيتها لكن صيدها يؤكل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏361 س‏0 ف‏126603

موضوع = تفسير هذا البلد ءامنا بمكة و إنهن أضللن بالأصنام و ارزقهم من الثمرات بثمرات القلوب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏92 س‏0 ف‏16859

موضوع = هجرة إبراهيم ع و إسماعيل ع إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏115 س‏0 ف‏16981

#### \* إبراهيم ع و نمرود

موضوع = إشارة آية 258 سورة البقرة إلى احتجاج إبراهيم ع مع نمرود في الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏34 س‏0 ف‏16682

موضوع = إشارة آية 258 سورة البقرة إلى مخالفة إبراهيم ع لقومه و محاجته مع نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16736

موضوع = أفضلية احتجاب النبي ص بحجب خمسة عمن أراد قتله من احتجاب إبراهيم عن نمرود بحجب ثلاثة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏278 س‏9 ف‏22803

موضوع = أفضلية برهان النبي ص على منكر البعث في آية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) من برهان إبراهيم ع على نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏278 س‏16 ف‏22805

موضوع = المقارنة بين احتجاب إبراهيم عن نمرود بحجب ثلاثة و احتجاب النبي عمن أراد قتله بحجب خمسة و وصفها

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏7 ف‏12595

موضوع = امتناع إبراهيم ع عن طلب إطفاء نار نمرود من ملك الريح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85205

موضوع = أمر نمرود بخروج إبراهيم ع من النار و من بلده بعد مشاهدته سلامته في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16713

موضوع = إيقاد النار لحرق إبراهيم ع بأمر نمرود في قرية قطنانا عند نهر كوثى من سواد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85201

موضوع = تنبؤ آزر لنمرود بولادة إبراهيم ع بكوثى ربى من العراق و زوال ملكه على يده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16659

موضوع = حجب إبراهيم ع عن نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏34 س‏0 ف‏16683

موضوع = عجز نمرود و عماله من رمي إبراهيم ع في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85202

موضوع = عدم استطاعة إبراهيم ع الخروج من بلاد النمرود إلا بعد إعطائه العشر إلى عماله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17072

موضوع = كون آزر منجما لنمرود و إخباره عن هلاكه بيد إبراهيم ع بالتنجيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏237 س‏0 ف‏72589

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏248 س‏0 ف‏72607

موضوع = مخالفة إبراهيم ع مع قومه و عداوته لأصنامهم و احتجاجه مع نمرود و مؤامرتهم على حرقه بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16707

#### \* إبراهيم ع و هاجر

موضوع = إشارة آية 37 سورة إبراهيم إلى إسكان إبراهيم ع هاجر و إسماعيل في مكة بلا أنيس و لا معيشة و بكائه لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏114 س‏0 ف‏16978

موضوع = إشارة آية رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إلخ إلى إسكان إبراهيم هاجر و إسماعيل عند جبل ذي طوى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124709

موضوع = إنزال جبرئيل بالبراق لهجرة إبراهيم ع مع هاجر و إسماعيل و إسكانهم بمكة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124708

موضوع = تبشير هاجر بإسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏118 س‏0 ف‏17000

موضوع = علة اشتراء إبراهيم هاجر

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16756

موضوع = علة هجرة إبراهيم بهاجر إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏111 س‏0 ف‏16949

موضوع = قصة إبراهيم ع و سارة و هاجر

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏118 س‏0 ف‏16998

#### \* إبراهيم ع و يزيد

موضوع = نطق فرس إبراهيم ع بلعن يزيد

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏243 س‏0 ف‏58558

#### \* إبراهيم ع و يعقوب ع‏

موضوع = شباهة يعقوب بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏312 س‏0 ف‏17555

موضوع = شباهة يعقوب ع بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏310 س‏0 ف‏17543

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏311 س‏0 ف‏17550

#### \* إبراهيم ع و يوسف ع‏

موضوع = شباهة يوسف ع بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏296 س‏0 ف‏17469

موضوع = وراثة يوسف قميصه من آبائه من إبراهيم ع نزل به جبرئيل من الجنة ليقيه من نار نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏214 س‏0 ف‏36840

#### \* 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

#### \* اتباع إبراهيم ع‏

موضوع = دلالة آية اتبع ملة إبراهيم ع حنيفا على استمرار سنن إبراهيم ع الحنيفية إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16601

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16605

موضوع = دلالة آية و اتبع ملة إبراهيم حنيفا على استمرار سننه الحنيفية إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏59 س‏0 ف‏16759

#### \* أتباع إبراهيم ع‏

موضوع = اتباع الأئمة ع و شيعتهم فقط عن ملة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏84 س‏0 ف‏81042

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏85 س‏0 ف‏81043

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏85 س‏0 ف‏81044

موضوع = إجابة الله دعاء إبراهيم ع في غير الظالم من ذريته باتخاذه النبي ص نبيا و عليا ع وصيا لتجنبهما السجود للأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏143 س‏0 ف‏47818

موضوع = انحصار ملة إبراهيم بالأئمة ع و شيعتهم و براءة سائر الناس منها

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏33 س‏0 ف‏60347

موضوع = انفراد الأئمة ع و شيعتهم باتباع ملة إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏312 س‏0 ف‏32233

موضوع = إيمان آباء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بدين إبراهيم ع و صلاتهم إلى الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏81 س‏0 ف‏40572

موضوع = إيمان شعيب و أيوب ع و بلعم بن باعوراء بإبراهيم يوم إحراقه و هجرتهم معه بعد نجاته إلى الشام فزوجهم بنات لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏384 س‏0 ف‏17677

موضوع = تفسير آية 68 سورة آل عمران بحشر النبي ص و المتقين من أمته مع إبراهيم ع في السماء السابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏319 س‏0 ف‏24606

موضوع = تفسير آية إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه بالشيعة لكونهم على دينه و منهاجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏89 س‏0 ف‏81069

موضوع = تفسير إن المتقين في ظلال و عيون بالأئمة ع و شيعتهم الذين على ملة إبراهيم ع و براءة غيرهم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏336 س‏0 ف‏34113

موضوع = تفسير إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا إلخ بكون أمير المؤمنين علي ص على دين و منهاج إبراهيم و شيعته أولى الناس به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏84 س‏0 ف‏81041

موضوع = تفسير إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا بالأئمة ع و أتباعهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏84 س‏0 ف‏81040

موضوع = ديانة أهل البيت ع و شيعتهم على ملة إبراهيم ع و براءة الناس منها

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏87 س‏0 ف‏81066

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏88 س‏0 ف‏81067

موضوع = قبول أعمال الشيعة و غفران الذنوب لهم فقط لكونهم على ملة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏89 س‏0 ف‏81068

موضوع = كون الأئمة ع و شيعتهم فقط على ملة إبراهيم ع و براءة سائر الناس منها

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏48 س‏0 ف‏80879

موضوع = كون النبي و أهل بيته ص و شيعتهم على ملة إبراهيم ع و براءة سائر الناس منها

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏23 س‏0 ف‏80685

#### \* إتحاف إبراهيم ع‏

موضوع = تعويذ إبراهيم لإسحاق و إسحاق ليعقوب و يعقوب ليوسف بالقميص النازل من الجنة على إبراهيم ع حين حرقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏248 س‏0 ف‏17314

#### \* احتجاب إبراهيم ع‏

موضوع = أفضلية احتجاب النبي ص بحجب خمسة عمن أراد قتله من احتجاب إبراهيم عن نمرود بحجب ثلاثة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏278 س‏9 ف‏22803

موضوع = المقارنة بين احتجاب إبراهيم عن نمرود بحجب ثلاثة و احتجاب النبي عمن أراد قتله بحجب خمسة و وصفها

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏7 ف‏12595

#### \* احتجاج إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية 258 سورة البقرة إلى احتجاج إبراهيم ع مع نمرود في الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏34 س‏0 ف‏16682

موضوع = إشارة آية 258 سورة البقرة إلى مخالفة إبراهيم ع لقومه و محاجته مع نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16736

موضوع = تفسير تلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم بما احتج بها على قومه و أبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏28 س‏0 ف‏16649

#### \* احتجاجات إبراهيم ع‏

موضوع = احتجاج إبراهيم مع قومه و كسره الأصنام و مؤامرتهم على حرقه و كيفية نجاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16664

موضوع = دلالة آية تلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم على أن قوله هذا ربي إلخ كان استنكارا و استخبارا ألهمه الله ليحتج به و ليس إخبارا منه و لا إقرارا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏13 ف‏15483

#### \* إخلاص إبراهيم ع‏

موضوع = إعطاء الله مقام المحبة للنبي ص و الشوق لشعيب ع و السلام لإبراهيم ع و المناجاة لموسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏418 س‏0 ف‏22203

#### \* أذكار إبراهيم ع‏

موضوع = تسمية إبراهيم ع عبدا شكورا لمداومته على الشكر صباحا و مساء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏70 س‏0 ف‏16797

موضوع = تفسير و إبراهيم الذي وفى بذكره و حمده في الصباح و المساء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏70 س‏0 ف‏16796

#### \* استغفار إبراهيم ع‏

موضوع = احتجاج علي ع على أعرابي استغفر لأبويه المشركين محتجا باستغفار إبراهيم ع لأبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏390 س‏0 ف‏93042

موضوع = دلالة آية فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه على ترك إبراهيم ع الاستغفار لأبيه لما تبين شركه بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏390 س‏0 ف‏93043

موضوع = كون آية(ربنا اغفر لي و لوالدي) مصحفة عن(و لولدي) أي إسماعيل و إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏74 س‏0 ف‏16818

#### \* استكمال إبراهيم ع‏

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم ع للعبودية أولا ثم النبوة ثم الرسالة ثم الخلة ثم تشريفه بالإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16636

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16637

#### \* إسحاق ع عند إبراهيم ع‏

موضوع = تنزيل النبي أمير المؤمنين عليا ص من نفسه منزلة إسحاق من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏254 س‏0 ف‏46310

#### \* إسماعيل ع بعد إبراهيم ع‏

موضوع = تعزية جبرئيل إسماعيل ع بموت أبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏93 س‏0 ف‏16874

#### \* إسماعيل ع عند إبراهيم ع‏

موضوع = شدة حب إبراهيم ع لإسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏111 س‏0 ف‏16959

#### \* اصطفاء إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية 121 سورة النحل و 78 سورة الحج إلى اجتباء إبراهيم ع و المسلمين في مرتبة واحدة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29948

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم خليلا و موسى كليما و عيسى روحا و النبي ص حبيبا من بين الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏47 س‏0 ف‏123156

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم ع للعبودية أولا ثم النبوة ثم الرسالة ثم الخلة ثم تشريفه بالإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16636

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16637

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لاصطفاء الله له ص قبل الابتلاء و اصطفائه إبراهيم ع بعد الابتلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏4 ف‏22119

موضوع = المقارنة بين إبراهيم ع و علي بن أبي طالب ص في الاجتباء و الهداية و الحسنة و البركة و البشارة و الخلق و السلام و الخلة و الثناء في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49107

#### \* إطعام إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم خليلا لإطعامه الطعام و إطابته الكلام و صلاته بالليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏383 س‏0 ف‏90852

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لإطعامه الطعام و صلاته بالليل و الناس نيام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16587

موضوع = علة اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لإطعامه الطعام و صلاته بالليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏144 س‏0 ف‏113845

#### \* أعداء إبراهيم ع‏

موضوع = ابتلاء إبراهيم ع بمكيل و رذام يؤذيانه و يضلان الناس من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏212 س‏0 ف‏17988

#### \* أفضلية إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم إلخ إلى أفضلية النبي من نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و أفضليتهم على سائر الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏268 س‏0 ف‏37093

موضوع = الاستدلال على شرافة المفتخر بنفسه على المفتخر بأبيه بأشرفية علي و النبي ص و إبراهيم من آبائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏31 س‏0 ف‏100028

موضوع = فضل نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع على الأنبياء ع و النبي ص أفضلهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏17 س‏0 ف‏20197

#### \* الأزواج زمن إبراهيم ع‏

موضوع = اعتزال الزوجة عن زوجها إذا مرضت في زمن إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16661

#### \* الأغنياء قبل إبراهيم ع‏

موضوع = ظهور الأغنياء في المؤمنين و الفقراء في الكفار من بعد دعاء إبراهيم بقوله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏12 س‏0 ف‏87017

#### \* الافتراء على إبراهيم ع‏

موضوع = افتراء أهل مكة الاستقسام بالأزلام على إبراهيم و إسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏106 س‏14 ف‏27115

#### \* الإلهام إلى إبراهيم ع‏

موضوع = دلالة آية تلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم على أن قوله هذا ربي إلخ كان استنكارا و استخبارا ألهمه الله ليحتج به و ليس إخبارا منه و لا إقرارا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏13 ف‏15483

#### \* الأنبياء ع بعد إبراهيم ع‏

موضوع = المقارنة بين انتساب الأنبياء ع إلى إبراهيم ع من بعده و انتساب أوصياء النبي ص إلى علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49125

موضوع = تفسير و وصى بها إبراهيم بنيه و يعقوب بالوصاية بالنبي من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏47 س‏6 ف‏15328

موضوع = تفسير و وهبنا له إسحاق و يعقوب كلا هدينا و نوحا هدينا من قبل بجعل النبوة في أهل بيتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏47 س‏6 ف‏15329

موضوع = ظهور سبعين ألف نبي من نسل إبراهيم ع لمفارقته قومه تعصبا الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49116

#### \* الأنبياء ع قبل إبراهيم ع‏

موضوع = سقوط غلفة و سرة الأنبياء و أولادهم ع في اليوم السابع من ولادتهم بلا ختان حتى زمان إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏100 س‏0 ف‏16901

موضوع = نبوة عشرة نبي بين هود و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏47 س‏8 ف‏15330

#### \* الأولى بإبراهيم ع‏

موضوع = تفسير آية إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه بالشيعة لكونهم على دينه و منهاجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏89 س‏0 ف‏81069

موضوع = تفسير إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا إلخ بكون أمير المؤمنين علي ص على دين و منهاج إبراهيم و شيعته أولى الناس به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏84 س‏0 ف‏81041

موضوع = تفسير و الذين ءامنوا في آية إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه إلخ بالأئمة ع و من اتبعهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏225 س‏0 ف‏31780

موضوع = حلف الصادق ع ثلاثا على كون الشيعة من آل محمد ص بدلالة آية إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏225 س‏0 ف‏31781

#### \* الأئمة ع من إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية و جعلها كلمة باقية في عقبه إلى جعل الإمامة في ولد الحسين ع لا الحسنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏357 س‏0 ف‏44590

موضوع = تطبيق النبي ص آية و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعل إبراهيم ع الإمامة في ولد الحسين ع و هم تسعة منهم المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏315 س‏0 ف‏44170

موضوع = تفسير آل إبراهيم بالأئمة ع و الملك العظيم بالخلافة بعد النبوة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏370 س‏0 ف‏32545

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ع ربه بكلمات بأسماء أهل البيت ص و فأتمهن بإتمام الأئمة الاثني عشر إلى المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏66 س‏0 ف‏16794

موضوع = تفسير رب إني أسكنت من ذريتي بأهل البيت و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏92 س‏0 ف‏16861

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بالخمسة الطيبة ص و فأتمهن بإتمام الأئمة الاثني عشر إلى المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏177 س‏0 ف‏33378

موضوع = تفسير ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين بالأئمة ع و من قبل بالكتب الماضية و في هذا بالقرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏336 س‏0 ف‏32355

موضوع = تفسير ممن حملنا مع نوح و من ذرية إبراهيم بالأئمة ع و ممن هدينا و اجتبينا بالشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏374 س‏0 ف‏34237

موضوع = تفسير هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا بالأئمة ع في الكتب الماضية و في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏337 س‏0 ف‏32365

موضوع = تفسير و ارزق أهله من الثمرات من ءامن منهم بالله بالأئمة ع و شيعتهم و من كفر بمن جحدهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏204 س‏0 ف‏33504

موضوع = تفسير و ءاتيناهم ملكا عظيما بجعل الرسل و الأنبياء ع و الأئمة ع في آل إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏298 س‏0 ف‏32141

موضوع = تفسير و ءاتيناهم ملكا عظيما بفرض طاعة الأئمة ع من آل إبراهيم ع و حرمة معصيتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏301 س‏0 ف‏32157

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية بجعل الإمامة في ذرية الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏66 س‏0 ف‏16793

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بإعقاب إبراهيم النبي ص و إعقاب النبي الأئمة ص فيرثون علمهما

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏179 س‏0 ف‏33386

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعل الإمامة في أعقاب الحسين ع إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏249 س‏0 ف‏35348

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏253 س‏0 ف‏35362

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏253 س‏0 ف‏35366

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏258 س‏0 ف‏35378

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏260 س‏0 ف‏35393

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏260 س‏0 ف‏35394

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعل الإمامة في عقب الحسين ع إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏177 س‏0 ف‏33379

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعله الإمامة في عقب الحسين ع إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏323 س‏0 ف‏37293

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون برجوع الأئمة ع إلى الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏183 س‏0 ف‏33399

موضوع = تفسير و كذلك جعلنكم أمة وسطا بالأئمة ع مستدلا بدعوة إبراهيم لهم آية كنتم خير أمة أخرجت للناس إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏350 س‏0 ف‏32434

#### \* البشارة لإبراهيم ع‏

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لابتداء الله إياه بالبشرى بالنصر و تبشيره إبراهيم ع بعد ابتلائه بكلمات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏6 ف‏22129

#### \* التأسي بإبراهيم ع‏

موضوع = استحباب إتحاف المسافر أهله و لو بشي‏ء تافه تأسيا بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏11 س‏0 ف‏16628

موضوع = تفسير و أفيضوا من حيث أفاض الناس بإبراهيم و إسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏256 س‏0 ف‏125925

موضوع = تفسير و أفيضوا من حيث أفاض الناس بإفاضة إبراهيم و إسماعيل ع من عرفات فخالف قريش و أفاضوا من المزدلفة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏256 س‏0 ف‏125928

موضوع = حث المؤمنين على التأسي بإبراهيم ع و اتخاذه قدوة

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏95 س‏21 ف‏27060

موضوع = رضا السجاد ع بقضاء الله حال مرضه و تجنبه الاقتراح عليه تأسيا بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏208 س‏0 ف‏107700

#### \* التبريد على إبراهيم ع‏

موضوع = عد جعل الله سم الخيبرية بردا و سلاما على النبي ص أفضل من صبر إبراهيم ع على النار و جعلها عليه بردا و سلاما

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏13 ف‏22812

#### \* التبشير بإبراهيم ع‏

موضوع = تنجيم آزر عم إبراهيم ع لنمرود و إخباره بولادة مولود يدمر ملكه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏42 س‏0 ف‏16725

موضوع = تنجيم آزر لنمرود و إخباره بولادة مولود يدمر ملكه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏41 س‏0 ف‏16723

موضوع = كون آزر منجما لنمرود و إخباره عن هلاكه بيد إبراهيم ع بالتنجيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏237 س‏0 ف‏72589

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏248 س‏0 ف‏72607

#### \* التبشير لإبراهيم ع‏

موضوع = تبشير الله خليله إبراهيم ع بالولد و لأمة محمد ص بالفضل بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29945

#### \* التجلي لإبراهيم ع‏

موضوع = اتصاف إبراهيم بالرحمة من تجلي نور الله في عارضه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49346

موضوع = تجليات الله تعالى للأنبياء ع في طور سيناء و مسجد الخيف و بئر شيع و بيت إيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏95 س‏0 ف‏115864

#### \* التقية في إبراهيم ع‏

موضوع = احتجاج أم إبراهيم ع على نمرود في إخفاء ولادته عنه و هو يذبح المواليد

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16665

#### \* التلبية لإبراهيم ع‏

موضوع = تشريع التلبية من إجابة الناس لدعوة إبراهيم حيث أذن بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏39 س‏0 ف‏124721

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124750

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏44 س‏0 ف‏124754

#### \* التنجيم زمن إبراهيم ع‏

موضوع = تنبؤ آزر لنمرود بولادة إبراهيم ع بكوثى ربى من العراق و زوال ملكه على يده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16659

موضوع = تنجيم آزر عم إبراهيم ع لنمرود و إخباره بولادة مولود يدمر ملكه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏42 س‏0 ف‏16725

موضوع = تنجيم آزر لنمرود و إخباره بولادة مولود يدمر ملكه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏41 س‏0 ف‏16723

#### \* الحج بعد إبراهيم ع‏

موضوع = استمرار الحج بعد إبراهيم ع لتلبية الناس في الأصلاب نداءه للحج بعد بنائه البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏105 س‏0 ف‏16915

#### \* الحسين ع عند إبراهيم ع‏

موضوع = حب إبراهيم للنبي ص و الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏122 س‏0 ف‏17007

#### \* الحشر مع إبراهيم ع‏

موضوع = إسكان المؤذن في درجة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏123 س‏0 ف‏110510

موضوع = الحشر مع إبراهيم ع بورع الجوارح في صوم رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏371 س‏3 ف‏95421

موضوع = تفسير آية 68 سورة آل عمران بحشر النبي ص و المتقين من أمته مع إبراهيم ع في السماء السابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏319 س‏0 ف‏24606

موضوع = ثواب القيام على المريض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏225 س‏0 ف‏107791

موضوع = ثواب القيام على المريض و رفع حاجته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏368 س‏17 ف‏95411

موضوع = ثواب من مرض و لم يشك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏335 س‏22 ف‏95174

موضوع = حشر من ترك استحلاف غريمه بالله مع إبراهيم ع يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏280 س‏0 ف‏134020

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏280 س‏0 ف‏134021

موضوع = حشر من كبر و هلل بين يدي الإمام ع مع إبراهيم ع و محمد ص و المرسلين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏396 س‏0 ف‏34379

موضوع = حشر من لم يشك المرض مع إبراهيم الخليل ع و اجتيازه الصراط بسرعة

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏177 س‏0 ف‏107561

موضوع = فضل صلاة عقيب صلاة ظهر يوم الجمعة للأمن من البلايا و الحشر مع النبي ص و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏70 س‏0 ف‏115792

موضوع = مؤاكلة الشهداء مع إبراهيم ع على مائدة الخلد

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏12 س‏0 ف‏126829

#### \* الخيل قبل إبراهيم ع‏

موضوع = صعود إبراهيم و إسماعيل ع على جبل جياد و دعوتهما الخيل الوحشي في بلاد العرب للتذلل لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏155 س‏0 ف‏76363

#### \* السلام على إبراهيم ع‏

موضوع = سلام الله على خليله إبراهيم ع و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29946

موضوع = نص القرآن على تسليم الله على الأنبياء دون عترتهم مع تسليمه على آل النبي ص خاصة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏87 س‏0 ف‏21050

#### \* الشرك زمن إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله بانفراده بالتوحيد في زمانه حتى لحوق إسماعيل و إسحاق به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16634

#### \* الشيب قبل إبراهيم ع‏

موضوع = كون الشيب وقارا و حدوثه في إبراهيم ع لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏8 س‏0 ف‏16609

#### \* الشيعة من إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي من إبراهيم و إبراهيم منه و الشيعة منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏92 س‏0 ف‏37818

#### \* الصلوات على إبراهيم ع‏

موضوع = استقبال النبي ص الكعبة من باب المسجد و حمده الله و صلاته على أبيه إبراهيم و استلامه الحجر ثم صلاته خلف المقام بعد الطواف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏396 س‏0 ف‏28132

#### \* الضفدع و إبراهيم ع‏

موضوع = سعي الضفدع في إطفاء النار عن إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏285 س‏0 ف‏76716

موضوع = نفخ الوزغ في النار لحرق إبراهيم ع و صب الضفدع الماء عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16675

#### \* الطائف زمن إبراهيم ع‏

موضوع = تسمية الطائف بذلك لمجيئها من الأردن و طوافها بالبيت زمن إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏79 س‏0 ف‏124927

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏79 س‏0 ف‏124928

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏79 س‏0 ف‏124929

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏80 س‏0 ف‏124930

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏80 س‏0 ف‏124931

#### \* الغفران لإبراهيم ع‏

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع باستجابة الدعاء بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29938

#### \* الفقراء قبل إبراهيم ع‏

موضوع = ظهور الأغنياء في المؤمنين و الفقراء في الكفار من بعد دعاء إبراهيم بقوله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏12 س‏0 ف‏87017

#### \* الكعبة زمن إبراهيم ع‏

موضوع = خلو الكعبة من الكساء زمن إبراهيم ع حتى غزلت زوجة إسماعيل لها كساء من صوف غنمهم و أعانته العرب على كسوة جميعها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏93 س‏0 ف‏16884

#### \* الكفار قبل إبراهيم ع‏

موضوع = ظهور الأغنياء في المؤمنين و الفقراء في الكفار من بعد دعاء إبراهيم بقوله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏12 س‏0 ف‏87017

#### \* الله عند إبراهيم ع‏

موضوع = شدة حب إبراهيم لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏5 س‏0 ف‏16592

#### \* الله و إبراهيم ع‏

موضوع = احتجاج الله بحبه لقاء حبيبه عند ما احتج إبراهيم بعدم إماتة الخليل لخليله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏78 س‏0 ف‏16840

موضوع = شدة حب إبراهيم ع لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏368 س‏0 ف‏78802

موضوع = وفاء الله بما وعده للأنبياء و المؤمنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏95 س‏0 ف‏115865

#### \* المضلون بعد إبراهيم ع‏

موضوع = ابتلاء إبراهيم ع بمكيل و رذام يؤذيانه و يضلان الناس من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏212 س‏0 ف‏17988

#### \* المكاشفة لإبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و الأرض له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏114 س‏0 ف‏36388

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و الأرض و العرش له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏115 س‏0 ف‏36394

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏116 س‏0 ف‏36395

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و الأرض و العرش له و للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏114 س‏0 ف‏36387

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و حملتها و العرش و من عليه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏114 س‏0 ف‏36385

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بوصوله إلى الله في المعراج بلا واسطة و وصول إبراهيم بواسطة رؤية الملكوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏3 ف‏22126

موضوع = المكاشفة لإبراهيم ع و رؤيته أنوار النبي و علي و فاطمة و الأئمة ص و شيعتهم و محبيهم في جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏213 س‏0 ف‏43326

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام برؤية إبراهيم ع ملكوت السماوات و الأرض و العرش و ما فيهن بحدة بصره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16808

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام بكشف ملكوت الأرض و السماوات لإبراهيم ع و النبي ص و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16809

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام بكشف ملكوت السماوات و الأرض لإبراهيم و رؤيته حملة السماء و العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16805

موضوع = تفسير آية 75 سورة الأنعام بكشف ملكوت السماوات و الأرض لإبراهيم و رؤيته حملة السماء و العرش و الكرسي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏72 س‏0 ف‏16807

موضوع = رؤية إبراهيم ع الزناة عند الانكشاف له و دعاؤه عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16775

موضوع = رؤية إبراهيم ع أنوار الخمسة الطيبة ع و الأئمة و شيعتهم في جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42941

موضوع = رؤية إبراهيم و النبي و الأئمة ص ملكوت السماوات السبع و الأرضين السبع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏116 س‏0 ف‏36397

موضوع = قصة رؤية إبراهيم ع الملكوت و دعائه على الفجار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16770

موضوع = قصة رؤية إبراهيم ع الملكوت و ما فعله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏60 س‏0 ف‏16764

موضوع = كشف ملكوت السماوات السبع و العرش و الأرض لإبراهيم ع و النبي ص و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏146 س‏0 ف‏22481

موضوع = كشف ملكوت السماوات لإبراهيم ع و النبي ص و أهل بيته ع و تقوية أبصارهم حتى رأوا العرش من وراء السقوف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏97 س‏0 ف‏34832

موضوع = كشف ملكوت السماوات لإبراهيم ع و للنبي ص و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏146 س‏0 ف‏22482

موضوع = كشف ملكوت السماوات و الأرض و العرش و حملتها لإبراهيم ع و للنبي و لأمير المؤمنين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏146 س‏0 ف‏22480

موضوع = مشاهدة إبراهيم ع أنوار النبي ص و أهل بيته ع و شيعتهم الكثيرين جنب العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏80 س‏0 ف‏112241

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏84 س‏0 ف‏112261

#### \* الملائكة مع إبراهيم ع‏

موضوع = نشر المهدي عج راية النبي ص و هبوط ثلاثة عشر آلاف و ثلاثة عشر ملكا عليه الذين رافقوا نوحا و إبراهيم و عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏325 س‏0 ف‏70145

موضوع = هبوط ثلاثة عشر ألف و ثلاثمائة و ثلاثة عشر من الملائكة المرافقين لنوح و إبراهيم و موسى و عيسى على المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏328 س‏0 ف‏70176

#### \* الملائكة و إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آيات 57 - 52 سورة الحجر إلى تبشير الملائكة إبراهيم بإسحاق ع و تعزيهم له بعذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏170 س‏0 ف‏17125

موضوع = إشارة آية 71 سورة هود و 32 سورة العنكبوت إلى جدال إبراهيم ع مع الملائكة في إنقاذ لوط ع من العذاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏168 س‏0 ف‏17109

موضوع = إشارة آية 73 - 69 هود إلى تبشير الملائكة إبراهيم ع بإسماعيل ع و بعذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏170 س‏0 ف‏17124

موضوع = إشارة آية 74 - 71 سورة هود و 32 سورة العنكبوت إلى جدال إبراهيم ع مع الملائكة في إنقاذ لوط ع من العذاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏168 س‏0 ف‏17114

موضوع = إشارة آية و كذلك نري إبراهيم ع إلى كشف ملكوت السماء و حملتها و العرش و من عليه له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏114 س‏0 ف‏36385

موضوع = أمر إبراهيم ع جبرائيل و الملائكة معه بالبسملة أول الطعام و الحمد آخره عند ما سألوه عن ثمنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏368 س‏0 ف‏78803

موضوع = تبشير الملائكة إبراهيم ع بإسماعيل ع تسلية له عن مصابه بقوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏147 س‏0 ف‏17051

موضوع = سماع النبي ص مدح إبراهيم ع و علي ع في السماء السادسة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏80 س‏0 ف‏45270

موضوع = فضل علي ع على إبراهيم ع في تكلمه مع الملائكة و خيفة إبراهيم ع منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49124

موضوع = قصة مجي‏ء الملائكة إبراهيم ع لعذاب قوم لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏147 س‏0 ف‏17055

موضوع = قصة مجي‏ء الملائكة إبراهيم ع لعذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏168 س‏0 ف‏17112

موضوع = قصة مجي‏ء الملائكة إبراهيم ع مبشرين بإسحاق ع و بعذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏168 س‏0 ف‏17107

موضوع = قصة مجي‏ء الملائكة إلى إبراهيم ع و تبشيرهم له بإسحاق و بعذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17078

موضوع = مجي‏ء الملائكة إبراهيم ع لعذاب قوم لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17080

موضوع = نزول ثلاثة عشر ألف و ثلاثة عشر ملك الذين هبطوا لنصرة نوح و إبراهيم و عيسى و يوم بدر و يوم عاشوراء لنصرة المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏305 س‏0 ف‏25550

#### \* الملعون عند إبراهيم ع‏

موضوع = عد إبراهيم ع أول من لعن قاتل الحسين ع و أمر أولاده به و أخذه العهد منهم عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏301 س‏0 ف‏58799

موضوع = لعن إبراهيم ع قتلة الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏243 س‏0 ف‏58557

#### \* الموت زمن إبراهيم ع‏

موضوع = موت الناس بلا علة حتى دعا إبراهيم ع بجعل الأمراض سببا له ليؤجر الميت و يسلى بها عن المصائب الأخر

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16644

#### \* المؤمنون قبل إبراهيم ع‏

موضوع = ظهور الأغنياء في المؤمنين و الفقراء في الكفار من بعد دعاء إبراهيم بقوله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏12 س‏0 ف‏87017

#### \* النبي ص عند إبراهيم ع‏

موضوع = حب إبراهيم للنبي ص و الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏122 س‏0 ف‏17007

#### \* النبي ص من إبراهيم ع‏

موضوع = أبوة إبراهيم ع و أخوة علي ع للنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏80 س‏0 ف‏45271

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏92 س‏9 ف‏45347

موضوع = استشهاد النبي ص بآية ذرية بعضها من بعض على كونه من إبراهيم و إبراهيم ع منه مع فضله على إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏95 س‏0 ف‏47425

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي ص ذرية إبراهيم ع و وحدة دينهما و سنتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏248 س‏0 ف‏43597

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي ص و دينه و سنته من إبراهيم ع مع أفضليته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏227 س‏0 ف‏31793

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي من إبراهيم و إبراهيم منه و الشيعة منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏92 س‏0 ف‏37818

موضوع = المناداة في القيامة بفضل النبي و بنوته لإبراهيم ع و أخوته لعلي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏213 س‏0 ف‏50119

موضوع = تفاخر النبي ص بأنه الفتى ابن الفتى و أخو الفتى و تأويله الأول بإبراهيم في القرآن و الثاني بعلي ع في أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏64 س‏0 ف‏54740

موضوع = تفسير المشكاة بقلب النبي ص و المصباح بنور العلم و الزجاجة و الكوكب بعلي ع و الشجرة المباركة بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏321 س‏0 ف‏32307

موضوع = عروج النبي ص إلى السماء السادسة و مدح الله لأبيه إبراهيم و أخيه علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏188 س‏0 ف‏11124

موضوع = مدح الله للنبي ص و لأبيه إبراهيم و أخيه علي و سبطيه و جنينه محسن و ذريته الأئمة و شيعتهم يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏6 س‏0 ف‏16600

موضوع = مناداة النبي ص في القيامة نعم الأب أبوك إبراهيم و نعم الأخ أخوك علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏330 س‏0 ف‏10100

موضوع = مناداة النبي في القيامة بنعم الأب أبوك إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏329 س‏0 ف‏10093

موضوع = مناداة النبي من العرش بنعم الأب أبوك إبراهيم و نعم الأخ علي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏328 س‏0 ف‏10086

#### \* النجاة بإبراهيم ع‏

موضوع = تأخر عذاب قوم لوط بإبراهيم و لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏147 س‏0 ف‏17050

#### \* الهام بن الهيم مع إبراهيم ع‏

موضوع = توبة هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس عند نوح ع و مصاحبته للأنبياء و علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏14 س‏0 ف‏37505

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

#### \* الوثنية زمن إبراهيم ع‏

موضوع = استنكار إبراهيم ع بقوله هذا ربي على وثنية زمانه من عبدة الزهرة و القمر و الشمس و استدلاله بأفولها و هي صفة الحادث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏1 ف‏15482

#### \* الوحي الى إبراهيم ع‏

موضوع = إخبار الله إبراهيم ع بقتل الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏225 س‏0 ف‏58481

#### \* الوزغ و إبراهيم ع‏

موضوع = أمر النبي ص بقتل الوزغ لإطفاء الدواب النار عن إبراهيم ع إلا الوزغ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏48 س‏0 ف‏76249

موضوع = سعي الوزغ في إحراق إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏262 س‏0 ف‏76611

موضوع = نفخ الوزغ في النار لحرق إبراهيم ع و صب الضفدع الماء عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16675

#### \* إمامة إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية قال إني جاعلك للناس إماما إلى اتخاذ الله إبراهيم ع عبدا ثم نبيا ثم رسولا ثم إماما

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏205 س‏0 ف‏35171

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏206 س‏0 ف‏35177

موضوع = إشارة آية قال إني جاعلك للناس إماما إلى جعل الله إبراهيم ع إماما بعد ما كان نبيا

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏206 س‏0 ف‏35175

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم ع للعبودية أولا ثم النبوة ثم الرسالة ثم الخلة ثم تشريفه بالإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16636

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16637

موضوع = تفسير إني جاعلك للناس إماما بجعل إبراهيم ع إماما مفترض الطاعة بعد ما كان نبيا

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏141 س‏0 ف‏34986

موضوع = جعل إبراهيم ع إماما بعد وفائه بأمر الله في ذبح ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏60 س‏0 ف‏16762

موضوع = جواز إمامة نبي على نبي حسب مرتبته كإمامة إبراهيم ع على لوط ع أو على أولي العزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏206 س‏0 ف‏35174

موضوع = دلالة آية إني جاعلك للناس إماما على عظمة الإمامة و اختصاصها بأولي العزم و إعطائها لإبراهيم بعد النبوة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏55 س‏0 ف‏15356

موضوع = دلالة تشريف إبراهيم ع بالإمامة بعد النبوة و الخلة على عظمة الإمامة عند الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏141 س‏0 ف‏34985

موضوع = دلالة تشريف إبراهيم ع بالإمامة بعد النبوة و الخلة على كون الإمامة و نصب الإمام ع بيد الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏120 س‏0 ف‏34912

موضوع = نبوة لوط ع من غير رسالة و إمامة إبراهيم ع عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏55 س‏0 ف‏15353

#### \* امتحان إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية 105 و 106 سورة الصافات إلى تسليم إبراهيم ع و عزمه على ذبح ابن سارة و إنقاذ جبرئيل له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏125 س‏0 ف‏17017

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏128 س‏0 ف‏17026

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لابتداء الله إياه بالبشرى بالنصر و تبشيره إبراهيم ع بعد ابتلائه بكلمات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏6 ف‏22129

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لاصطفاء الله له ص قبل الابتلاء و اصطفائه إبراهيم ع بعد الابتلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏4 ف‏22119

موضوع = المقارنة بين ابتلاء إبراهيم ع بفداء ولده و مبيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص مكان النبي ص في الشعب و ليلة الهجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49128

موضوع = بشارة إبراهيم ع بإسماعيل و الابتلاء فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏131 س‏0 ف‏17044

موضوع = تفسير إذا ابتلى إبراهيم ع ربه بكلمات بالخمسة الطيبة ع و أتمهن بإتمامه الأئمة إلى تسعة من ولد الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15836

موضوع = تفسير و إبراهيم الذي وفى بوفائه بأمر الله و نهيه في ذبح ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏59 س‏0 ف‏16760

موضوع = تفسير و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بابتلائه بذبح ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏59 س‏0 ف‏16758

موضوع = جعل إبراهيم ع إماما بعد وفائه بأمر الله في ذبح ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏60 س‏0 ف‏16762

موضوع = عد مصاب النبي ص بعمه حمزة أعظم من إضجاع إبراهيم ع ولده للذبح مع فدائه بعد الإضجاع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏6 ف‏22808

#### \* أنيس إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية إن إبراهيم كان أمة قانتا إلى عبادة إبراهيم لله فقط و لم يكن معه أحد حتى التحق به إسماعيل و إسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏373 س‏0 ف‏64052

#### \* أهل البيت ع من إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية إن الله اصطفى آدم و نوحا إلخ إلى اصطفاء أهل البيت ع من آدم و نوح ع و آل إبراهيم و عمران ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏221 س‏0 ف‏31758

موضوع = تطبيق آية أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذرية إبراهيم على أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏223 س‏0 ف‏31773

موضوع = تفسير آية إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بأهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏224 س‏0 ف‏31778

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏224 س‏0 ف‏31779

موضوع = تفسير الشجرة المباركة بإبراهيم و أهل البيت ع فروعه بدلالة آية ذرية بعضها من بعض و رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏321 س‏0 ف‏32308

موضوع = تفسير المشكاة و الكوكب بفاطمة ع و المصباح بالحسنين ع و الشجرة المباركة بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏18 س‏0 ف‏4876

موضوع = تفسير توقد من شجرة مباركة بأن إبراهيم ع أصل شجرة أهل البيت ع مستدلا بآية بركاته عليكم أهل البيت و إن الله اصطفى آدم إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏367 س‏0 ف‏34222

موضوع = دلالة آية إن الله اصطفى آدم و نوحا و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين على كون أهل البيت ع من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏19 س‏0 ف‏4881

موضوع = دلالة آية إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع على كون أهل البيت ع بقية عترة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏223 س‏0 ف‏31771

موضوع = دلالة آية رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت على كون أهل البيت ع من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏19 س‏0 ف‏4880

موضوع = شمول آية إن الله اصطفى آدم و نوحا و آل إبراهيم و آل عمران إلخ للأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏225 س‏0 ف‏31782

#### \* أولاد إبراهيم ع‏

موضوع = اصطفاء الله النبي ص من بني هاشم من قريش من كنانة من إسماعيل من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏325 س‏0 ف‏21796

موضوع = اصطفاء الله نبيه من هاشم و هاشما من قريش و قريشا من كنانة و كنانة من إسماعيل و إسماعيل من ولد إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏323 س‏0 ف‏21791

موضوع = انحصار أبناء إبراهيم ع في إسماعيل و إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16942

موضوع = تفسير و اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد بنبي غير ابن إبراهيم ع عذبه قومه بتمثيل وجهه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏391 س‏0 ف‏18474

#### \* إيذاء إبراهيم ع‏

موضوع = ابتلاء إبراهيم ع بمكيل و رذام يؤذيانه و يضلان الناس من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏212 س‏0 ف‏17988

#### \* إيمان إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية 260 سورة البقرة إلى طلب إبراهيم ع إحياء الطير لازدياد يقينه لكونه منزها عن الشك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16812

موضوع = إشارة آية 258 سورة البقرة إلى مخالفة إبراهيم ع لقومه و محاجته مع نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16736

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بإخبار الله عن إيمانه و طلب إبراهيم ع آية لاطمئنان قلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏14 ف‏22123

موضوع = المقارنة بين تيقظ إبراهيم على معرفة الله في الخامسة عشرة من عمره و تيقظ النبي على معرفة الله في السابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏31 س‏18 ف‏12593

موضوع = امتناع إبراهيم ع عن طلب حاجته من الله لعلم الله بحاله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85208

موضوع = امتناع إبراهيم ع عن عرض الحاجة على جبرئيل و ميكائيل حين رمي به في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85204

موضوع = طلب إبراهيم ع إحياء الموتى و هو مؤمن لازدياد إيمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏62 س‏0 ف‏16783

#### \* بركات إبراهيم ع‏

موضوع = بركات الله على الأنبياء

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏95 س‏0 ف‏115871

#### \* برهان إبراهيم ع‏

موضوع = أفضلية برهان النبي ص على منكر البعث في آية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) من برهان إبراهيم ع على نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏278 س‏16 ف‏22805

موضوع = المقايسة بين بهت الذي كفر ببرهان إبراهيم ع و بين بهت من أنكر المعاد بجواب النبي ص له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏14 ف‏12596

#### \* بصر إبراهيم ع‏

موضوع = كشف ملكوت السماوات لإبراهيم ع و النبي ص و أهل بيته ع و تقوية أبصارهم حتى رأوا العرش من وراء السقوف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏97 س‏0 ف‏34832

#### \* بيت إبراهيم ع‏

موضوع = بيت إبراهيم الذي خرج منه إلى العمالقة

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏182 س‏0 ف‏61128

موضوع = نزول المهدي عج بأهله و عياله في مسجد السهلة دائما لكونه مصلى الأنبياء ع و بيت إدريس و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏436 س‏0 ف‏128042

#### \* تارخ بن سام بن نوح ع و إبراهيم ع‏

موضوع = انتقال نور النبي ص من إدريس إلى متوشلخ إلى لمك إلى نوح ع إلى سام إلى تارخ إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى مدركة ثم إلى كنانة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏28 س‏13 ف‏34586

موضوع = تسمية أب إبراهيم بتارخ و آزر اسم عمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏335 س‏0 ف‏48709

موضوع = ظهور إبراهيم ع من صلب تارخ ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏54 س‏0 ف‏47210

موضوع = كون تارخ أبا إبراهيم ع و آزر عمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏42 س‏0 ف‏16727

#### \* تأريخ إبراهيم ع‏

موضوع = قصة حمل إبراهيم و ولادته و نموه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏42 س‏0 ف‏16726

موضوع = كيفية تولد إبراهيم ع و نموه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏87 س‏0 ف‏15508

#### \* تختم إبراهيم ع‏

موضوع = تختم الأنبياء ع في أيمانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏57 س‏0 ف‏54724

#### \* تسبيح إبراهيم ع‏

موضوع = بناء إبراهيم ع الكعبة مربعة على التسبيحات الأربع التي اختارهن له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏166 س‏0 ف‏118450

موضوع = تسمية الكعبة بها لكونها وسط الدنيا و تربيعها بالكلمات الأربع التي اختارهن الله لإبراهيم و هي التسبيحات الأربع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏294 س‏14 ف‏12159

موضوع = تفسير كلمات إبراهيم ع عند بناء الكعبة بالتسبيحات الأربع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏65 س‏0 ف‏124863

#### \* تستر إبراهيم ع‏

موضوع = تستر إبراهيم ع بالسراويل بعد شكاية الأرض من رؤية عورته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏77 س‏0 ف‏16834

#### \* تسديد إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير السكينة بريح من الجنة بصورة الإنسان لها رائحة طيبة نزلت على إبراهيم ع لتعليم أركان الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏203 س‏0 ف‏36794

#### \* تسليم إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية 105 و 106 سورة الصافات إلى تسليم إبراهيم ع و عزمه على ذبح ابن سارة و إنقاذ جبرئيل له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏125 س‏0 ف‏17017

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏128 س‏0 ف‏17026

موضوع = مبادرة إبراهيم بتضحية ابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏22 ف‏12599

#### \* تسمية إبراهيم ع‏

موضوع = تسمية إبراهيم ع بإبراهيم لأنه هم فبرأ

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16584

#### \* تشريعات إبراهيم ع‏

موضوع = تشريع إبراهيم ع الختان لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏461 س‏0 ف‏19943

موضوع = تشريع إبراهيم ع للختان بختن نفسه بالقدوم في الثمانين من عمره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏69 س‏0 ف‏93828

#### \* تشيع إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير [ و إن من شيعته لإبراهيم ] باستجابة دعاء إبراهيم ع أن يكون من شيعة علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42940

موضوع = تفسير إن من شيعته لإبراهيم بدعائه ع أن يكون من شيعة أمير المؤمنين ع لما رأى نورهم عند العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏80 س‏0 ف‏112240

موضوع = نزول آية إن من شيعته لإبراهيم في طلب إبراهيم من الله عدة من الشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏213 س‏0 ف‏43331

#### \* تصلب إبراهيم ع‏

موضوع = إباء إبراهيم ع عن الإعانة على الإثم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏11 س‏0 ف‏16625

#### \* تقرب إبراهيم ع‏

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لإرضاء الله إياه بتشريع القبلة له و طلب إبراهيم رضا الله ببناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏4 ف‏22128

#### \* تقية إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية قال إني سقيم إلى تورية إبراهيم ع على قومه بادعائه المرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏407 س‏0 ف‏93157

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏411 س‏0 ف‏93208

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏425 س‏0 ف‏93280

موضوع = الحث على التقية و أنها سنة إبراهيم و عمل بها موسى و هارون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏396 س‏0 ف‏93095

موضوع = حث الصادق ع سفيان بن سعيد على التقية من الأعداء لكونها سنة إبراهيم ع و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏135 س‏0 ف‏17885

موضوع = كون التقية دين الله عمل بها يوسف و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏411 س‏0 ف‏93204

#### \* تلبية إبراهيم ع‏

موضوع = نزول آية 28 سورة الروم في إغواء إبليس قريش لتغيير تلبية إبراهيم ع و الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏229 س‏0 ف‏11903

#### \* تنعل إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ إبراهيم ع النعلين لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16638

موضوع = كون إبراهيم أول من لبس النعلين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏79 س‏20 ف‏12861

#### \* تواضع إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لكثرة سجوده على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16585

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏230 س‏0 ف‏113328

#### \* توحيد إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لعدم رده أحدا و عدم سؤاله من غير الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16581

موضوع = استنكار إبراهيم ع بقوله هذا ربي على وثنية زمانه من عبدة الزهرة و القمر و الشمس و استدلاله بأفولها و هي صفة الحادث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏1 ف‏15482

موضوع = إشارة آيات 75 سورة الأنعام إلى فحص إبراهيم ع عن الله منذ ولدته أمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16721

موضوع = إشارة آيات 79 - 76 سورة الأنعام إلى كيفية هداية إبراهيم ع إلى التوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏87 س‏0 ف‏15509

موضوع = أفضلية النبي ص بتيقظه بالاعتبار على معرفة الله و إحاطة دلائله بعلم الإيمان به في سن السابعة من تيقظ إبراهيم في الخامسة عشرة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏277 س‏17 ف‏22800

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لطلبه ص بقاء معرفة الله و ابتداء إبراهيم ع بطلب معرفة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏8 ف‏22121

موضوع = المقارنة بين تيقظ إبراهيم على معرفة الله في الخامسة عشرة من عمره و تيقظ النبي على معرفة الله في السابعة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏31 س‏18 ف‏12593

موضوع = انتباه إبراهيم ع بمعرفة الله و إيمانه في الخامسة عشر من عمره الشريف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏2 س‏0 ف‏16574

موضوع = انحصار العابد في إبراهيم ع في زمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16681

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏35 س‏0 ف‏16689

موضوع = انحصار الموحد في إبراهيم ع في زمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16710

موضوع = تفسير إذ جاء ربه بقلب سليم بالسليم من الشك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16654

موضوع = تفسير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله باختصاص الله إياه به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16632

موضوع = تفسير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله بأمة واحدة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16633

موضوع = تفسير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله بانفراده بالتوحيد في زمانه حتى لحوق إسماعيل و إسحاق به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16634

موضوع = حياة إبراهيم ع من لدن ولادته إلى نشوئه و اهتدائه إلى التوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16658

موضوع = ظهور سبعين ألف نبي من نسل إبراهيم ع لمفارقته قومه تعصبا الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49116

موضوع = كون إبراهيم أمة واحدة لتوحده بالتوحيد في زمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49112

موضوع = مشي إبراهيم ع من لدن ولادته و توشحه و إقراره بالتوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40190

#### \* تورية إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية 89 سورة الصافات و 63 سورة الأنبياء إلى تورية إبراهيم في ادعائه السقم و نسبة فعله إلى الأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏308 س‏0 ف‏17531

موضوع = إشارة آية بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إلى تورية إبراهيم ع مع قومه ليرشدهم إلى الإصلاح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏237 س‏0 ف‏88106

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏252 س‏0 ف‏88129

موضوع = إشارة آية قال إني سقيم إلى تورية إبراهيم ع على قومه بادعائه المرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏407 س‏0 ف‏93157

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏411 س‏0 ف‏93208

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏425 س‏0 ف‏93280

موضوع = تفسير فسئلوهم إن كانوا ينطقون بالجزاء المعلق على فرض تحقق الشرط

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏76 س‏0 ف‏15472

موضوع = تنزيه إبراهيم ع عن الشرك في تسميته الكوكب و الشمس ربا لكونه غير مريد لذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏88 س‏0 ف‏15512

موضوع = تورية إبراهيم ع بقوله إني سقيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16740

موضوع = تورية إبراهيم ع بقوله إني سقيم ناويا سقمه في دينه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏76 س‏0 ف‏15473

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏77 س‏0 ف‏15476

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16656

موضوع = تورية إبراهيم ع بقوله إني سقيم و قوله بل فعله كبيرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏206 س‏0 ف‏2664

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏209 س‏0 ف‏2684

موضوع = تورية إبراهيم ع في إسناد الفعل إلى الأصنام بتعليق الجزاء على الشرط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16666

#### \* توكل إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لعدم تخييبه سائلا و لا سؤاله مخلوقا

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏150 س‏0 ف‏121905

موضوع = استغناء إبراهيم ع عن غير الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏62 س‏0 ف‏15403

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏63 س‏0 ف‏15414

موضوع = استغناء إبراهيم ع عن غير الله عند الإحراق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏5 س‏0 ف‏16594

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم ع للخلة لشدة توكله على الله و تسميته بالخليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏5 س‏0 ف‏16596

موضوع = امتناع إبراهيم ع عن طلب حاجته من الله لعلم الله بحاله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85208

موضوع = إيكال إبراهيم أهله إلى الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏106 س‏0 ف‏16919

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏111 س‏0 ف‏16950

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏113 س‏0 ف‏16972

موضوع = إيكال إبراهيم ع أهله إلى الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏116 س‏0 ف‏16982

موضوع = برد النار على إبراهيم ع بتوكله على الله تعالى و دعائه بالتوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏188 س‏0 ف‏120933

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏189 س‏0 ف‏120934

موضوع = برودة النار على إبراهيم ع لتوكله على الله و دعائه بسورة الإخلاص عند إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16711

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16714

موضوع = تفسير 69 سورة الأنبياء بنجاة إبراهيم ع من النار بتوكله على الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏36 س‏0 ف‏16695

موضوع = توكل إبراهيم ع حين إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16705

موضوع = نجاة إبراهيم ع من النار بتوكله على الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16671

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏35 س‏0 ف‏16688

#### \* ثياب إبراهيم ع‏

موضوع = تعويذ إبراهيم لإسحاق و إسحاق ليعقوب و يعقوب ليوسف بالقميص النازل من الجنة على إبراهيم ع حين حرقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏248 س‏0 ف‏17314

موضوع = تفسير اذهبوا بقميصي بقميص توارثه يوسف ع من آبائه نزل من الجنة على إبراهيم ع و هو في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏248 س‏0 ف‏17312

#### \* جبرئيل و إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية 105 و 106 سورة الصافات إلى تسليم إبراهيم ع و عزمه على ذبح ابن سارة و إنقاذ جبرئيل له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏125 س‏0 ف‏17017

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏128 س‏0 ف‏17026

موضوع = امتناع إبراهيم ع عن عرض الحاجة على جبرئيل و ميكائيل حين رمي به في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85204

موضوع = إنزال جبرئيل بالبراق لهجرة إبراهيم ع مع هاجر و إسماعيل و إسكانهم بمكة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124708

موضوع = تسمية عرفات بها من قول جبرئيل لإبراهيم ع اعترف بذنبك عند زوال الشمس هناك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏253 س‏0 ف‏125907

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏253 س‏0 ف‏125908

موضوع = تسمية يوم التروية به حيث أمر جبرئيل إبراهيم ع بالارتواء يوم الثامن لخلو منى و عرفات من الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124715

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع و إبراهيم ع أعمال الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16900

موضوع = تعليم جبرئيل لإبراهيم ع أعمال الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏125 س‏0 ف‏17010

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏128 س‏0 ف‏17021

موضوع = تعويذ إبراهيم إسحاق ع بتعليق الثوب الذي جاء به جبرئيل من الجنة عليه ثم تعليق إسحاق له على يعقوب ثم يعقوب على يوسف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏143 س‏0 ف‏22464

موضوع = دفاع جبريل عن إبراهيم ع حين إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏62 س‏0 ف‏15401

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏63 س‏0 ف‏15412

موضوع = دفاع جبرئيل ع عن إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16709

موضوع = قصة تعليم جبرئيل إبراهيم أعمال الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏93 س‏0 ف‏16877

موضوع = قصة تعليم جبرئيل إبراهيم ع أعمال الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏93 س‏0 ف‏16866

موضوع = هبوط جبرئيل بقميص من الجنة لوقاية إبراهيم ع من النار

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏327 س‏0 ف‏70159

#### \* جبين إبراهيم ع‏

موضوع = عرض صدر إبراهيم ع و طول جبهته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16607

#### \* جرأة إبراهيم ع‏

موضوع = خوف موسى ع و عدم خوف إبراهيم ع لاتكاله على أنوار أهل البيت ع في صلبه دون موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏35 س‏0 ف‏16690

#### \* جنود إبراهيم ع‏

موضوع = نصرة الضفدع لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏36 س‏0 ف‏16699

#### \* جهاد إبراهيم ع‏

موضوع = إبداع إبراهيم ع رايات الحرب و جهاده في الله لأول مرة لإنقاذ لوط ع من الروم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏51 س‏0 ف‏127108

موضوع = اختيار الله إبراهيم ع و داود ع و موسى ع و محمدا ص من الأنبياء للسيف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏3 س‏0 ف‏16577

موضوع = اختيار الله إبراهيم و داود و موسى و النبي ص للسيف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏323 س‏0 ف‏21788

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم و داود و موسى ع و نبينا محمد ص للقيام بالسيف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏2 س‏0 ف‏18650

موضوع = بدء الجهاد في سبيل الله بقتال إبراهيم ع مع الروم و إنقاذه لوطا من أسرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏10 س‏0 ف‏16621

موضوع = جهاد إبراهيم و داود و موسى و محمد ص بالسيف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏6 س‏0 ف‏17693

موضوع = خيرة الله إبراهيم ع و داود ع و موسى ع و محمد ص من الأنبياء ع للقيام بالسيف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏383 س‏0 ف‏126742

موضوع = كون إبراهيم ع أول مجاهد في سبيل الله لمحاربته الروم لإنقاذ لوط ع منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏16 س‏0 ف‏126846

#### \* حبيب إبراهيم ع‏

موضوع = نصب قبة لعلي بين قبتي النبي و إبراهيم في القيامة و كونه حبيبا لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏237 س‏0 ف‏50232

#### \* حج إبراهيم ع‏

موضوع = تسمية المزدلفة من ازدلاف إبراهيم ع منها المشعر

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏266 س‏0 ف‏125947

موضوع = تسمية يوم التروية من ارتواء إبراهيم ع فيه و تسمية عرفات من اعترافه بذنبه هناك و تسمية المزدلفة من ازدلافه إلى المشعر الحرام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏44 س‏0 ف‏124758

موضوع = تشريع رمي الجمار من رمي إبراهيم ع إبليس كلما تراءى له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏273 س‏0 ف‏126000

موضوع = تعليم جبريل الحج لإبراهيم و إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏54 س‏0 ف‏124799

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع و إبراهيم ع أعمال الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16900

موضوع = تعليم جبرئيل لإبراهيم ع أعمال الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏125 س‏0 ف‏17010

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏128 س‏0 ف‏17021

موضوع = تفسير الناس في آية أفيضوا من حيث أفاض الناس) بإبراهيم و إسماعيل و إسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏390 س‏0 ف‏28092

موضوع = حج سبعون ألف نبي ص بتلبية شتى منهم هود و صالح و إبراهيم و موسى و شعيب و موسى و يونس ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏357 س‏0 ف‏16505

موضوع = دلالة آية طهرا بيتي للطائفين و العكفين و الركع السجود و إذ يرفع إبراهيم القواعد إلخ على وجود الحج في شريعتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏64 س‏0 ف‏124855

موضوع = قصة تعليم جبرئيل إبراهيم أعمال الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏93 س‏0 ف‏16877

موضوع = قصة تعليم جبرئيل إبراهيم ع أعمال الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏93 س‏0 ف‏16866

موضوع = وفاة إبراهيم ع في الشام بعد رجوعه من الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏79 س‏0 ف‏16841

#### \* حرز إبراهيم ع‏

موضوع = تعويذ إبراهيم ع لابنيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏18 س‏0 ف‏75688

موضوع = كيفية تعويذ إبراهيم ع إسماعيل و إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏196 س‏0 ف‏120139

#### \* حرم إبراهيم ع‏

موضوع = عد مكة حرم إبراهيم ع و المدينة حرم النبي ص و الكوفة حرم أمير المؤمنين ص بمقدار حريم مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏85 س‏0 ف‏124960

#### \* حشر إبراهيم ع‏

موضوع = انشقاق الأرض يوم القيامة عن النبي ص أولا ثم إبراهيم ع ثم أمير المؤمنين علي ص ثم فاطمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏225 س‏0 ف‏57287

موضوع = بعث النبي ص و إبراهيم ع و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص قبل كل أحد القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏53 س‏0 ف‏10537

موضوع = حشر إبراهيم ع عن يمين العرش و كسوة و سقيه من الجنة يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏106 س‏0 ف‏53134

#### \* حكمة إبراهيم ع‏

موضوع = تأويل ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك بزينة الدنيا و طول الأمل و الحرص و الشهوة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏62 س‏0 ف‏16780

#### \* حلم إبراهيم ع‏

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في خلقه و نوح ع في حكمته و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏36 س‏0 ف‏48964

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في حكمته و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48959

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في سلمه و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48962

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بنوح ع في تقواه و إبراهيم ع في حلمه و موسى ع في هيبته و عيسى ع في عبادته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏38 س‏0 ف‏49004

موضوع = غيرة إبراهيم و حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16641

#### \* حنيفية إبراهيم ع‏

موضوع = انتحال عبد المطلب ديانة إبراهيم ع و تجنبه الاستقسام بالأزلام و عبادة الأصنام و ما ذبح على النصب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏384 س‏0 ف‏126755

موضوع = بعث إبراهيم ع بالحنيفية و هي قص الشارب و تقليم الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و الختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93823

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93826

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93982

موضوع = بعث إبراهيم ع على الفطرة و الحنيفية و هي التوحيد و الإخلاص و نفي الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93824

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93981

موضوع = تفسير المشكاة و الكوكب في آية النور بفاطمة و المصباح بالحسنين و الشجرة المباركة بإبراهيم ع و لا شرقية و لا غربية بغير يهودية و لا نصرانية

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏361 س‏0 ف‏44648

موضوع = تفسير لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية أهل البيت ع مستدلا بآية ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏19 س‏0 ف‏4882

موضوع = تفسير لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية مستدلا بآية ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏321 س‏0 ف‏32309

موضوع = تفسير ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا بعدم صلاته إلى قبلتهم المشرق و المغرب بل على دين محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏11 س‏0 ف‏16627

موضوع = تفسير ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا بكونه على دين النبي ص لا يصلي إلى المغرب و لا إلى المشرق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏287 س‏0 ف‏37177

موضوع = تفسير ملة إبراهيم حنيفا بالختان و التقليم و غسل الجنابة و التطهير بالماء

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93820

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع و على أمة محمد ص بتسميتهم مسلمين على السواء

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29943

موضوع = دلالة آية اتبع ملة إبراهيم ع حنيفا على استمرار سنن إبراهيم ع الحنيفية إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16601

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16605

موضوع = دلالة آية و اتبع ملة إبراهيم حنيفا على استمرار سننه الحنيفية إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏59 س‏0 ف‏16759

موضوع = كون الشيعة على دين الأئمة ع و إبراهيم و إسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏201 س‏0 ف‏81560

موضوع = كون ملة إبراهيم ع خير الملل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏116 س‏17 ف‏96296

موضوع = مأمورية إبراهيم بتطهير بيت الله من المشركين ثم النداء إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏303 س‏0 ف‏41491

#### \* حياة إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آيات 79 - 76 سورة الأنعام إلى كيفية هداية إبراهيم ع إلى التوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏87 س‏0 ف‏15509

#### \* خاتم إبراهيم ع‏

موضوع = إعطاء جبرئيل خاتما عليه الشهادتين لإبراهيم ع عند إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16672

موضوع = نزول خاتم لإبراهيم ع عليه كتابة التوحيد و رسالة النبي ص و الحوقلة و التفويض لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏62 س‏0 ف‏15402

موضوع = نزول خاتم لإبراهيم ع و نقشه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏63 س‏0 ف‏15413

موضوع = هبوط خاتم على إبراهيم ع عليه الشهادتين و الحوقلة و غيرها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏35 س‏0 ف‏16687

#### \* خالة إبراهيم ع‏

موضوع = أخوة أم إبراهيم ع و أم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16940

موضوع = أخوة سارة أم إبراهيم ع و ورقة أم لوط ع و هما بنتا لاحج النبي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16743

#### \* ختان إبراهيم ع‏

موضوع = أسامي الأنبياء الذين خلقهم الله مختونين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏77 س‏3 ف‏12836

موضوع = أسماء الأنبياء الذين خلقهم الله مختونا

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏2 س‏0 ف‏18651

موضوع = أسماء الأنبياء ع الذين ولدوا مختونين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏36 س‏0 ف‏15265

موضوع = الأنبياء الذين خلقوا مختونين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏151 س‏0 ف‏17058

موضوع = بدء الختان بختان إبراهيم ع بالقدوم في الثمانين من عمره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏10 س‏0 ف‏16622

موضوع = تشريع إبراهيم ع للختان بختن نفسه بالقدوم في الثمانين من عمره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏69 س‏0 ف‏93828

موضوع = تكذيب ختان إبراهيم ع نفسه لسقوط سرة و غلفة الأنبياء ع في اليوم السابع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏113 س‏0 ف‏133059

موضوع = ختان آدم و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏343 س‏17 ف‏12355

#### \* خشوع إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير أواه منيب بتأوه و أنين إبراهيم ع في الصلاة

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏257 س‏0 ف‏111455

#### \* خصال إبراهيم ع‏

موضوع = الآيات الدالة على مساواة علي بن أبي طالب ص مع إبراهيم ع في ثلاثين خصلة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49106

موضوع = أوصاف موسى ع و عيسى ع و إبراهيم ع جسما

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏10 س‏0 ف‏16619

#### \* خصائص إبراهيم ع‏

موضوع = رؤية إبراهيم و النبي و علي ص الملكوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏28 س‏0 ف‏16647

#### \* خُلَّة إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم خليلا لإطعامه الطعام و إطابته الكلام و صلاته بالليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏383 س‏0 ف‏90852

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم خليلا لكثرة سجوده على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏163 س‏0 ف‏112517

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46640

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لإطعامه الطعام و صلاته بالليل و الناس نيام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16587

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لعدم تخييبه سائلا و لا سؤاله مخلوقا

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏150 س‏0 ف‏121905

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لعدم رده أحدا و عدم سؤاله من غير الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16581

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لكثرة سجوده على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16585

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏230 س‏0 ف‏113328

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لكثرة صلواته على النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16586

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لكثرة صلواته على النبي و أهل بيته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏54 س‏0 ف‏119763

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لنزاهته من السؤال و رد السائل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16642

موضوع = احتجاج إبراهيم ع على الله عند موته بعدم إماتة الخليل خليله و رد الله عليه بأنه ينتظر لقاء حبيبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏127 س‏0 ف‏7988

موضوع = استحقاق إبراهيم ع للخلة لتسميته قبل الأكل و تحميده بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏5 س‏0 ف‏16593

موضوع = إشارة آية 260 سورة البقرة إلى طلب إبراهيم ع إحياء الطيور ليطمئن من خلته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16787

موضوع = إشارة آية و اتخذ الله خليلا إلى اصطفاء إبراهيم ع لزهده و بغضه للدنيا و خوفه من الحساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏97 س‏16 ف‏96135

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم ع للخلة لشدة توكله على الله و تسميته بالخليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏5 س‏0 ف‏16596

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم ع للعبودية أولا ثم النبوة ثم الرسالة ثم الخلة ثم تشريفه بالإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16636

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16637

موضوع = إكساء إبراهيم ع من حلل الجنة أولا لخلته ثم النبي ص لصفوته ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏22 س‏0 ف‏42270

موضوع = الترغيب في زيارة مشهد علي ع لأنها موضع تكليم الله لموسى و تقديسه عيسى و اتخاذه إبراهيم خليلا و محمدا حبيبا و مسكن الأنبياء

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏258 س‏0 ف‏127846

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏259 س‏0 ف‏127851

موضوع = المقارنة بين إبراهيم ع و علي بن أبي طالب ص في الاجتباء و الهداية و الحسنة و البركة و البشارة و الخلق و السلام و الخلة و الثناء في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49107

موضوع = بيان مميزات و فوارق بين صفة الحبيب لرسول الله ص و صفة الخليل لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏8 ف‏22130

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم في علمه و نوح ع في فهمه و إبراهيم ع في خلته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏38 س‏0 ف‏48997

موضوع = تفسير كون إبراهيم ع خليل الله بافتقاره و انقطاعه إلى الله لا خلته معه كالمخلوقين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏260 س‏4 ف‏12059

موضوع = تلقب إبراهيم بخليل الله و إسحاق بصفي الله و يعقوب بإسرائيل و محمد بحبيب الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏95 س‏0 ف‏115872

موضوع = تمثل ملك الموت لإبراهيم ع بصورة شاب أبيض ليبشره بخلته لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏257 س‏0 ف‏73473

موضوع = دلالة تشريف إبراهيم ع بالإمامة بعد النبوة و الخلة على عظمة الإمامة عند الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏141 س‏0 ف‏34985

موضوع = دلالة تشريف إبراهيم ع بالإمامة بعد النبوة و الخلة على كون الإمامة و نصب الإمام ع بيد الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏120 س‏0 ف‏34912

موضوع = عد النبي عليا ص مظهر وفاء إبراهيم ع و خلته و بغض موسى ع الأعداء و منابذتهم و حب عيسى ع للمؤمن و معاشرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏418 س‏0 ف‏23434

موضوع = علة اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لإطعامه الطعام و صلاته بالليل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏144 س‏0 ف‏113845

موضوع = قصة تبدل الرمل طحينا لإبراهيم ع حيث أتحف به أهله راجعا من سفره خائبا

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏282 س‏0 ف‏94895

موضوع = قصة تبشير إبراهيم ع بالخلة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16588

موضوع = كون يعقوب إسرائيل الله و إسحاق ذبيح الله و إبراهيم خليله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏79 س‏22 ف‏12863

موضوع = كيفية اطلاع إبراهيم ع على الخلة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16786

موضوع = نصب قبة حبيب الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص في القيامة عن يمين العرش بين خليلي الله النبي ص و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏339 س‏0 ف‏10160

#### \* خوف إبراهيم ع‏

موضوع = خوف إبراهيم على عياله بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏82 س‏0 ف‏16852

#### \* درجة إبراهيم ع‏

موضوع = كون درجة النبي و أوصيائه ص و إبراهيم ع في الجنة أقرب درجة إلى الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏52 س‏0 ف‏39024

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏54 س‏0 ف‏39047

#### \* دعاء إبراهيم ع‏

موضوع = إجابة الله دعاء إبراهيم ع مع اختباره بالطاعة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏79 س‏0 ف‏16846

موضوع = استجابة دعاء إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏60 س‏0 ف‏16768

موضوع = استجابة دعاء إبراهيم ع على الزناة و منع الله له لإرصاده هو لخلقه و إثابته المطيع و مؤاخذته المذنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏41 س‏0 ف‏9103

موضوع = إشارة آية 260 سورة البقرة إلى طلب إبراهيم ع إحياء الموتى لرؤيته تركب الآكل و المأكول‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16773

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16790

موضوع = اشتراط نجاة إبراهيم ع بالدعاء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16739

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بتطهير الله إياه من الرجس و طلب إبراهيم الطهارة من عبادة الأوثان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏3 ف‏22127

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بحسبان الله له و طلب إبراهيم ع حسبان الله في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏9 ف‏22111

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع برفع الله ذكره و دعاء إبراهيم أن يجعل الله له ذكرا في الآخرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏10 ف‏22112

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بوعد الله الجنة له ص و دعاء إبراهيم ع طمعا في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏12 ف‏22114

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لإرضاء الله إياه بتشريع القبلة له و طلب إبراهيم رضا الله ببناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏4 ف‏22128

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لغفران الله له بغير دعاء و دعاء إبراهيم ع طمعا في الغفران‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏7 ف‏22109

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم لجوده ص على أعدائه حتى منعه الله و دعاء إبراهيم ع بالرزق للمؤمنين خاصة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏15 ف‏22116

موضوع = الكلمات التي ابتلي به إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏272 س‏0 ف‏118796

موضوع = برد النار على إبراهيم ع بتوكله على الله تعالى و دعائه بالتوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏188 س‏0 ف‏120933

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏189 س‏0 ف‏120934

موضوع = برودة النار على إبراهيم ع لتوكله على الله و دعائه بسورة الإخلاص عند إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16711

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16714

موضوع = تطبيق دعاء إبراهيم ع في آية و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام على النبي و علي ص لعدم عبادتهما الأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏200 س‏0 ف‏35157

موضوع = تفسير [ و إن من شيعته لإبراهيم ] باستجابة دعاء إبراهيم ع أن يكون من شيعة علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏151 س‏0 ف‏42940

موضوع = تفسير آية [ و اجعل لي لسان صدق في الآخرين ] بدعاء إبراهيم بجعل الله من ذريته في آخر الزمان داعيا إلى ملته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏58 س‏0 ف‏42400

موضوع = تفسير آية [ و اجعل لي لسان صدق في الآخرين ] بدعاء إبراهيم بجعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص من ذريته عند ما عرضت ولايته عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏57 س‏0 ف‏42399

موضوع = تفسير الكلمات التي علمهن الله إبراهيم ع في النار بعشر دعوات تحتوي على اسم الأعظم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏355 س‏0 ف‏121143

موضوع = تفسير إن إبراهيم لأواه حليم بالدعاء بصيغة المبالغة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16630

موضوع = تفسير إن إبراهيم لأواه منيب بالدعاء بصيغة المبالغة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16631

موضوع = تفسير إن من شيعته لإبراهيم بدعائه ع أن يكون من شيعة أمير المؤمنين ع لما رأى نورهم عند العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏80 س‏0 ف‏112240

موضوع = تفسير و إبراهيم الذي وفى بذكره لله صباحا و مساء

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏253 س‏0 ف‏113382

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏253 س‏0 ف‏113383

موضوع = تفسير و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بسبع كلمات عبرية من التوراة علمها النبي عليا ص و آدابها

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏52 س‏0 ف‏123180

موضوع = تفسير و ارزق أهله من الثمرات بمن آمن بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏92 س‏0 ف‏16855

موضوع = تفسير و ارزق أهله من الثمرات من ءامن منهم بالله و اليوم الآخر بالنبي و آله ص و شيعتهم و من كفر فأمتعه قليلا بمنكريهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏84 س‏0 ف‏124956

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع باستجابة الدعاء بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29938

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع بالأمن من خزي يوم القيامة بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29940

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع بالذرية الصالحة بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29942

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع بقبول الأعمال بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29941

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع بوراثة الجنة بعد السؤال و على أمة محمد ص بغير سؤال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29939

موضوع = ثواب تصبير الحزين و تسديد الأرملة

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏93 س‏0 ف‏108573

موضوع = دعاء إبراهيم بسورة الإخلاص عند إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16670

موضوع = دعاء إبراهيم بقوله(و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام) لعلمه عدم نيل عبدة الأصنام للإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏116 س‏18 ف‏118152

موضوع = دعاء إبراهيم ع بزيادة وقاره حين وقره الله بالشيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏138 س‏1 ف‏91833

موضوع = دعاء إبراهيم ع بعد بناء الكعبة بقوله رب اجعل هذا البلد ءامنا و ارزق أهله من الثمرات أي حببهم إلى القلوب ليزوروهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124716

موضوع = دعاء إبراهيم ع لطول العمر بإشارة زوجته ثم نكوله لرؤيته ضعف و هوان الكهولة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏79 س‏0 ف‏16847

موضوع = دعاء إبراهيم ع للمؤمنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏80 س‏0 ف‏16850

موضوع = دعاء إبراهيم ع للولد في كبره و استجابته بعد ثلاث سنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏79 س‏0 ف‏16845

موضوع = دعاء الأنبياء ع حين نزول البلايا

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏54 س‏0 ف‏115767

موضوع = دعاء النبي ص يوم أحد بدعاء إبراهيم ع حين ألقي في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏166 س‏0 ف‏120902

موضوع = دعاء النبي ص يوم غزوة أحد بدعاء إبراهيم حين ألقي في النار و دعاء يونس حين صار في بطن الحوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏211 س‏0 ف‏120173

موضوع = سؤال إبراهيم ع ربه ابنة تبكيه بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏92 س‏0 ف‏108562

موضوع = طلب إبراهيم ع بنتا من الله لتبكيه بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏99 س‏0 ف‏132968

موضوع = طلب إبراهيم ع من الله بنتا تبكيه بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏117 س‏0 ف‏16990

موضوع = طلب إبراهيم ع من الله لسان صدق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏56 س‏0 ف‏40440

موضوع = عقم البغل بدعاء إبراهيم ع عليها لسرعة حملها الحطب لنار نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76446

موضوع = فضل الدعاء بظهر الغيب في ليلة القدر

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏159 س‏0 ف‏124294

موضوع = فضل النبي ص بإراءة الآيات له في المعراج على إبراهيم ع لدعائه أن يريه الله مناسكه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏11 ف‏22113

موضوع = قصة رؤية إبراهيم ع الملكوت و دعائه على الفجار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16770

موضوع = منع الله إبراهيم ع من الدعاء على العاصين لإحاطته بما يعملون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16771

موضوع = موت الناس بلا علة حتى دعا إبراهيم ع بجعل الأمراض سببا له ليؤجر الميت و يسلى بها عن المصائب الأخر

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16644

موضوع = نزول آية إن من شيعته لإبراهيم في طلب إبراهيم من الله عدة من الشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏213 س‏0 ف‏43331

#### \* دعوة إبراهيم ع‏

موضوع = إجابة الله دعاء إبراهيم ع في غير الظالم من ذريته باتخاذه النبي ص نبيا و عليا ع وصيا لتجنبهما السجود للأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏143 س‏0 ف‏47818

موضوع = احتجاج الباقر ع بذكر ضمير الجمع في آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم على كونهم دعوة إبراهيم و هم المقصودون بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏349 س‏0 ف‏61983

موضوع = اختصاص دعوة إبراهيم بالأئمة ع و شيعتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏35 س‏0 ف‏80741

موضوع = اختصاص دعوة إبراهيم ع في آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بآل محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏223 س‏0 ف‏31772

موضوع = إشارة آية [ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ] إلى هوى القلوب الصافية إلى علي و الأئمة ص بالفطرة

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏112 س‏0 ف‏42707

موضوع = إشارة آية [ و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام ] إلى استجابة دعوة إبراهيم ع في نبوة النبي ص و إمامة و وصاية علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏141 س‏0 ف‏42885

موضوع = الإشارة إلى ذكر علي ع في آية و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام و من ذريتنا أمة مسلمة لك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏62 س‏0 ف‏47236

موضوع = انتشار دعوة النبي ص من دعاء إبراهيم ع و بشارة عيسى ع و نور من أمه أضاءت قصور الشام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏321 س‏0 ف‏21777

موضوع = تسمية النبي ص نفسه بدعوة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏92 س‏0 ف‏16858

موضوع = تصريح ضمير إليهم في آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بكون المقصود زيارة و سؤال أهل البيت و حبهم لا زيارة أحجار الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏224 س‏0 ف‏31777

موضوع = تطبيق النبي ص آية [ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ] على هوى قلوب المؤمنين إلى علي بن أبي طالب و ذريته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏17 س‏0 ف‏42238

موضوع = تطبيق النبي ص آية و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام على نفسه و علي ص لعصمتهما من عبادة الأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏143 س‏0 ف‏47819

موضوع = تطبيق النبي ص دعوة إبراهيم ع في آية و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام على نفسه و علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏62 س‏0 ف‏47224

موضوع = تفسير آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بلزوم إتيان أهل البيت ع بعد الحج لإظهار المواساة و الولاية لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏87 س‏0 ف‏81057

موضوع = تفسير ربنا و ابعث فيهم رسولا برسول من ولد إسماعيل ع و هو النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏92 س‏0 ف‏16856

موضوع = تفسير فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بالأئمة ع لا البيت الحرام لمكان ضمير الجمع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏237 س‏0 ف‏33657

موضوع = تفسير فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بهوى قلوب الشيعة إلى محبة أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏224 س‏0 ف‏31776

موضوع = تفسير كنتم خير أمة أخرجت للناس بالأمة الوسطى التي وجبت لها دعوة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏153 س‏0 ف‏33284

موضوع = تفسير هذا البلد ءامنا بمكة و إنهن أضللن بالأصنام و ارزقهم من الثمرات بثمرات القلوب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏92 س‏0 ف‏16859

موضوع = تفسير هو سماكم المسلمين من قبل بدعوة إبراهيم ع و إسماعيل ع لآل محمد ص و شمولها لأهل الحرم من قريش حتى ظهور النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏350 س‏0 ف‏32437

موضوع = تفسير و ارزق أهله من الثمرات بتحبيبهم إلى قلوب الناس لينتابوا إليهم و يزوروا البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16892

موضوع = تفسير و كذلك جعلنكم أمة وسطا بالأئمة ع مستدلا بدعوة إبراهيم لهم آية كنتم خير أمة أخرجت للناس إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏350 س‏0 ف‏32434

موضوع = دلالة آية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم على دعوة إبراهيم ع لهداية بعض الناس إلى ولاية أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏85 س‏0 ف‏81047

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏86 س‏0 ف‏81049

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏86 س‏0 ف‏81053

موضوع = سكنى إبراهيم ع بعد هجرته من العراق في البادية على طريق اليمن و الشام و دعوته الناس إلى الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17074

موضوع = عد النبي ص و آله ع وسيلة آدم ع و دعوة إبراهيم ع و بشارة عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏259 س‏9 ف‏22722

موضوع = مأمورية إبراهيم بتطهير بيت الله من المشركين ثم النداء إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏303 س‏0 ف‏41491

موضوع = مخالفة إبراهيم ع مع قومه و عداوته لأصنامهم و احتجاجه مع نمرود و مؤامرتهم على حرقه بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16707

موضوع = نص آية قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين على نبوة النبي ص و إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بدعوة إبراهيم ع لعصمتهما من الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏200 س‏0 ف‏35155

موضوع = وصف النبي ص نفسه بابن الذبيحين و دعوة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏61 س‏1 ف‏95750

#### \* دين إبراهيم ع‏

موضوع = استدلال النبي ص بآية ذرية بعضها من بعض على كون شخصه و دينه و سنته و فضله من إبراهيم ع مع أفضليته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏154 س‏0 ف‏31480

موضوع = استشهاد النبي ص بآية ذرية بعضها من بعض على وحدته مع إبراهيم دينا و نسبا و فضلا مع أفضليته ص منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏279 س‏0 ف‏43852

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي ص و دينه و سنته من إبراهيم ع مع أفضليته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏227 س‏0 ف‏31793

موضوع = تفسير آية إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه بالشيعة لكونهم على دينه و منهاجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏89 س‏0 ف‏81069

موضوع = دين إبراهيم ع في شبابه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16757

موضوع = وحدة دين النبي ص و دين إبراهيم ع و سنتهما مع أفضليته ص من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏92 س‏0 ف‏37817

#### \* ذبيح إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية و بشرناه بإسحق إلى كون الذبيح هو إسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏129 س‏0 ف‏17032

موضوع = كون إسحاق ع ذبيح إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏268 س‏0 ف‏17375

موضوع = كون ذبيح إبراهيم إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏131 س‏0 ف‏17043

موضوع = كون ذبيح إبراهيم ع إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏244 س‏0 ف‏17298

موضوع = كون ذبيح إبراهيم ع إسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏127 س‏0 ف‏17019

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏129 س‏0 ف‏17034

#### \* ذرية إبراهيم ع‏

موضوع = احتجاج الإمام الكاظم ع على هارون لإثبات بنوة بني فاطمة للنبي صلبا بانتساب الله عيسى لإبراهيم ع بأمه في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏125 س‏0 ف‏64957

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏129 س‏0 ف‏64973

موضوع = استشهاد النبي ص بآية ذرية بعضها من بعض على كونه من إبراهيم و إبراهيم ع منه مع فضله على إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏95 س‏0 ف‏47425

موضوع = استشهاد النبي ص بآية ذرية بعضها من بعض على وحدته مع إبراهيم دينا و نسبا و فضلا مع أفضليته ص منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏279 س‏0 ف‏43852

موضوع = إشارة آية [ و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام ] إلى استجابة دعوة إبراهيم ع في نبوة النبي ص و إمامة و وصاية علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏141 س‏0 ف‏42885

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي ص ذرية إبراهيم ع و وحدة دينهما و سنتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏248 س‏0 ف‏43597

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي ص و دينه و سنته من إبراهيم ع مع أفضليته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏227 س‏0 ف‏31793

موضوع = إشارة آية و جعلها كلمة باقية في عقبه إلى جعل الإمامة في ولد الحسين ع لا الحسنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏357 س‏0 ف‏44590

موضوع = إشارة آية و كلا جعلنا صالحين و جعلنهم أئمة إلى اصطفاء ذرية إبراهيم ع للإمامة حتى ورثها النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏120 س‏0 ف‏34914

موضوع = الإشارة إلى ذكر علي ع في آية و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام و من ذريتنا أمة مسلمة لك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏62 س‏0 ف‏47236

موضوع = المقارنة بين إبراهيم ع و علي بن أبي طالب ص في المقام و الإمامة و المودة و الطهارة و الذرية

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49110

موضوع = المقارنة بين انتساب الأنبياء ع إلى إبراهيم ع من بعده و انتساب أوصياء النبي ص إلى علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49125

موضوع = المقارنة بين انتساب ملوك الروم إلى إبراهيم ع و انتساب الأئمة ع إلى علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49111

موضوع = تطبيق النبي ص آية و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام على نفسه و علي ص لعصمتهما من عبادة الأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏143 س‏0 ف‏47819

موضوع = تطبيق النبي ص آية و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعل إبراهيم ع الإمامة في ولد الحسين ع و هم تسعة منهم المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏315 س‏0 ف‏44170

موضوع = تفسير آية [ و اجعل لي لسان صدق في الآخرين ] بدعاء إبراهيم بجعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص من ذريته عند ما عرضت ولايته عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏57 س‏0 ف‏42399

موضوع = تفسير آية إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بأهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏224 س‏0 ف‏31778

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏224 س‏0 ف‏31779

موضوع = تفسير أبي هريرة أهل بيت النبي ص بأهله و عصبته دون نسائه و هم الأئمة الاثنا عشر المذكورون في آية و جعلها كلمة باقية في عقبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏315 س‏0 ف‏44174

موضوع = تفسير الشجرة المباركة بإبراهيم و أهل البيت ع فروعه بدلالة آية ذرية بعضها من بعض و رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏321 س‏0 ف‏32308

موضوع = تفسير أمة وسطا و شهداء على الناس و ملة أبيكم إبراهيم بالأئمة ع خاصة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏357 س‏0 ف‏21986

موضوع = تفسير رب إني أسكنت من ذريتي بأهل البيت و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏92 س‏0 ف‏16861

موضوع = تفسير ممن حملنا مع نوح و من ذرية إبراهيم بالأئمة ع و ممن هدينا و اجتبينا بالشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏374 س‏0 ف‏34237

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بإعقاب إبراهيم النبي ص و إعقاب النبي الأئمة ص فيرثون علمهما

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏179 س‏0 ف‏33386

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بجعل الإمامة في أعقاب الحسين ع إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏249 س‏0 ف‏35348

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏253 س‏0 ف‏35362

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏253 س‏0 ف‏35366

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏258 س‏0 ف‏35378

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏260 س‏0 ف‏35393

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏260 س‏0 ف‏35394

موضوع = تفسير و جعلها كلمة باقية في عقبه بولاية آل محمد ص إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏182 س‏0 ف‏33397

موضوع = تفسير و من ذريتي بالنبي ص و الأئمة ع مستدلا بآية ذرية بعضها من بعض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏201 س‏0 ف‏35160

موضوع = دلالة آية قال من ذريتي فقال لا ينال عهدي الظالمين على انحصار الإمامة في ذرية إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏141 س‏0 ف‏34987

موضوع = دلالة انتساب القرآن عيسى ع إلى إبراهيم ع من طرف أمه على كون الأئمة ع ذرية النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏90 س‏0 ف‏81079

موضوع = ظهور سبعين ألف نبي من نسل إبراهيم ع لمفارقته قومه تعصبا الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49116

موضوع = نص آية قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين على نبوة النبي ص و إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بدعوة إبراهيم ع لعصمتهما من الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏200 س‏0 ف‏35155

#### \* رجاء إبراهيم ع‏

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم لإطعام الله له ص و رجاء إبراهيم ع أن يطعمه الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏13 ف‏22115

#### \* رحمة إبراهيم ع‏

موضوع = اتصاف إبراهيم بالرحمة من تجلي نور الله في عارضه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49346

موضوع = رحم إبراهيم ع في عذاب قوم لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏170 س‏0 ف‏17122

#### \* رذام و إبراهيم ع‏

موضوع = ابتلاء إبراهيم ع بمكيل و رذام يؤذيانه و يضلان الناس من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏212 س‏0 ف‏17988

#### \* رسالة إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية قال إني جاعلك للناس إماما إلى اتخاذ الله إبراهيم ع عبدا ثم نبيا ثم رسولا ثم إماما

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏205 س‏0 ف‏35171

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏206 س‏0 ف‏35177

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم ع للعبودية أولا ثم النبوة ثم الرسالة ثم الخلة ثم تشريفه بالإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16636

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16637

موضوع = بعث إبراهيم ص بكوثى من قرى السواد

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏337 س‏3 ف‏21909

موضوع = كون نوح ع و إبراهيم ع و موسى ع و عيسى ع و محمد ص أنبياء أولي العزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏6 س‏0 ف‏37465

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏93 س‏0 ف‏128704

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏93 س‏0 ف‏128708

#### \* رضا إبراهيم ع‏

موضوع = رضا السجاد ع بقضاء الله حال مرضه و تجنبه الاقتراح عليه تأسيا بإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏208 س‏0 ف‏107700

#### \* رفعة إبراهيم ع‏

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع برفع الله ذكره و دعاء إبراهيم أن يجعل الله له ذكرا في الآخرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏405 س‏10 ف‏22112

#### \* رفيق إبراهيم ع‏

موضوع = كون السواك رفيق إبراهيم ع و رفيق جميع الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏138 س‏0 ف‏94294

#### \* زراعة إبراهيم ع‏

موضوع = اشتغال موسى و شعيب بالرعي و إبراهيم و لوط بالزراعة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏56 س‏0 ف‏130101

#### \* زهد إبراهيم ع‏

موضوع = زهد إبراهيم ع خليل الرحمن بأكله الشعير و لبسه الصوف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏97 س‏8 ف‏96132

موضوع = زهد الأنبياء ع في ملبسهم و مأكلهم و مسكنهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏321 س‏0 ف‏84131

#### \* زواج إبراهيم ع‏

موضوع = قصة إبراهيم ع من تزوجه ببنت خالته سارة بنت لاحج إلى هجرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16741

#### \* زوجات إبراهيم ع‏

موضوع = تزوج إبراهيم ع بنت خاله سارة بنت لاحج و تمليكها ثروتها له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16941

موضوع = نسبة زوجة إبراهيم و زوجة لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16749

#### \* سجود إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم خليلا لكثرة سجوده على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏163 س‏0 ف‏112517

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لكثرة سجوده على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16585

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏230 س‏0 ف‏113328

#### \* سخاء إبراهيم ع‏

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بإبراهيم ع في سخائه و سليمان ع في بهجته و داود ع في قوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏37 س‏0 ف‏48972

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بيوسف ع في جماله و إبراهيم ع في سخائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48960

#### \* سريانية إبراهيم ع‏

موضوع = الإشارة إلى أسماء الأنبياء السريانيين ع و عددهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏56 س‏0 ف‏15365

موضوع = كون آدم و شيث و إدريس و نوح و إبراهيم ص من الأنبياء السريانيين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏43 س‏0 ف‏15297

#### \* سعي إبراهيم ع‏

موضوع = تشريع السعي بين الصفا و المروة من سعي إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏39 س‏0 ف‏124720

موضوع = تشريع السعي بين الصفا و المروة من سعي إبراهيم ع عند رؤيته إبليس هناك كي لا يكلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏237 س‏0 ف‏125813

#### \* سفر إبراهيم ع‏

موضوع = سفر إبراهيم ع بالبراق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16890

#### \* سكنى إبراهيم ع‏

موضوع = سكنى إبراهيم ع في مسجد السهلة و ذهابه منه إلى قتال العمالقة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏436 س‏0 ف‏128050

#### \* سكينة إبراهيم ع‏

موضوع = إنزال السكينة على إبراهيم ع لتعينه على تأسيس بناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏102 س‏0 ف‏16905

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏103 س‏0 ف‏16907

موضوع = إنزال السكينة من الجنة على إبراهيم ع لتعيين أساس الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏53 س‏0 ف‏124792

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏53 س‏0 ف‏124794

موضوع = إنزال الله ريح السكينة على إبراهيم ع لتعيين أساس الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏48 س‏0 ف‏124765

موضوع = تفسير السكينة بريح من الجنة بصورة الإنسان لها رائحة طيبة نزلت على إبراهيم ع لتعليم أركان الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏203 س‏0 ف‏36794

موضوع = تفسير السكينة بريح من الجنة لها وجه كالإنسان و ريح طيب أنزلت على إبراهيم حين بناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏443 س‏0 ف‏18601

موضوع = تفسير فيه سكينة من ربكم بتابوت فيه سكينة تدور مع أنبياء بني إسرائيل و هي غير التي نزلت على إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏203 س‏0 ف‏36795

موضوع = سفر إبراهيم مع السكينة و الصرد لبناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏285 س‏0 ف‏76693

موضوع = نزول السكينة على إبراهيم ع عند بنائه الكعبة و إرشادها له في تعيين أساسها

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏444 س‏0 ف‏18608

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏450 س‏0 ف‏18629

#### \* سنن إبراهيم ع‏

موضوع = استحقاق إبراهيم ع للخلة لتسميته قبل الأكل و تحميده بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏5 س‏0 ف‏16593

موضوع = أمر إبراهيم ع بالطهارة بأخذ الشراب ثم بنتف الإبط ثم حلق العانة ثم الختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏10 س‏0 ف‏16623

موضوع = بعث إبراهيم ع بالحنيفية و هي قص الشارب و تقليم الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و الختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93823

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93826

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93982

موضوع = تشريع إبراهيم ع الختان لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏461 س‏0 ف‏19943

موضوع = تضييع أهل الجاهلية سنن إبراهيم ع عدا الختان و التزويج و الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏90 س‏0 ف‏124996

موضوع = تطهير إبراهيم ع بدنه بأخذ الشارب أولا ثم نتف الإبط ثم حلق العانة ثم الختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏69 س‏0 ف‏93829

موضوع = تفسير ملة إبراهيم بحلق الشعر و أخذ الشارب و إعفاء اللحية و السواك و الخلال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16603

موضوع = عد تسمية الله عند الأكل و تحميده بعده ثمن الطعام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏168 س‏0 ف‏17110

موضوع = غلق إبراهيم ع باب داره عند الخروج غيرة على أهله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16591

موضوع = كون إبراهيم أول من أمر بالختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏79 س‏17 ف‏12857

#### \* سنَّة إبراهيم ع‏

موضوع = استدلال النبي ص بآية ذرية بعضها من بعض على كون شخصه و دينه و سنته و فضله من إبراهيم ع مع أفضليته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏154 س‏0 ف‏31480

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي ص ذرية إبراهيم ع و وحدة دينهما و سنتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏248 س‏0 ف‏43597

موضوع = إشارة آية ذرية بعضها من بعض إلى كون النبي ص و دينه و سنته من إبراهيم ع مع أفضليته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏227 س‏0 ف‏31793

موضوع = وحدة دين النبي ص و دين إبراهيم ع و سنتهما مع أفضليته ص من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏92 س‏0 ف‏37817

#### \* شبيه إبراهيم ع‏

موضوع = وصف النبي ص هيئة موسى ع و عيسى ع و تشبيهه إبراهيم ع بنفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏248 س‏0 ف‏19279

#### \* شجرة إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير توقد من شجرة مباركة بأن إبراهيم ع أصل شجرة أهل البيت ع مستدلا بآية بركاته عليكم أهل البيت و إن الله اصطفى آدم إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏367 س‏0 ف‏34222

موضوع = تفسير كوكب دري بفاطمة و شجرة مباركة بإبراهيم و لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية و زيتها يضي‏ء بتفجر العلم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏304 س‏0 ف‏32172

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏305 س‏0 ف‏32180

#### \* شريعة إبراهيم ع‏

موضوع = إسناد أول ختان إلى إبراهيم و أول لحد إلى آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏180 س‏4 ف‏13760

موضوع = إعطاء الله النبي ص شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏278 س‏0 ف‏109925

موضوع = انعقاد صلاة الجماعة في سنة إبراهيم ع بأحد عشر أحدهم الإمام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏224 س‏0 ف‏17274

موضوع = إيمان آباء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بدين إبراهيم ع و صلاتهم إلى الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏81 س‏0 ف‏40572

موضوع = بعث إبراهيم ع بالحنيفية و هي قص الشارب و تقليم الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و الختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93823

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93826

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93982

موضوع = بعث إبراهيم ع بالصلاة و الأمر و النهي و الحج و بناء الكعبة دون فرائض الإرث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93983

موضوع = بعث إبراهيم ع على الفطرة و الحنيفية و هي التوحيد و الإخلاص و نفي الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93824

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏91 س‏0 ف‏93981

موضوع = تفرق بني إسماعيل زمن عدنان بن أدد عن مكة مع التزامهم ببعض الحنيفية من الحج و غسل الجنابة و حرمة نكاح المحارم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏170 س‏0 ف‏20448

موضوع = تفسير أولي العزم من الرسل بنوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع و محمد ص لكونهم صاحب كتاب و شريعة

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏326 س‏0 ف‏81874

موضوع = تفسير ملة إبراهيم ع بغسل الجنابة و التطهر بالماء و تقليم الأظفار و إزالة الشعر و الختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16604

موضوع = دلالة آية اتبع ملة إبراهيم ع حنيفا على استمرار سنن إبراهيم ع الحنيفية إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16601

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16605

موضوع = دلالة آية و اتبع ملة إبراهيم حنيفا على استمرار سننه الحنيفية إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏59 س‏0 ف‏16759

موضوع = صلاة موسى ع إلى المغرب إحياء لشريعة آدم ع و صلاة عيسى ع إلى المشرق إحياء لشريعة نوح ع و صلاة محمد ص إلى الكعبة إحياء لشريعة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏57 س‏0 ف‏110309

موضوع = فرض الصلاة و الأمر و النهي دون فرائض الإرث في شريعة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93827

موضوع = كون آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد ص أصحاب الشرائع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏257 س‏0 ف‏53912

#### \* شعار إبراهيم ع‏

موضوع = مواريث الأنبياء عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏207 س‏0 ف‏127699

#### \* شكر إبراهيم ع‏

موضوع = تسمية إبراهيم ع عبدا شكورا لمداومته على الشكر صباحا و مساء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏70 س‏0 ف‏16797

#### \* شمائل إبراهيم ع‏

موضوع = صفات إبراهيم و موسى و عيسى جسما

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏11 س‏0 ف‏17713

موضوع = وصف النبي ص هيئة موسى ع و عيسى ع و تشبيهه إبراهيم ع بنفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏248 س‏0 ف‏19279

#### \* شيب إبراهيم ع‏

موضوع = حدوث بياض الشيب لأول مرة في لحية إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16946

موضوع = شكر إبراهيم ع لله على عصمته من الذنب حتى بلوغه الشيب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏8 س‏0 ف‏16610

موضوع = شيب إبراهيم ع لأول مرة و طلب زيادته لكونه نورا و وقارا

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16639

موضوع = شيب لحية إبراهيم ع لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏106 س‏0 ف‏94072

موضوع = شيب لحية إبراهيم ع لأول مرة ليتميز عن أولاده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏107 س‏0 ف‏94073

موضوع = طلب إبراهيم ع زيادة الوقار عند ظهور الشيب في لحيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏106 س‏0 ف‏94071

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏108 س‏0 ف‏94080

موضوع = طلب إبراهيم ع زيادة الوقار عند ظهور الشيب في لحيته لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏107 س‏0 ف‏94077

موضوع = عد إبراهيم ع أول من أضاف الضيف و أول من شاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16582

موضوع = عروض الشيب على إبراهيم ع لأول مرة ليتميز عن الشباب و الأولاد

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏8 س‏0 ف‏16611

موضوع = عصمة إبراهيم ع حتى المشيب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏107 س‏0 ف‏94076

موضوع = كون الشيب وقارا و حدوثه في إبراهيم ع لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏8 س‏0 ف‏16609

#### \* شيعة إبراهيم ع‏

موضوع = مساواة شيعة علي ع مع شيعة إبراهيم ع في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49123

#### \* صبر إبراهيم ع‏

موضوع = عد جعل الله سم الخيبرية بردا و سلاما على النبي ص أفضل من صبر إبراهيم ع على النار و جعلها عليه بردا و سلاما

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏13 ف‏22812

#### \* صحف إبراهيم ع‏

موضوع = استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بآيات إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم و موسى على وراثتها من النبي و هو ص منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏137 س‏0 ف‏51604

موضوع = إشارة آيات 19 - 14 سورة الأعلى إلى مواعظ صحف إبراهيم ع و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏71 س‏0 ف‏16802

موضوع = اشتمال صحف إبراهيم ع على الأمثال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏73 س‏16 ف‏95915

موضوع = إعطاء الله النبي ص سورة الإسراء و براءة بصحف إبراهيم و صحف موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏281 س‏1 ف‏22823

موضوع = إعطاء الله للنبي ص جميع ما أعطى الأنبياء ع و صحفهم و وراثة الأئمة ع لها

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏225 س‏0 ف‏18016

موضوع = أفضلية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص من آصف بن برخيا في الإعجاز لامتلاكه ألف صحيفة نزلت على الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏221 س‏0 ف‏36875

موضوع = الإشارة إلى أسماء النبي ص في الصحف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏104 س‏2 ف‏21122

موضوع = إنزال خمسين صحيفة على شيث و ثلاثين على إدريس و عشرين على إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏28 س‏0 ف‏37564

موضوع = إنزال عشرين صحيفة على إبراهيم ع كلها أمثال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏71 س‏0 ف‏16798

موضوع = إنزال مائة و أربعة كتاب من السماء خمسين إلى شيث و ثلاثين إلى إدريس و عشرين إلى إبراهيم ع ثم التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏32 س‏0 ف‏15248

موضوع = ائتمان النبي عليا ص على صحف إبراهيم و موسى ع التي عنده و ائتمان كل إمام وصيه ع عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏26 س‏0 ف‏64476

موضوع = ائتمان النبي عليا ص على صحف إبراهيم و موسى ع و تداولها بين الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏259 س‏0 ف‏63629

موضوع = بيان أسماء النبي ص و سبب تسميته بها في الصحف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏98 س‏0 ف‏21110

موضوع = تسمية النبي ص في صحف إبراهيم ع بالماحي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏536 س‏0 ف‏79467

موضوع = تعريض محمد بن عبد الله بن الحسن على الصادق ع بأنه يقرأ الصحف و رده عليه بجهله بها

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏270 س‏0 ف‏63677

موضوع = تفسير صحف إبراهيم و موسى بالاسم الأكبر الذي كان معهم و مع أوصيائهم حتى وصل إلى النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏142 س‏0 ف‏22462

موضوع = تفسير صحف إبراهيم و موسى بالاسم الأكبر المتداول عند العلماء حتى دفعوها إلى النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏217 س‏0 ف‏51981

موضوع = تقريظ الإمام الصادق ع لمناظرة هشام بن الحكم في الإمامة بأنها مأثورة في صحف إبراهيم و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏6 س‏0 ف‏30703

موضوع = تقريظ الإمام الصادق ع لمناظرة هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد في الإمامة بأنها مأثورة في صحف إبراهيم و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏248 س‏0 ف‏74700

موضوع = توارث الصادق ع الصحف من آبائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏298 س‏0 ف‏63742

موضوع = دلالة آية يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك على كذب منكر ولاية علي و آله ع لتنصيص جميع الصحف على ولايته بعد النبوة و التوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏285 س‏0 ف‏81787

موضوع = كون صحف إبراهيم أمثالا

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏384 س‏0 ف‏93017

موضوع = مواعظ صحف إبراهيم ع و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏71 س‏0 ف‏16799

موضوع = نزول صحف إبراهيم ع في أول ليلة رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏75 س‏0 ف‏16825

موضوع = نزول عشرين صحيفة على إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏50 س‏0 ف‏54622

موضوع = نزول مائة كتاب من السماء على آدم و إدريس و إبراهيم و موسى و داود و عيسى و محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏43 س‏0 ف‏15299

موضوع = نزول مائة و أربعون صحيفة خمسون منها على شيث و ثلاثون على إدريس و عشرون على إبراهيم و الكتب الأربعة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏73 س‏13 ف‏95914

موضوع = وجود التوراة و الإنجيل و الزبور و صحف إبراهيم ع و موسى ع عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏20 س‏0 ف‏35951

موضوع = وجود صحف إبراهيم ع و ألواح موسى ع عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏221 س‏0 ف‏36872

موضوع = وجود صحف إبراهيم ع و موسى ع عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏137 س‏0 ف‏22437

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏61 س‏0 ف‏36171

موضوع = وجود صحيفة شيث و إدريس و إبراهيم ع عند أساقفة نصارى نجران إلى زمن النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37247

موضوع = وراثة الأئمة ص صحف إبراهيم و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏185 س‏0 ف‏36732

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏186 س‏0 ف‏36735

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏186 س‏0 ف‏36736

موضوع = وراثة الأئمة ع الجفر الأبيض المشتمل على الزبور و التوراة و الإنجيل و صحف إبراهيم و الأحكام و مصحف فاطمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏37 س‏0 ف‏36043

موضوع = وراثة الأئمة ع صحف إبراهيم ع و ألواح موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏132 س‏0 ف‏22419

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏133 س‏0 ف‏22420

موضوع = وراثة الأئمة للنبي ص و لصحف الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏183 س‏0 ف‏36723

موضوع = وراثة الأئمة من النبي ص صحف إبراهيم و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏184 س‏0 ف‏36728

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏185 س‏0 ف‏36733

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏185 س‏0 ف‏36734

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏186 س‏0 ف‏36739

#### \* صدر إبراهيم ع‏

موضوع = عرض صدر إبراهيم ع و طول جبهته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16607

#### \* صدق إبراهيم ع‏

موضوع = طلب إبراهيم ع من الله لسان صدق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏56 س‏0 ف‏40440

#### \* صفوة إبراهيم ع‏

موضوع = تعريف المهدي عج نفسه عند ظهوره بأنه بقية آدم ع و ذخيرة نوح ع و صفوة إبراهيم ع و النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏237 س‏0 ف‏69583

#### \* صلاة إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لإطعامه الطعام و صلاته بالليل و الناس نيام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16587

موضوع = تأوه و أزيز إبراهيم ع و النبي ص في صلاتهما خشية من الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏399 س‏0 ف‏84252

موضوع = قصة تحول الرمل و الحجر جاورس و شلجما و جزرا لضيوف إبراهيم ع بعد صلاته الحاجة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏11 س‏0 ف‏16626

#### \* صورة إبراهيم ع‏

موضوع = إخراج النبي صورة إبراهيم ع و إسماعيل ع من الكعبة يوم فتح مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏106 س‏14 ف‏27116

#### \* ضيافة إبراهيم ع‏

موضوع = أمر إبراهيم ع جبرائيل و الملائكة معه بالبسملة أول الطعام و الحمد آخره عند ما سألوه عن ثمنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏368 س‏0 ف‏78803

موضوع = تحول الرمل و الحجر أذرة و جزرا و لفتا لضيافة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏77 س‏0 ف‏16835

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏219 س‏0 ف‏78258

موضوع = حب إبراهيم ع للضيافة و خروجه في طلب الضيف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16640

موضوع = عد إبراهيم ع أول من أضاف الضيف و أول من شاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16582

موضوع = قصة تحول الرمل و الحجر جاورس و شلجما و جزرا لضيوف إبراهيم ع بعد صلاته الحاجة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏11 س‏0 ف‏16626

#### \* طهارة إبراهيم ع‏

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع بتطهير الله إياه من الرجس و طلب إبراهيم الطهارة من عبادة الأوثان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏407 س‏3 ف‏22127

موضوع = أمر إبراهيم ع بالطهارة بأخذ الشراب ثم بنتف الإبط ثم حلق العانة ثم الختان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏10 س‏0 ف‏16623

موضوع = تفسير حنيفا بالطاهر

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏7 س‏0 ف‏16602

#### \* طينة إبراهيم ع‏

موضوع = خلق علي بن أبي طالب ص من طينة النبي ص و خلق النبي ص من طينة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏234 س‏0 ف‏46305

#### \* طيور إبراهيم ع‏

موضوع = تأويل ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك بزينة الدنيا و طول الأمل و الحرص و الشهوة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏62 س‏0 ف‏16780

موضوع = ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك ثم إحياؤه لهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16774

موضوع = قصة إحياء إبراهيم أربعة من الطيور

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏41 س‏0 ف‏9102

موضوع = قصة إحياء الطيور الأربعة الهدهد و الصرد و الطاوس و الغراب لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16784

#### \* عارض إبراهيم ع‏

موضوع = اتصاف إبراهيم بالرحمة من تجلي نور الله في عارضه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49346

#### \* عبادة إبراهيم ع‏

موضوع = انحصار العابد في إبراهيم ع في زمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16681

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏35 س‏0 ف‏16689

موضوع = انحصار العابد في إبراهيم ع في زمنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16738

موضوع = تفسير أمة في آية كان إبراهيم أمة بانفراده بعبادة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏162 س‏0 ف‏79795

موضوع = كراهة إبراهيم ع الموت لحبه عبادة ربه ثم رغبته فيه لكراهته من ضعف الشيخوخة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏79 س‏0 ف‏16842

#### \* عبد المطلب ع و إبراهيم ع‏

موضوع = تفاخر النبي ص بكونه ابن الذبيحين لمساواة منزلة عبد المطلب و عبد الله مع إبراهيم و إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏128 س‏0 ف‏20380

موضوع = مشابهة نذر و عزم عبد المطلب على ذبح عبد الله لعزم إبراهيم على ذبح إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏128 س‏0 ف‏20383

#### \* عبودية إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لكثرة سجوده على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16585

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏230 س‏0 ف‏113328

موضوع = إشارة آية قال إني جاعلك للناس إماما إلى اتخاذ الله إبراهيم ع عبدا ثم نبيا ثم رسولا ثم إماما

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏205 س‏0 ف‏35171

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏206 س‏0 ف‏35177

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم ع للعبودية أولا ثم النبوة ثم الرسالة ثم الخلة ثم تشريفه بالإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16636

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16637

موضوع = تسمية إبراهيم ع عبدا شكورا لمداومته على الشكر صباحا و مساء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏70 س‏0 ف‏16797

#### \* عترة إبراهيم ع‏

موضوع = دعاء النبي لخليفته و وصيه و وليه و ناصره علي بن أبي طالب بخصائص الأنبياء علم آدم و حلم نوح و عترة إبراهيم و صبر أيوب و بطش داود و فهم سليمان و جلد موسى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏70 س‏0 ف‏39138

موضوع = دلالة آية إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع على كون أهل البيت ع بقية عترة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏223 س‏0 ف‏31771

#### \* عز إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لنزاهته من السؤال و رد السائل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16642

#### \* عزرائيل و إبراهيم ع‏

موضوع = احتجاج إبراهيم ع على الله عند موته بعدم إماتة الخليل خليله و رد الله عليه بأنه ينتظر لقاء حبيبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏127 س‏0 ف‏7988

موضوع = تمثل ملك الموت لإبراهيم ع بصورة شاب أبيض ليبشره بخلته لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏257 س‏0 ف‏73473

موضوع = غشية إبراهيم ع برؤية ملك الموت ع على هيئة يقبض فيها روح الفاجر

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏143 س‏0 ف‏8096

موضوع = قصة إبراهيم ع و ملك الموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏74 س‏0 ف‏16820

#### \* عصا إبراهيم ع‏

موضوع = وراثة موسى ع عصاه من نوح و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏30 س‏4 ف‏17740

#### \* عصمة إبراهيم ع‏

موضوع = استنكار إبراهيم ع بقوله هذا ربي على وثنية زمانه من عبدة الزهرة و القمر و الشمس و استدلاله بأفولها و هي صفة الحادث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏1 ف‏15482

موضوع = إشارة آية 260 سورة البقرة إلى طلب إبراهيم ع إحياء الطير لازدياد يقينه لكونه منزها عن الشك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16812

موضوع = إشارة آية 89 سورة الصافات و 63 سورة الأنبياء إلى تورية إبراهيم في ادعائه السقم و نسبة فعله إلى الأصنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏308 س‏0 ف‏17531

موضوع = تنزيه إبراهيم ع عن الشرك بقوله هذا ربي لكونه فاحصا عن ربه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏77 س‏0 ف‏15474

موضوع = تنزيه إبراهيم ع عن الشرك في تسميته الكوكب و الشمس ربا لكونه غير مريد لذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏88 س‏0 ف‏15512

موضوع = تنزيه إبراهيم ع عن الشرك في تسميته الكوكب و الشمس ربا لكونه في طلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏87 س‏0 ف‏15510

موضوع = تنزيه إبراهيم ع عن الكفر في تسميته الكوكب ربا خلال فحصه عن الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏87 س‏0 ف‏15505

موضوع = تورية إبراهيم ع بقوله إني سقيم ناويا سقمه في دينه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏76 س‏0 ف‏15473

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏77 س‏0 ف‏15476

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16656

موضوع = تورية إبراهيم ع في إسناد الفعل إلى الأصنام بتعليق الجزاء على الشرط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16666

موضوع = دلالة آية تلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم على أن قوله هذا ربي إلخ كان استنكارا و استخبارا ألهمه الله ليحتج به و ليس إخبارا منه و لا إقرارا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏13 ف‏15483

موضوع = شرك من يزعم ربوبية ما يراه عظيما خلال فحصه عن الله سوى إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏87 س‏0 ف‏15511

موضوع = شكر إبراهيم ع لله على عصمته من الذنب حتى بلوغه الشيب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏8 س‏0 ف‏16610

موضوع = عصمة إبراهيم ع حتى المشيب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏107 س‏0 ف‏94076

موضوع = عصمة إبراهيم ع من الشرك بقوله هذا ربي لكونه فاحصا عن ربه و هو شرك من غيره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16660

موضوع = عصمة الأنبياء ع من نسبة العامة المكروه و القبيح إليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏406 س‏0 ف‏44940

#### \* علم إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير حملة العرش بمعنى العلم بالأنبياء ع أولي العزم و أمير المؤمنين ع و الحسنين ع الحاملين للشرائع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏7 س‏0 ف‏72158

#### \* علي ص مع إبراهيم ع‏

موضوع = نصب قبة حبيب الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص في القيامة عن يمين العرش بين خليلي الله النبي ص و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏339 س‏0 ف‏10160

#### \* علي ص من إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير آية [ و اجعل لي لسان صدق في الآخرين ] بدعاء إبراهيم بجعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص من ذريته عند ما عرضت ولايته عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏57 س‏0 ف‏42399

موضوع = تفسير و من صلح من آبائهم بآباء علي ع الأقدمين إبراهيم و إسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏209 س‏0 ف‏33522

موضوع = خلق علي بن أبي طالب ص من طينة النبي ص و خلق النبي ص من طينة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏234 س‏0 ف‏46305

#### \* عم إبراهيم ع‏

موضوع = الاستدلال بتسمية إسماعيل ع أبا ليعقوب ع في آية 133 سورة البقرة مع كونه عمه على كون آزر عم إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16717

#### \* عمر إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير و امرأته قائمة فضحكت بحيض سارة و لها تسعون و لإبراهيم ع مائة و عشرون سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16944

موضوع = حياة آدم ع تسعمائة و ثلاثين سنة و نوح ع ألفين و أربعمائة و خمسين سنة و إبراهيم ع مائة و خمس و سبعين سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏65 س‏0 ف‏15426

موضوع = ظهور المهدي عج في صورة شاب موفق و يعيش عمر إبراهيم ع مائة و عشرون سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏287 س‏0 ف‏69836

موضوع = عيش إبراهيم ع مائة و خمس و سبعون سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏10 س‏0 ف‏16624

#### \* عوذة إبراهيم ع‏

موضوع = تعويذ النبي ص الحسنين ع بعوذة إبراهيم ع لإسماعيل ع و إسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏301 س‏0 ف‏57581

موضوع = تعويذ النبي ص الحسنين ع بعوذة إبراهيم ع لإسماعيل ع و إسحاق ع من الهامة و السامة و العين و الحسود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏306 س‏0 ف‏57601

موضوع = تعويذ النبي ص للحسنين ع بعوذة إبراهيم ع لإسماعيل و إسحاق من العين و الشيطان و الهامة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏281 س‏0 ف‏57510

#### \* عيسى ع من إبراهيم ع‏

موضوع = احتجاج الإمام الكاظم ع على هارون ببنوة عيسى ع لإبراهيم من الأم في القرآن لإثبات بنوة الأئمة ع للنبي ص من بنته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏240 س‏0 ف‏122298

موضوع = احتجاج الإمام الكاظم ع على هارون لإثبات بنوة بني فاطمة للنبي ص صلبا بانتساب الله عيسى لإبراهيم ع بأمه في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏121 س‏0 ف‏64936

موضوع = احتجاج الإمام الكاظم ع على هارون لإثبات بنوة بني فاطمة للنبي صلبا بانتساب الله عيسى لإبراهيم ع بأمه في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏125 س‏0 ف‏64957

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏129 س‏0 ف‏64973

موضوع = احتجاج سعيد بن جبير عند الحجاج على بنوة الحسنين ع للنبي بنسبة القرآن عيسى إلى إبراهيم ع مع كونه ابن بنته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏228 س‏0 ف‏57297

موضوع = احتجاج يحيى بن يعمر على الحجاج ببنوة عيسى لإبراهيم من الأم في القرآن لإثبات بنوة الحسنين ع للنبي من بنته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏242 س‏0 ف‏122307

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏243 س‏0 ف‏122310

موضوع = احتجاج يحيى بن يعمر عند الحجاج على بنوة الحسنين ع للنبي بنسبة القرآن عيسى إلى إبراهيم مع كونه ابن بنته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏228 س‏0 ف‏57296

موضوع = استدلال أبي الجارود على بنوة الحسنين للنبي ص بآية المباهلة و بانتساب عيسى إلى إبراهيم في سورة الأنعام و رد العامة عليه بأنهما ليسا من صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏232 س‏0 ف‏57312

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏233 س‏0 ف‏57315

موضوع = استدلال أبي الجارود على بنوة الحسنين للنبي ص بانتساب عيسى إلى إبراهيم في سورة الأنعام و رد العامة عليه بأنهما ليسا من صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏239 س‏0 ف‏122293

موضوع = إعراض الحجاج عن قتل يحيى بن يعمر و إعطاؤه عشرة آلاف درهم بعد أن أفحمه بإثبات بنوة الحسنين للنبي من فاطمة ص بإسناد القرآن عيسى بإبراهيم من مريم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏147 س‏0 ف‏13608

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏243 س‏0 ف‏35321

موضوع = دلالة انتساب القرآن عيسى ع إلى إبراهيم ع من طرف أمه على كون الأئمة ع ذرية النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏90 س‏0 ف‏81079

موضوع = دلالة بنوة عيسى ع لإبراهيم ع من الأم في القرآن على بنوة الحسنين ع للنبي ص من بنته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏243 س‏0 ف‏122309

#### \* غضب إبراهيم ع‏

موضوع = قصة غضب إبراهيم ع على العاصين و دعائه عليهم بالفناء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏60 س‏0 ف‏16765

#### \* غنم إبراهيم ع‏

موضوع = رعي إسحاق ع لغنم أبيه إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏9 س‏0 ف‏16614

موضوع = كون الحطيم موضع صلاة إبراهيم ع و تزويد غنمه فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏86 س‏0 ف‏81052

#### \* غيرة إبراهيم ع‏

موضوع = حمل إبراهيم ع سارة في الصندوق غيرة عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17070

موضوع = غلق إبراهيم ع باب داره عند الخروج غيرة على أهله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16591

موضوع = غيرة إبراهيم ع على أهله بغلقه الباب عليهم و أخذ المفتاح معه عند خروجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏257 س‏0 ف‏73474

موضوع = غيرة إبراهيم ع و حبه لأولياء الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏4 س‏0 ف‏16590

موضوع = غيرة إبراهيم و حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16641

موضوع = قصة غيرة إبراهيم ع على زوجته سارة من ملك القبط و العشار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16751

موضوع = مدح إبراهيم ع على غيرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏115 س‏0 ف‏104875

#### \* فاطمة ع من إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير كوكب دري بفاطمة و شجرة مباركة بإبراهيم و لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية و زيتها يضي‏ء بتفجر العلم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏304 س‏0 ف‏32172

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏305 س‏0 ف‏32180

موضوع = تفسير كوكب دري بفاطمة و شجرة مباركة بإبراهيم و لا شرقية و لا غربية بلا يهودية و لا نصرانية و زيتها يضي‏ء بنطق العلم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏316 س‏0 ف‏32262

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏316 س‏0 ف‏32266

#### \* فتوة إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لعدم تخييبه سائلا و لا سؤاله مخلوقا

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏150 س‏0 ف‏121905

موضوع = تفاخر النبي ص بأنه الفتى ابن الفتى و أخو الفتى و تأويله الأول بإبراهيم في القرآن و الثاني بعلي ع في أحد

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏64 س‏0 ف‏54740

موضوع = مدح الله إبراهيم ع بالفتى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏20 ص‏112 س‏0 ف‏26012

موضوع = مدح الله خليله إبراهيم بالفتوة

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏125 س‏0 ف‏64960

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏129 س‏0 ف‏64976

موضوع = مدح الله خليله إبراهيم ع في القرآن بقوله فتى يذكرهم يقال له إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏64 س‏0 ف‏54737

#### \* فطرة إبراهيم ع‏

موضوع = تحقير إبراهيم ع الأصنام من لدن صغره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16662

موضوع = تنزيه إبراهيم ع عن الشرك بقوله هذا ربي لكونه فاحصا عن ربه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏77 س‏0 ف‏15474

موضوع = عصمة إبراهيم ع من الشرك بقوله هذا ربي لكونه فاحصا عن ربه و هو شرك من غيره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16660

#### \* فوز إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير فمن زحزح عن النار بدخول إبراهيم ع و النبي ص و أهل بيته ع و شيعتهم الجنة بغير حساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏6 س‏0 ف‏16599

#### \* قبر إبراهيم ع‏

موضوع = رؤية النبي مرقد إبراهيم في المنام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏26 س‏5 ف‏20937

موضوع = عد الكوفة روضة من الجنة دفن فيها نوح و إبراهيم و ثلاثمائة و سبعون نبي و ستمائة وصي سيدهم أمير المؤمنين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏404 س‏0 ف‏128007

#### \* قبلة إبراهيم ع‏

موضوع = صلاة موسى ع إلى المغرب إحياء لشريعة آدم ع و صلاة عيسى ع إلى المشرق إحياء لشريعة نوح ع و صلاة محمد ص إلى الكعبة إحياء لشريعة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏57 س‏0 ف‏110309

#### \* قدم إبراهيم ع‏

موضوع = تأثير قدم إبراهيم ع على الحجر في المقام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏118 س‏0 ف‏16997

#### \* قربان إبراهيم ع‏

موضوع = طلب إبراهيم أن يذبح كبشا بدل إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏108 س‏0 ف‏16931

موضوع = عد مصاب النبي ص بعمه حمزة أعظم من إضجاع إبراهيم ع ولده للذبح مع فدائه بعد الإضجاع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏6 ف‏22808

موضوع = قبول توبة آدم و قربان إبراهيم و حج النبي و صدقه علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏32 س‏0 ف‏52762

موضوع = ممانعة الشيطان لإبراهيم ع عن ذبح ابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏208 س‏0 ف‏75973

#### \* قصص إبراهيم ع‏

موضوع = حياة إبراهيم ع من لدن ولادته إلى نشوئه و اهتدائه إلى التوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16658

موضوع = قصة حمل إبراهيم و نموه و ولادته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏41 س‏0 ف‏16724

موضوع = قصة محاكمة إبراهيم و نفيه من بلده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16747

موضوع = كسر إبراهيم الأصنام و إحراقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16746

#### \* قضاء إبراهيم ع‏

موضوع = قضاء المهدي عج بقضاء آدم و داود و إبراهيم ع و قتله لمن أنكر عليه من أصحابه ثم قضاؤه بقضاء النبي ص و عدم إنكار أحد عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏389 س‏0 ف‏70613

#### \* قميص إبراهيم ع‏

موضوع = إعطاء جبرئيل ع لإبراهيم ع ثوبا من الجنة حين أوقدت له النار فلم يضره ريح أو برد أو حر

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏143 س‏0 ف‏22463

موضوع = تسلم هاشم قميص إبراهيم و نعل شيث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20287

موضوع = تعليق إبراهيم ع عند وفاته قميص الجنة في تميمة على إسحاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏327 س‏0 ف‏70160

موضوع = تعويذ إبراهيم إسحاق ع بتعليق الثوب الذي جاء به جبرئيل من الجنة عليه ثم تعليق إسحاق له على يعقوب ثم يعقوب على يوسف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏143 س‏0 ف‏22464

موضوع = تفسير( إني لأجد ريح يوسف) بقول يعقوب ع ذلك حين أخرج يوسف ع القميص من التميمة التي وضعه فيها إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏143 س‏0 ف‏22465

موضوع = وراثة يوسف ع قميص إبراهيم ع الذي نزل عليه من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏279 س‏0 ف‏17409

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏279 س‏0 ف‏17411

موضوع = وراثة يوسف قميصه عن يعقوب عن إسحاق عن إبراهيم من جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏327 س‏0 ف‏70164

موضوع = وراثة يوسف قميصه من آبائه من إبراهيم ع نزل به جبرئيل من الجنة ليقيه من نار نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏214 س‏0 ف‏36840

#### \* كبش إبراهيم ع‏

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 = إخبار أمير المؤمنين ع عن خروج كبش إبراهيم ع و عصا موسى ع و خاتم سليمان ع من قم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏217 س‏0 ف‏74027

موضوع = أسامي أفراد و أشياء و حيوانات لم يركضوا في رحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏79 س‏7 ف‏12852

موضوع = إشارة آية 107 سورة الصافات إلى تسليم إسماعيل لعزم أبيه على ذبحه و فداء الله له بكبش خلقه دفعة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏122 س‏0 ف‏17006

موضوع = الحيوانات التي خلقت خارج الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏36 س‏0 ف‏15266

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏262 س‏0 ف‏76607

موضوع = الحيوانات التي خلقت لا في رحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏322 س‏0 ف‏76754

موضوع = الحيوانات التي لم تخلق في الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏129 س‏0 ف‏17033

موضوع = إنزال كبش إبراهيم ع على الجبل الأيمن في مسجد منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏281 س‏0 ف‏126053

موضوع = تعريف الخمسة الذين لم يخلقوا في الأرحام بآدم و حواء ع و كبش إبراهيم ع و ناقة صالح و عصا موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏7 س‏0 ف‏12416

موضوع = خلق آدم ع و حواء و ناقة صالح ع و كبش إبراهيم ع و عصا موسى ع خارج الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏412 س‏9 ف‏19813

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 آدم و حواء و الغراب و كبش إبراهيم ع لا في رحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏137 س‏0 ف‏13558

موضوع = خلق آدم و حواء و كبش إبراهيم ع و ناقة صالح من دون أن يركضوا في رحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏132 س‏0 ف‏13534

موضوع = طلب إبراهيم أن يذبح كبشا بدل إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏108 س‏0 ف‏16931

موضوع = عد كلب أصحاب الكهف و حمار عزير و عجل السامري و ناقة صالح و كبش إسماعيل من العجائب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49374

موضوع = فدية الله إسحاق ع بالضأن لكونها أفضل النعم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏131 س‏0 ف‏17042

موضوع = فدية الله إسماعيل ع بالضأن لكونها أطيب النعم لحما

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏131 س‏0 ف‏17041

موضوع = نزول كبش إبراهيم ع أملح أقرن على الجبل الأيمن من مسجد منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏131 س‏0 ف‏17046

موضوع = نصيب إبليس من كبش إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏37 س‏0 ف‏77487

#### \* كرامات إبراهيم ع‏

موضوع = توقف وقوع الزلزال في بانقيا بعد دخول إبراهيم ع إليها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏77 س‏0 ف‏16830

موضوع = زوال الحرارة عن النار في زمن نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16678

#### \* كرامة إبراهيم ع‏

موضوع = اتخاذ الله إبراهيم ع خليلا لنزاهته من السؤال و رد السائل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏13 س‏0 ف‏16642

#### \* لا شرقية إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا بكونه على دين النبي ص لا يصلي إلى المغرب و لا إلى المشرق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏287 س‏0 ف‏37177

#### \* لا غربية إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا بكونه على دين النبي ص لا يصلي إلى المغرب و لا إلى المشرق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏287 س‏0 ف‏37177

#### \* محاكمة إبراهيم ع‏

موضوع = تحاكم إبراهيم و العشار إلى سندوم قاضي نمرود حينما منعه من نقل ثروته إلى خارج البلاد

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17071

#### \* محبوبية إبراهيم ع‏

موضوع = محبوبية إبراهيم عند الخلائق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16669

#### \* مرتبة إبراهيم ع‏

موضوع = إعطاء الله لأمة محمد ص مرتبة خليله إبراهيم ع و كليمه موسى ع و حبيبه محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29937

#### \* مسجد إبراهيم ع‏

موضوع = شرافة مسجد إبراهيم بمكة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏154 س‏2 ف‏87711

موضوع = صلاة المهدي عج ركعتين بمسجد إبراهيم بالنخيلة قبل فتحه الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏341 س‏0 ف‏70319

#### \* مسكن إبراهيم ع‏

موضوع = ذهاب إبراهيم ع إلى قتال العمالقة و داود ع إلى قتال جالوت من مسجد السهلة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏435 س‏0 ف‏128036

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏435 س‏0 ف‏128040

موضوع = سكنى إبراهيم ع بعد هجرته من العراق في البادية على طريق اليمن و الشام و دعوته الناس إلى الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17074

موضوع = سكنى إبراهيم ع في مسجد السهلة و ذهابه منه إلى العمالقة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏434 س‏0 ف‏128027

موضوع = ولادة إبراهيم ع و سكناه في كوثى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16939

#### \* مصافحة إبراهيم ع‏

موضوع = كون مصافحة إبراهيم و ذي القرنين أول مصافحة على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏78 س‏0 ف‏16837

#### \* مصلى إبراهيم ع‏

موضوع = بيان مصلى إبراهيم ع في مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏401 س‏0 ف‏128002

موضوع = خيرة الله المساجد الأربعة منها مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏389 س‏0 ف‏127956

موضوع = فضل مسجد الكوفة و أعمالها

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏388 س‏0 ف‏127953

موضوع = كون الحطيم موضع صلاة إبراهيم ع و تزويد غنمه فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏86 س‏0 ف‏81052

#### \* معاصر إبراهيم ع‏

موضوع = الإشارة إلى الأنبياء المعاصرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏56 س‏0 ف‏15370

#### \* معانقة إبراهيم ع‏

موضوع = كون إبراهيم و العابد المتنسك أول اثنين اعتنقا على وجه الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏287 س‏0 ف‏82605

موضوع = معانقة إبراهيم ع مع عابد لأول مرة و تشريع المصافحة في الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏369 س‏0 ف‏119468

#### \* معجزات إبراهيم ع‏

موضوع = إحياء إبراهيم ع الطاوس و الحمامة و الديك و الهدهد

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏213 س‏0 ف‏130977

موضوع = إحياء إبراهيم للطيور بعد إماتتها

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏304 س‏1 ف‏14708

موضوع = إشارة آيات 75 سورة الأنعام إلى فحص إبراهيم ع عن الله منذ ولدته أمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16721

موضوع = إشارة آية 260 سورة البقرة إلى إحياء الطيور لإبراهيم ع ليطمئن من خلته و طلبا للإعجاز

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏62 س‏0 ف‏16778

موضوع = إشارة آية 260 سورة البقرة إلى طلب إبراهيم ع إحياء الطيور ليطمئن من خلته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16787

موضوع = إشارة آية 260 سورة البقرة إلى طلب إبراهيم ع إحياء الموتى لرؤيته تركب الآكل و المأكول‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16773

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16790

موضوع = أفضلية احتجاب النبي ص بحجب خمسة عمن أراد قتله من احتجاب إبراهيم عن نمرود بحجب ثلاثة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏278 س‏9 ف‏22803

موضوع = الإشارة إلى قصة الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏19 ف‏15485

موضوع = التقاء إبراهيم ع مع عابد سأل الله أن يريه إبراهيم ع و مشيهما على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏287 س‏0 ف‏82604

موضوع = المقارنة بين برودة النار على إبراهيم ع و إبطال أثر السم في جسد النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏33 س‏8 ف‏12601

موضوع = أمر النبي ص بقتل الوزغ لإطفاء الدواب النار عن إبراهيم ع إلا الوزغ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏48 س‏0 ف‏76249

موضوع = أمر نمرود بخروج إبراهيم ع من النار و من بلده بعد مشاهدته سلامته في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16713

موضوع = أنواع الطيور التي أحييت لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16788

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16792

موضوع = برودة النار لمدة ثلاثة أيام عند إلقاء إبراهيم ع فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏38 س‏0 ف‏16706

موضوع = تبدل نار إبراهيم ع إلى روضة بهية

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16720

موضوع = تبريد النار على إبراهيم ع بجاه النبي ص و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏336 س‏16 ف‏23069

موضوع = تحول الرمل دقيقا لإبراهيم ع لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏5 س‏0 ف‏16595

موضوع = تحول الرمل و الحجر أذرة و جزرا و لفتا لضيافة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏77 س‏0 ف‏16835

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏219 س‏0 ف‏78258

موضوع = تحول نار إبراهيم ع إلى روضة خضراء و مكثه فيها ثلاثة أيام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16712

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16716

موضوع = ذبح إبراهيم ع الطاوس و النسر و البط و الديك ثم إحياؤه لهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16774

موضوع = رؤية إبراهيم ملكوت السماوات و هي اثنا عشر عالم و لم ير ملكوت الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏280 س‏0 ف‏61700

موضوع = زوال حرارة النار لمدة ثلاثة أيام في زمن نمرود مقارنا لبرودته لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16715

موضوع = سؤال إبراهيم ع إحياء الموتى لعلمه بصدوره من خليل الرحمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏79 س‏15 ف‏15484

موضوع = طلب إبراهيم ع إحياء الموتى عند ما أخبره العبد الصالح بقدرته على ذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏62 س‏0 ف‏16781

موضوع = طي الأرض لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏112 س‏0 ف‏16961

موضوع = علة النهي عن قتل الضفدع و سبها

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏48 س‏0 ف‏76250

موضوع = قصة إحياء إبراهيم أربعة من الطيور

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏41 س‏0 ف‏9102

موضوع = قصة إحياء إبراهيم ع الطيور الأربعة الطاوس و الديك و الحمام و الغراب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏36 س‏0 ف‏9091

موضوع = قصة إحياء الطيور الأربعة الهدهد و الصرد و الطاوس و الغراب لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16784

موضوع = قصة إحياء الطيور لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏63 س‏0 ف‏16789

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16791

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16816

موضوع = قصة إحياء الطيور لإبراهيم ع و نوعها

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16810

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏73 س‏0 ف‏16811

موضوع = قصة التقاء إبراهيم ع مع عابد في جبل بيت المقدس و مشيهما على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏19 س‏0 ف‏93636

موضوع = قصة تبدل الرمل طحينا لإبراهيم ع حيث أتحف به أهله راجعا من سفره خائبا

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏282 س‏0 ف‏94895

موضوع = قصة تحول الرمل دقيقا لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏11 س‏0 ف‏16629

موضوع = قصة تحول الرمل و الحجر جاورس و شلجما و جزرا لضيوف إبراهيم ع بعد صلاته الحاجة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏11 س‏0 ف‏16626

موضوع = كيفية إحياء الطيور لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏212 س‏0 ف‏130973

موضوع = مشي إبراهيم ع من لدن ولادته و توشحه و إقراره بالتوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40190

موضوع = مشي إبراهيم و عابد على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏9 س‏0 ف‏16615

موضوع = مشي العابد و إبراهيم ع على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏76 س‏0 ف‏16829

#### \* معراج إبراهيم ع‏

موضوع = نص آية 75 سورة الأنعام على وقوع المعراج لإبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏380 س‏0 ف‏24809

#### \* مقام إبراهيم ع‏

موضوع = الصلاة في مقام إبراهيم ع عند الأسطوانة الرابعة في مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏409 س‏0 ف‏128019

موضوع = أهمية الصلاة في مسجد الكوفة سيما في ميامنه عند مقام إبراهيم ع و جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏395 س‏0 ف‏127974

موضوع = زيارة مقام إبراهيم ع و صلاتها في مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏410 س‏0 ف‏128020

موضوع = مقام إبراهيم و جبرئيل ع في مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏406 س‏0 ف‏128013

موضوع = مقام إبراهيم و جبرئيل في مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏376 س‏0 ف‏110120

#### \* مكيل و إبراهيم ع‏

موضوع = ابتلاء إبراهيم ع بمكيل و رذام يؤذيانه و يضلان الناس من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏212 س‏0 ف‏17988

#### \* ملك إبراهيم ع‏

موضوع = المقارنة بين إعطاء ملك التدبير و الإدارة و الحكم و النبوة و العز و القوة و الرئاسة و الكنوز و الدنيا للأنبياء و ملك الآخرة لعلي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49336

#### \* ملة أبراهيم ع‏

موضوع = الإقرار بالتوحيد و الإخلاص و بملة إبراهيم و دين محمد و منهاج علي ص في دعاء التوجه للصلاة

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏366 س‏0 ف‏111906

#### \* ملة إبراهيم ع‏

موضوع = اتباع الأئمة ع و شيعتهم فقط عن ملة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏84 س‏0 ف‏81042

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏85 س‏0 ف‏81043

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏85 س‏0 ف‏81044

موضوع = انحصار ملة إبراهيم بالأئمة ع و شيعتهم و براءة سائر الناس منها

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏33 س‏0 ف‏60347

موضوع = تفسير آية [ و اجعل لي لسان صدق في الآخرين ] بدعاء إبراهيم بجعل الله من ذريته في آخر الزمان داعيا إلى ملته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏58 س‏0 ف‏42400

موضوع = تفسير إن المتقين في ظلال و عيون بالأئمة ع و شيعتهم الذين على ملة إبراهيم ع و براءة غيرهم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏336 س‏0 ف‏34113

موضوع = تفسير لا شرقية و لا غربية بحنيفية أهل البيت على ملة إبراهيم ع مستدلا بآية ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏367 س‏0 ف‏34223

موضوع = خروج غير الشيعة من دين محمد ص و ملة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏123 س‏0 ف‏38007

موضوع = دعوة النبي ص إلى الدين الحنيفية ملة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏87 س‏16 ف‏40625

موضوع = ديانة أهل البيت ع و شيعتهم على ملة إبراهيم ع و براءة الناس منها

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏87 س‏0 ف‏81066

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏88 س‏0 ف‏81067

موضوع = ضلال غير الشيعة عن ملة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏186 س‏0 ف‏58323

موضوع = فضل ملة إبراهيم ع خير الملل و سنة النبي ص على السنن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏135 س‏0 ف‏96517

موضوع = قبول أعمال الشيعة و غفران الذنوب لهم فقط لكونهم على ملة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏89 س‏0 ف‏81068

موضوع = كون الأئمة ع و شيعتهم فقط على ملة إبراهيم ع و براءة سائر الناس منها

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏48 س‏0 ف‏80879

موضوع = كون النبي و أهل بيته ص و شيعتهم على ملة إبراهيم ع و براءة سائر الناس منها

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏23 س‏0 ف‏80685

موضوع = كون ملة إبراهيم ع خير الملل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏116 س‏17 ف‏96296

موضوع = وصف ملل إبراهيم بخير الملل و سنة محمد ص بخير السنن و هدي الأنبياء ع بأحسن الهدي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏211 س‏1 ف‏27500

#### \* منزلة إبراهيم ع‏

موضوع = الألطاف الإلهية في حق الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏198 س‏14 ف‏115977

موضوع = هبوط جبرئيل بقميص من الجنة لوقاية إبراهيم ع من النار

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏327 س‏0 ف‏70159

#### \* منهج إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير آية إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه بالشيعة لكونهم على دينه و منهاجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏89 س‏0 ف‏81069

#### \* مهنة إبراهيم ع‏

موضوع = اشتغال إبراهيم ع بتربية البقر و الغنم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏80 س‏0 ف‏16849

#### \* موسى ع بعد إبراهيم ع‏

موضوع = عمر موسى ع مائتان و أربعون سنة و بفاصلة خمسمائة سنة من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏6 س‏0 ف‏17692

#### \* موطن إبراهيم ع‏

موضوع = تسمية أرض بانقيا بها بالنبطية بمعنى النعاج لشرائها إبراهيم ع من النبط بسبع نعاج و أربعة حمر

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏226 س‏0 ف‏127736

موضوع = سكنى إبراهيم ع بأرض بانقيا مع كونها بائرا لحشر سبعين ألفا منها إلى الجنة بغير حساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏226 س‏0 ف‏127737

موضوع = سكنى إبراهيم ع مع سارة و هاجر في بادية الشام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124705

#### \* مولد إبراهيم ع‏

موضوع = ثواب صوم يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة لدحو الأرض فيه من تحت الكعبة و ولادة إبراهيم و عيسى ع في ليلته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏122 س‏0 ف‏123549

موضوع = فضل يوم عاشوراء و سوانحه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏340 س‏0 ف‏124426

موضوع = مصادفة مولد إبراهيم و عيسى لليلة الخامس و العشرين من ذي القعدة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏214 س‏0 ف‏19193

موضوع = ولادة إبراهيم ع عند نهر حزران خفية من نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16722

موضوع = ولادة إبراهيم ع و سكناه بكوثى ربى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16742

موضوع = ولادة إبراهيم ع و سكناه في كوثى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏110 س‏0 ف‏16939

موضوع = ولادة إبراهيم ع يوم أول ذي الحجة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏31 س‏0 ف‏16663

#### \* ميثاق إبراهيم ع‏

موضوع = دلالة آية أخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و إبراهيم و موسى و عيسى على فضلهم و أفضلية النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏236 س‏0 ف‏6841

#### \* ميراث إبراهيم ع‏

موضوع = تسلم شيبة منطقة إبراهيم و قوس إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20312

موضوع = تفسير اذهبوا بقميصي بقميص توارثه يوسف ع من آبائه نزل من الجنة على إبراهيم ع و هو في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏248 س‏0 ف‏17312

#### \* ميكائيل و إبراهيم ع‏

موضوع = امتناع إبراهيم ع عن عرض الحاجة على جبرئيل و ميكائيل حين رمي به في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏155 س‏0 ف‏85204

#### \* نبوءات إبراهيم ع‏

موضوع = إخبار الله إبراهيم ببعث نبي و جعل اثني عشر إماما من ذرية إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏214 س‏0 ف‏43335

موضوع = إخبار الله إبراهيم بكثرة ذراري إسماعيل و سلطة الإسلام على الأديان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏214 س‏0 ف‏43336

#### \* نبوة إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آيات 89 سورة هود و 16 و 26 سورة العنكبوت إلى نبوة إبراهيم ع و لوط ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏47 س‏8 ف‏15331

موضوع = إشارة آية قال إني جاعلك للناس إماما إلى اتخاذ الله إبراهيم ع عبدا ثم نبيا ثم رسولا ثم إماما

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏205 س‏0 ف‏35171

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏206 س‏0 ف‏35177

موضوع = اصطفاء الله إبراهيم ع للعبودية أولا ثم النبوة ثم الرسالة ثم الخلة ثم تشريفه بالإمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16636

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16637

موضوع = الإشارة إلى الأنبياء ع المبعوثين إلى عامة الناس و إلى الأمم الخاصة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏51 س‏6 ف‏15344

موضوع = المقارنة بين إعطاء ملك التدبير و الإدارة و الحكم و النبوة و العز و القوة و الرئاسة و الكنوز و الدنيا للأنبياء و ملك الآخرة لعلي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49336

موضوع = المقايسة بين بهت الذي كفر ببرهان إبراهيم ع و بين بهت من أنكر المعاد بجواب النبي ص له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏32 س‏14 ف‏12596

موضوع = تسمية نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلوات الله عليهم بأولي العزم لبعثهم إلى الجن و الإنس شرقا و غربا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏32 س‏0 ف‏15250

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏58 س‏0 ف‏15380

موضوع = تفسير أولوا العزم بنوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد ص المبعوثين بالكتب و تبعية الأنبياء بعدهم لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏56 س‏0 ف‏15361

موضوع = تفسير أولوا العزم بنوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد ص لبعثهم بالكتب و الشرائع و تبعية الأنبياء اللاحقة لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏34 س‏0 ف‏15254

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏35 س‏0 ف‏15257

موضوع = تفسير أولوا العزم بنوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد لسبقهم إلى الإقرار بالله و أنبيائه و عزمهم على الصبر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏35 س‏0 ف‏15261

موضوع = تفسير( أولوا العزم من الرسل) بنوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏353 س‏0 ف‏21969

موضوع = تنبؤ إبراهيم ع بالرؤيا

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏266 س‏0 ف‏24476

موضوع = حضور الأنبياء و الأوصياء عند الإمام العسكري ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏33 س‏0 ف‏15252

موضوع = سيادة أولي العزم على الأنبياء و الرسل و هم نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏357 س‏0 ف‏21985

موضوع = عد نوح ع و إبراهيم ع و موسى ع و عيسى ع و محمد ص أنبياء أولي العزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏132 س‏0 ف‏22415

موضوع = عد نوحا و إبراهيم و موسى و عيسى و و حمد ص أنبياء أولي العزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏6 س‏0 ف‏46917

موضوع = كون الأنبياء أولي العزم خمسة و هم نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع و محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏212 س‏0 ف‏17991

موضوع = كون نوح ع و إبراهيم ع و موسى ع و عيسى ع و محمد ص أنبياء أولي العزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏6 س‏0 ف‏37465

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏93 س‏0 ف‏128704

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏93 س‏0 ف‏128708

موضوع = كون نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد ص أنبياء أولي العزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏43 س‏0 ف‏15295

موضوع = كون نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلوات الله عليهم أنبياء أولي العزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏33 س‏0 ف‏15251

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏41 س‏0 ف‏15288

#### \* نجاة إبراهيم ع‏

موضوع = احتجاج النبي ص على اليهود بنجاة نوح و إبراهيم ع بالتوسل به و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16719

موضوع = اشتراط نجاة إبراهيم ع بالدعاء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16739

موضوع = إعطاء جبرئيل ع لإبراهيم ع ثوبا من الجنة حين أوقدت له النار فلم يضره ريح أو برد أو حر

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏143 س‏0 ف‏22463

موضوع = برودة النار على إبراهيم ع بتوسله بحق أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏40 س‏0 ف‏16718

موضوع = برودة النار على إبراهيم ع لتوكله على الله و دعائه بسورة الإخلاص عند إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16711

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏39 س‏0 ف‏16714

موضوع = تعلق إرادة الله بدفع الحرق عن إبراهيم ع لا بدفع القتل عن الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏90 س‏0 ف‏6270

موضوع = تعويذ إبراهيم ع إسحاق ع و أولاده من بعده بقميص الجنة الذي ألبسه جبرئيل لإنقاذه من نار نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏214 س‏0 ف‏36842

موضوع = تفسير 69 سورة الأنبياء بنجاة إبراهيم ع من النار بتوكله على الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏36 س‏0 ف‏16695

موضوع = تفسير الكلمات التي علمهن الله إبراهيم ع في النار بعشر دعوات تحتوي على اسم الأعظم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏355 س‏0 ف‏121143

موضوع = تفضل الله على خليله إبراهيم ع و على أمة محمد ص بالإنقاذ من النار

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29944

موضوع = دفاع جبريل عن إبراهيم ع حين إلقائه في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏62 س‏0 ف‏15401

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏63 س‏0 ف‏15412

موضوع = عد جعل الله سم الخيبرية بردا و سلاما على النبي ص أفضل من صبر إبراهيم ع على النار و جعلها عليه بردا و سلاما

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏279 س‏13 ف‏22812

موضوع = قبول توبة آدم ع و نجاة نوح و إبراهيم و موسى ع من الشدائد بالتوسل بالنبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏366 س‏0 ف‏22033

موضوع = نجاة نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ع بالتوسل بأهل البيت ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏69 س‏0 ف‏15452

موضوع = نص النبي ص على نجاة الأنبياء من لدن آدم ع بالتوسل به و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏319 س‏0 ف‏37277

موضوع = نفي حق للأنبياء على الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏246 س‏0 ف‏17303

موضوع = هبوط جبرئيل بقميص من الجنة لوقاية إبراهيم ع من النار

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏327 س‏0 ف‏70159

موضوع = وراثة يوسف قميصه من آبائه من إبراهيم ع نزل به جبرئيل من الجنة ليقيه من نار نمرود

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏214 س‏0 ف‏36840

#### \* نداء إبراهيم ع‏

موضوع = استمرار الحج بعد إبراهيم ع لتلبية الناس في الأصلاب نداءه للحج بعد بنائه البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏105 س‏0 ف‏16915

موضوع = استمرار الحج بعد إبراهيم ع لتلبية الناس في الأصلاب و الأرحام نداءه للحج بعد بنائه البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏106 س‏0 ف‏16917

موضوع = أفضلية النبي من إبراهيم ع لندائه ص بالإسلام و الإيمان و نداء إبراهيم ع بالحج و القربان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏406 س‏12 ف‏22122

موضوع = تشريع التلبية في الحج من إجابة الناس في الأصلاب و الأرحام لنداء إبراهيم ع بالحج على جبل أبي قبيس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏114 س‏0 ف‏16979

موضوع = تشريع التلبية لتلبية الناس نداء إبراهيم ع لما أذن بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏107 س‏0 ف‏16922

موضوع = تشريع التلبية من إجابة الأنساب لنداء إبراهيم ع بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏184 س‏0 ف‏125532

موضوع = تشريع التلبية من إجابة الناس لدعوة إبراهيم حيث أذن بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏39 س‏0 ف‏124721

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124750

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏44 س‏0 ف‏124754

موضوع = تشريع التلبية من تلبية الناس في الأصلاب و الأرحام لنداء إبراهيم ع بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏116 س‏0 ف‏16988

موضوع = تفسير فيه آيات بينات مقام إبراهيم بتلبية الحاج في الأصلاب و الأرحام لنداء إبراهيم ع بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏182 س‏0 ف‏125521

موضوع = تفسير فيه آيات بينات مقام إبراهيم بنداء إبراهيم على المقام بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏116 س‏0 ف‏16987

موضوع = تلبية الخلق في الأصلاب و الأرحام لنداء إبراهيم ع بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏187 س‏0 ف‏125545

موضوع = سماع الناس في الأصلاب و الأرحام نداء إبراهيم ع بالحج على جبل أبي قبيس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏188 س‏0 ف‏125549

موضوع = كيفية نداء إبراهيم ع بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏182 س‏0 ف‏125522

موضوع = نداء إبراهيم ع بالحج بعد إتمام الكعبة و تلبية الخلق له من الأصلاب مرة أو أكثر

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏187 س‏0 ف‏125543

موضوع = وقوف إبراهيم ع على المقام بحذاء البيت لاصقا به بحذاء موضعه الفعلي و نداؤه بالحج عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏232 س‏0 ف‏125787

#### \* نفي إبراهيم ع‏

موضوع = قصة محاكمة إبراهيم و نفيه من بلده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16747

#### \* نمو إبراهيم ع‏

موضوع = قصة حمل إبراهيم و نموه و ولادته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏41 س‏0 ف‏16724

#### \* نورانية إبراهيم ع‏

موضوع = اتصاف إبراهيم بالرحمة من تجلي نور الله في عارضه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49346

#### \* هجرة إبراهيم ع‏

موضوع = أمر الله إبراهيم ع بانتقال هاجر مع إسماعيل ع من الشام إلى حرمه مكة ليرتاح من أذى سارة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏36 س‏0 ف‏124706

موضوع = تفسير إني ذاهب إلى ربي سيهدين بهجرته من كوثى ربى في السواد بغير قتال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏51 س‏10 ف‏15345

موضوع = سكنى إبراهيم ع أعلى الشامات و لوط في أدناها بعد الهجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16755

موضوع = سكنى إبراهيم ع بعد هجرته من العراق في البادية على طريق اليمن و الشام و دعوته الناس إلى الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17074

موضوع = علة هجرة إبراهيم بهاجر إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏111 س‏0 ف‏16949

موضوع = قصة إبراهيم ع من تزوجه ببنت خالته سارة بنت لاحج إلى هجرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16741

موضوع = قصة هجرة إبراهيم ع بعد نجاته من بلاد نمرود و ما جرى عليه إلى هلاك قوم لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏153 س‏0 ف‏17069

موضوع = قصة هجرة إبراهيم مع لوط

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏44 س‏0 ف‏16748

موضوع = هجرة إبراهيم بالعمالقة إلى اليمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏82 س‏0 ف‏16853

موضوع = هجرة إبراهيم ع و إسماعيل ع إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏115 س‏0 ف‏16981

#### \* هداية إبراهيم ع‏

موضوع = المقارنة بين إبراهيم ع و علي بن أبي طالب ص في الاجتباء و الهداية و الحسنة و البركة و البشارة و الخلق و السلام و الخلة و الثناء في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49107

#### \* وحدة إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية إن إبراهيم كان أمة قانتا إلى عبادة إبراهيم لله فقط و لم يكن معه أحد حتى التحق به إسماعيل و إسحاق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏373 س‏0 ف‏64052

موضوع = تفسير الأمة بالواحد في آية إن إبراهيم كان أمة قانتا

آدرس = بحارالانوار ج‏51 ص‏44 س‏0 ف‏67856

موضوع = تفسير أمة في آية كان إبراهيم أمة بانفراده بعبادة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏162 س‏0 ف‏79795

موضوع = تفسير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله باختصاص الله إياه به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16632

موضوع = تفسير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله بأمة واحدة

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16633

موضوع = تفسير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله بانفراده بالتوحيد في زمانه حتى لحوق إسماعيل و إسحاق به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏12 س‏0 ف‏16634

موضوع = تفسير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله بواحد مطيع لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏93 س‏0 ف‏127356

موضوع = كون إبراهيم أمة واحدة لتوحده بالتوحيد في زمانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49112

#### \* ورثة إبراهيم ع‏

موضوع = استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص بآيات إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم و موسى على وراثتها من النبي و هو ص منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏137 س‏0 ف‏51604

موضوع = دلالة آية إن أولى الناس بإبرهيم للذين اتبعوه و هذا النبي على وراثة النبي ص الإمامة من إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏120 س‏0 ف‏34915

موضوع = مواريث الأنبياء عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏207 س‏0 ف‏127699

موضوع = وجود صحف إبراهيم ع و ألواح موسى ع عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏221 س‏0 ف‏36872

موضوع = وجود صحف إبراهيم ع و موسى ع عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏137 س‏0 ف‏22437

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏61 س‏0 ف‏36171

موضوع = وراثة الأئمة ص صحف إبراهيم و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏185 س‏0 ف‏36732

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏186 س‏0 ف‏36735

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏186 س‏0 ف‏36736

موضوع = وراثة الأئمة ع صحف إبراهيم ع و ألواح موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏132 س‏0 ف‏22419

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏133 س‏0 ف‏22420

موضوع = وراثة الأئمة للنبي ص و لصحف الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏183 س‏0 ف‏36723

موضوع = وراثة الأئمة من النبي ص صحف إبراهيم و موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏184 س‏0 ف‏36728

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏185 س‏0 ف‏36733

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏185 س‏0 ف‏36734

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏186 س‏0 ف‏36739

#### \* وصايا إبراهيم ع‏

موضوع = وصية إبراهيم ع لأمة النبي ص بغرس الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏149 س‏0 ف‏10895

#### \* وصي إبراهيم ع‏

موضوع = أسماء أوصياء بعض الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏99 س‏0 ف‏75836

موضوع = الإشارة إلى أسماء الأوصياء من لدن آدم إلى محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏57 س‏0 ف‏30916

موضوع = وصاية إسحاق ع لنبوة أبيه إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏215 س‏0 ف‏43341

موضوع = وصاية إسماعيل ع لأبيه إبراهيم ع و وصاية إسحاق ع لإسماعيل ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏333 س‏0 ف‏44376

موضوع = وصاية إسماعيل ع لنبوة أبيه إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏215 س‏0 ف‏43340

موضوع = وصاية شيث لآدم ع و سام لنوح ع و إسماعيل لإبراهيم ع و يوشع لموسى ع و شمعون لعيسى ع و علي لمحمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏26 س‏0 ف‏40226

موضوع = وصاية شيث لآدم و سام لنوح و إسماعيل لإبراهيم و يوشع لموسى و شمعون لعيسى و علي بن أبي طالب ص للنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏129 س‏0 ف‏47695

موضوع = وصاية عمران ع لحفسية ع وصاية إبراهيم الخليل ع لعمران ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏333 س‏0 ف‏44375

موضوع = وصية إبراهيم إلى ابنه إسماعيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏57 س‏0 ف‏30910

#### \* وصية إبراهيم ع‏

موضوع = تفسير و وصى بها إبراهيم بنيه و يعقوب بالوصاية بالنبي من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏47 س‏6 ف‏15328

#### \* وعد إبراهيم ع‏

موضوع = تسمية إسماعيل ع بصادق الوعد لانتظاره سنة وفاء بوعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏94 س‏0 ف‏91530

موضوع = رد تفسير استغفار إبراهيم بوعده الاستغفار لأبيه بل وعده أن يسلم فاستغفر له ثم تبرأ منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏88 س‏0 ف‏15513

#### \* وعي إبراهيم ع‏

موضوع = أفضلية النبي ص بتيقظه بالاعتبار على معرفة الله و إحاطة دلائله بعلم الإيمان به في سن السابعة من تيقظ إبراهيم في الخامسة عشرة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏277 س‏17 ف‏22800

موضوع = انتباه إبراهيم ع بمعرفة الله و إيمانه في الخامسة عشر من عمره الشريف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏2 س‏0 ف‏16574

#### \* وفاء إبراهيم ع‏

موضوع = المقارنة بين خصائص الأنبياء ع و مثلها في علي ع في القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49342

موضوع = تفسير و إبراهيم الذي وفى بذكره و حمده في الصباح و المساء

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏70 س‏0 ف‏16796

موضوع = تفسير و إبراهيم الذي وفى بوفائه بأمر الله و نهيه في ذبح ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏59 س‏0 ف‏16760

موضوع = جعل إبراهيم ع إماما بعد وفائه بأمر الله في ذبح ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏60 س‏0 ف‏16762

موضوع = عد النبي عليا ص مظهر وفاء إبراهيم ع و خلته و بغض موسى ع الأعداء و منابذتهم و حب عيسى ع للمؤمن و معاشرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏418 س‏0 ف‏23434

#### \* وفاة إبراهيم ع‏

موضوع = احتجاج الله بحبه لقاء حبيبه عند ما احتج إبراهيم بعدم إماتة الخليل لخليله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏78 س‏0 ف‏16840

موضوع = تفسير و اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد بنبي غير ابن إبراهيم و موته قبل إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏390 س‏0 ف‏18470

موضوع = كيفية جعل الله علة للموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏187 س‏0 ف‏107605

موضوع = وفاة إبراهيم ع في الشام بعد رجوعه من الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏79 س‏0 ف‏16841

#### \* ولادة إبراهيم ع‏

موضوع = تنبؤ آزر لنمرود بولادة إبراهيم ع بكوثى ربى من العراق و زوال ملكه على يده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16659

موضوع = حياة إبراهيم ع من لدن ولادته إلى نشوئه و اهتدائه إلى التوحيد

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16658

موضوع = قصة حمل إبراهيم و نموه و ولادته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏41 س‏0 ف‏16724

موضوع = قصة حمل إبراهيم و ولادته و نموه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏42 س‏0 ف‏16726

موضوع = كون آزر منجما لنمرود و إخباره عن هلاكه بيد إبراهيم ع بالتنجيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏237 س‏0 ف‏72589

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏248 س‏0 ف‏72607

#### \* يقين إبراهيم ع‏

موضوع = إشارة آية 260 سورة البقرة إلى طلب إبراهيم ع إحياء الموتى لرؤيته تركب الآكل و المأكول‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏61 س‏0 ف‏16773

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏65 س‏0 ف‏16790

موضوع = أفضلية يقين أمير المؤمنين ص بقوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا من إبراهيم لقوله(و لكن ليطمئن قلبي)

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏134 س‏0 ف‏60876

موضوع = تفسير إذ جاء ربه بقلب سليم بالسليم من الشك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏29 س‏0 ف‏16654

موضوع = تفسير ليطمئن قلبي بطلب زيادة اليقين من غير شك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏176 س‏0 ف‏83705

### نرم افزار جامع التفاسیر شیعه

در این نرم افزار نیز تفاسیر قرآن از شیعه و اهل سنت موجود است و ذیل آیات مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام به تمامی تفاسیر مربوطه نیز امکان دسترسی وجود دارد و به علت حجم زیاد در این پرونده نیامده است در صورت نیاز مراجعه گردد.

### نور السیره 2

بخشی از متن مرتبط با حضرت ابراهیم در کتب تاریخی مشهور (الاخبار الطوال – انساب الاشراف – تاریخ خلیفه – تاریخ الطبری – تاریخ الیعقوبی – الطبقات الکبری و مروج الذهب)از نرم افزار نور السیره 2

*الأخبارالطوال*

الأخبارالطوال 6 نمروذ بن كنعان‏

قالوا: و لما توفى هود ع اجتمع ولد ارم بن سام من اقطار الارض، فملكوا مرثد بن شداد، و ذلك في أول ملك نمروذ بن كنعان، فغزاهم نمروذ في آخر ملكه، و قد وهى امرهم، فقدر عليهم. و قالوا: فالغ و قحطان اخوان، و هما ابنا عابر، ففالغ جد **ابراهيم** ع، و اما قحطان فابو اليمن، و يروى ان ابن المقفع كان يقول: يزعم جهال العجم و من لا علم له ان جم الملك هو سليمان بن داود، و هذا غلط، فبين سليمان و بين جم اكثر من ثلاثة آلاف [4]. سنه، و يقال: ان نمروذ بن كنعان فرعون **ابراهيم** من ولد جم. و كان ابن عم آزر بن تارح ابى **ابراهيم**، و هو **ابراهيم** بن آزر بن تارح بن ناخور بن ارغوا بن شالخ بن ارفخشذ

الأخبارالطوال 7 ثمود

قالوا: و ان ثمودا قفت ما كانت عليه عاد من الكفر بالله، و العتو عليه، فأرسل الله اليهم صالحا رسولا، فكان من اشرفهم منصبا، و اكرمهم حسبا، فدعاهم الى توحيد الله، فلم يقبلوا منه، و لم يرعووا، فاهلكهم الله عز و جل، كما نص في كتابه، و هو اصدق الحديث [3]. و يقال: انه كان بين مهلك عاد و مهلك ثمود خمسمائة عام، و كان ذلك في عصر **ابراهيم** ع.

الأخبارالطوال 8 **ابراهيم**‏

**ابراهيم**‏

الأخبارالطوال 8 **ابراهيم**‏

و كان آزر ابو **ابراهيم** احد السبعه الذين اختارهم. و قد كان دان له الشرق و الغرب، فكان من امر مولد **ابراهيم** ما قد جاءت به الآثار، و كان أول من آمن ب**ابراهيم** امراته ساره، و كانت من اجمل اهل عصرها. و لوط كان ابن اخته، فأقام **ابراهيم** مع ابيه ما شاء الله، ثم خرج مهاجرا له، و خرجت معه ساره، و كان ابو لوط من اهل مدينه سدوم [2]. و كانت أمه بنت آزر، و انما كان قدم الى بابل زائرا لجده آزر، فآمن ب**ابراهيم**، فأقام معه ببابل مؤازرا له على امره، فلما خرج **ابراهيم** ع مهاجرا خرج معه لوط، فلحق بابيه و اهل بيته بمدينه سدوم، و هي فيما بين ارض الأردن و تخوم ارض العرب، و سار **ابراهيم** حتى اتى ارض مصر.

الأخبارالطوال 9 اولاد اسماعيل ..... ص : 9

قالوا: و في ذلك العصر توفى اسماعيل بن **ابراهيم** ع، و خلف ثلاثة بنين، قيذر بن اسماعيل، و نابت بن اسماعيل، و هو كان القيم بأمر مكة و الحرم بعد **ابراهيم**، و مدين بن اسماعيل، و هو الذى صار الى ارض مدين، فنزلها، و من ولده شعيب النبي ع، و قومه الذين ارسل اليهم.

الأخبارالطوال 19 داود الملك‏

فلما نظرنا اليه بكينا، فقال: ما لكم؟ فقلنا: هذه صوره نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم، فقال: ا بدينكم، انها صورة نبيكم؟ قلنا: نعم، هي صوره نبينا، كانا نراه حيا، فطواها، و ردها، و قال: اما انها آخر البيوت الا انى احببت ان اعلم ما عندكم، ثم فتح بابا آخر، فاستخرج منه خرقه سوداء، فيها صوره بيضاء، اجمل ما يكون من الرجال، و اشبههم بنبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم، ثم قال: و هذا **ابراهيم**، ثم فتح بيتا آخر، فاستخرج صوره رجل آدم [1]، كهيئة المحزون المفكر، ثم قال: هذا موسى بن عمران، ثم فتح بيتا آخر، فاستخرج صوره رجل، له ضفيرتان، كان وجهه داره القمر، ثم قال: و هذا داود، ثم فتح بيتا آخر، فاستخرج صوره رجل جميل على فرس، له جناحان، ثم قال: و هذا سليمان [2]، و هذه الريح تحمله، ثم فتح بيتا آخر، فاستخرج صوره شاب جميل الوجه، في يده عكازه، و عليه مدرعه [3] صوف، ثم قال: و هذا عيسى، روح الله، و كلمته، ثم قال: ان هذه الصورة وقعت الى الاسكندر، فتوارثها الملوك من بعده حتى افضت الى.

الأخبارالطوال 7 ثمود

قالوا: و ان ثمودا قفت ما كانت عليه عاد من الكفر بالله، و العتو عليه، فأرسل الله اليهم صالحا رسولا، فكان من اشرفهم منصبا، و اكرمهم حسبا، فدعاهم الى توحيد الله، فلم يقبلوا منه، و لم يرعووا، فاهلكهم الله عز و جل، كما نص في كتابه، و هو اصدق الحديث [3]. و يقال: انه كان بين مهلك عاد و مهلك ثمود خمسمائة عام، و كان ذلك في عصر **ابراهيم** ع.

*أنساب‏الأشراف*

أنساب‏الأشراف ج‏1 5 (نسب نوح و أولاده:)[1] ..... ص : 3

أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لقوم من أسلم: ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا [1]. و قال هشام بن الكلبى: سمعت من يذكر أن تارخ لقب لأبى **ابراهيم**. و قال الشرقى بن القطامي: اسمه تارح، و لقبوه آزر. و هو السند و المعيّن ..

أنساب‏الأشراف ج‏1 8 (**ابراهيم** و إسماعيل عليهما السلام) ..... ص : 8

(**ابراهيم** و إسماعيل عليهما السلام)

أنساب‏الأشراف ج‏1 8 (**ابراهيم** و إسماعيل عليهما السلام) ..... ص : 8

بوّأ الله ل**ابراهيم** مكان البيت، و هو حذو البيت المعمور الذى يدعى الصراح. فبناه **ابراهيم**، و معه ابنه إسماعيل. و استعانا بأولاد جرهم بن عابر [2] ابن سبأ بن يقطن، فعملوا معهما. و كانت منازل جرهم بمكة و ما حولها. فلما قبض الله عز و جل نبيه إسماعيل عليه السلام، قام بأمر البيت بعده قيدر بن إسماعيل، و أمه جرهمية. ثم نبت/ 4/ بن قيدر. ثم تيمن بن نبت. ثم نابت بن الهميسع بن تيمن بن نبت. فلما مات نابت، غلبت جرهم على البيت، فكانوا ولاته و قوّامه ما شاء الله. و تفرق ولد إسماعيل من العرب [3] بتهامة، و في البوادى و النواحي إلا من أقام حول مكة من ولد نزار، تبركا بالبيت. فلما أرسل الله جل و عز على ولد سبأ بمارب ماء، أرسل من سيل العرم [4]- و هو سدّ كان لهم بين جبلين- تفرقت الأسد، و انخزعت منها خزاعة، و هم ولد لحىّ بن حارثة، و أفصى بن حارثة بن عمرو [5]، مزيقيا، فنزلوا بظهر مكة.

أنساب‏الأشراف ج‏1 34 59 - فولد اليأس بن مضر: ..... ص : 32

أول من بحر البحيرة، و سيب السائبة، و حمى الحام (ى) [5] و غيّر دين **ابراهيم** عليه السلام عمرو بن لحىّ بن قمعة بن خندف. قال أبو اليقظان. و عمرو هو أبو خزاعة. و قال بعضهم: درج قمعة بن اليأس، فلا عقب له.

أنساب‏الأشراف ج‏1 78 - حفر زمزم و نذر عبد المطلب: ..... ص : 78

نحن حفرنا للحجيج زمزم سقيا الخليل و ابنه المكرم‏

هزمة جبريل التي لم تذمم شفاء سقم و طعام مطعم‏

137- و حدثنى الوليد بن صالح و محمد بن سعد، قالا ثنا محمد بن عمر، قال:

أنساب‏الأشراف ج‏1 83 حفر زمزم ..... ص : 83

أقول و ما قولي علىّ بهيّن إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم‏

حفيرة **ابراهيم** يوم ابن هاجر و ركضة جبريل على عهد آدم‏

أنساب‏الأشراف ج‏1 168 عمار بن ياسر: ..... ص : 156

يمرّ به، فيمرّ يده على رأسه فيقول: «يا نار كوني بردا و سلاما [1] على عمار كما كنت على **ابراهيم**. تقتلك الفئة الباغية، يا عمار».

أنساب‏الأشراف ج‏1 199 عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية. ..... ص : 198

هاجر الهجرتين، الأولى و الثانية جميعا، و معه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم. ثم قدم رضى الله تعالى عنه، فهاجر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة. و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين هاجر إلى الحبشة، و معه رقية: إنهما لأول من هاجر بعد **ابراهيم** و لوط عليهما السلام.

أنساب‏الأشراف ج‏1 256 باب في قصة المعراج: ..... ص : 255

لما انتهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بيت المقدس، لقى به **ابراهيم** و موسى و عيسى عليهم السلام و أتى بقدح من لبن و قدح من خمر، فنظر إليهما فأخذ اللبن فشربه. فقال جبريل: هديت للفطرة.

أنساب‏الأشراف ج‏1 413 عائشة بنت أبى بكر ..... ص : 409

حدثنا روح بن عبد المؤمن، ثنا عباد بن عباد، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعائشة: إنى لأعرف غضبك إذا غضبت، و رضاك إذا رضيت. فقالت: و كيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا غضبت قلت «يا محمد»، و إذا رضيت قلت «يا رسول الله». و روى في غير هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه و سلم: إذا غضبت قلت «لا، و ربّ **ابراهيم**»، و إذا رضيت قلت «لا، و ربّ محمد». فقالت: إنما أهجر اسمك.

أنساب‏الأشراف ج‏1 464 نزول آية الحجاب ..... ص : 464

قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: وافقت ربى في ثلاث: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام **ابراهيم** مصلى؟، فنزلت (و اتخذوا من مقام **ابراهيم** مصلى) [4]، و قلت: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البرّ و الفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟، فأنزل الله عز و جل آية الحجاب، و بلغنى معاتبة رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه فدخلت على واحدة واحدة، فجعلت‏

أنساب‏الأشراف ج‏2 439 (منها) غارة الضحاك بن قيس الفهري‏[1] ..... ص : 437

«491» قالوا: و خطب عليّ و بلغه أن قوما ينتقصون أبا بكر و عمر رضي الله عنهم فذكر أبا بكر فقال: كان و الله خير من بقي شبهه رسول الله بميكائيل رحمة و ب**ابراهيم** حلما و وقارا، فسار سيرة رسول الله صلّى الله عليه و سلم حتى مضى [2] رحمة الله على أبي بكر الصديق، ثم ولّى عمر الأمر بعده و استشار المسلمين‏

أنساب‏الأشراف ج‏3 9 أمر الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ..... ص : 5

7- و روي أن النبي صلى الله عليه و سلم سابق بين الحسن و الحسين فسبق الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى، ثم جاء الحسين فأجلسه على اليسرى فقيل له: يا رسول الله أيهما أحب إليك؟ فقال: أقول كما قال **ابراهيم** و قيل له: أيّ ابنيك أحبّ إليك؟ فقال: أكبرهما و هو الذي يلد محمدا.

أنساب‏الأشراف ج‏3 98 خروج محمد بن عبد الله بن حسن و مقتله ..... ص : 92

قد بلغني كتابك فإذا جلّ فخرك بقرابة النساء لتغر [3] (ظ) بذلك الجفاة و الغوغاء، و لم يجعل الله النساء كالعمومة و العصبة [4] و قد جعل الله العم أبا و بدأ به قبل الوالد، فقال: «نعبد إلهك و إله ءابائك **ابراهيم** و اسماعيل و إسحاق» (133/ البقرة: 2) فسمى إسماعيل أبا و هم عم يعقوب [5] و لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه و سلم و له عمومة أربعة، فدعاهم و أنذرهم فأجابه‏

أنساب‏الأشراف ج‏4 5 أمر العباس بن عبد المطلب بن هاشم و ولده‏[1] ..... ص : 1

و حدثني هشام بن عمار الدمشقي عن اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير [3] بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ **ابراهيم** خليلا، و إن منزلي في الجنّة تجاه منزل **ابراهيم**، و منزل العباس عمّي فيما بين منزله و منزلي، مؤمن بين خليلين [4].

أنساب‏الأشراف ج‏5 482 أمر عثمان بن عفان و فضائله و سيرته و مقتله رضي الله تعالى عنه ..... ص : 481

1221- قالوا: و أتى عثمان رضي الله تعالى عنه أبا أحيحة فقال له: إنّي قد آمنت و اتّبعت محمدا صلّى الله عليه و سلّم، فقال: قبّحت و قبّح ما جئت به. ثم خرج من عنده و أتى أبا سفيان بن حرب فأعلمه إسلامه فعنّفه. و كان عثمان ممّن هاجر (919) الهجرتين جميعا إلى أرض الحبشة فرارا من قريش بأديانهم و تنحّيا عن أذاهم و مكروههم، و كانت معه في هجرته الثانية رقيّة بنت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: و إنّهما لأوّل من هاجر الى الله تعالى بعد **ابراهيم** و لوط، ثم هاجر إلى المدينة. و لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل على أوس بن ثابت الأنصاري من بني‏

أنساب‏الأشراف ج‏5 483 أمر عثمان بن عفان و فضائله و سيرته و مقتله رضي الله تعالى عنه ..... ص : 481

1224- المدائني عن سعيد بن خالد عن صالح بن كيسان عن سعيد بن المسيّب قال: نظر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إلى عثمان فقال: هذا التّقيّ المؤمن الشهيد شبيه **ابراهيم**.

أنساب‏الأشراف ج‏8 213 خبر بسطام بن مري اليشكري و لقبه شوذب‏[1]. ..... ص : 209

قالا: بيننا و بينك أمر واحد. قال: و ما هو؟ قالوا: رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك و سميتها مظالم و سلكت غير طريقهم فإن كنت على هدى و هم على ضلالة فالعنهم و ابرأ منهم، فقال عمر: قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا و لكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها، إن الله لم يبعث رسوله صلى الله عليه و سلم لعّانا، و قال **ابراهيم**: (فمن اتّبعني فإنه مني و من عصاني فإنك غفور رحيم) [1] و قال الله: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [2] و قد سميتم أعمالهم ظلما و كفى بذلك لهم ذمّا و نقصا، فابلوا الله حسنا فيما آتاكم و دعوا ما فاتكم، فليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بدّ منها، فإن قلتم إنها فريضة فاخبرني أيها المتكلم متى لعنت فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعنته. قال:

أنساب‏الأشراف ج‏9 239 أمر سليمان بن هشام بن عبد الملك ..... ص : 237

يا ربّ **ابراهيم** أمتعنا به إنّ حويّا نعم ما أبلى به‏

و السّكسكيّ صاغرا جانا به‏

أنساب‏الأشراف ج‏9 457 فأما: ورقة ..... ص : 457

فترك عبادة الأوثان و مال إلى النصرانية، و يقال طلب دين **ابراهيم**، فمر يوما ببلال بن رباح و المشركون يعذبونه، و بلال يقول:

أنساب‏الأشراف ج‏10 467 زيد بن عمرو بن نفيل، ..... ص : 467

و كان قد ترك عبادة الأصنام، و طلب دين **ابراهيم** عليه السلام، و كان يسجد على يده، ثم كان يسجد إلى الكعبة، و كان يقول في صلاته: البر أرجو لا الخال، هل مهجر كمن قال، عذت بما عاذ به **ابراهيم**، مستقبل الكعبة و هو قائم يقول: أنفي لك عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم، ثم يكبر و يخرّ ساجدا.

أنساب‏الأشراف ج‏12 232 فمن بني كليب: جرير بن عطية[1] بن الخطفى، ..... ص : 209

و يجمعنا و الغرّ أبناء عمنا أب لا نبالي بعده من تعذرا [3]

يعني **ابراهيم** عليه السلام.

أنساب‏الأشراف ج‏13 16 و من ولده: عامر بن عبد قيس‏[1] بن ناشب بن اسامة بن خزيمة بن معاوية ابن الشيطان ..... ص : 15

قال: و بلغني عن عامر أنه قال: لا آكل اللحم، و لا السمن، و لا أتزوج النساء، و لا أصلي في المسجد، و لا يمس بشري بشر أحد، و أنا خير من **ابراهيم**، فأتيته فقلت له ذلك فقال: أما اللحم فإني رأيت هؤلاء أحدثوا في الذبائح شيئا كرهناه، فإذا اشتهينا اللحم بعثنا فاشترينا شاة فذبحناها و أكلنا من لحمها، و أما السمن فإني آكل ما يجي‏ء من هاهنا، و أشار ابن عون إلى البر، و لا آكل من هاهنا و أشار إلى الجبل، و أما قولهم إني لا أصلي في المساجد فإني أحضر الجمعة، ثم اختار أن أصلي هاهنا، و أما قولهم اني لا أتزوج النساء فإنما لي نفس واحدة و قد كدت أعجز عنها، و أما قولهم إني قلت: إني خير من **ابراهيم**، فإنما قلت إني أرجو أن يجعلني الله مع الذين أنعم عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين [1].

أنساب‏الأشراف ج‏13 21 و من ولده: عامر بن عبد قيس‏[1] بن ناشب بن اسامة بن خزيمة بن معاوية ابن الشيطان ..... ص : 15

حدثنا أحمد بن **ابراهيم** عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بلال بن سعد أنه وشي بعامر بن عبد قيس إلى ابن عامر فقيل له: إن هاهنا رجلا يقال له ما **ابراهيم** بخير منك، فيسكت، و قد ترك النساء فكتب فيه إلى عثمان، فكتب: أن انفه إلى الشام على قتب،

أنساب‏الأشراف ج‏13 22 و من ولده: عامر بن عبد قيس‏[1] بن ناشب بن اسامة بن خزيمة بن معاوية ابن الشيطان ..... ص : 15

فقال له ابن عامر: أنت الذي يقال لك ما **ابراهيم** بخير منك فتسكت؟

أنساب‏الأشراف ج‏13 22 و من ولده: عامر بن عبد قيس‏[1] بن ناشب بن اسامة بن خزيمة بن معاوية ابن الشيطان ..... ص : 15

فقال: أما و الله ما سكوتي إلا تعجّب. وددت و الله أني كنت غبارا على قدم **ابراهيم** عليه الصلاة و السلام، و أما النساء فقد علمت أنه متى يكن لي امرأة و ولد تشعبت الدنيا قلبي فأحببت التخلي، فأجلاه على قتب إلى الشام، فلما قدم أنزله معاوية معه في الخضراء، و بعث إليه بجارية، و أمرها أن تعلمه حاله، فكان يخرج من السحر فلا تراه إلى بعد العتمة، و يبعث إليه معاوية بطعام فلا يعرض له، و يجي‏ء معه بكسر فيجعلها في ماء، ثم يأكل منها، و يشرب ثم يقوم فلا يزال كذلك، ثم يخرج، فكتب معاوية إلى عثمان رضي الله تعالى عنهما يذكر له حاله فكتب إليه: اجعله أول داخل عليك، و آخر خارج، و أمر له بعشرة من الرقيق، و عشرة من الظهر، فأعلمه معاوية فقال:

أنساب‏الأشراف ج‏13 266 يحيى بن يعمر ..... ص : 265

**ابراهيم** و ليس له أب؟ قال: صدقت فأخبرني عني ألحن في القرآن؟ قال:

أنساب‏الأشراف ج‏13 393 و منهم الحجاج بن يوسف‏[2] بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف. ..... ص : 352

ما دينك؟ قال: دين **ابراهيم** حنيف مسلم، و إني أحذرك يا حجاج يوما لا آخر له فأمر به فقتل، و قال للآخر: ما دينك فقال: دين يوسف بن الحكم. فقال: لقد توليت بحب الله و رسوله و خلى سبيله، فقال حين خرج:

أنساب‏الأشراف ج‏1 8 (**ابراهيم** و إسماعيل عليهما السلام) ..... ص : 8

بوّأ الله ل**ابراهيم** مكان البيت، و هو حذو البيت المعمور الذى يدعى الصراح. فبناه **ابراهيم**، و معه ابنه إسماعيل. و استعانا بأولاد جرهم بن عابر [2] ابن سبأ بن يقطن، فعملوا معهما. و كانت منازل جرهم بمكة و ما حولها. فلما قبض الله عز و جل نبيه إسماعيل عليه السلام، قام بأمر البيت بعده قيدر بن إسماعيل، و أمه جرهمية. ثم نبت/ 4/ بن قيدر. ثم تيمن بن نبت. ثم نابت بن الهميسع بن تيمن بن نبت. فلما مات نابت، غلبت جرهم على البيت، فكانوا ولاته و قوّامه ما شاء الله. و تفرق ولد إسماعيل من العرب [3] بتهامة، و في البوادى و النواحي إلا من أقام حول مكة من ولد نزار، تبركا بالبيت. فلما أرسل الله جل و عز على ولد سبأ بمارب ماء، أرسل من سيل العرم [4]- و هو سدّ كان لهم بين جبلين- تفرقت الأسد، و انخزعت منها خزاعة، و هم ولد لحىّ بن حارثة، و أفصى بن حارثة بن عمرو [5]، مزيقيا، فنزلوا بظهر مكة.

أنساب‏الأشراف ج‏3 98 خروج محمد بن عبد الله بن حسن و مقتله ..... ص : 92

قد بلغني كتابك فإذا جلّ فخرك بقرابة النساء لتغر [3] (ظ) بذلك الجفاة و الغوغاء، و لم يجعل الله النساء كالعمومة و العصبة [4] و قد جعل الله العم أبا و بدأ به قبل الوالد، فقال: «نعبد إلهك و إله ءابائك **ابراهيم** و اسماعيل و إسحاق» (133/ البقرة: 2) فسمى إسماعيل أبا و هم عم يعقوب [5] و لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه و سلم و له عمومة أربعة، فدعاهم و أنذرهم فأجابه‏

أنساب‏الأشراف ج‏1 168 عمار بن ياسر: ..... ص : 156

يمرّ به، فيمرّ يده على رأسه فيقول: «يا نار كوني بردا و سلاما [1] على عمار كما كنت على **ابراهيم**. تقتلك الفئة الباغية، يا عمار».

أنساب‏الأشراف ج‏1 199 عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية. ..... ص : 198

هاجر الهجرتين، الأولى و الثانية جميعا، و معه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم. ثم قدم رضى الله تعالى عنه، فهاجر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة. و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين هاجر إلى الحبشة، و معه رقية: إنهما لأول من هاجر بعد **ابراهيم** و لوط عليهما السلام.

أنساب‏الأشراف ج‏3 9 أمر الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ..... ص : 5

7- و روي أن النبي صلى الله عليه و سلم سابق بين الحسن و الحسين فسبق الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى، ثم جاء الحسين فأجلسه على اليسرى فقيل له: يا رسول الله أيهما أحب إليك؟ فقال: أقول كما قال **ابراهيم** و قيل له: أيّ ابنيك أحبّ إليك؟ فقال: أكبرهما و هو الذي يلد محمدا.

أنساب‏الأشراف ج‏4 5 أمر العباس بن عبد المطلب بن هاشم و ولده‏[1] ..... ص : 1

و حدثني هشام بن عمار الدمشقي عن اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير [3] بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ **ابراهيم** خليلا، و إن منزلي في الجنّة تجاه منزل **ابراهيم**، و منزل العباس عمّي فيما بين منزله و منزلي، مؤمن بين خليلين [4].

*تاريخ‏خليفة*

تاريخ‏خليفة 13 مقدمة المؤلف‏

و حدثنا خليفة قال: حدثني يحيى بن محمد الكعبي عن عبد العزيز بن عمران قال: لم يزل للناس تاريخ، كانوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم من الجنة، فلم يزل ذلك حتى بعث الله نوحا فأرخوا من دعاء نوح قومه، ثم أرخوا من الطوفان، فلم يزل كذلك حتى حرق **ابراهيم** فأرخوا من تحريق **ابراهيم**، و أرخت بنو إسماعيل من بنيان الكعبة.

*تاريخ‏الطبري*

تاريخ‏الطبري ج‏1 123 القول في الموضع الذى اهبط آدم و حواء اليه من الارض حين اهبطا إليها ..... ص : 121

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن سوار ختن عطاء، عن عطاء بن ابى رباح، قال: لما اهبط الله عز و جل آدم من الجنه كان رجلاه في الارض، و راسه في السماء، يسمع كلام اهل السماء و دعاءهم، يانس اليهم، فهابته الملائكة حتى شكت الى الله تعالى في دعائها و في صلاتها، فخفضه الى الارض، فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك الى الله عز و جل في دعائه و في صلاته، فوجه الى مكة فصار موضع قدمه قريه، و خطوته مفازة، حتى انتهى الى مكة، و انزل الله تعالى ياقوته من ياقوت الجنه، فكانت على موضع البيت الان، فلم يزل يطوف به حتى انزل الله تعالى الطوفان، فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله تعالى **ابراهيم** الخليل ع فبناه، فذلك قوله تعالى:

تاريخ‏الطبري ج‏1 123 القول في الموضع الذى اهبط آدم و حواء اليه من الارض حين اهبطا إليها ..... ص : 121

«و إذ بوأنا ل**ابراهيم** مكان البيت».

تاريخ‏الطبري ج‏1 132 القول في الموضع الذى اهبط آدم و حواء اليه من الارض حين اهبطا إليها ..... ص : 121

له الى الارض، فيطوف به كما كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله، و كان ذلك ياقوته واحده او دره واحده، كما حدثنى الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابان، ان البيت اهبط ياقوته واحده او دره واحده، حتى إذا اغرق الله قوم نوح رفعه و بقي أساسه، فبواه الله عز و جل ل**ابراهيم** فبناه، و قد ذكرت الاخبار الوارده بذلك فيما مضى قبل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 171 ذكر الاحداث التي كانت في ايام بنى آدم من لدن ملك شيث بن آدم الى ايام يرد ..... ص : 165

و قد زعم بعضهم ان الله بعث ادريس الى جميع اهل الارض في زمانه، و جمع له علم الماضين، و ان الله عز و جل زاده مع ذلك ثلاثين صحيفه، قال: فذلك قول الله عز و جل: «ان هذا لفي الصحف الاولى صحف **ابراهيم** و موسى» و قال: يعنى بالصحف الاولى الصحف التي انزلت على ابن آدم هبه الله و ادريس ع.

تاريخ‏الطبري ج‏1 193 ذكر الاحداث التي كانت في عهد نوح ع ..... ص : 179

صالح، عن الشعبى قالا: لما هبط آدم من الجنه، و انتشر ولده ارخ بنوه من هبوط آدم، فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحا فارخوا ببعث نوح، حتى كان الغرق، فهلك من هلك ممن كان على وجه الارض. فلما هبط نوح و ذريته و كل من كان في السفينة الى الارض قسم الارض بين ولده أثلاثا: فجعل لسام وسطا من الارض، ففيها بيت المقدس، و النيل، و الفرات، و دجلة، و سيحان، و جيحان، و فيشون، و ذلك ما بين فيشون الى شرقى النيل، و ما بين منخر ريح الجنوب الى منخر الشمال. و جعل لجام قسمه غربي النيل، فما وراءه الى منخر ريح الدبور. و جعل قسم يافث في فيشون فما وراءه الى منخر ريح الصبا، فكان التاريخ من الطوفان الى نار **ابراهيم**، و من نار **ابراهيم** الى مبعث يوسف، و من مبعث يوسف الى مبعث موسى، و من مبعث موسى الى ملك سليمان، و من ملك سليمان الى مبعث عيسى بن مريم، و من مبعث عيسى بن مريم الى ان بعث رسول ص.

تاريخ‏الطبري ج‏1 194 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

قال: و اليمن تدعيه، و تزعم انه من أنفسها، و انه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج، و انه ملك على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج، و هو أول الفراعنة، و انه كان ملك مصر حين قدمها **ابراهيم** خليل الرحمن ع.

تاريخ‏الطبري ج‏1 196 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

قال: و بلغنا ان الضحاك هو نمرود، و ان **ابراهيم** خليل الرحمن ص‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 206 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

**ابراهيم** ص و ولد لارفخشد أيضا نمرود بن ارفخشد، و كان منزله بناحيه الحجر و ولد للاوذ بن سام طسم و جديس، و كان منزلهما اليمامه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 207 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

و هو صاحب بابل، و هو صاحب **ابراهيم** خليل الرحمن ص.

تاريخ‏الطبري ج‏1 211 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

ثم ولد لناحور تارخ ابو **ابراهيم**، صلوات الله عليه، و كان هذا الاسم اسمه الذى سماه أبوه، فلما صار مع نمرود قيما على خزانه آلهته سماه آزر.

تاريخ‏الطبري ج‏1 211 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

و ولد لتارخ **ابراهيم**، و كان بين الطوفان و مولد **ابراهيم** الف سنه و تسع و سبعون سنه، و كان بعض اهل الكتاب يقول: كان بين الطوفان و مولد **ابراهيم** الف سنه و مائتا سنه و ثلاث و ستون سنه، و ذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف و ثلاثمائة سنه و سبع و ثلاثين سنه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 211 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

و قد زعم بعض نسابى الفرس ان نوحا هو افريدون الذى قهر الازدهاق، و سلبه ملكه و زعم بعضهم ان افريدون هو ذو القرنين صاحب **ابراهيم** ع الذى قضى له ببئر السبع، الذى ذكر الله في كتابه و قال بعضهم: هو سليمان بن داود.

تاريخ‏الطبري ج‏1 216 ذكر الاحداث التي كانت بين نوح و **ابراهيم** خليل الرحمن ع ..... ص : 216

ذكر الاحداث التي كانت بين نوح و **ابراهيم** خليل الرحمن ع‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 232 ذكر الاحداث التي كانت بين نوح و **ابراهيم** خليل الرحمن ع ..... ص : 216

فاما اهل التوراة فإنهم يزعمون ان لا ذكر لعاد و لا ثمود و لا لهود و صالح في التوراة، و امرهم عند العرب في الشهره في الجاهلية و الاسلام كشهره **ابراهيم** و قومه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 233 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن ع ..... ص : 233

ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن ع‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 233 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

إذ كنا قد ذكرنا من بينه و بين نوح من الآباء و تاريخ السنين التي مضت قبل ذلك و هو **ابراهيم** بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن ارفخشد بن سام بن نوح.

تاريخ‏الطبري ج‏1 233 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

كان مولده بالوركاء بناحيه الزوابي و حدود كسكر، ثم نقله أبوه الى الموضع الذى كان به نمرود من ناحيه كوثى و قال بعضهم: كان مولده بحران، و لكن أباه تارخ نقله الى ارض بابل و قال عامه السلف من اهل العلم: كان مولد **ابراهيم** ع في عهد نمرود بن كوش و يقول عامه اهل الاخبار:

تاريخ‏الطبري ج‏1 234 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثت عن هشام بن محمد، قال: بلغنا و الله اعلم ان الضحاك هو نمرود، و ان **ابراهيم** خليل الرحمن ولد في زمانه، و انه صاحبه الذى اراد إحراقه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 234 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

و قال ابن إسحاق فيما حدثنى ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن ابن إسحاق: فلما اراد الله عز و جل ان يبعث **ابراهيم** ع خليل الرحمن حجه على قومه و رسولا الى عباده، و لم يكن فيما بين نوح و **ابراهيم** ع من نبى قبله الا هود و صالح، فلما تقارب زمان **ابراهيم** الذى اراد الله تعالى ذكره ما اراد، اتى اصحاب النجوم نمرود، فقالوا له: تعلم انا نجد في علمنا ان غلاما يولد في قريتك هذه يقال له **ابراهيم**، يفارق دينكم، و يكسر اوثانكم، في شهر كذا و كذا من سنه كذا و كذا فلما دخلت السنه التي وصف اصحاب النجوم لنمرود، بعث نمرود الى كل امراه حبلى بقريته، فحبسها عنده، الا ما كان من أم **ابراهيم** امراه آزر فانه لم يعلم بحبلها، و ذلك انها كانت جاريه- حدثه فيما يذكر- لم يعرف الحبل في بطنها، فجعل لا تلد امراه غلاما في ذلك الشهر من تلك السنه الا امر به فذبح، فلما وجدت أم **ابراهيم** الطلق خرجت ليلا الى مغاره كانت قريبا منها، فولدت فيها **ابراهيم** ع، و اصلحت من شانه ما يصنع بالمولود، ثم سدت عليه المغارة، ثم رجعت الى بيتها، ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل، فتجده حيا

تاريخ‏الطبري ج‏1 235 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

يمص ابهامه يزعمون- و الله اعلم- ان الله جعل رزق **ابراهيم** ع فيها ما يجيئه من مصه، و كان آزر فيما يزعمون قد سال أم **ابراهيم** عن حملها ما فعل، فقالت: ولدت غلاما فمات فصدقها فسكت عنها، و كان اليوم- فيما يذكرون- على **ابراهيم** في الشباب كالشهر، و الشهر كالسنة، و لم يمكث **ابراهيم** ع في المغارة الا خمسه عشر شهرا، حتى قال لامه: أخرجيني انظر، فاخرجته عشاء، فنظر و تفكر في خلق السموات و الارض، و قال: ان الذى خلقني و رزقني و أطعمني و سقاني لربي، ما لي اله غيره ثم نظر في السماء و راى كوكبا، فقال: «هذا ربى»، ثم اتبعه ينظر اليه ببصره حتى غاب «فلما افل قال لا أحب الآفلين»، ثم اطلع للقمر فرآه بازغا فقال: «هذا ربى» ثم اتبعه ببصره حتى غاب «فلما افل قال لئن لم يهدني ربى لأكونن من القوم الضالين» فلما دخل عليه النهار و طلعت الشمس راى عظم الشمس و راى شيئا هو اعظم نورا من كل شي‏ء رآه قبل ذلك، فقال: «هذا ربى هذا اكبر، فما افلت قال يا قوم انى بري‏ء مما تشركون انى وجهت وجهى للذي فطر السموات و الارض حنيفا و ما انا من المشركين».

تاريخ‏الطبري ج‏1 235 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

ثم رجع **ابراهيم** الى ابيه آزر و قد استقامت وجهته، و عرف ربه و بري‏ء من دين قومه الا انه لم يبادهم بذلك، فاخبره انه ابنه، فاخبرته أم **ابراهيم** ع انه ابنه، فاخبرته بما كانت صنعت في شانه، فسر بذلك آزر و فرح فرحا شديدا، و كان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون، ثم يعطيها **ابراهيم** يبيعها، فيذهب بها **ابراهيم** ع فيما يذكرون فيقول: من يشترى ما يضره و لا ينفعه! فلا يشتريها منه احد، فإذا بارت عليه ذهب بها الى نهر فصوب فيه رءوسها، و قال: اشربى- استهزاء بقومه، و بما هم عليه من الضلالة- حتى فشا عيبه إياها، و استهزاؤه بها في قومه و اهل قريته،

تاريخ‏الطبري ج‏1 236 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

من غير ان يكون ذلك بلغ نمرود الملك ثم انه لما بدا ل**ابراهيم** ان يبادى قومه بخلاف ما هم عليه و بأمر الله و الدعاء اليه «نظر نظره في النجوم فقال انى سقيم»، يقول الله عز و جل: «فتولوا عنه مدبرين»، و قوله:

تاريخ‏الطبري ج‏1 236 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

«انى سقيم» اى طعين، او لسقم كانوا يهربون منه إذا سمعوا به، و انما يريد **ابراهيم** ان يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم الذى يريد فلما خرجوا عنه خالف الى أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله، فقرب لها طعاما، ثم قال: الا تاكلون! ما لكم لا تنطقون! تعييرا في شأنها و استهزاء بها.

تاريخ‏الطبري ج‏1 236 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى، في خبر ذكره عن ابى صالح، و عن ابى مالك، عن ابن عباس- و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن اناس من اصحاب النبي ص: كان من شان **ابراهيم** ع انه طلع كوكب على نمرود، فذهب بضوء الشمس و القمر، ففزع من ذلك فزعا شديدا، فدعا السحره و الكهنه و القافه و الحازه، فسألهم عنه، فقالوا: يخرج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك و هلاك ملكك- و كان مسكنه ببابل الكوفه- فخرج من قريته الى قريه اخرى، فاخرج الرجال و ترك النساء، و امر الا يولد مولود ذكر الا ذبحه، فذبح أولادهم ثم انه بدت له حاجه في المدينة لم يامن عليها الا آزر أبا **ابراهيم**، فدعاه فأرسله.

تاريخ‏الطبري ج‏1 237 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

ارجعوا الى بلدكم، فرجعوا و ولد **ابراهيم** فكان في كل يوم يمر كأنه جمعه، و الجمعه كالشهر، و الشهر كالسنة من سرعه شبابه، و نسى الملك ذلك، و كبر **ابراهيم** و لا يرى ان أحدا من الخلق غيره و غير ابيه و أمه، فقال ابو **ابراهيم** لأصحابه: ان لي ابنا قد خبأته، ا فتخافون عليه الملك ان انا جئت به؟ قالوا:

تاريخ‏الطبري ج‏1 237 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

«هذا ربى، فلما افل» يقول: غاب، «قال لئن لم يهدني ربى لأكونن من القوم الضالين»، فلما اصبح و راى الشمس بازغه، قال: «هذا ربى هذا اكبر»، فلما غابت قال الله له: اسلم، قال: قد اسلمت لرب العالمين ثم اتى قومه فدعاهم فقال: «يا قوم انى بري‏ء مما تشركون انى وجهت وجهى للذي فطر السموات و الارض حنيفا» يقول مخلصا: فجعل يدعو قومه و ينذرهم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 237 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

من يشترى ما يضره و لا ينفعه؟ فيرجع اخوته و قد باعوا أصنامهم، و يرجع **ابراهيم** باصنامه كما هي، ثم دعا أباه فقال: «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر و لا يغنى عنك شيئا» قال: «ا راغب أنت عن آلهتي يا **ابراهيم** لئن لم تنته لأرجمنك و اهجرني مليا» قال: ابدا ثم قال له أبوه:

تاريخ‏الطبري ج‏1 238 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

يا **ابراهيم**، ان لنا عيدا لو قد خرجت معنا لأعجبك ديننا، فلما كان يوم العيد، فخرجوا اليه خرج معهم **ابراهيم**، فلما كان ببعض الطريق القى نفسه و قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 238 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

«انى سقيم»، يقول: اشتكى رجلي، فتوطئوا رجليه، و هو صريع، فلما مضوا نادى في آخرهم و قد بقي ضعفى الناس: «تالله لاكيدن أصنامكم بعد ان تولوا مدبرين» فسمعوها منه، ثم رجع **ابراهيم** الى بيت الالهه، فإذا هو في بهو عظيم، مستقبل باب البهو صنم عظيم الى جنبه اصغر منه، بعضها الى جنب بعض، كل صنم يليه اصغر منه، حتى بلغوا باب البهو و إذا هم قد صنعوا طعاما، فوضعوه بين يدي الالهه، قالوا: إذا كان حين نرجع رجعنا، و قد باركت الالهه في طعامنا فأكلنا فلما نظر اليهم **ابراهيم** ع، و الى ما بين ايديهم من الطعام قال: الا تاكلون؟ فلما لم تجبه قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 238 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

ما لكم لا تنطقون! فراغ عليهم ضربا باليمين، فاخذ حديده فبقر كل صنم في حافتيه، ثم علق الفاس في عنق الصنم الاكبر، ثم خرج فلما جاء القوم الى طعامهم، و نظروا الى آلهتهم، قالوا: «من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له **ابراهيم**».

تاريخ‏الطبري ج‏1 239 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

يذكرهم يقال له **ابراهيم**»- يعنون فتى يسبها و يعيبها و يستهزئ بها، لم نسمع أحدا يقول ذلك غيره، و هو الذى نظن صنع هذا بها و بلغ ذلك نمرود و اشراف قومه، فقالوا: «فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون»، اى ما يصنع به.

تاريخ‏الطبري ج‏1 239 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

لعلهم يشهدون عليه انه هو الذى فعل ذلك، و قالوا: كرهوا ان يأخذوه بغير بينه رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق:

تاريخ‏الطبري ج‏1 239 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قال: فلما اتى به فاجتمع له قومه عند ملكهم نمرود، قالوا: «ا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا **ابراهيم** قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون»، غضب من ان يعبدوا معه هذه الصغار و هو اكبر منها، فكسرهن، فارعووا و رجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسرهن الى انفسهم فيما بينهم، فقالوا: لقد ظلمناه و ما نراه الا كما قال ثم قالوا و عرفوا انها لا تضر و لا تنفع و لا تبطش: «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون»، اى لا يتكلمون فيخبرونا:

تاريخ‏الطبري ج‏1 239 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

«ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون»، اى نكسوا على رءوسهم في الحجه عليهم ل**ابراهيم** حين جادلهم، فقال عند ذلك **ابراهيم** حين ظهرت الحجه عليهم بقولهم: «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال ا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا و لا يضركم أف لكم و لما تعبدون من دون الله ا فلا تعقلون».

تاريخ‏الطبري ج‏1 240 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

ان آلهتهم خير مما يعبد، فقال: «ا تحاجونى في الله و قد هدان»، الى قوله: «فأي الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون»، يضرب لهم الأمثال، و يصرف لهم العبر، ليعلموا ان الله هو أحق ان يخاف و يعبد مما يعبدون من دونه قال ابو جعفر: ثم ان نمرود- فيما يذكرون- قال ل**ابراهيم**: ا رايت الهك هذا الذى تعبد و تدعو الى عبادته، و تذكره من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ «قال **ابراهيم** ربى الذى يحيى و يميت»، فقال نمرود: فانا «احيى و اميت»، فقال له **ابراهيم**: كيف تحيى و تميت؟ قال: آخذ الرجلين قد استوجبا القتل في حكمى، فاقتل أحدهما فأكون قد امته، و اعفو عن الآخر فاتركه فأكون قد احييته، فقال له **ابراهيم** عند ذلك: «فان الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب»، فعرف انه كما يقول، فبهت عند ذلك نمرود و لم يرجع اليه شيئا، و عرف انه لا يطيق ذلك يقول الله عز و جل: «فبهت الذى كفر»، يعنى وقعت عليه الحجه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 240 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قال: ثم ان نمرود و قومه اجمعوا في **ابراهيم** فقالوا: «حرقوه و انصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين».

تاريخ‏الطبري ج‏1 240 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: حدثنى محمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن ليث بن ابى سليم، عن مجاهد، قال: تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر، فقال: ا تدرى يا مجاهد، من الذى اشار بتحريق **ابراهيم** ع بالنار؟ قال: قلت: لا، قال: رجل من اعراب فارس، قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، و هل للفرس اعراب؟ قال: نعم، الكرد هم اعراب فارس، فرجل منهم هو الذى اشار بتحريق **ابراهيم** بالنار حدثنى يعقوب، قال: حدثنا ابن عليه، عن ليث، عن مجاهد في‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 241 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قال: فامر نمرود، بجمع الحطب، فجمعوا له صلاب الحطب من اصناف الخشب، حتى ان كانت المرأة من قريه **ابراهيم**- فيما يذكر- لتنذر في بعض ما تطلب مما تحب ان تدرك: لئن اصابته لتحطبن في نار **ابراهيم** التي يحرق بها احتسابا في دينها، حتى إذا أرادوا ان يلقوه فيها قدموه و اشعلوا في كل ناحيه من الحطب الذى جمعوا له، حتى إذا اشتعلت النار، و اجتمعوا لقذفه فيها، صاحت السماء و الارض و ما فيها من الخلق الا الثقلين- فيما يذكرون- الى الله عز و جل صيحه واحده: اى ربنا! **ابراهيم** ليس في أرضك احد يعبدك غيره، يحرق بالنار فيك! فاذن لنا في نصرته، فيذكرون- و الله اعلم- ان الله عز و جل حين قالوا ذلك قال: ان استغاث بشي‏ء منكم او دعاه فلينصره، فقد أذنت له في ذلك، فان لم يدع غيرى فانا وليه، فخلوا بيني و بينه، فانا امنعه، فلما القوه فيها قال: «يا نار كوني بردا و سلاما على **ابراهيم**»، فكانت كما قال الله عز و جل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 242 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

لئن عافاني الله لاجمعن حطبا ل**ابراهيم**، فلما جمعوا له و أكثروا من الحطب حتى ان كان الطير ليمر بها فيحترق من شده وهجها و حرها، فعمدوا اليه فرفعوه على راس البنيان، فرفع **ابراهيم** راسه الى السماء، فقالت السماء و الارض و الجبال و الملائكة: ربنا! **ابراهيم** يحرق فيك فقال: انا اعلم به، فان دعاكم فاغيثوه و قال **ابراهيم** حين رفع راسه الى السماء: اللهم أنت الواحد في السماء و انا الواحد في الارض، ليس في الارض احد يعبدك غيرى، حسبي الله و نعم الوكيل! فقذفوه في النار، فناداها فقال: «يا نار كوني بردا و سلاما على **ابراهيم**» و كان جبرئيل هو الذى ناداها و قال ابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاما لمات **ابراهيم** من بردها، فلم تبق يومئذ نار في الارض الا طفئت و ظنت انها تعنى فلما طفئت النار نظروا الى **ابراهيم** فإذا هو و رجل آخر معه، و إذا راس **ابراهيم** في حجره يمسح عن وجهه العرق، و ذكر ان ذلك الرجل ملك الظل، و انزل الله نارا و انتفع بها بنو آدم، فاخرجوا **ابراهيم**، فادخلوه على الملك، و لم يكن قبل ذلك دخل عليه ثم رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 242 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قال: و بعث الله عز و جل ملك الظل في صوره **ابراهيم**، فقعد فيها الى جنبه يؤنسه، فمكث نمرود أياما لا يشك الا ان النار قد اكلت **ابراهيم** و فرغت منه، ثم ركب فمر بها و هي تحرق ما جمعوا لها من الحطب، فنظر إليها، فراى **ابراهيم** جالسا فيها الى جنبه رجل مثله، فرجع من مركبه ذلك، فقال لقومه: لقد رايت **ابراهيم** حيا في النار، و لقد شبه على، ابنوا لي صرحا يشرف بي على النار حتى استثبت، فبنوا له صرحا، فأشرف عليه فاطلع منه الى النار، فراى **ابراهيم** جالسا فيها، و راى الملك قاعدا الى جنبه في مثل صورته، فناداه نمرود: يا **ابراهيم**، كبير الهك الذى بلغت قدرته و عزته ان حال بين ما ارى و بينك، حتى لم تضرك يا **ابراهيم**، هل تستطيع ان تخرج منها؟

تاريخ‏الطبري ج‏1 243 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

فقم و اخرج منها، فقام **ابراهيم** يمشى فيها حتى خرج منها، فلما خرج اليه قال: يا **ابراهيم**، من الرجل الذى رايت معك في مثل صورتك قاعدا الى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل، ارسله الى ربى ليكون معى فيها ليؤنسنى، و جعلها على بردا و سلاما فقال نمرود- فيما حدثت-: يا **ابراهيم**، انى مقرب الى الهك قربانا لما رايت من عزته و قدرته، و لما صنع بك حين أبيت الا عبادته و توحيده، انى ذابح له اربعه آلاف بقره فقال له **ابراهيم**:

تاريخ‏الطبري ج‏1 243 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

إذا لا يقبل الله منك ما كنت على شي‏ء من دينك هذا حتى تفارقه الى ديني! فقال: يا **ابراهيم**، لا استطيع ترك ملكي، و لكنى سوف اذبحها له، فذبحها نمرود، ثم كف عن **ابراهيم**، و منعه الله عز و جل منه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 243 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيره، عن الحارث، عن ابى زرعه، عن ابى هريرة، قال: ان احسن شي‏ء قاله ابو **ابراهيم** لما رفع عنه الطبق و هو في النار وحده يرشح جبينه، فقال عند ذلك: نعم الرب ربك يا **ابراهيم**.

تاريخ‏الطبري ج‏1 243 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمى، عن بعض اصحابه قال: جاء جبرئيل الى **ابراهيم** ع و هو يوثق و يقمط ليلقى في النار، قال: يا **ابراهيم**، ا لك حاجه؟ قال: اما إليك فلا.

تاريخ‏الطبري ج‏1 243 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنى احمد بن المقدام، قال: حدثنى المعتمر، قال: سمعت ابى قال: حدثنا قتادة، عن ابى سليمان، قال: ما احرقت النار من **ابراهيم** الا وثاقه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 243 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قال ابو جعفر: رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق، قال: و استجاب ل**ابراهيم** ع رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من نمرود

تاريخ‏الطبري ج‏1 244 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

و ملئهم، فآمن له لوط- و كان ابن أخيه- و هو لوط بن هاران بن تارخ، و هاران هو أخو **ابراهيم**، و كان لهما أخ ثالث يقال له ناحور بن تارخ 3، فهاران ابو لوط 3، و ناحور ابو بتويل 3، و بتويل ابو لابان 3، و ربقا ابنه بتويل امراه إسحاق بن **ابراهيم** أم يعقوب 3، وليا و راحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان و آمنت به ساره و هي ابنه عمه، و هي ساره بنت هاران الاكبر عم **ابراهيم**، و كانت لها اخت يقال لها ملكا امراه ناحور.

تاريخ‏الطبري ج‏1 244 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى، قال: انطلق **ابراهيم** و لوط قبل الشام، فلقى **ابراهيم** ساره، و هي ابنه ملك حران، و قد طعنت على قومها في دينهم، فتزوجها على الا يغيرها، و دعا **ابراهيم** أباه آزر الى دينه، فقال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر و لا يغنى عنك شيئا! فأبى أبوه الإجابة الى ما دعاه اليه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 244 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

ثم ان **ابراهيم** و من كان معه من اصحابه الذين اتبعوا امره اجمعوا لفراق قومهم، فقالوا: «انا برآء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم»، ايها المعبودون من دون الله «و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء ابدا» ايها العابدون «حتى تؤمنوا بالله وحده» ثم خرج **ابراهيم** مهاجرا الى ربه و خرج معه لوط مهاجرا، و تزوج ساره ابنه عمه، فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه، و الامان على عباده ربه حتى نزل حران، فمكث بها ما شاء الله ان يمكث، ثم خرج منها مهاجرا حتى قدم مصر، و بها فرعون من الفراعنة الاولى و كانت ساره من احسن الناس فيما يقال، و كانت لا تعصى **ابراهيم**‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 245 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

شيئا، و بذلك أكرمها الله عز و جل، فلما وصفت لفرعون و وصف له حسنها و جمالها ارسل الى **ابراهيم**، فقال: ما هذه المرأة التي معك؟ قال: هي أختي، و تخوف **ابراهيم** ان قال هي امراتى ان يقتله عنها فقال ل**ابراهيم**: زينها، ثم أرسلها الى حتى انظر إليها، فرجع **ابراهيم** الى ساره و امرها فتهيأت، ثم أرسلها اليه، فاقبلت حتى دخلت عليه، فلما قعدت اليه تناولها بيده، فيبست الى صدره، فلما راى ذلك فرعون اعظم امرها، و قال: ادعى الله ان يطلق عنى، فو الله لا اريبك و لاحسنن إليك، فقالت: اللهم ان كان صادقا فاطلق يده، فاطلق الله يده، فردها الى **ابراهيم**، و وهب لها هاجر، جاريه كانت له قبطية.

تاريخ‏الطبري ج‏1 245 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

لم يكذب **ابراهيم** ع غير ثلاث: ثنتين في ذات الله، قوله: «انى سقيم»، و قوله: «بل فعله كبيرهم هذا» و بينا هو يسير في ارض جبار من الجبابرة، إذ نزل منزلا، فاتى الجبار رجل فقال: ان في أرضك- او قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 245 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

هاهنا- رجلا معه امراه من احسن الناس، فأرسل اليه، فجاء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أختي، قال: اذهب فأرسل بها الى، فانطلق الى ساره، فقال: ان هذا الجبار قد سألني عنك فاخبرته انك أختي فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله، فانه ليس في الارض مسلم غيرى و غيرك، قال: فانطلق بها و قام **ابراهيم** ع يصلى قال: فلما دخلت عليه فرآها اهوى إليها و ذهب يتناولها، فاخذ أخذا شديدا، فقال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 246 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

فعل ذلك الثالثه، فاخذ، فذكر مثل المرتين فأرسل قال: فدعا ادنى حجابه فقال: انك لم تأتني بانسان، و لكنك أتيتني بشيطان، أخرجها و أعطها هاجر، فأخرجت و اعطيت هاجر، فاقبلت بها، فلما احس **ابراهيم** بمجيئها انفتل من صلاته، فقال: مهيم! فقالت: كفى الله كيد الفاجر الكافر! و اخدم هاجر.

تاريخ‏الطبري ج‏1 246 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن ابى الزناد، عن ابيه، عن عبد الرحمن الاعرج، عن ابى هريرة، قال: سمعت رسول الله ص يقول: لم يقل **ابراهيم** شيئا قط لم يكن الا ثلاثا: قوله «انى سقيم» لم يكن به سقم، و قوله:

تاريخ‏الطبري ج‏1 246 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

«بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون»، و قوله لفرعون حين ساله عن ساره فقال: من هذه المرأة معك؟ قال: أختي، قال: فما قال **ابراهيم** ع شيئا قط لم يكن الا ذلك.

تاريخ‏الطبري ج‏1 246 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنى سعيد بن يحيى الاموى قال: حدثنى ابى، قال: حدثنا محمد ابن إسحاق، قال: حدثنا ابو الزناد، عن عبد الرحمن الاعرج، عن ابى هريرة، قال: قال رسول الله ص: لم يكذب **ابراهيم** في شي‏ء قط الا في ثلاث، ثم ذكر نحوه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 246 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا ابو كريب، قال: حدثنا ابو اسامه، قال: حدثنى هشام، عن محمد، عن ابى هريرة، ان رسول الله ص قال: لم يكذب **ابراهيم** غير ثلاث: ثنتين في ذات الله قوله: «انى سقيم»، و قوله: «بل فعله كبيرهم هذا»، و قوله في ساره: هي أختي‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 247 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنى ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيره، عن المسيب بن رافع، عن ابى هريرة قال: ما كذب **ابراهيم** ع غير ثلاث كذبات:

تاريخ‏الطبري ج‏1 247 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قوله: «انى سقيم»، و قوله: «بل فعله كبيرهم هذا»، و انما قاله موعظه، و قوله حين ساله الملك فقال: أختي- لساره- و كانت امراته حدثنى يعقوب، قال: حدثنى ابن عليه، عن أيوب، عن محمد، قال: ان **ابراهيم** لم يكذب الا ثلاث كذبات: ثنتان في الله، و واحده في ذات نفسه، و اما الثنتان فقوله: «انى سقيم»، و قوله: «بل فعله كبيرهم هذا» و قصته في ساره و ذكر قصتها و قصه الملك قال ابو جعفر: رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 247 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قال: و كانت هاجر جاريه ذات هيئة، فوهبتها ساره ل**ابراهيم**، و قالت:

تاريخ‏الطبري ج‏1 247 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

انى أراها امراه وضيئه فخذها، لعل الله يرزقك منها ولدا، و كانت ساره قد منعت الولد فلا تلد ل**ابراهيم** حتى اسنت، و كان **ابراهيم** قد دعا الله ان يهب له من الصالحين، و اخرت الدعوة حتى كبر **ابراهيم** و عقمت ساره، ثم ان **ابراهيم** وقع على هاجر، فولدت له اسماعيل ع.

تاريخ‏الطبري ج‏1 247 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

كانت هاجر أم اسماعيل منهم فيزعمون- و الله اعلم- ان ساره حزنت عند ذلك على ما فاتها من الولد حزنا شديدا، و قد كان **ابراهيم** خرج من مصر الى الشام، و هاب ذلك الملك الذى كان بها، و اشفق من شره حتى قدمها، فنزل السبع من ارض فلسطين، و هي بريه الشام، و نزل لوط بالمؤتفكه، و هي من‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 248 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

السبع على مسيره يوم و ليله و اقرب من ذلك، فبعثه الله عز و جل نبيا، و اقام **ابراهيم** فيما ذكر لي بالسبع، فاحتفر به بئرا و اتخذ به مسجدا، فكان ماء تلك البئر معينا طاهرا، فكانت غنمه تردها ثم ان أهلها آذوه فيها ببعض الأذى، فخرج منها حتى نزل بناحيه من ارض فلسطين بين الرملة و إيليا، ببلد يقال له قط- او قط- فلما خرج من بين اظهرهم نضب الماء فذهب.

تاريخ‏الطبري ج‏1 248 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قال: و كان **ابراهيم** يضيف من نزل به، و كان الله عز و جل قد اوسع عليه، و بسط له في الرزق و المال و الخدم، فلما اراد الله عز و جل هلاك قوم لوط، بعث اليه رسله يأمرونه بالخروج من بين اظهرهم، و كانوا قد عملوا من الفاحشة ما لم يسبقهم به احد من العالمين، مع تكذيبهم نبيهم، و ردهم عليه ما جاءهم به من النصيحه من ربهم، و امرت الرسل ان ينزلوا على **ابراهيم**، و ان يبشروه و ساره بإسحاق، و من وراء إسحاق يعقوب، فلما نزلوا على **ابراهيم** و كان الضيف قد حبس عنه خمس عشره ليله حتى شق ذلك عليه- فيما يذكرون- لا يضيفه احد، و لا يأتيه، فلما رآهم سر بهم راى ضيفا لم يضفه مثلهم حسنا و جمالا، فقال: لا يخدم هؤلاء القوم احد الا انا بيدي، فخرج الى اهله، فجاء كما قال الله عز و جل: «بعجل سمين» قد حنذه- و الحناذ: الانضاج يقول الله جل ثناؤه: «جاء بعجل حنيذ» فقربه اليهم، فأمسكوا ايديهم‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 249 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

عنه، «فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة» حين لم يأكلوا من طعامه، «قالوا لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط و امراته» ساره «قائمه فضحكت» لما عرفت من امر الله عز و جل، و لما تعلم من قوم لوط، فبشروها «بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب» بابن، و بابن ابن، فقالت- و صكت وجهها، يقال: ضربت على جبينها: «يا ويلتى ا ألد و انا عجوز» الى قوله: «انه حميد مجيد» و كانت ساره يومئذ- فيما ذكر لي بعض اهل العلم- ابنه تسعين سنه، و **ابراهيم** ابن عشرين و مائه سنه، فلما ذهب عن **ابراهيم** الروع و جاءته البشرى بإسحاق و يعقوب ولد من صلب إسحاق و امن ما كان يخاف، قال: «الحمد لله الذى وهب لي على الكبر اسماعيل و إسحاق ان ربى لسميع الدعاء».

تاريخ‏الطبري ج‏1 249 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائي، قال: القى **ابراهيم** في النار و هو ابن ست عشره سنه، و ذبح إسحاق و هو ابن سبع سنين، و ولدته ساره و هي ابنه تسعين سنه، و كان مذبحه من بيت إيليا على ميلين، فلما علمت ساره بما اراد بإسحاق مرضت يومين، و ماتت اليوم الثالث، و قيل:

تاريخ‏الطبري ج‏1 250 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

اسباط، عن السدى، قال: بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط، فاقبلت تمشى في صوره رجال شباب، حتى نزلوا على **ابراهيم**، فتضيفوه، فلما رآهم **ابراهيم** اجلهم، فراغ الى اهله، فجاء بعجل سمين فذبحه، ثم شواه في الرضف و هو الحنيذ حين شواه، و أتاهم فقعد معهم، و قامت ساره تخدمهم، فذلك حين يقول جل ثناؤه: «و امراته قائمه و هو جالس» في قراءة ابن مسعود، فلما قربه اليهم قال: الا تاكلون! قالوا: يا **ابراهيم**، انا لا ناكل طعاما الا بثمن، قال: فان لهذا ثمنا، قالوا: و ما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على اوله و تحمدونه على آخره، فنظر جبرئيل الى ميكائيل، فقال: حق لهذا ان يتخذه ربه خليلا، «فلما راى ايديهم لا تصل اليه» يقول: لا يأكلون، «نكرهم و اوجس منهم خيفة»، فلما نظرت اليه ساره انه قد اكرمهم و قامت هي تخدمهم ضحكت و قالت: عجبا لاضيافنا! هؤلاء انا نخدمهم بأنفسنا تكرمه لهم، و هم لا يأكلون طعامنا!

تاريخ‏الطبري ج‏1 251 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

. قال: ثم ان الله عز و جل امر **ابراهيم** بعد ما ولد له اسماعيل و إسحاق- فيما ذكر- ببناء بيت له يعبد فيه، و يذكر فلم يدر **ابراهيم** في اى موضع يبنى، إذ لم يكن بين له ذلك، فضاق بذلك ذرعا، فقال بعض اهل العلم: بعث الله اليه السكينة لتدله على موضع البيت، فمضت به السكينة، و مع **ابراهيم** هاجر زوجته و ابنه اسماعيل، و هو طفل صغير.

تاريخ‏الطبري ج‏1 251 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و قال بعضهم: بل بعث الله اليه جبرئيل ع، حتى دله على موضعه، و بين له ما ينبغى ان يعمل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 251 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا هناد بن السرى، قال: حدثنا ابو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة: ان رجلا قام الى على بن ابى طالب، فقال: الا تخبرني عن البيت، ا هو أول بيت وضع في الارض؟ فقال: لا، و لكنه أول بيت وضع في البركه مقام **ابراهيم**، و من دخله كان آمنا، و ان شئت أنبأتك كيف بنى ان الله عز و جل اوحى الى **ابراهيم** ان ابن لي بيتا في الارض، فضاق **ابراهيم** بذلك ذرعا، فأرسل عز و جل السكينة، و هي ريح خجوج و لها راسان، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت الى مكة فتطوت على موضع البيت كتطوى الحيه، و امر **ابراهيم** ان يبنى حيث تستقر السكينة، فبنى **ابراهيم** و بقي حجر، فذهب الغلام يبنى شيئا، فقال **ابراهيم**: ابغنى حجرا كما آمرك، فانطلق الغلام يلتمس له حجرا، فأتاه به، فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال: يا أبت، من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لم يتكل على بنائك، أتاني به جبرئيل من السماء فاتماه‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 252 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابن بشار و ابن المثنى، قالا: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن ابى إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن على ع قال: لما امر **ابراهيم** ببناء البيت خرج معه اسماعيل و هاجر، فلما قدم مكة راى على راسه في موضع البيت مثل الغمامه فيه مثل الراس، فكلمه، و قال: يا **ابراهيم**، ابن على ظلى- او على قدري- و لا تزد و لا تنقص، فلما بنى خرج و خلف اسماعيل و هاجر، فقالت هاجر: يا **ابراهيم**، الى من تكلنا؟ قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 252 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

الى الله، قالت: انطلق فانه لا يضيعنا، قال: فعطش اسماعيل عطشا شديدا، فصعدت هاجر الصفا، فنظرت فلم تر شيئا، ثم أتت المروة فنظرت فلم تر شيئا، ثم رجعت الى الصفا، فنظرت فلم تر شيئا، حتى فعلت ذلك سبع مرات، فقالت: يا اسماعيل، مت حيث لا أراك فاتته و هو يفحص برجله من العطش، فناداها جبرائيل، فقال: من أنت؟ قالت: انا هاجر، أم ولد **ابراهيم**، قال: الى من وكلكما؟ قالت: وكلنا الى الله، قال: وكلكما الى كاف، قال: ففحص الغلام الارض بإصبعه، فنبعت زمزم، فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه، فإنها رواء.

تاريخ‏الطبري ج‏1 252 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى، قال: لما عهد الله الى **ابراهيم** و اسماعيل: ان طهرا بيتى للطائفين، انطلق **ابراهيم** حتى اتى مكة، فقام هو و اسماعيل، و أخذ المعاول لا يدريان اين البيت، فبعث الله عز و جل ريحا يقال لها ريح الخجوج لها جناحان و راس في صوره حيه، فكنست لهما ما حول الكعبه عن اساس البيت الاول، و اتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس، فذلك حين يقول عز و جل: «و إذ بوأنا ل**ابراهيم** مكان البيت»

تاريخ‏الطبري ج‏1 253 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: حدثنى محمد بن إسحاق، عن الحسن بن عماره، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن على ابن ابى طالب ع انه كان يقول: لما امر الله **ابراهيم** بعماره البيت و الاذان بالحج في الناس خرج من الشام و معه ابنه اسماعيل، و أم اسماعيل هاجر، و بعث الله معه السكينة، و هي ريح لها لسان تكلم به، يغدو معها **ابراهيم** إذا غدت، و يروح معها إذا راحت، حتى انتهت به الى مكة، فلما أتت موضع البيت استدارت به، ثم قالت ل**ابراهيم**: ابن على، ابن على، ابن على، فوضع **ابراهيم** الأساس و رفع البيت هو و اسماعيل، حتى انتهيا الى موضع الركن، قال **ابراهيم** لإسماعيل: يا بنى، ابغ لي حجرا اجعله علما للناس، فجاءه بحجر، فلم يرضه و قال: ابغنى غير هذا، فذهب اسماعيل ليلتمس له حجرا، فجاءه و قد اتى بالركن، فوضعه في موضعه، فقال: يا أبت، من جاءك بهذا الحجر؟ قال: من لم يكلني إليك يا بنى.

تاريخ‏الطبري ج‏1 253 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و قال آخرون: ان الذى خرج مع **ابراهيم** من الشام لدلالته على موضع البيت جبرئيل ع، و قالوا: كان اخراجه هاجر و اسماعيل الى مكة لما كان من غيره ساره بسبب ولاده هاجر منه اسماعيل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 253 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه ان ساره قالت ل**ابراهيم**: تسر هاجر، فقد أذنت لك فوطئها، فحملت بإسماعيل، ثم انه وقع على ساره فحملت بإسحاق، فلما ولدته و كبر اقتتل هو و اسماعيل، فغضبت ساره‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 254 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

اقطع أنفها، اقطع اذنها، فيشينها ذلك، ثم قالت: لا بل أخفضها، فقطعت ذلك منها، فاتخذت هاجر عند ذلك ذيلا تعفى به عن الدم، فلذلك خفضت النساء، و اتخذت ذيولا، ثم قالت: لا تساكني في بلد و اوحى الله الى **ابراهيم** ان ياتى مكة، و ليس يومئذ بمكة بيت، فذهب بها الى مكة و ابنها فوضعهما، و قالت له هاجر: الى من تركتنا هاهنا؟ ثم ذكر خبرها، و خبر ابنها.

تاريخ‏الطبري ج‏1 254 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا عبد الله بن ابى نجيح، عن مجاهد و غيره من اهل العلم ان الله عز و جل لما بوا ل**ابراهيم** مكان البيت و معالم الحرم، فخرج و خرج معه جبرئيل، يقال: كان لا يمر بقرية الا قال: بهذه امرت يا جبرئيل: فيقول: جبرئيل:

تاريخ‏الطبري ج‏1 254 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

امضه، حتى قدم به مكة، و هي إذ ذاك عصاه سلم و سمر، و بها اناس يقال لهم العماليق، خارج مكة و ما حولها، و البيت يومئذ ربوه حمراء مدره، فقال **ابراهيم** لجبرئيل: ا هاهنا امرت ان اضعهما؟ قال: نعم، فعمد بهما الى موضع الحجر، فانزلهما فيه، و امر هاجر أم اسماعيل ان تتخذ فيه عريشا فقال: «ربنا انى اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» الى- «لعلهم يشكرون» ثم انصرف الى اهله بالشام و تركهما عند البيت، قال: فظمئ اسماعيل ظما شديدا، فالتمست له أمه ماء فلم تجده، فاستسمعت: هل تسمع صوتا؟ لتلتمس له شرابا، فسمعت كالصوت عند الصفا، فاقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئا، ثم سمعت صوتا نحو المروة،

تاريخ‏الطبري ج‏1 255 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

فاقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئا، و يقال: بل قامت على الصفا تدعو الله و تستغيثه لإسماعيل، ثم عمدت الى المروة ففعلت ذلك ثم انها سمعت أصوات سباع الوادى نحو اسماعيل حيث تركته، فاقبلت اليه تشتد، فوجدته يفحص الماء بيده من عين قد انفجرت من تحت يده، فشرب منها، و جاءتها أم اسماعيل فجعلتها حسيا، ثم استقت منها في قربتها تذخره لإسماعيل، فلو لا الذى فعلت ما زالت زمزم معينا طاهرا ماؤها ابدا قال مجاهد: و لم نزل نسمع ان زمزم هزمه جبرئيل بعقبه لإسماعيل حين ظمئ حدثنى يعقوب بن **ابراهيم** و الحسن بن محمد، قالا: حدثنا اسماعيل بن **ابراهيم**، عن أيوب، قال: نبئت عن سعيد بن جبير انه حدث عن ابن عباس ان أول من سعى بين الصفا و المروة لام اسماعيل، و ان أول من احدث من نساء العرب جر الذيول لام اسماعيل قال: لما فرت من ساره ارخت ذيلها لتعفى أثرها، فجاء بها **ابراهيم** و معها اسماعيل حتى انتهى بهما الى موضع البيت، فوضعهما ثم رجع، فاتبعته فقالت: الى اى شي‏ء تكلنا؟ الى طعام تكلنا؟ الى شراب تكلنا؟ لا يرد عليها شيئا، فقالت:

تاريخ‏الطبري ج‏1 256 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

ان هذا الطير لعائف على ماء، فهل علمتم بهذا الوادى من ماء؟ فقالوا: لا، فاشرفوا فإذا هم بالانسانه، فأتوها فطلبوا إليها ان ينزلوا معها، فأذنت لهم، قال: و اتى عليها ما ياتى على هؤلاء الناس من الموت، فماتت و تزوج اسماعيل امراه منهم، فجاء **ابراهيم** فسال عن منزل اسماعيل حتى دل عليه فلم يجده، و وجد امراه له فظه غليظه، فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: جاء هاهنا شيخ من صفته كذا و كذا، و انه يقول لك: انى لا ارضى لك عتبة بابك فحولها، و انطلق فلما جاء اسماعيل اخبرته فقال: ذلك ابى، و أنت عتبة بابى فطلقها، و تزوج امراه اخرى منهم، و جاء **ابراهيم** حتى‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 257 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

اللحم و الماء، قال: اللهم بارك لهم في لحمهم و مائهم، ثلاثا و قال لها: إذا جاء زوجك فاخبريه، قولي له جاء هاهنا شيخ من صفته كذا و كذا، و انه يقول لك: قد رضيت لك عتبة بابك، فاثبتها، فلما جاء اسماعيل اخبرته، قال: ثم جاء الثالثه، فرفعا القواعد من البيت.

تاريخ‏الطبري ج‏1 257 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن عباد، قال: حدثنا حماد بن سلمه، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء **ابراهيم** نبى الله بإسماعيل و هاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم، فلما مضى نادته هاجر: يا **ابراهيم**، انما اسالك ثلاث مرات: من امرك ان تضعنى بأرض ليس فيها زرع و لا ضرع و لا انيس و لا ماء و لا زاد؟ قال: ربى أمرني، قالت: فانه لن يضيعنا، قال: فلما قفا **ابراهيم** قال: «ربنا انك تعلم ما نخفى و ما نعلن» يعنى من الحزن «و ما يخفى على الله من شي‏ء في الارض و لا في السماء» فلما ظمئ اسماعيل جعل يدحص الارض بعقبه فذهبت هاجر حتى علت الصفا، و الوادى يومئذ لأخ- يعنى عمبق- فصعدت الصفا، فاشرفت لتنظر: هل ترى شيئا؟ فلم تر شيئا، فانحدرت فبلغت الوادى، فسعت فيه حتى خرجت منه، فاتت المروة فصعدت فاستشرفت: هل ترى شيئا؟ فلم تر شيئا، ففعلت ذلك سبع مرات، ثم جاءت من المروة الى اسماعيل، و هو يدحص الارض بعقبه، و قد نبعت العين‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 258 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

قال: و كانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة، قال: و لزمت الطير الوادى حين رات الماء، فلما رات جرهم الطير لزمت الوادى، قالوا ما لزمته الا و فيه ماء، فجاءوا الى هاجر، فقالوا: لو شئت كنا معك و آنسناك و الماء ماؤك، قالت: نعم! فكانوا معها حتى شب اسماعيل و ماتت هاجر، فتزوج اسماعيل امراه من جرهم، قال: فاستأذن **ابراهيم** ساره ان ياتى هاجر، فأذنت له، و شرطت عليه الا ينزل، و قدم **ابراهيم**- و قد ماتت هاجر- الى بيت اسماعيل، فقال لامراته: اين صاحبك؟ قالت: ليس هاهنا، ذهب يتصيد، و كان اسماعيل يخرج من الحرم فيتصيد ثم يرجع، فقال **ابراهيم**:

تاريخ‏الطبري ج‏1 258 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

هل عندك ضيافه؟ هل عندك طعام او شراب؟ قالت: ليس عندي و ما عندي احد، قال **ابراهيم**: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام، و قولي له: فليغير عتبة بابه، و ذهب **ابراهيم** و جاء اسماعيل، فوجد ريح ابيه فقال لامراته: هل جاءك احد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا- و كذا كالمستخفه بشانه- قال: فما قال لك؟ قالت: قال لي: اقرئى زوجك السلام، و قولي له: فليغير عتبة بابه، فطلقها و تزوج اخرى، فلبث **ابراهيم** ما شاء الله ان يلبث، ثم استاذن ساره ان يزور اسماعيل، فأذنت له و اشترطت عليه الا ينزل، فجاء **ابراهيم** حتى انتهى الى باب اسماعيل، فقال لامراته: اين صاحبك؟ قالت:

تاريخ‏الطبري ج‏1 258 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

قال: فجاءت باللبن و اللحم، فدعا لهما بالبركة، فلو جاءت يومئذ بخبز

تاريخ‏الطبري ج‏1 259 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

انزل حتى اغسل راسك، فلم ينزل، فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه فبقى اثر قدمه عليه، فغسلت شق راسه الأيمن، ثم حولت المقام الى شقه الأيسر، فغسلت شقه الأيسر، فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام، و قولي له: قد استقامت عتبة بابك فلما جاء اسماعيل وجد ريح ابيه، فقال لامراته: هل جاءك احد؟ قالت: نعم، شيخ احسن الناس وجها و اطيبهم ريحا، فقال لي: كذا و كذا، و قلت له: كذا و كذا، و غسلت راسه، و هذا موضع قدميه على المقام، قال: و ما قال لك؟ قالت: قال لي: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام، و قولي له: قد استقامت عتبة بابك، قال ذلك **ابراهيم**، فلبث ما شاء الله ان يلبث و امره الله عز و جل ببناء البيت، فبناه هو و اسماعيل، فلما بنياه قيل: «اذن في الناس بالحج»، فجعل لا يمر بقوم الا قال: يا ايها الناس، انه قد بنى لكم بيت فحجوه، فجعل لا يسمعه احد، لا صخره و لا شجره و لا شي‏ء الا قال: لبيك اللهم لبيك قال: و كان بين قوله: «ربنا انى اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم»، و بين قوله:

تاريخ‏الطبري ج‏1 259 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنى محمد بن سنان، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ابو على الحنفي، قال: أخبرنا **ابراهيم** بن نافع، قال: سمعت كثير بن كثير يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء- يعنى **ابراهيم**- فوجد اسماعيل يصلح نبلا له من وراء زمزم، فقال **ابراهيم**: يا اسماعيل، ان ربك قد أمرني ان ابنى له بيتا، فقال له اسماعيل: فأطع ربك فيما امرك، فقال **ابراهيم**:

تاريخ‏الطبري ج‏1 260 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

قد امرك ان تعينني عليه قال: إذا افعل، قال: فقام معه، فجعل **ابراهيم** يبنيه و اسماعيل يناوله الحجاره و يقولان: «ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم»، فلما ارتفع البنيان و ضعف الشيخ عن رفع الحجاره قام على حجر، و هو مقام **ابراهيم**، فجعل يناوله و يقولان: «تقبل منا انك أنت السميع العليم».

تاريخ‏الطبري ج‏1 260 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

فلما فرغ **ابراهيم** من بناء البيت الذى امره الله عز و جل ببنائه، امره الله ان يؤذن في الناس بالحج، فقال له: «و اذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق» فقال **ابراهيم**- فيما ذكر لنا- ما حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن ابى ظبيان، عن ابيه، عن ابن عباس، قال: لما فرغ **ابراهيم** من بناء البيت، قيل له: اذن في الناس بالحج، قال: يا رب، و ما يبلغ صوتي؟ قال: اذن و على البلاغ، فنادى **ابراهيم**: يا ايها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق، قال: فسمعه ما بين السماء و الارض: ا فلا ترى الناس يجيئون من اقصى الارض يلبون! حدثنا الحسن بن عرفه، قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي 9، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما بنى **ابراهيم** البيت اوحى الله عز و جل اليه: ان اذن في الناس بالحج، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 260 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

فقال **ابراهيم**: الا ان ربكم قد اتخذ بيتا، و امركم ان تحجوه، فاستجاب له ما سمعه من شي‏ء، من حجر او شجر او اكمه او تراب او شي‏ء: لبيك اللهم لبيك! حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين ابن واقد، عن ابى الزبير، عن مجاهد، عن ابن عباس، قوله: «و اذن في الناس بالحج»، قال: قام **ابراهيم** ع خليل الله على الحجر فنادى:

تاريخ‏الطبري ج‏1 261 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

يا ايها الناس، كتب عليكم الحج، فاسمع من في اصلاب الرجال و ارحام النساء، فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله ان يحج الى يوم القيامه: لبيك اللهم لبيك! حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سلمه، عن مجاهد، قال: قيل ل**ابراهيم**: اذن في الناس بالحج، فقال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 261 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

يا رب، كيف اقول؟ قال: قل: لبيك اللهم لبيك، قال: فكانت أول التلبيه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 261 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن محمد بن إسحاق، عن عمر ابن عبد الله بن عروه، ان عبد الله بن الزبير قال لعبيد بن عمير الليثى: كيف بلغك ان **ابراهيم** دعا الى الحج؟ قال: بلغنى انه لما رفع هو و اسماعيل قواعد البيت، و انتهى الى ما اراد الله من ذلك، و حضر الحج استقبل اليمن، فدعا الى الله و الى حج بيته فأجيب: ان لبيك اللهم لبيك! ثم استقبل المشرق فدعا الى الله و الى حج بيته فأجيب: ان لبيك اللهم! ثم الى المغرب فدعا الى الله و الى حج بيته، فأجيب: ان لبيك اللهم لبيك! ثم الى الشام فدعا الى الله عز و جل و الى حج بيته فأجيب ان لبيك اللهم لبيك، ثم خرج بإسماعيل و هو معه يوم الترويه، فنزل به منى و من معه من المسلمين، فصلى بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة، ثم بات بهم حتى اصبح، فصلى بهم صلاه الفجر، ثم غدا بهم الى عرفه، فقال بهم هنالك، حتى إذا مالت الشمس جمع بين الصلاتين: الظهر و العصر، ثم راح بهم الى الموقف من عرفه، فوقف بهم على الأراك، و هو الموقف من عرفه الذى يقف عليه الامام يريه و يعلمه، فلما غربت الشمس دفع به و بمن معه حتى اتى المزدلفة، فجمع فيها بين الصلاتين:

تاريخ‏الطبري ج‏1 261 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

المغرب و العشاء الآخرة، ثم بات بها و بمن معه، حتى إذا طلع الفجر صلى بهم صلاه الغداة، ثم وقف به على قزح من المزدلفة فيمن معه، و هو الموقف‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 262 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

الذى يقف به الامام حتى إذا اسفر دفع به و بمن معه يريه و يعلمه كيف يصنع، حتى رمى الجمره الكبرى، و أراه المنحر من منى، ثم نحر و حلق، ثم افاض به من منى ليريه كيف يطوف، ثم عاد به الى منى ليريه كيف يرمى الجمار، حتى فرغ له من الحج و اذن به في الناس.

تاريخ‏الطبري ج‏1 262 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

قال ابو جعفر: و قد روى عن رسول الله ص و عن بعض اصحابه ان جبرئيل هو الذى كان يرى **ابراهيم** المناسك إذا حج ذكر الرواية بذلك عن رسول الله:

تاريخ‏الطبري ج‏1 262 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

اتى جبرئيل **ابراهيم** يوم الترويه فراح به الى منى، فصلى به الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر بمنى، ثم غدا به الى عرفات، فانزله الأراك- او حيث ينزل الناس- فصلى به الصلاتين جميعا: الظهر و العصر، ثم وقف به حتى إذا كان كاعجل ما يصلى احد من الناس المغرب، افاض حتى اتى به جمعا، فصلى به الصلاتين جميعا: المغرب و العشاء، ثم اقام حتى إذا كان كاعجل ما يصلى احد من الناس الفجر صلى به، ثم وقف حتى إذا كان كأبطإ ما يصلى احد من المسلمين الفجر افاض به الى منى، فرمى الجمره، ثم ذبح و حلق، ثم افاض الى البيت، ثم اوحى الله عز و جل الى محمد ص: «ان اتبع مله **ابراهيم** حنيفا و ما كان من المشركين».

تاريخ‏الطبري ج‏1 263 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

ثم ان الله تعالى ذكره ابتلى خليله **ابراهيم** ع بذبح ابنه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 263 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و اختلف السلف من علماء أمه نبينا ص في الذى امر **ابراهيم** بذبحه من ابنيه، فقال بعضهم: هو إسحاق بن **ابراهيم**، و قال بعضهم: هو اسماعيل بن **ابراهيم**، و قد روى عن رسول الله ص كلا القولين، لو كان فيهما صحيح لم نعده الى غيره، غير ان الدليل من القرآن على صحه الرواية التي رويت عنه ص انه قال: هو إسحاق اوضح و أبين منه على صحه الاخرى.

تاريخ‏الطبري ج‏1 263 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و الرواية التي رويت عنه انه قال: هو إسحاق حدثنا بها ابو كريب، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن الحسن بن دينار، عن على بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، عن النبي ص في حديث ذكر فيه: «و فديناه بذبح عظيم» قال: هو إسحاق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 264 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا الحسين بن يزيد الطحان، قال: حدثنا ابن ادريس، عن داود ابن ابى هند، عن عكرمه، عن ابن عباس، قال: الذى امر بذبحه **ابراهيم** هو إسحاق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 265 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: حدثنى محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن ابى بكر، عن محمد بن مسلم الزهري، عن ابى سفيان بن العلاء بن جاريه الثقفى، حليف بنى زهره، عن ابى هريرة، عن كعب الاحبار، ان الذى امر بذبحه **ابراهيم** من ابنيه إسحاق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 265 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

بلى، قال كعب: لما ارى **ابراهيم** ذبح إسحاق، قال الشيطان: و الله لئن لم افتن عند هذا آل **ابراهيم** لا افتن أحدا منهم ابدا، فتمثل الشيطان لهم رجلا يعرفونه، فاقبل حتى إذا خرج **ابراهيم** بإسحاق ليذبحه دخل على ساره امراه **ابراهيم**، فقال لها: اين اصبح **ابراهيم** غاديا بإسحاق؟ قالت: غدا لبعض حاجته، قال الشيطان: لا و الله ما لذلك غدا به، قالت ساره: فلم غدا به؟

تاريخ‏الطبري ج‏1 265 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

فخرج الشيطان من عند ساره حتى ادرك إسحاق و هو يمشى على اثر ابيه، فقال له: اين اصبح ابوك غاديا بك؟ قال: غدا بي لبعض حاجته، قال الشيطان: لا و الله، ما غدا بك لبعض حاجته، و لكنه غدا بك ليذبحك‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 266 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

قال إسحاق: ما كان ابى ليذبحنى، قال: بلى، قال: لم؟ قال: زعم ان ربه امره بذلك، قال إسحاق: فو الله لئن امره بذلك ليطيعنه، فتركه الشيطان و اسرع الى **ابراهيم**، فقال: اين اصبحت غاديا بابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتي، قال: اما و الله ما غدوت به الا لتذبحه، قال: لم اذبحه؟

تاريخ‏الطبري ج‏1 266 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

قال: زعمت ان ربك امرك بذلك، قال: فو الله لئن كان أمرني ربى لافعلن، قال: فلما أخذ **ابراهيم** إسحاق ليذبحه و سلم إسحاق اعفاه الله، و فداه بذبح عظيم قال **ابراهيم** لإسحاق: قم اى بنى، فان الله قد أعفاك، فاوحى الله الى إسحاق: انى أعطيك دعوه استجيب لك فيها، قال إسحاق: اللهم فانى ادعوك ان تستجيب لي: أيما عبد لقيك من الأولين و الآخرين لا يشرك بك شيئا فادخله الجنه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 266 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنى عمرو بن على، قال، حدثنا ابو عاصم، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن اسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابيه، قال: قال موسى: يا رب، يقولون يا اله **ابراهيم** و إسحاق و يعقوب، فيم قالوا ذلك؟ قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 266 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

ان **ابراهيم** لم يعدل بي شيئا قط الا اختارني عليه، و ان إسحاق جاد لي بالذبح و هو بغير ذلك اجود، و ان يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن.

تاريخ‏الطبري ج‏1 266 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن زيد ابن اسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابيه قال: قال موسى: اى رب بم اعطيت **ابراهيم** و إسحاق و يعقوب ما اعطيتهم؟ فذكر نحوه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 267 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى، في خبر ذكره عن ابى مالك و عن ابى صالح، عن ابن عباس- و عن مره الهمدانى، عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبي ص، ان **ابراهيم** ع ارى في المنام فقيل له: اوف نذرك الذى نذرت: ان رزقك الله غلاما من ساره ان تذبحه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 267 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا بيان، عن الشعبى، عن ابن عباس: «و فديناه بذبح عظيم»، قال: اسماعيل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 268 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

قال: ان الذى امر بذبحه **ابراهيم** اسماعيل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 268 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و حدثنى به يعقوب مره اخرى، قال: حدثنا ابن عليه، قال: سئل داود بن ابى هند: اى ابنى **ابراهيم** امر بذبحه؟ فزعم ان الشعبى قال: قال ابن عباس: هو اسماعيل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 269 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنى إسحاق بن شاهين، قال: حدثنى خالد بن عبد الله، عن داود، عن عامر، قال: الذى اراد **ابراهيم** ذبحه اسماعيل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 269 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن ابن إسحاق، قال: سمعت محمد بن كعب القرظى و هو يقول: ان الذى امر الله عز و جل **ابراهيم** بذبحه من ابنيه اسماعيل، و انا لنجد ذلك في كتاب الله عز و جل في قصه الخبر عن **ابراهيم** و ما امر به من ذبح ابنه، انه اسماعيل، و ذلك ان الله عز و جل يقول حين فرغ من قصه المذبوح من ابنى **ابراهيم** قال: «و بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين» و يقول: «فبشرناها بإسحاق و من وراء إسحاق‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 270 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

يعقوب»، يقول: بابن و ابن ابن، فلم يكن يأمره بذبح إسحاق، و له فيه من الله من الموعود ما وعده، و ما الذى امر بذبحه الا اسماعيل حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن بريده بن سفيان بن فروه الأسلمي، عن محمد بن كعب القرظى، انه حدثهم انه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، و هو خليفه إذ كان معه بالشام، فقال له عمر: ان هذا لشي‏ء ما كنت انظر فيه، و انى لأراه كما قلت، ثم ارسل الى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فاسلم، فحسن اسلامه، و كان يرى انه من علماء اليهود فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد بن كعب القرظى: و انا عند عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: اى ابنى **ابراهيم** امر بذبحه؟

تاريخ‏الطبري ج‏1 270 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار و عمرو بن عبيد، عن الحسن بن ابى الحسن البصرى، انه كان لا يشك في ذلك ان الذى امر بذبحه من ابنى **ابراهيم** اسماعيل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 270 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و اما الدلالة من القرآن التي قلنا انها على ان ذلك إسحاق اصح، فقوله تعالى مخبرا عن دعاء خليله **ابراهيم** حين فارق قومه مهاجرا الى ربه الى الشام مع زوجته‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 271 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

ساره، فقال: «انى ذاهب الى ربى سيهدين. رب هب لي من الصالحين»، و ذلك قبل ان يعرف هاجر، و قبل ان تصير له أم اسماعيل، ثم اتبع ذلك ربنا عز و جل الخبر عن اجابته دعاءه، و تبشيره اياه بغلام حليم، ثم عن رؤيا **ابراهيم** انه يذبح ذلك الغلام حين بلغ معه السعى، و لا يعلم في كتاب ذكر لتبشير **ابراهيم** بولد ذكر الا بإسحاق، و ذلك قوله: «و امراته قائمه فضحكت فبشرناها بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب» و قوله: «فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف و بشروه بغلام عليم. فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها و قالت عجوز عقيم» ثم ذلك كذلك في كل موضع ذكر فيه تبشير **ابراهيم** بغلام، فإنما ذكر تبشير الله اياه به من زوجته ساره، فالواجب ان يكون ذلك في قوله: «فبشرناه بغلام حليم» نظير ما في سائر سور القرآن من تبشيره اياه به من زوجته ساره.

تاريخ‏الطبري ج‏1 271 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و اما اعتلال من اعتل بان الله لم يكن يأمر **ابراهيم** بذبح إسحاق، و قد اتته البشارة من الله قبل ولادته بولادته و ولاده يعقوب منه من بعده، فإنها عله غير موجبه صحه ما قال، و ذلك ان الله انما امر **ابراهيم** بذبح إسحاق بعد ادراك إسحاق السعى و جائز ان يكون يعقوب ولد له قبل ان يؤمر أبوه بذبحه، و كذلك لا وجه لاعتلال من اعتل في ذلك بقرن الكبش انه رآه معلقا في الكعبه، و ذلك انه غير مستحيل ان يكون حمل من الشام الى الكعبه فعلق هنالك‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 271 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 271 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

و السبب في امر الله عز و جل **ابراهيم** بذبح ابنه الذى امره بذبحه فيما ذكر انه إذ فارق قومه هاربا بدينه مهاجرا الى ربه متوجها الى الشام من ارض العراق دعا الله ان يهب له ولدا ذكرا صالحا من ساره فقال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 271 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

«رب هب لي من الصالحين» يعنى بذلك ولدا صالحا من الصالحين كما اخبر الله تعالى عنه فقال: «و قال انى ذاهب الى ربى سيهدين. رب هب لي من الصالحين» فلما نزل به أضيافه من الملائكة الذين كانوا أرسلوا الى المؤتفكه قوم لوط بشروه بغلام حليم عن امر الله تعالى إياهم بتبشيره، فقال **ابراهيم** إذ بشر به: هو إذا لله ذبيح فلما ولد الغلام و بلغ السعى قيل له:

تاريخ‏الطبري ج‏1 273 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

فاخذ بيده عودا يابسا فلواه بين أصابعه فاهتز اخضر، فقال **ابراهيم**: هو إذا لله ذبيح، فلما كبر إسحاق اتى **ابراهيم** في النوم فقيل له: اوف بنذرك الذى نذرت، ان رزقك الله غلاما من ساره ان تذبحه فقال لإسحاق: انطلق فقرب قربانا الى الله و أخذ سكينا و حبلا، ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال قال له الغلام: يا أبت، اين قربانك؟ قال: يا بنى انى ارى في المنام انى اذبحك فانظر ما ذا ترى قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، قال له إسحاق: اشدد رباطى حتى لا اضطرب و اكفف عن ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمى شي‏ء فتراه ساره فتحزن، و اسرع مر السكين على حلقى ليكون اهون للموت على، و إذا اتيت ساره فاقرا عليها السلام فاقبل عليه **ابراهيم** ع يقبله و قد ربطه و هو يبكى، و إسحاق يبكى، حتى استنقع الدموع تحت خد إسحاق، ثم انه جر السكين على حلقه فلم يحك السكين، و ضرب الله عز و جل صفيحة من نحاس على حلق إسحاق، فلما راى ذلك ضرب به على جبينه، و حز في قفاه قوله عز و جل:

تاريخ‏الطبري ج‏1 273 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

«فلما أسلما و تله للجبين» يقول: سلما لله الأمر، فنودي: يا **ابراهيم** قد صدقت الرؤيا بالحق التفت، فإذا بكبش، فأخذه و خلى عن ابنه، فأكب على ابنه يقبله و هو يقول: يا بنى اليوم و هبت لي، فذلك قوله عز و جل: «و فديناه بذبح عظيم» فرجع الى ساره فأخبرها الخبر، فجزعت ساره و قالت: يا **ابراهيم**، اردت ان تذبح ابنى و لا تعلمني! حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن محمد بن إسحاق، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 273 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

كان **ابراهيم** فيما يقال إذا زارها- يعنى هاجر- حمل على البراق يغدو من‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 274 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن ابن إسحاق عن بعض اهل العلم ان **ابراهيم** حين امر بذبح ابنه قال له: يا بنى خذ الحبل و المديه، ثم انطلق بنا الى هذا الشعب ليحطب اهلك منه، قبل ان يذكر له شيئا مما امر به.

تاريخ‏الطبري ج‏1 274 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

فلما وجه الى الشعب اعترضه عدو الله ابليس ليصده عن امر الله في صوره رجل، فقال: اين تريد ايها الشيخ؟ قال: اريد هذا الشعب لحاجه لي فيه، فقال: و الله انى لأرى الشيطان قد جاءك في منامك، فامرك بذبح بنيك هذا، فأنت تريد ذبحه، فعرفه **ابراهيم**، فقال: إليك عنى، اى عدو الله، فو الله لامضين لامر ربى فيه، فلما يئس عدو الله ابليس من **ابراهيم** اعترض اسماعيل و هو وراء **ابراهيم** يحمل الحبل و الشفرة، فقال له: يا غلام هل تدرى اين يذهب بك ابوك؟ قال: يحطب أهلنا من هذا الشعب، قال: و الله ما يريد الا ان يذبحك، قال: لم؟ قال: زعم ان ربه امره بذلك، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 274 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

فليفعل ما امره به ربه، فسمعا و طاعه فلما امتنع منه الغلام ذهب الى هاجر أم اسماعيل و هي في منزلها، فقال لها: يا أم اسماعيل، هل تدرين اين ذهب **ابراهيم** بإسماعيل؟ قالت: ذهب به يحطبنا من هذا الشعب، قال: ما ذهب به الا ليذبحه، قالت: كلا هو ارحم به و أشد حبا له من ذلك، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 274 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

انه يزعم ان الله امره بذلك، قالت: ان كان ربه امره بذلك فتسليما لامر الله فرجع عدو الله بغيظه لم يصب من آل **ابراهيم** شيئا مما اراد، و قد امتنع منه **ابراهيم** و آل **ابراهيم** بعون الله، و اجمعوا لامر الله بالسمع و الطاعة،

تاريخ‏الطبري ج‏1 275 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

فلما خلا **ابراهيم** بابنه في- الشعب و هو فيما يزعمون شعب ثبير- قال له: «يا بنى، انى ارى في المنام انى اذبحك قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين».

تاريخ‏الطبري ج‏1 275 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

قال ابن حميد: قال سلمه: قال محمد بن إسحاق عن بعض اهل العلم: ان اسماعيل قال له عند ذلك: يا أبت ان اردت ذبحي فاشدد رباطى لا يصبك منى شي‏ء فينقص اجرى، فان الموت شديد، و انى لا آمن ان اضطرب عنده إذا وجدت مسه، و اشحذ شفرتك حتى تجهز على فتريحنى، و إذا أنت اضجعتنى لتذبحنى فكبنى لوجهى على جبيني و لا تضجعنى لشقى، فانى أخشى ان أنت نظرت في وجهى ان تدركك رقه تحول بينك و بين امر الله في، و ان رايت ان ترد قميصي على أمي فانه عسى ان يكون هذا اسلى لها عنى، فافعل قال: يقول له **ابراهيم**: نعم العون أنت يا بنى على امر الله قال: فربطه كما امره اسماعيل فاوثقه، ثم شحذ شفرته ثم تله للجبين و اتقى النظر في وجهه، ثم ادخل الشفرة لحلقه فقلبها الله لقفاها في يده، ثم اجتذبها اليه ليفرغ منه، فنودي: ان يا **ابراهيم** قد صدقت الرؤيا، هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه، يقول الله عز و جل، «فلما أسلما و تله للجبين»، و انما تتل الذبائح على خدودها، فكان مما صدق عندنا هذا الحديث عن اسماعيل في اشارته على ابيه بما اشار إذ قال: كبني على وجهى قوله: «و تله للجبين.

تاريخ‏الطبري ج‏1 275 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

و ناديناه ان يا **ابراهيم**. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزى المحسنين.

تاريخ‏الطبري ج‏1 275 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

ان هذا لهو البلاء المبين. و فديناه بذبح عظيم».

تاريخ‏الطبري ج‏1 275 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن قتادة بن دعامه، عن جعفر بن اياس، عن عبد الله بن عباس، قال: خرج عليه كبش من الجنه قد رعاها قبل ذلك اربعين خريفا، فأرسل **ابراهيم** ابنه فاتبع الكبش، فاخرجه الى الجمره الاولى فرماه بسبع حصيات،

تاريخ‏الطبري ج‏1 276 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

حدثنى محمد بن سنان القزاز، قال: حدثنى حجاج، عن حماد، عن ابى عاصم الغنوي، عن ابى الطفيل، قال: قال ابن عباس: ان **ابراهيم** لما امر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه، فسبقه **ابراهيم**، ثم ذهب به جبرئيل ع الى جمره العقبه، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمره الوسطى، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم تله للجبين، و على اسماعيل قميص ابيض، فقال له: يا أبت انه ليس لي ثوب تكفنني فيه غير هذا فاخلعه عنى، فاكفني فيه، فالتفت **ابراهيم** ع فإذا هو بكبش اعين ابيض اقرن فذبحه، فقال ابن عباس: لقد رايتنا نتبع هذا الضرب من الكباش.

تاريخ‏الطبري ج‏1 277 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الكبش الذى ذبحه **ابراهيم** ع هو الكبش الذى قربه ابن آدم فتقبل منه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 277 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

«و فديناه بذبح عظيم»، قال: كان الكبش الذى ذبحه **ابراهيم** رعى في الجنه اربعين سنه، و كان كبشا املح، صوفه مثل العهن الأحمر.

تاريخ‏الطبري ج‏1 277 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن ابن إسحاق، عن عمرو ابن عبيد، عن الحسن انه كان يقول: ما فدى اسماعيل الا بتيس كان من الأروى، اهبط عليه من ثبير، و ما يقول الله: «و فديناه بذبح عظيم» لذبيحته فقط، و لكنه الذبح على دينه، فتلك السنه الى يوم القيامه، فاعلموا ان الذبيحه تدفع ميته السوء، فضحوا عباد الله.

تاريخ‏الطبري ج‏1 277 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

و قد قال اميه بن ابى الصلت في السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبح ابنه شعرا، و يحقق بقيله ما قال في ذلك الرواية التي رويناها عن السدى، و ان ذلك كان من **ابراهيم** عن نذر كان منه، فأمره الله بالوفاء به، فقال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 277 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

و ل**ابراهيم** الموفى بالنذر احتسابا و حامل الاجزال‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 278 ذكر الخبر عن صفه فعل **ابراهيم** و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلك و السبب الذى من اجله امر **ابراهيم** بذبحه ..... ص : 271

«فلما أسلما و تله للجبين»، فلما فعل ذلك ناديناه «ان يا **ابراهيم** قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزى المحسنين»

تاريخ‏الطبري ج‏1 278 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 278 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

و كان ممن امتحن الله به **ابراهيم** ع و ابتلاه به- بعد ابتلائه اياه بما كان من امره و امر نمرود بن كوش، و محاولته إحراقه بالنار و ابتلائه بما كان من امره اياه بذبح ابنه، بعد ان بلغ معه السعى و رجا نفعه و معونته على ما يقربه من ربه عز و جل و رفعه القواعد من البيت، و نسكه المناسك- ابتلاؤه جل جلاله بالكلمات التي اخبر الله عنه انه ابتلاه بهن فقال: «و إذ ابتلى‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 279 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

**ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن» و قد اختلف السلف من علماء الامه في هذه الكلمات التي ابتلاه الله بهن فاتمهن، فقال بعضهم: ذلك ثلاثون سهما، و هي شرائع الاسلام ذكر من قال ذلك:

تاريخ‏الطبري ج‏1 279 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن عكرمه عن ابن عباس في قوله تعالى: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»، قال: قال ابن عباس: لم يبتل احد بهذا الدين فأقامه الا **ابراهيم** ع، ابتلاه الله تعالى بكلمات فاتمهن، قال: فكتب الله تعالى له البراءة فقال: «و **ابراهيم** الذى وفى»: عشر منها في الأحزاب، و عشر منها في براءه، و عشر منها في المؤمنين، و سال سائل، و قال: ان هذا الاسلام ثلاثون سهما.

تاريخ‏الطبري ج‏1 279 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي، قال: حدثنا خالد الطحان، عن داود، عن عكرمه، عن ابن عباس، قال: ما ابتلى احد بهذا الدين فقام به كله غير **ابراهيم** ع، ابتلى بالإسلام فأتمه، فكتب الله له البراءة فقال: «و **ابراهيم** الذى وفى»، فذكر عشرا في براءه «التائبون العابدون الحامدون» و عشرا في الأحزاب: «ان المسلمين و المسلمات» و عشرا في سوره المؤمنين الى قوله تعالى: «و الذين هم على صلواتهم يحافظون»، و عشرا في سال سائل: «و الذين هم على صلاتهم يحافظون»

تاريخ‏الطبري ج‏1 280 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا خارجه بن مصعب، عن داود بن ابى هند، عن عكرمه، عن ابن عباس، قال: الاسلام ثلاثون سهما، و ما ابتلى احد بهذا الدين فأقامه الا **ابراهيم**، قال الله تعالى: «و **ابراهيم** الذى وفى»، فكتب الله له براءه من النار.

تاريخ‏الطبري ج‏1 280 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

و قال آخرون: ذلك عشر خصال من سنن الاسلام، خمس منهن في الراس، و خمس في الجسد.

تاريخ‏الطبري ج‏1 280 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنى الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن ابيه، عن ابن عباس: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»، قال: ابتلاه الله عز و جل بالطهارة: خمس في الراس و خمس في الجسد، في الراس قص الشارب، و المضمضة، و الاستنشاق، و السواك، و فرق الراس و في الجسد تقليم الاظفار، و حلق العانه، و الختان، و نتف الابط، و غسل اثر الغائط و البول بالماء.

تاريخ‏الطبري ج‏1 280 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا ابو هلال، قال: حدثنا قتادة في قوله تعالى: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»، قال: ابتلاه بالختان، و حلق العانه، و غسل القبل و الدبر، و السواك، و قص الشارب، و تقليم الاظفار، و نتف الابط قال ابو هلال: و نسيت خصله.

تاريخ‏الطبري ج‏1 281 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

**ابراهيم** ع بعشره أشياء هن في الإنسان سنه: المضمضة، و الاستنشاق، و قص الشارب، و السواك، و نتف الابط، و تقليم الاظفار، و غسل البراجم، و الختان، و حلق العانه، و غسل الدبر و الفرج.

تاريخ‏الطبري ج‏1 281 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنى المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن حنش، عن ابن عباس في قوله عز و جل: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن»، قال: ست في الإنسان و اربع في المشاعر، فالتي في الإنسان: حلق العانه، و الختان، و نتف الابط، و تقليم الاظفار، و قص الشارب، و الغسل يوم الجمعه و اربع في المشاعر:

تاريخ‏الطبري ج‏1 281 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

الطواف، و السعى بين الصفاء و المروة، و رمى الجمار، و الإفاضة.

تاريخ‏الطبري ج‏1 281 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

و قال آخرون: بل ذلك قوله: «انى جاعلك للناس اماما»، و مناسك الحج.

تاريخ‏الطبري ج‏1 281 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا ابو كريب، قال: حدثنا ابن ادريس، قال: سمعت اسماعيل ابن ابى خالد، عن ابى صالح: قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن»، منهن انى جاعلك للناس اماما و آيات النسك حدثنى ابو السائب، قال: حدثنا ابن ادريس قال: سمعت اسماعيل بن ابى خالد، 3 عن ابى صالح، مولى أم هانئ في قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»، قال: منهن «انى جاعلك للناس اماما»، و منهن آيات النسك‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 282 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

«و إذ يرفع **ابراهيم** القواعد من البيت».

تاريخ‏الطبري ج‏1 282 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنى محمد بن عمرو، قال: أخبرنا ابو عاصم، قال: حدثنى عيسى ابن ابى نجيح، عن مجاهد في قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن» قال: قال الله ل**ابراهيم**: انى مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس اماما، قال: نعم، «قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين»، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 282 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

نعم، قال: و تجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا أمه مسلمه لك، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 282 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

نعم، قال: و ترينا مناسكنا و تتوب علينا، قال: نعم، قال: و ترزق اهله من الثمرات من آمن منهم؟ قال: نعم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 282 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابى، عن سفيان، عن ابن ابى نجيح، عن مجاهد: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن»، قال: ابتلى بالآيات التي بعدها: «انى جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين».

تاريخ‏الطبري ج‏1 282 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى: الكلمات التي ابتلى بهن **ابراهيم**: «ربنا تقبل منا انك‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 283 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

أنت السميع العليم ربنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا أمه مسلمه لك و أرنا مناسكنا و تب علينا انك أنت التواب الرحيم ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم».

تاريخ‏الطبري ج‏1 283 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن ابى جعفر، عن ابيه، عن الربيع، في قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات» قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 283 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

الكلمات: «انى جاعلك للناس اماما»، و قوله: «و إذ جعلنا البيت مثابة للناس و أمنا»، و قوله: «و اتخذوا من مقام **ابراهيم** مصلى» و قوله: «و عهدنا الى **ابراهيم** و اسماعيل» الآية، و قوله: «و إذ يرفع **ابراهيم** القواعد من البيت» الآية قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلى بهن **ابراهيم**.

تاريخ‏الطبري ج‏1 283 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنى ابى، عن 9 ابيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن»، قال: منهن «انى جاعلك للناس اماما»، و منهن:

تاريخ‏الطبري ج‏1 283 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

«و إذ يرفع **ابراهيم** القواعد من البيت»، و منهن الآيات في شان المنسك و المقام الذى جعل ل**ابراهيم**، و الرزق الذى رزق ساكن البيت، و محمد ص بعث في ذريتهما.

تاريخ‏الطبري ج‏1 283 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

و قال آخرون: بل ذلك مناسك الحج خاصه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 283 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: حدثنا عمر بن نبهان، عن قتادة، عن ابن عباس في قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات» قال: مناسك الحج‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 284 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان ابن عباس يقول في قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات» قال: هي المناسك.

تاريخ‏الطبري ج‏1 284 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا ابن ابى جعفر، عن ابيه قال: بلغنا عن ابن عباس انه قال: ان الكلمات التي ابتلى بهن **ابراهيم** هي المناسك.

تاريخ‏الطبري ج‏1 284 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنى احمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا ابو احمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن ابى إسحاق، عن التميمى، عن ابن عباس قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن»، قال: مناسك الحج.

تاريخ‏الطبري ج‏1 284 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، عن يونس بن ابى إسحاق، عن الشعبى: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»، قال: منهن الختان.

تاريخ‏الطبري ج‏1 285 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

عز و جل: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»- قال: منهن الختان يا أبا إسحاق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 285 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

و قال آخرون: ذلك الخلال الست: الكوكب، و القمر، و الشمس، و النار، و الهجره، و الختان، التي ابتلى بهن اجمع فصبر عليهن.

تاريخ‏الطبري ج‏1 285 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

قلت للحسن: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن»، قال: ابتلاه بالكوكب فرضى عنه، و ابتلاه بالقمر فرضى عنه، و ابتلاه بالشمس فرضى عنه، و ابتلاه بالنار فرضى عنه، و ابتلاه بالهجره، و ابتلاه بالختان.

تاريخ‏الطبري ج‏1 285 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان الحسن يقول: ان الله ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب و الشمس و القمر، فاحسن في ذلك، و عرف ان ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السموات و الارض حنيفا و ما كان من المشركين، و ابتلاه بالهجره فخرج من بلاده و قومه حتى لحق بالشام مهاجرا الى الله تعالى، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجره فصبر على ذلك، و ابتلاه بذبح ابنه و بالختان، فصبر على ذلك.

تاريخ‏الطبري ج‏1 285 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عمن سمع الحسن يقول في قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»، قال: ابتلاه بذبح ولده، و بالنار و بالكوكب، و بالشمس، و بالقمر.

تاريخ‏الطبري ج‏1 285 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: حدثنا ابو هلال عن الحسن: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»، قال: ابتلاه بالكوكب، و بالشمس و بالقمر، فوجده صابرا

تاريخ‏الطبري ج‏1 286 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا احمد بن إسحاق بن المختار، قال: حدثنى غسان بن الربيع، قال: حدثنا عبد الرحمن- و هو ابن ثوبان- عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الاعرج، عن ابى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اختتن **ابراهيم** بعد ثمانين سنه بالقدوم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 286 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

و قد روى عن النبي ص في الكلمات التي ابتلى بهن **ابراهيم** خبران:

تاريخ‏الطبري ج‏1 286 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

قال رسول الله ص: «و **ابراهيم** الذى وفى» قال: ا تدرون ما وفى؟ قالوا: الله و رسوله اعلم، قال: وفى عمل يومه اربع ركعات في النهار.

تاريخ‏الطبري ج‏1 286 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

كان النبي ص يقول: الا اخبركم لم سمى الله **ابراهيم** خليله «الذى وفى»؟ لأنه كان يقول كلما اصبح و كلما امسى: «فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون» حتى ختم الآية.

تاريخ‏الطبري ج‏1 286 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

فلما عرف الله تعالى من **ابراهيم** الصبر على كل ما ابتلاه به، و القيام بكل ما الزمه من فرائضه، و إيثاره طاعته على كل شي‏ء سواها، اتخذه خليلا، و جعله لمن بعده من خلقه اماما، و اصطفاه الى خلقه رسولا، و جعل في ذريته النبوه و الكتاب و الرسالة، و خصهم بالكتب المنزله، و الحكم البالغه، و جعل منهم الاعلام و القاده و الرؤساء و السادة، كلما مضى منهم نجيب خلفه سيد رفيع، و ابقى لهم ذكرا في الآخرين، فالامم كلها تتولاه و تثنى عليه، و تقول بفضله إكراما من الله له بذلك في الدنيا، و ما ادخر له في الآخرة من الكرامه‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 287 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

و نرجع الان الى الخبر عن عدو الله و عدو **ابراهيم** الذى كذب بما جاء به من عند الله، و رد عليه النصيحه التي نصحها له جهلا منه، و اغترارا بحلم الله تعالى عنه، نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، و ما آل اليه امره في عاجل دنياه حين تمرد على ربه، مع إملاء الله اياه، و تركه تعجيل العذاب له على كفره به، و محاولته احراق خليله بالنار حين دعاه الى توحيد الله و البراءة من الالهه و الأوثان، و ان نمرود لما تطاول عتوه و تمرده على ربه مع إملاء الله تعالى له- فيما ذكر- أربعمائة عام، لا تزيده حجج الله التي يحتج بها عليه، و عبره التي يريها اياه الا تماديا في غيه، عذبه الله- فيما ذكر- في عاجل دنياه قدر املائه اياه من المده باضعف خلقه، و ذلك بعوضة سلطها عليه توغلت في خياشيمه فمكث أربعمائة سنه يعذب بها في حياته الدنيا.

تاريخ‏الطبري ج‏1 287 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

حدثنى الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن اسلم، ان أول جبار كان في الارض نمرود، و كان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام، فخرج **ابراهيم** يمتار مع من يمتار، فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت، حتى مر به **ابراهيم**، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 287 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

من ربك؟ قال: «ربى الذى يحيى و يميت قال انا احيى و اميت قال **ابراهيم**‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 288 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

فان الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر» قال: فرده بغير طعام، قال: فرجع **ابراهيم** الى اهله فمر على كثيب اعفر، فقال: هلا آخذ من هذا فاتى به اهلى فتطيب انفسهم حين ادخل عليهم! فاخذ منه، فاتى اهله قال: فوضع متاعه ثم نام، فقامت امراته الى متاعه ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه احد، فصنعت له منه، فقربته اليه- و كان عهد اهله ليس عندهم طعام- فقال: من اين هذا؟ قالت: من الطعام الذى جئت به، فعلم ان الله قد رزقه، فحمد الله.

تاريخ‏الطبري ج‏1 289 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

عليه و سلم، قال: امر الذى حاج **ابراهيم** في ربه ب**ابراهيم**، فاخرج- يعنى من مدينته- قال: فاخرج فلقى لوطا على باب المدينة- و هو ابن أخيه- فدعاه فآمن به، و قال: «انى مهاجر الى ربى»، و حلف نمرود ان يطلب اله **ابراهيم**، فاخذ اربعه افرخ من فراخ النسور، فرباهن باللحم و الخمر، حتى إذا كبرن و غلظن و استعلجن، قرنهن بتابوت، و قعد في ذلك التابوت، ثم رفع رجلا من لحم لهن، فطرن به، حتى إذا ذهبن في السماء اشرف ينظر الى الارض، فراى الجبال تدب كدبيب النمل، ثم رفع لهن اللحم، ثم نظر فراى الارض محيطا بها بحر كأنها فلكه في ماء، ثم رفع طويلا فوقع في ظلمه، فلم ير ما فوقه و لم ير ما تحته، ففزع فالقى اللحم فاتبعته منقضات، فلما نظرت الجبال اليهن و قد اقبلن منقضات و سمعن حفيفهن فزعت الجبال، و كادت ان تزول من أمكنتها و لم يفعلن، و ذلك قوله عز و جل: «و قد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و ان كان مكرهم لتزول منه الجبال»، و هي في قراءة ابن مسعود:

تاريخ‏الطبري ج‏1 289 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

«و ان كاد مكرهم» فكان طيرانهن به من بيت المقدس، و وقوعهن في جبل الدخان، فلما راى انه لا يطيق شيئا أخذ في بناء الصرح، فبنى حتى إذا اسنده الى السماء ارتقى فوقه ينظر- بزعمه- الى اله **ابراهيم**، فاحدث و لم يكن يحدث، و أخذ الله بنيانه من القواعد: «فخر عليهم السقف من فوقهم و أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون»، يقول: من مأمنهم، و اخذهم من اساس الصرح، فتنقض بهم ثم سقط فتبلبلت السن الناس من يومئذ من الفزع، فتكلموا بثلاثة و سبعين لسانا، فلذلك سميت بابل، و انما كان لسان الناس قبل ذلك السريانية

تاريخ‏الطبري ج‏1 290 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا محمد بن ابى عدى، عن شعبه، عن ابى إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن دانيل، ان عليا ع قال في هذه الآية: «و ان كان مكرهم لتزول منه الجبال»، قال: أخذ ذلك الذى حاج **ابراهيم** في ربه نسرين صغيرين، فرباهما حتى استغلظا و استعلجا فشبا، قال: فاوثق رجل كل واحد منهما بوتر الى تابوت، و جوعهما و قعد هو و رجل آخر في التابوت، قال: و رفع في التابوت عصا على راسه اللحم، فطارا، و جعل يقول لصاحبه: انظر ما ذا ترى؟ قال: ارى كذا و كذا، حتى قال: ارى الدنيا كأنها ذباب، فقال: صوب، فصوبها، فهبطا قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 291 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

لا يدفعون و لا ينكرون ان مولد **ابراهيم** كان في عهد الضحاك بن اندرماسب الذى قد ذكرنا بعض اخباره فيما مضى، و ان ملك شرق الارض و غربها يومئذ كان الضحاك و قد قال بعض من اشكل عليه امر نمرود ممن عرف زمان الضحاك و أسبابه فلم يدر كيف الأمر في ذلك مع سماعه ما انتهى اليه من الاخبار عمن روى عنه انه قال: ملك الارض كافران و مؤمنان، فاما الكافران فنمرود و بختنصر، و اما المؤمنان فسليمان بن داود و ذو القرنين و قول القائلين من اهل الاخبار ان الضحاك كان هو ملك شرق الارض و غربها في عهد **ابراهيم** نمرود: هو الضحاك و ليس الأمر في ذلك عند اهل العلم باخبار الأوائل، و المعرفة بالأمور السوالف، كالذي ظن، لان نسب نمرود في النبط معروف، و نسب الضحاك في عجم الفرس مشهور، و لكن ذوى العلم باخبار الماضين و اهل المعرفة بامور السافلين من الأمم ذكروا ان الضحاك كان ضم الى نمرود السواد و ما اتصل به يمنه و يسره، و جعله و ولده عماله على ذلك، و كان هو يتنقل في البلاد، و كان وطنه الذى هو وطنه و وطن اجداده دنباوند، من جبال طبرستان، و هنالك رمى به افريدون حين ظفر به و قهره موثقا بالحديد و كذلك بختنصر كان اصبهبذ ما بين الاهواز الى ارض الروم من غربي دجلة من قبل لهراسب، و ذلك ان لهراسب كان مشتغلا بقتال الترك، مقيما بازائهم ببلخ، و هو بناها- فيما قيل- لما تطاول مكثه هنالك لحرب الترك، فظن من لم يكن عالما بامور القوم بتطاول مده ولايتهم امر الناحية لمن ولوا له انهم كانوا هم الملوك و لم يدع احد من اهل العلم بامور الأوائل و اخبار الملوك الماضيه و ايام الناس فيما نعلمه ان أحدا من النبط كان ملكا برأسه على شبر من الارض، فكيف يملك شرق الارض و غربها! و لكن العلماء من اهل الكتاب و اهل المعرفة باخبار الماضين و من قد عانى النظر في كتب التاريخات، يزعمون ان ولايه نمرود إقليم بابل من قبل الازدهاق بيوراسب دامت أربعمائة سنه، ثم لرجل من نسله من بعد هلاك نمرود، يقال‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 292 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

و نعود الان الى ذكر الخبر عن بقية الاحداث التي كانت في ايام **ابراهيم** ص.

تاريخ‏الطبري ج‏1 292 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

و كان من الكائن ايام حياته من ذلك ما كان من امر لوط بن هاران ابن تارخ، ابن أخي **ابراهيم** ع و امر قومه من سدوم و كان من امره فيما ذكر انه شخص من ارض بابل مع عمه **ابراهيم** خليل الرحمن، مؤمنا به، متبعا له على دينه، مهاجرا الى الشام، و معهما ساره بنت ناحور.

تاريخ‏الطبري ج‏1 292 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

و بعضهم يقول: هي ساره بنت هيبال بن ناحور و شخص معهم- فيما قيل- تارخ ابو **ابراهيم** مخالفا ل**ابراهيم** في دينه، مقيما على كفره حتى صاروا الى حران، فمات تارخ و هو آزر ابو **ابراهيم** بحران على كفره و شخص **ابراهيم** و لوط و ساره الى الشام، ثم مضوا الى مصر، فوجدوا بها فرعونا من فراعنتها، ذكر انه كان سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ ابن سام بن نوح و قد قيل ان فرعون مصر يومئذ كان أخا للضحاك، كان‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 293 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

الضحاك وجهه إليها عاملا عليها من قبله- و قد ذكرت بعض قصته مع **ابراهيم** فيما مضى قبل- ثم رجعوا عودا على بدئهم الى الشام و ذكر ان **ابراهيم** نزل فلسطين، و انزل ابن أخيه لوطا الأردن، و ان الله تعالى ارسل لوطا الى اهل سدوم، و كانوا اهل كفر بالله و ركوب فاحشه، كما اخبر الله عن قوم لوط: «انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ا ئنكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تاتون في ناديكم المنكر».

تاريخ‏الطبري ج‏1 297 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

ذكر بعض من قال ذلك: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى في خبر ذكره، عن ابى مالك و عن ابى صالح، عن ابن عباس- و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبي ص: بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط، فاقبلت تمشى في صوره رجال شباب، حتى نزلوا على **ابراهيم** فتضيفوه، فكان من امرهم و امر **ابراهيم** ما قد مضى ذكرنا اياه في خبر **ابراهيم** و ساره فلما ذهب عن **ابراهيم** الروع جاءته البشرى، و اطلعته الرسل على ما جاءوا له، و ان الله ارسلهم لهلاك قوم لوط ناظرهم **ابراهيم** و حاجهم في ذلك كما اخبر الله عنه فقال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 297 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

«فلما ذهب عن **ابراهيم** الروع و جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط».

تاريخ‏الطبري ج‏1 297 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

حدثنا يعقوب القمي، قال: حدثنا جعفر، عن سعيد «يجادلنا في قوم لوط» قال: لما جاءه جبرئيل و من معه، قالوا ل**ابراهيم**: «انا مهلكو اهل هذه القرية ان أهلها كانوا ظالمين» قال لهم **ابراهيم**: ا تهلكون قريه فيها أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لا، قال: ا فتهلكون قريه فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا:

تاريخ‏الطبري ج‏1 297 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

قالوا: لا، قال: ا فتهلكون قريه فيها اربعه عشر مؤمنا؟ قالوا: لا، و كان **ابراهيم** يعدهم اربعه عشر بامرأة لوط، فسكت عنهم، و اطمانت نفسه‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 298 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

حدثنا ابو كريب، قال: حدثنا الحماني، عن الاعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال الملك ل**ابراهيم**: ان كان فيها خمسه يصلون رفع عنهم العذاب.

تاريخ‏الطبري ج‏1 298 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: «يجادلنا في قوم لوط» قال: بلغنا انه قال لهم يومئذ: ا رايتم ان كان فيهم خمسون من المسلمين؟ قالوا: ان كان فيهم خمسون لن نعذبهم، قال: و اربعون؟ قالوا: و اربعون، قال: و ثلاثون؟ قالوا: و ثلاثون، حتى بلغ عشره، قالوا: و ان كانوا عشره؟ قال: ما من قوم لا يكون فيهم عشره فيهم خير، فلما علم **ابراهيم** حال قوم لوط بخبر الرسل قال للرسل:

تاريخ‏الطبري ج‏1 299 ذكر من قال انما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سدوم ابنه لوط دون لوط: ..... ص : 299

حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى في خبر ذكره عن ابى مالك، و عن ابى صالح، عن ابن عباس- و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبي ص، قال: لما خرجت الملائكة من عند **ابراهيم** نحو قريه لوط، فأتوها نصف النهار، فلما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنه لوط تستقى من الماء لأهلها- و كانت له ابنتان: اسم الكبرى ريثا و اسم الصغرى رعزيا- فقالوا

تاريخ‏الطبري ج‏1 301 ذكر من قال انما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سدوم ابنه لوط دون لوط: ..... ص : 299

مضت الرسل من عند **ابراهيم** الى لوط، فلما أتوا لوطا و كان من امرهم ما ذكر الله قال جبرئيل للوط: يا لوط، انا مهلكو اهل هذه القرية، ان أهلها كانوا ظالمين فقال لهم لوط: اهلكوهم الساعة، فقال جبرئيل ع:

تاريخ‏الطبري ج‏1 304 ذكر من قال انما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سدوم ابنه لوط دون لوط: ..... ص : 299

حدثنا المثنى، قال: أخبرنا إسحاق، قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثنى عبد الصمد انه سمع وهب بن منبه يقول: كان اهل سدوم الذين فيهم لوط قوم سوء قد استغنوا عن النساء بالرجال، فلما راى الله ذلك منهم بعث الملائكة ليعذبوهم، فاتوا **ابراهيم**، فكان من امره و امرهم ما ذكره الله تعالى في كتابه، فلما بشروا ساره بالولد قاموا، و قام معهم **ابراهيم** يمشى، فقال: أخبروني لم بعثتم؟ و ما خطبكم؟ قالوا: انا أرسلنا الى قوم سدوم لندمرها فإنهم قوم سوء، قد استغنوا بالرجال عن النساء قال **ابراهيم**: ا رايتم ان كان فيهم خمسون رجلا صالحا؟ قالوا: إذا لا نعذبهم، فلم يزل ينقص حتى قال اهل البيت، قالوا: فان كان فيهم بيت صالح، قال: فلوط و اهل بيته، قالوا: ان امراته هواها معهم، فلما يئس **ابراهيم** انصرف و مضوا الى اهل سدوم فدخلوا على لوط، فلما رأتهم امراته أعجبها حسنهم و جمالهم، فأرسلت الى اهل القرية انه قد نزل بنا قوم لم نر قوما قط احسن منهم و لا اجمل، فتسامعوا بذلك، فغشوا دار لوط من كل ناحيه، و تسوروا عليهم الجدران، فلقيهم لوط فقال: يا قوم لا تفضحون في ضيفي و انا ازوجكم بناتي فهن اطهر لكم، فقالوا: لو كنا نريد بناتك لقد عرفنا مكانهن، فقال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 306 ذكر من قال انما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سدوم ابنه لوط دون لوط: ..... ص : 299

و ذكر لنا ان **ابراهيم** كان يشرف ثم يقول: سدوم يوما هالك حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه: لما أصبحوا- يعنى قوم لوط- نزل جبرئيل ع و اقتلع الارض من سبع ارضين، فحملها حتى بلغ بها السماء الدنيا، حتى سمع اهل السماء نباح كلابهم و أصوات ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم، فذلك حين يقول: «و المؤتفكه اهوى»، المنقلبه حين اهوى بها جبرئيل ع الارض فاقتلعها بجناحيه، فمن لم يمت حين اسقط الارض امطر الله تعالى عليه و هو تحت الارض الحجاره، و من كان منهم شاذا في الارض، و هو قول الله تعالى: «فجعلنا عاليها سافلها و أمطرنا عليهم حجارة من سجيل»، ثم تتبعهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله، فذلك قوله تعالى: «و أمطرنا عليهم حجارة من سجيل».

تاريخ‏الطبري ج‏1 308 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 308 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

و قيل: انها ماتت بقرية الجبابرة من ارض كنعان في حبرون، فدفنت في مزرعه اشتراها **ابراهيم** و قيل ان هاجر عاشت بعد ساره مده فاما الخبر فبغير ذلك ورد حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى، بالإسناد الذى قد ذكرناه قبل.

تاريخ‏الطبري ج‏1 308 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

ثم ان **ابراهيم** اشتاق الى اسماعيل، فقال لساره: ائذنى لي انطلق الى ابنى فانظر اليه، فأخذت عليه عهدا الا ينزل حتى يأتيها، فركب البراق، ثم اقبل و قد ماتت أم اسماعيل، و تزوج اسماعيل امراه من جرهم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 308 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

و ان **ابراهيم** ع كثر ماله و مواشيه و كان سبب ذلك فيما حدثنا به موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 308 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

حدثنا اسباط، عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه قبل، ان **ابراهيم** ع احتاج- و قد كان له صديق يعطيه و يأتيه- فقالت له ساره:

تاريخ‏الطبري ج‏1 308 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

لو اتيت خلتك فاصبت لنا منه طعاما! فركب حمارا له، ثم أتاه، فلما أتاه تغيب منه، و استحيا **ابراهيم** ان يرجع الى اهله خائبا، فمر على بطحاء، فملأ منها خرجه، ثم ارسل الحمار الى اهله، فاقبل الحمار و عليه حنطه جيده، و نام **ابراهيم** ع فاستيقظ، و جاء الى اهله، فوجد ساره قد جعلت له طعاما، فقالت: الا تاكل؟ فقال: و هل من شي‏ء؟

تاريخ‏الطبري ج‏1 309 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

من عند خليلى جئت بها، فزرعها فنبتت له، و زكا زرعه و هلكت زروع الناس، فكان اصل ماله منها، فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول: من قال: لا اله الا الله فليدخل فليأخذ، فمنهم من قال فاخذ، و منهم من ابى فرجع، و ذلك قوله تعالى: «فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و كفى بجهنم سعيرا» فلما كثر مال **ابراهيم** و مواشيه احتاج الى السعه في المسكن و المرعى، و كان مسكنه ما بين قريه مدين- فيما قيل- و الحجاز الى ارض الشام، و كان ابن أخيه لوط نازلا معه، فقاسم ماله لوطا، فاعطى لوطا شطره فيما قيل، و خيره مسكنا يسكنه و منزلا ينزله غير المنزل الذى هو به نازل، فاختار لوط ناحيه الأردن فصار إليها، و اقام **ابراهيم** ع بمكانه، فصار ذلك فيما قيل سببا لآثاره بمكة و اسكانه إياها اسماعيل، و كان ربما دخل امصار الشام.

تاريخ‏الطبري ج‏1 309 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

و لما ماتت ساره بنت هاران زوجه **ابراهيم** تزوج **ابراهيم** بعدها- فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن ابن إسحاق- قطورا بنت يقطن، امراه من الكنعانيين، فولدت له سته نفر: يقسان بن **ابراهيم**، و زمران بن **ابراهيم**، و مديان بن **ابراهيم**، و يسبق بن **ابراهيم**، و سوح بن **ابراهيم**، و بسر بن **ابراهيم**، فكان جميع بنى **ابراهيم** ثمانية بإسماعيل و إسحاق، و كان اسماعيل يكره اكبر ولده 3 قال: فنكح يقسان بن **ابراهيم** رعوه بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر، فولدت له البربر و لفها 3 و ولد زمران بن **ابراهيم** المزامير الذين لا يعقلون 3 و ولد لمديان اهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل النبي، فهو و قومه من ولده بعثه الله عز و جل اليهم نبيا.

تاريخ‏الطبري ج‏1 310 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

هشام بن محمد بن السائب، عن ابيه، قال: كان ابو **ابراهيم** من اهل حران، فاصابته سنه من السنين، فاتى هرمز جرد بالاهواز، و معه امراته أم **ابراهيم**، و اسمها توتا بنت كرينا بن كوثى، من بنى ارفخشد بن سام بن نوح.

تاريخ‏الطبري ج‏1 310 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

حدثنى الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن ابيه، قال: نهر كوثى كراه كرينا جد **ابراهيم** من قبل أمه، و كان أبوه على أصنام الملك نمرود فولد **ابراهيم** بهرمزجرد، ثم انتفل الى كوثى من ارض بابل، فلما بلغ **ابراهيم** و خالف قومه، دعاهم الى عباده الله، و بلغ ذلك الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين، ثم بنى له الحير بجص، و اوقد له الحطب الجزل، و القى **ابراهيم** فيه، فقال: حسبي الله و نعم الوكيل! فخرج منها سليما لم يكلم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 310 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

حدثنى الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، عن ابيه، عن ابى صالح، عن ابن عباس، قال: لما هرب **ابراهيم** من كوثى، و خرج من النار و لسانه يومئذ سرياني، فلما عبر الفرات من حران غير الله لسانه فقيل: عبراني، اى حيث عبر الفرات و بعث نمرود في اثره، و قال: لا تدعوا أحدا يتكلم بالسريانية الا جئتمونى به، فلقوا **ابراهيم** ع فتكلم بالعبرانيه، فتركوه و لم يعرفوا لغته.

تاريخ‏الطبري ج‏1 310 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

حدثنى الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا هشام، عن ابيه قال: فهاجر **ابراهيم** من بابل الى الشام فجاءته ساره، فوهبت له نفسها

تاريخ‏الطبري ج‏1 311 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

فتزوجها، و خرجت معه و هو يومئذ ابن سبع و ثلاثين سنه، فاتى حران، فأقام بها زمانا، ثم اتى الأردن فأقام بها زمانا، ثم خرج الى مصر فأقام بها زمانا، ثم رجع الى الشام فنزل السبع أرض بين إيليا و فلسطين و احتفر بئرا، و بنى مسجدا ثم ان بعض اهل البلد آذاه فتحول من عندهم، فنزل منزلا بين الرملة و إيليا، فاحتفر به بئرا اقام به، و كان قد وسع عليه في المال و الخدم، و هو أول من اضاف الضيف، و أول من ثرد الثريد، و أول من راى الشيب.

تاريخ‏الطبري ج‏1 311 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

قال: و ولد ل**ابراهيم** ع اسماعيل و هو اكبر ولده 3- و أمه هاجر و هي قبطية، و إسحاق، و كان ضرير البصر، و أمه ساره ابنه بتويل بن ناخور بن ساروع بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح 3- و مدن، و مدين، و يقسان، و زمران، و اسبق، و سوح، و أمهم قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة فاما يقسان فلحق بنوه بمكة، و اقام مدن و مدين بأرض مدين، فسميت به، و مضى سائرهم في البلاد و قالوا ل**ابراهيم**: يا أبانا انزلت اسماعيل و إسحاق معك، و أمرتنا ان ننزل ارض الغربه و الوحشة! فقال: بذلك امرت، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 311 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

و قال بعضهم: تزوج **ابراهيم** بعد ساره امرأتين من العرب، إحداهما قنطورا بنت يقطان، فولدت له سته بنين، و هم الذين ذكرنا، و الاخرى منهما حجور بنت ارهير، فولدت له خمسه بنين: كيسان، و شورخ، و اميم، و لوطان، و نافس 3

تاريخ‏الطبري ج‏1 312 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

فلما اراد الله تبارك و تعالى قبض روح **ابراهيم** ص، ارسل اليه ملك الموت في صوره شيخ هرم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 312 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

فحدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى بالإسناد الذى ذكرته قبل: كان **ابراهيم** كثير الطعام يطعم الناس، و يضيفهم، فبينا هو يطعم الناس إذا هو بشيخ كبير يمشى في الحره، فبعث اليه بحمار، فركبه حتى إذا أتاه اطعمه، فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد ان يدخلها فاه، فيدخلها عينه و اذنه ثم يدخلها فاه، فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره و كان **ابراهيم** قد سال ربه عز و جل الا يقبض روحه حتى يكون هو الذى يسأله الموت، فقال للشيخ حين راى من حاله ما راى:

تاريخ‏الطبري ج‏1 312 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

ما بالك يا شيخ تصنع هذا؟ قال: يا **ابراهيم**، الكبر، قال: ابن كم أنت؟

تاريخ‏الطبري ج‏1 312 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

فزاد على عمر **ابراهيم** سنتين، فقال **ابراهيم**: انما بيني و بينك سنتان، فإذا بلغت ذلك صرت مثلك! قال: نعم، قال **ابراهيم**: اللهم اقبضنى إليك قبل ذلك، فقام الشيخ فقبض روحه، و كان ملك الموت.

تاريخ‏الطبري ج‏1 312 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

و لما مات **ابراهيم** ع- و كان موته و هو ابن مائتي سنه، و قيل ابن مائه و خمس و سبعين سنه- دفن عند قبر ساره في مزرعه حبرون.

تاريخ‏الطبري ج‏1 312 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

و كان مما انزل الله تعالى على **ابراهيم** ع من الصحف فيما قيل عشر صحائف، كذلك حدثنى احمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 313 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

كتب: انزل الله عز و جل على آدم ع عشر صحائف، و على شيث خمسين صحيفه، و انزل على اخنوخ ثلاثين صحيفه، و انزل على **ابراهيم** عشر صحائف، و انزل جل و عز التوراة و الانجيل و الزبور و الفرقان قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف **ابراهيم**؟ قال: كانت امثالا كلها.

تاريخ‏الطبري ج‏1 313 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

و كانت فيها امثال: و على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان يكون له ساعات، ساعه يناجى فيها ربه، و ساعه يفكر فيها في صنع الله عز و جل، و ساعه يحاسب فيها نفسه فيما قدم و اخر، و ساعه يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم و المشرب و على العاقل الا يكون ظاعنا الا في ثلاث: تزود لمعاده، و مرمة لمعاشه، و لذة في غير محرم و على العاقل ان يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه و من حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 313 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

و كان ل**ابراهيم**- فيما ذكر- اخوان يقال لأحدهما هاران- و هو ابو لوط، و قيل ان هاران هو الذى بنى مدينه حران، و اليه نسبت- و الآخر منهما ناحورا 3 و هو ابو بتويل و بتويل هو ابو لابان و رفقا ابنه بتويل، و رفقا امراه إسحاق بن **ابراهيم** أم يعقوب ابنه بتويل 3، وليا و راحيل امرأتا يعقوب ابنتا لابان‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 314 ذكر خبر ولد اسماعيل بن **ابراهيم** خليل الرحمن ع ..... ص : 314

قد مضى ذكرنا سبب مصير **ابراهيم** بابنه اسماعيل، و أمه هاجر الى مكة و اسكانه إياهما بها و لما كبر اسماعيل تزوج امراه من جرهم، فكان من امرها ما قد تقدم ذكره، ثم طلقها بأمر ابيه **ابراهيم** بذلك، ثم تزوج اخرى يقال لها السيده بنت مضاض بن عمرو الجرهمى، و هي التي قال لها **ابراهيم** إذ قدم مكة، و هي زوجه اسماعيل: قولي لزوجك إذا جاء: قد رضيت لك عتبة بابك.

تاريخ‏الطبري ج‏1 320 ذكر إسحاق بن **ابراهيم** ع و ذكر نسائه و اولاده ..... ص : 316

و الله لاقتلنه، قال: يا بنى قد بقيت لك دعوه، فهلم ادع لك بها، فدعا له فقال: تكون ذريتك عددا كثيرا كالتراب و لا يملكهم احد غيرهم، و قالت أم يعقوب ليعقوب: الحق بخالك فكن عنده خشيه ان يقتلك عيص، فانطلق الى خاله، فكان يسرى بالليل و يكمن بالنهار، و لذلك سمى إسرائيل، و هو سرى الله، فاتى خاله و قال عيص: اما إذ غلبتني على الدعوى فلا تغلبني على القبر، ان ادفن عند آبائى: **ابراهيم** و إسحاق، فقال: لئن فعلت لتدفنن معه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 322 ذكر أيوب ع ..... ص : 322

و كان بعضهم يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل و يقول: كان أبوه ممن آمن ب**ابراهيم** ع يوم احرقه نمرود، و كانت زوجته التي امر بضربها بالضغث ابنه ليعقوب بن إسحاق، يقال: لها ليا، كان يعقوب زوجها منه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 325 ذكر أيوب ع ..... ص : 322

و قال بعضهم: لم يكن شعيب من ولد **ابراهيم**، و انما هو من ولد بعض من كان آمن ب**ابراهيم** و اتبعه على دينه، و هاجر معه الى الشام، و لكنه ابن بنت لوط فجده شعيب ابنه لوط

تاريخ‏الطبري ج‏1 330 ذكر يعقوب و اولاده ..... ص : 330

ذكروا و الله اعلم ان إسحاق بن **ابراهيم** عاش بعد ما ولد له العيص و يعقوب مائه سنه، ثم توفى و له مائه و ستون سنه فقبره ابناه: العيص و يعقوب عند قبر ابيه **ابراهيم** في مزرعه حبرون، و كان عمر يعقوب بن إسحاق كله مائه و سبعا و اربعين سنه، و كان ابنه يوسف قد قسم له و لامه من الحسن ما لم يقسم لكثير من احد من الناس.

تاريخ‏الطبري ج‏1 365 قصه الخضر و خبره و خبر موسى و فتاه يوشع ع ..... ص : 365

قال ابو جعفر: كان الخضر ممن كان في ايام افريدون الملك بن اثفيان في قول عامه اهل الكتاب الاول، و قبل موسى بن عمران صلى الله عليه و سلم و قيل انه كان على مقدمه ذي القرنين الاكبر، الذى كان ايام **ابراهيم** خليل الرحمن ص، و هو الذى قضى له ببئر السبع- و هي بئر كان **ابراهيم** احتفرها لماشيته في صحراء الأردن- و ان قوما من اهل الأردن ادعوا الارض التي كان احتفر بها **ابراهيم** بئره، فحاكمهم **ابراهيم** الى ذي القرنين الذى ذكر ان الخضر كان على مقدمته ايام سيره في البلاد، و انه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياه، فشرب من مائه و هو لا يعلم، و لا يعلم به ذو القرنين و من معه، فخلد، فهو حي عندهم الى الان.

تاريخ‏الطبري ج‏1 365 قصه الخضر و خبره و خبر موسى و فتاه يوشع ع ..... ص : 365

و زعم بعضهم انه من ولد من كان آمن ب**ابراهيم** خليل الرحمن، و اتبعه على دينه، و هاجر معه من ارض بابل حين هاجر **ابراهيم** منها و قال: اسمه بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 365 قصه الخضر و خبره و خبر موسى و فتاه يوشع ع ..... ص : 365

و قال آخرون: ذو القرنين الذى كان على عهد **ابراهيم** ص هو افريدون بن اثفيان، قال: و على مقدمته كان الخضر.

تاريخ‏الطبري ج‏1 366 قصه الخضر و خبره و خبر موسى و فتاه يوشع ع ..... ص : 365

و قول الذى قال: ان الخضر كان في ايام افريدون و ذي القرنين الاكبر و قبل موسى بن عمران اشبه بالحق الا ان يكون الأمر كما قاله من قال انه كان على مقدمه ذي القرنين صاحب **ابراهيم**، فشرب ماء الحياه، فلم يبعث في ايام **ابراهيم** ص نبيا، و بعث ايام ناشيه بن اموص، و ذلك ان ناشيه بن اموص الذى ذكر ابن إسحاق انه كان ملكا على بنى إسرائيل، كان في عهد بشتاسب بن لهراسب، و بين بشتاسب و بين افريدون من الدهور و الأزمان ما لا يجهله ذو علم بايام الناس و اخبارهم، و ساذكر مبلغ ذلك إذا انتهينا الى خبر بشتاسب ان شاء الله تعالى.

تاريخ‏الطبري ج‏1 376 قصه الخضر و خبره و خبر موسى و فتاه يوشع ع ..... ص : 365

فهذه الاخبار التي ذكرناها عن رسول الله ص و عن السلف من اهل العلم تنبئ عن ان الخضر كان قبل موسى و في ايامه، و يدل على خطا قول من قال: انه اورميا بن خلقيا، لان اورميا كان في ايام بختنصر، و بين عهدي موسى و بختنصر من المده ما لا يشكل قدرها على اهل العلم بايام الناس و اخبارهم، و انما قدمنا ذكره و ذكر خبره لأنه كان في عهد افريدون فيما قيل، و ان كان قد ادرك على هذه الاخبار التي ذكرت من امره و امر موسى و فتاه ايام منوشهر و ملكه، و ذلك ان موسى انما نبئ في عهد منوشهر، و كان ملك منوشهر بعد ما ملك جده افريدون، فكل ما ذكرنا من اخبار من ذكرنا اخباره من عهد **ابراهيم** الى الخبر عن الخضر ع، فان ذلك كله- فيما ذكر- كان في ملك بيوراسب و افريدون، و قد ذكرنا فيما مضى قبل اخبار اعمارهما و مبلغهما و مده كل واحد منهما.

تاريخ‏الطبري ج‏1 379 منوشهر و أسبابه و الحوادث الكائنة في زمانه ..... ص : 377

فيجمعنا و الغر أبناء فارس أب لا نبالى بعده من تاخرا

أبونا خليل الله، و الله ربنا رضينا بما اعطى الإله و قدرا

و اما الفرس فإنها تنكر هذا النسب، و لا تعرف لها ملكا الا في اولاد افريدون، و لا تقر بالملك لغيرهم، و ترى ان داخلا ان كان دخل عليهم في ذلك من غيرهم في قديم الأيام قبل الاسلام، فانه دخل فيه بغير حق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 386 ذكر نسب موسى بن عمران و اخباره ..... ص : 385

شعيب النبي ص 3 و ولد موسى جرشون و ايليعازر، و خرج الى مدين خائفا و له احدى و اربعون سنه، و كان يدعو الى دين **ابراهيم**، و تراءى الله بطور سيناء، و له ثمانون سنه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 386 ذكر نسب موسى بن عمران و اخباره ..... ص : 385

و اما ابن إسحاق فانه قال فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن ابن إسحاق، قال: قبض الله يوسف، و هلك الملك الذى كان معه الريان بن الوليد، و توارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر، فنشر الله بها بنى إسرائيل، و قبر يوسف حين قبض- كما ذكر لي- في صندوق من مرمر في ناحيه من النيل في جوف الماء، فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة و هم على بقايا من دينهم مما كان يوسف و يعقوب و إسحاق و **ابراهيم** شرعوا فيهم‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 392 ذكر نسب موسى بن عمران و اخباره ..... ص : 385

حدثنا اصبغ بن زيد الجهنى، قال: حدثنا القاسم قال: حدثنى سعيد ابن جبير، قال: سالت عبد الله بن عباس عن قول الله موسى: «و فتناك فتونا»، فسألته عن الفتون ما هي؟ فقال لي: استأنف النهار يا بن جبير، فان لها حديثا طويلا، قال: فلما اصبحت غدوت على ابن عباس لانتجز منه ما وعدني قال: فقال ابن عباس: تذاكر فرعون و جلساؤه ما وعد الله **ابراهيم** من ان يجعل في ذريته أنبياء و ملوكا، فقال بعضهم: ان بنى إسرائيل لينتظرون ذلك ما يشكون، و لقد كانوا يظنون انه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان الله وعد **ابراهيم**، قال فرعون: فكيف ترون؟

تاريخ‏الطبري ج‏1 395 ذكر نسب موسى بن عمران و اخباره ..... ص : 385

انطلقن به الى فرعون فليبجله و ليكرمه فلما دخلن به على فرعون وضعنه في حجره، فتناول موسى لحيه فرعون حتى مدها، فقال: عدو من أعداء الله! الا ترى ما وعد الله **ابراهيم** انه سيصرعك و يعلوك! فأرسل الى الذباحين ليذبحوه- و ذلك من الفتون يا بن جبير- بعد كل بلاء ابتلى به و اريد به فجاءت امراه فرعون تسعى الى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الصبى الذى وهبته لي؟ قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 473 ذكر خبر شمويل بن بالي بن علقمه بن يرخام بن اليهو ابن تهو بن صوف، و طالوت و جالوت ..... ص : 467

فلما نظر الى داود قذف في قلبه الرعب منه، فقال له: يا فتى، ارجع فانى ارحمك ان اقتلك، فقال داود: لا بل انا اقتلك فاخرج الحجاره فوضعها في القذافة، كلما رفع منها حجرا سماه، فقال: هذا باسم ابى **ابراهيم**، و الثانى باسم ابى إسحاق، و الثالث باسم ابى إسرائيل، ثم ادار القذافة فعادت الأحجار حجرا واحدا، ثم ارسله فصك به بين عيني جالوت فنقبت راسه، ثم قتلته، فلم تزل تقتل كل انسان تصيبه تنفذ فيه، حتى لم يكن بحيالها احد، فهزموهم عند ذلك، و قتل داود جالوت، و رجع طالوت فانكح داود ابنته، و اجرى خاتمه في ملكه، فمال الناس الى داود و احبوه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 479 ذكر خبر داود بن ايشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن **ابراهيم** ..... ص : 476

و ذكر انه تمنى يوما من الأيام على ربه منزله آبائه **ابراهيم** و إسحاق و يعقوب، و ساله ان يمتحنه بنحو الذى كان امتحنهم، و يعطيه من الفضل نحو الذى كان اعطاهم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 479 ذكر خبر داود بن ايشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن **ابراهيم** ..... ص : 476

يوما يقضى فيه بين الناس، و يوما يخلو فيه لعباده ربه، و يوما يخلو فيه لنسائه، و كان له تسع و تسعون امراه، و كان فيما يقرا من الكتب انه كان يجد فيه فضل **ابراهيم** و إسحاق و يعقوب، فلما وجد ذلك فيما يقرا من الكتب، قال: يا رب ارى الخير كله قد ذهب به آبائى الذين كانوا قبلي، فأعطني مثل ما اعطيتهم، و افعل بي مثل ما فعلت بهم قال: فاوحى الله اليه ان آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها، ابتلى **ابراهيم** بذبح ابنه، و ابتلى إسحاق بذهاب بصره، و ابتلى يعقوب بحزنه على ابنه يوسف، و انك لم تبتل من ذلك بشي‏ء قال: يا رب ابتلنى بمثل ما ابتليتهم به، و أعطني مثل ما اعطيتهم قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 485 ذكر خبر داود بن ايشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن **ابراهيم** ..... ص : 476

فبعث لذلك عرفاء و نقباء، و امرهم ان يرفعوا اليه ما بلغ عددهم، فعتب الله عليه ذلك، و قال: قد علمت انى وعدت **ابراهيم** ان ابارك فيه و في ذريته حتى اجعلهم كعدد نجوم السماء، و اجعلهم لا يحصى عددهم، فاردت ان تعلم عدد ما قلت: انه لا يحصى عددهم، فاختاروا بين ان ابتليكم بالجوع ثلاث سنين، او اسلط عليكم العدو ثلاثة اشهر، او الموت ثلاثة ايام! فاستشار داود في ذلك بنى إسرائيل فقالوا: ما لنا بالجوع ثلاث سنين صبر، و لا بالعدو ثلاثة اشهر، فليس لهم بقية، فان كان لا بد فالموت بيده لا بيد غيره فذكر وهب بن منبه انه مات منهم في ساعه من نهار ألوف كبيره، لا يدرى ما عددهم، فلما راى ذلك داود، شق عليه ما بلغه من كثره الموت، فتبتل الى الله و دعاه فقال: يا رب، انا آكل الحماض و بنو إسرائيل يضرسون! انا طلبت ذلك فأمرت به بنى إسرائيل، فما كان من شي‏ء فبي و اعف عن بنى إسرائيل فاستجاب الله له و رفع عنهم الموت، فراى داود الملائكة سالين سيوفهم يغمدونها، يرتقون في سلم من ذهب من الصخرة الى السماء، فقال داود: هذا مكان ينبغى ان يبنى فيه مسجد، فاراد داود ان يأخذ في بنائه، فاوحى الله اليه ان هذا بيت مقدس، و انك قد صبغت يديك في الدماء، فلست ببانيه، و لكن ابن لك املكه بعدك اسميه سليمان، اسلمه من الدماء.

تاريخ‏الطبري ج‏1 526 ذكر خبر اسا بن أبيا و زرح الهندي ..... ص : 517

قال لهم اسا: ان ربى لا يطاق الا بالتضرع و التبتل و الاستكانة قالوا: فابرز له لعله ان يجيبك فيرحم ضعفنا، فان الصديق لا يسلم صديقه على مثل هذا فدخل اسا لمصلى، و وضع تاجه من راسه، و خلى ثيابه، و لبس المسوح و افترش الرماد، ثم مد يده يدعو ربه بقلب حزين، و تضرع كثير، و دموع سجال، و هو يقول: اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظيم، اله **ابراهيم** و اسماعيل و إسحاق و يعقوب و الاسباط، أنت المستخفى من خلقك حيث شئت، لا يدرك قرارك، و لا يطاق كنه عظمتك، أنت اليقظان الذى لا تنام، و الجديد الذى لا تبليك الليالى و الأيام، اسالك بالمسألة التي سالك بها **ابراهيم** خليلك فاطفات بها عنه النار، و الحقته بها بالابرار، و بالدعاء الذى دعاك به نجيك موسى فانجيت بنى إسرائيل من الظلمه، و اعتقتهم به من العبودية، و سيرتهم في البر و البحر، و غرقت فرعون و من اتبعه و بالتضرع الذى تضرع لك عبدك داود فرفعته، و وهبت له من بعد الضعف القوه، و نصرته على جالوت الجبار، و هزمته و بالمسألة التي سالك بها سليمان نبيك فمنحته الحكمه، و وهبت له الرفعه، و ملكته على كل دابه أنت محيى الموتى، و مفنى الدنيا، و تبقى‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 551 ذكر خبر لهراسب و ابنه بشتاسب و غزو بختنصر بنى إسرائيل و تخريبه بيت المقدس ..... ص : 538

يا بنى إسرائيل، انتهوا عما أنتم عليه قبل ان يمسكم باس الله، و قبل ان يبعث الله عليكم قوما لا رحمه لهم بكم، فان ربكم قريب التوبة مبسوط اليدين بالخير، رحيم بمن تاب اليه فأبوا عليه ان ينزعوا عن شي‏ء مما هم عليه و ان الله القى في قلب بختنصر بن نبوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن نمرود بن فالغ ابن عابر- و نمرود صاحب **ابراهيم** ع، الذى حاجه في ربه- ان يسير الى بيت المقدس، ثم يفعل فيه ما كان جده سنحاريب اراد ان يفعل فخرج في ستمائه الف رايه يريد اهل بيت المقدس، فلما فصل سائرا اتى ملك بنى إسرائيل الخبر ان بختنصر قد اقبل هو و جنوده يريدكم، فأرسل الملك الى ارميا، فجاءه فقال: يا ارميا، اين ما زعمت لنا ان ربك اوحى إليك الا يهلك اهل بيت المقدس حتى يكون منك الأمر في ذلك! فقال ارميا للملك:

تاريخ‏الطبري ج‏2 107 ذكر بقية خبر تبع ايام قباذ و زمن انوشروان و توجيه الفرس الجيش الى اليمن لقتال الحبشه و سبب توجيهه إياهم إليها ..... ص : 105

قالا: اما و الله انه لبيت أبينا **ابراهيم**، و انه لكما اخبرناك، و لكن اهله حالوا بيننا و بينه بالأوثان التي نصبوا حوله، و بالدماء التي يهريقون عنده، و هم نجس اهل شرك او كما قالا له.

تاريخ‏الطبري ج‏2 133 ذكر بقية خبر تبع ايام قباذ و زمن انوشروان و توجيه الفرس الجيش الى اليمن لقتال الحبشه و سبب توجيهه إياهم إليها ..... ص : 105

فلما دخل حناطه مكة سال عن سيد قريش و شريفها، فقيل له: عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى، فجاءه فقال له ما امره به أبرهة فقال له عبد المطلب: و الله ما نريد حربه، و ما لنا بذلك من طاقه، هذا بيت الله الحرام، و بيت خليله **ابراهيم**- او كما قال- فان يمنعه فهو بيته و حرمه، و ان يخل بينه و بينه، فو الله ما عندنا من دفع عنه- او كما قال له- فقال له حناطه: فانطلق الى الملك، فانه قد أمرني ان آتيه بك- فانطلق معه عبد المطلب، و معه بعض بنيه، حتى اتى العسكر فسال عن ذي نفر- و كان له صديقا- حتى دل عليه، و هو في محبسه، فقال له: يا ذا نفر، هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: و ما غناء رجل اسير بيدي ملك ينتظر ان يقتله غدوا او عشيا! ما عندي غناء في شي‏ء مما نزل بك الا ان أنيسا سائس الفيل لي صديق، فسارسل اليه فاوصيه بك، و اعظم عليه حقك، و اساله ان يستأذن لك على الملك فتكلمه بما تريد، و يشفع لك عنده بخير، ان قدر على ذلك قال: حسبي.

تاريخ‏الطبري ج‏2 161 ذكر مولد رسول الله ص ..... ص : 155

الى جده، فقال: يا بن عبد المطلب، انى انبئت انك تزعم انك رسول الله الى الناس، ارسلك بما ارسل به **ابراهيم**، و موسى، و عيسى، و غيرهم من الأنبياء، الا و انك فوهت بعظيم، و انما كانت الأنبياء و الخلفاء في بيتين من بنى إسرائيل، و أنت ممن يعبد هذه الحجاره و الأوثان، فما لك و للنبوة! و لكن لكل قول حقيقة، فأنبئني بحقيقة قولك، و بدء شانك، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏2 161 ذكر مولد رسول الله ص ..... ص : 155

فاعجب النبي ص بمسألته، ثم قال: يا أخا بنى عامر، ان لهذا الحديث الذى تسألني عنه نبا و مجلسا، فاجلس، فثنى رجليه ثم برك كما يبرك البعير، فاستقبله النبي ص بالحديث فقال: يا أخا بنى عامر، ان حقيقة قولي و بدء شأني، انى دعوه ابى **ابراهيم**، و بشرى أخي عيسى بن مريم و انى كنت بكر أمي، و انها حملت بي كأثقل ما تحمل، و جعلت تشتكي الى صواحبها ثقل ما تجد.

تاريخ‏الطبري ج‏2 165 ذكر مولد رسول الله ص ..... ص : 155

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان الكلاعى، ان نفرا من اصحاب رسول الله ص و سلم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك، قال: نعم، انا دعوه ابى **ابراهيم**، و بشرى عيسى، و رات أمي حين حملت بي انه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من ارض الشام، و استرضعت في بنى سعد بن بكر، فبينا انا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، فاخذانى، فشقا بطنى، ثم استخرجا منه قلبي، فشقاه فاستخرجا منه علقه سوداء، فطرحاها، ثم غسلا بطنى و قلبي بذلك الثلج حتى انقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشره من امته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بمائه من امته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من امته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنها.

تاريخ‏الطبري ج‏2 235 ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ..... ص : 234

و اما علماء الاسلام فقد ذكرت قبل ما قال فيه بعضهم، و اذكر بعض من لم يمض ذكره منهم الان، فإنهم قالوا: كان بين آدم و نوح عشره قرون، و القرن مائه سنه، و بين نوح و **ابراهيم** عشره قرون، و القرن مائه سنه، و بين **ابراهيم** و موسى بن عمران عشره قرون، و القرن مائه سنه.

تاريخ‏الطبري ج‏2 235 ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ..... ص : 234

حدثنى الحارث بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، عن غير واحد من اهل العلم، قالوا: كان بين آدم و نوح عشره قرون، و القرن مائه سنه، و بين نوح و **ابراهيم** عشره قرون، و القرن مائه سنه، و بين **ابراهيم** و موسى بن عمران عشره قرون، و القرن مائه سنه.

تاريخ‏الطبري ج‏2 237 ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ..... ص : 234

و قال بعضهم: من وقت هبوط آدم ع الى ان بعث نبينا ص سته آلاف سنه و مائه و ثلاث عشره سنه، و ذلك ان عنده من مهبط آدم الى الارض الى الطوفان الفى سنه و مائتي سنه و ستا و خمسين سنه و من الطوفان الى مولد **ابراهيم** خليل الرحمن الف سنه و تسعا و سبعين سنه، و من مولد **ابراهيم** الى خروج موسى ببني إسرائيل من مصر خمسمائة سنه و خمسا و ستين سنه، و من خروج موسى ببني إسرائيل من مصر الى بناء بيت المقدس- و ذلك لاربع سنين من ملك سليمان بن داود- ستمائه سنه و ستا و ثلاثين سنه، و من بناء بيت المقدس الى ملك الاسكندر سبعمائة سنه و سبع عشره سنه، و من ملك الاسكندر الى مولد عيسى بن مريم ع ثلاثمائة سنه و تسعا و ستين سنه، و من مولد عيسى الى مبعث محمد ص خمسمائة سنه و احدى و خمسين سنه، و من مبعثه الى هجرته من مكة

تاريخ‏الطبري ج‏2 238 ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ..... ص : 234

و قد حدث بعضهم عن هشام بن محمد الكلبى، عن ابيه، عن ابى صالح، عن ابن عباس، انه قال: كان من آدم الى نوح ألفا سنه و مائتا سنه، و من نوح الى **ابراهيم** الف سنه و مائه سنه و ثلاث و اربعون سنه، و من **ابراهيم** الى موسى خمسمائة سنه و خمس و سبعون سنه، و من موسى الى داود مائه سنه و تسع و سبعون سنه، و من داود الى عيسى الف سنه و ثلاث و خمسون سنه، و من عيسى الى محمد ستمائه سنه.

تاريخ‏الطبري ج‏2 238 ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ..... ص : 234

و حدث الهيثم بن عدى عن بعض اهل الكتب انه قال: من آدم الى الطوفان ألفا سنه و مائتا سنه و ست و خمسون سنه، و من الطوفان الى وفاه **ابراهيم** الف سنه و عشرون سنه، و من وفاه **ابراهيم** الى دخول بنى إسرائيل مصر خمس و سبعون سنه، و من دخول يعقوب مصر الى خروج موسى منها أربعمائة سنه و ثلاثون سنه، و من خروج موسى من مصر الى بناء بيت المقدس خمسمائة سنه و خمسون سنه، و من بناء بيت المقدس الى ملك بختنصر و خراب بيت المقدس أربعمائة سنه و ست و اربعون سنه و من ملك بختنصر الى ملك الاسكندر أربعمائة سنه و ست و ثلاثون سنه، و من ملك الاسكندر الى سنه ست و مائتين من الهجره الف سنه و مائتان و خمس و اربعون سنه‏

تاريخ‏الطبري ج‏2 283 ذكر باقى الاخبار عن الكائن من امر رسول الله ص قبل ان ينبأ، و ما كان بين مولده و وقت نبوته من الاحداث في بلده ..... ص : 283

و كان امر غزالى الكعبه- فيما حدثت عن هشام بن محمد، عن ابيه- ان الكعبه كانت رفعت حين غرق قوم نوح، فامر الله **ابراهيم** خليله ع و ابنه اسماعيل ان يعيدا بناء الكعبه على اسها الاول، فأعادا بناءها، كما انزل في القرآن: «و إذ يرفع **ابراهيم** القواعد من البيت و اسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم»، فلم يكن له ولاه منذ زمن نوح ع، و هو مرفوع ثم امر الله عز و جل **ابراهيم** ان ينزل ابنه اسماعيل البيت، لما اراد الله من كرامة من اكرمه بنبيه محمد ص، فكان **ابراهيم** خليل الرحمن و ابنه اسماعيل يليان البيت بعد عهد نوح، و مكة يومئذ بلاقع، و من حول مكة يومئذ جرهم و العماليق فنكح اسماعيل ع امراه من‏

تاريخ‏الطبري ج‏2 284 ذكر باقى الاخبار عن الكائن من امر رسول الله ص قبل ان ينبأ، و ما كان بين مولده و وقت نبوته من الاحداث في بلده ..... ص : 283

و صاهرنا من اكرم الناس والدا فابناؤه منا و نحن الاصاهر

فولى البيت بعد **ابراهيم** اسماعيل، و بعد اسماعيل نبت، و أمه الجرهميه، ثم مات نبت، و لم يكثر ولد اسماعيل، فغلبت جرهم على ولايه البيت، فقال عمرو بن الحارث بن مضاض:

تاريخ‏الطبري ج‏2 295 ذكر اليوم الذى نبى فيه رسول الله ص من الشهر الذى نبئ فيه و ما جاء في ذلك ..... ص : 293

قال ابو جعفر: و كانت الأمم تتحدث بمبعثه و تخبر علماء كل أمه منها قومها بذلك، و قد حدثنى الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى على بن عيسى الحكمي، عن ابيه، عن عامر بن ربيعه، قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: انا انتظر نبيا من ولد اسماعيل، ثم من بنى عبد المطلب و لا أراني ادركه، و انا أومن به و اصدقه، و اشهد انه نبى، فان طالت بك مده فرايته، فاقرئه منى السلام، و ساخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك! قلت: هلم، قال: هو رجل ليس بالقصير و لا بالطويل، و لا بكثير الشعر و لا بقليله، و ليست تفارق عينيه حمره، و خاتم النبوه بين كتفيه، و اسمه احمد، و هذا البلد مولده و مبعثه، ثم يخرجه قومه منها، و يكرهون ما جاء به، حتى يهاجر الى يثرب فيظهر امره، فإياك ان تخدع عنه، فانى طفت البلاد كلها اطلب دين **ابراهيم**، فكل من اسال من اليهود و النصارى و المجوس يقولون: هذا الدين وراءك، و ينعتونه مثل ما نعته لك، و يقولون: لم يبق نبى غيره‏

تاريخ‏الطبري ج‏2 308 ذكر الخبر عما كان من امر نبى الله ص عند ابتداء الله تعالى ذكره اياه بإكرامه بإرسال جبريل ع اليه بوحيه ..... ص : 298

و قد بعث؟ قال: نعم، قالوا: مرحبا، فدعوا له في دعائهم، فلما دخل، فإذا هو برجل جسيم وسيم، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ابوك آدم، ثم أتوا به الى السماء الثانيه، فاستفتح جبرئيل، فقيل له مثل ذلك، و قالوا في السموات كلها كما قال و قيل له في السماء الدنيا، فلما دخل، إذا برجلين، فقال: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: يحيى و عيسى ابنا الخاله، ثم اتى به السماء الثالثه، فلما دخل إذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا اخوك يوسف، فضل بالحسن على الناس، كما فضل القمر ليله البدر على الكواكب، ثم اتى به السماء الرابعه، فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ادريس، ثم قرأ: «و رفعناه مكانا عليا»، ثم اتى به السماء الخامسه، فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا هارون، ثم اتى به السماء السادسه، فإذا هو برجل فقال: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا موسى، ثم اتى به السماء السابعه، فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا ابوك **ابراهيم**، ثم انطلق الى الجنه، فإذا هو بنهر أشد بياضا من اللبن، و احلى من العسل، بجنبتيه قباب الدر، فقال: ما هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا الكوثر الذى‏

تاريخ‏الطبري ج‏2 313 ذكر الخبر عما كان من امر نبى الله ص عند ابتداء الله تعالى ذكره اياه بإكرامه بإرسال جبريل ع اليه بوحيه ..... ص : 298

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: فحدثني محمد بن إسحاق، قال: و ذكر بعض اهل العلم ان رسول الله ص كان إذا حضرت الصلاة، خرج الى شعاب مكة، و خرج معه على بن ابى طالب مستخفيا من عمه ابى طالب و جميع أعمامه و سائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا امسيا رجعا، فمكثا كذلك ما شاء الله ان يمكثا ثم ان أبا طالب عثر عليهما يوما و هما يصليان، فقال لرسول الله ص: يا بن أخي، ما هذا الدين الذى أراك تدين به؟ قال: اى عم، هذا دين الله و دين ملائكته و دين رسله، و دين أبينا **ابراهيم**- او كما قال- بعثني الله به رسولا الى العباد، و أنت يا عم أحق من بذلت له النصيحه، و دعوته الى الهدى، و أحق من أجابني اليه، و أعانني عليه- او كما قال فقال ابو طالب:

تاريخ‏الطبري ج‏2 390 ذكر الوقت الذى عمل فيه التاريخ ..... ص : 388

و قال على بن مجاهد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري و عن محمد ابن صالح، عن الشعبى، قالا: ارخ بنو اسماعيل من نار **ابراهيم** ع الى بنيان البيت، حين بناه **ابراهيم** و اسماعيل، ثم ارخ بنو اسماعيل من بنيان البيت، حتى تفرقت، فكان كلما خرج قوم من تهامه ارخوا

تاريخ‏الطبري ج‏2 476 ذكر وقعه بدر الكبرى ..... ص : 421

يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فادخلهم فيه، ثم اضرمه عليهم نارا قال: فقال له العباس: قطعتك رحمك! قال: فسكت رسول الله ص فلم يجبهم، ثم دخل، فقال ناس: يأخذ بقول ابى بكر، و قال ناس: يأخذ بقول عمر، و قال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحه، ثم خرج عليهم رسول الله، فقال: ان الله عز و جل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون الين من اللبن، و ان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجاره، و ان مثلك يا أبا بكر مثل **ابراهيم**، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏3 622 يوم بابل ..... ص : 620

كتب الى السرى، عن شعيب، عن سيف، عن محمد و طلحه و المهلب و عمرو و سعيد، قالوا: فأقام سعد بكوثى أياما، و اتى المكان الذى جلس فيه **ابراهيم** ع بكوثى، فنزل جانب القوم الذين كانوا يبشرون **ابراهيم**، و اتى البيت الذى كان فيه **ابراهيم** ع محبوسا، فنظر اليه و صلى على رسول الله و على **ابراهيم**، و على أنبياء الله صلوات الله عليهم، و قرأ:

تاريخ‏الطبري ج‏4 107 ذكر الخبر عن فتحها و فتح الإسكندرية ..... ص : 104

سنه 20 ابن العوام مددا له، و بعث أبا عبيده الى الرماده، و امره ان فتح الله عليه ان يرجع الى عمله كتب الى السرى، عن شعيب، عن سيف، قال: حدثنا ابو عثمان عن خالد و عباده، قالا: خرج عمرو بن العاص الى مصر بعد ما رجع عمر الى المدينة، حتى انتهى الى باب اليون، و اتبعه الزبير، فاجتمعا، فلقيهم هنالك ابو مريم جاثليق مصر و معه الاسقف في اهل النيات بعثه المقوقس لمنع بلادهم فلما نزل بهم عمرو قاتلوه، فأرسل اليهم: لا تعجلونا لنعذر إليكم، و ترون رأيكم بعد فكفوا اصحابهم، و ارسل اليهم عمرو: انى بارز فليبرز الى ابو مريم و ابو مريام، فأجابوه الى ذلك، و آمن بعضهم بعضا، فقال لهما عمرو: أنتما راهبا هذه البلده فاسمعا، ان الله عز و جل بعث محمدا ص بالحق و امره به، و امرنا به محمد ص، و ادى إلينا كل الذى امر به، ثم مضى صلوات الله عليه و رحمته و قد قضى الذى عليه، و تركنا على الواضحه، و كان مما امرنا به الاعذار الى الناس، فنحن ندعوكم الى الاسلام، فمن أجابنا اليه فمثلنا، و من لم يجبنا عرضنا عليه الجزية، و بذلنا له المنعه، و قد اعلمنا انا مفتتحوكم، و أوصانا بكم حفظا لرحمنا فيكم، و ان لكم ان أجبتمونا بذلك ذمه الى ذمه و مما عهد إلينا أميرنا: استوصوا بالقبطيين خيرا، فان رسول الله ص أوصانا بالقبطين خيرا، لان لهم رحما و ذمه، فقالوا: قرابه بعيده لا يصل مثلها الا الأنبياء، معروفه شريفه، كانت ابنه ملكنا، و كانت من اهل منف و الملك فيهم، فاديل عليهم اهل عين شمس، فقتلوهم و سلبوا ملكهم و اغتربوا، فلذلك صارت الى **ابراهيم** ع مرحبا به و أهلا، آمنا حتى نرجع إليك فقال عمرو: ان مثلي لا يخدع، و لكنى أؤجلكما ثلاثا لتنظرا و لتناظرا قومكما، و الا ناجزتكم، قالا: زدنا، فزادهم يوما، فقالا: زدنا، فزادهم يوما، فرجعا الى المقوقس فهم، فأبى ارطبون ان يجيبهما، و امر بمناهدتهم،

تاريخ‏الطبري ج‏5 104 ذكر ما كان فيها من الاحداث ..... ص : 94

ا تدرى ما اصنع بك؟ ادخلك في جوف حمار، ثم احرقه عليك بالنار، فقال له محمد: ان فعلتم بي ذلك، فطالما فعل ذلك بأولياء الله! و انى لأرجو هذه النار التي تحرقني بها ان يجعلها الله على بردا و سلاما كما جعلها على خليله **ابراهيم**، و ان يجعلها عليك و على أوليائك كما جعلها على نمرود و اوليائه، ان الله يحرقك و من ذكرته قبل و امامك- يعنى معاويه، و هذا- و اشار الى عمرو بن العاص- بنار تلظى عليكم، كلما خبت زادها الله سعيرا قال له معاويه: انى انما اقتلك بعثمان، قال له محمد: و ما أنت و عثمان! ان عثمان عمل بالجور، و نبذ حكم القرآن، و قد قال الله تعالى: «و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون»، فنقمنا ذلك عليه فقتلناه، و حسنت‏

تاريخ‏الطبري ج‏5 221 ذكر الخبر عن ولايه زياد البصره ..... ص : 215

فقام ابو بلال مرداس بن اديه يهمس و هو يقول: أنبأ الله بغير ما قلت، قال الله عز و جل: «و **ابراهيم** الذى وفى. الا تزر وازره وزر اخرى و ان ليس للإنسان الا ما سعى»، فاوعدنا الله خيرا مما و اعدت يا زياد، فقال زياد: انا لا نجد الى ما تريد أنت و أصحابك سبيلا حتى نخوض إليها الدماء.

تاريخ‏الطبري ج‏5 622 ذكر خبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام ..... ص : 622

أخبرنا إسحاق بن ابى إسرائيل، قال: حدثنى عبد العزيز بن خالد بن رستم الصنعانى ابو محمد، قال: حدثنى زياد بن جيل انه كان بمكة يوم غلب ابن الزبير، فسمعه يقول: ان أمي أسماء بنت ابى بكر حدثتني ان رسول الله ص قال لعائشة: لو لا حداثة عهد قومك بالكفر رددت الكعبه على اساس **ابراهيم**، فازيد في الكعبه من الحجر فامر به ابن الزبير فحفر، فوجدوا قلاعا امثال الإبل، فحركوا منها صخره، فبرقت بارقه فقال: اقروها على أساسها، فبناها ابن الزبير، و جعل لها بابين: يدخل من أحدهما و يخرج من الآخر.

تاريخ‏الطبري ج‏6 440 خبر ولايه خالد القسرى على مكة ..... ص : 440

و الله لو لم تعلموا فضل الخليفة، الا ان **ابراهيم** خليل الرحمن استسقى فسقاه ملحا أجاجا، و استسقاه الخليفة فسقاه عذبا فراتا، بئرا حفرها الوليد بن عبد الملك بالثنيتين- ثنية طوى و ثنية الحجون- فكان ينقل ماؤها فيوضع في حوض من ادم الى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم.

تاريخ‏الطبري ج‏8 361 بقية ذكر بعض سير الرشيد ..... ص : 361

فازيد في السؤال؟ قال: زد، قلت: فلم استحسنوا هذا؟ قال: لأنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد، و كان أحدهما اخف على افواه القائلين غلبوه و سموا به الآخر، فلما كانت ايام عمر اكثر من ايام ابى بكر و فتوحه اكثر و اسمه اخف غلبوه، و سموا أبا بكر باسمه، قال الله عز و جل: «بعد المشرقين» و هو المشرق و المغرب قلت: قد بقيت زياده في المسألة! فالتفت الى الكسائي فقال: يقال في هذا غير ما قلنا؟ قال: هذا اوفى ما قالوا، و تمام المعنى عند العرب قال: ثم التفت الى فقال: ما الذى بقي؟ قلت: بقيت الغاية التي إليها اجرى الشاعر المفتخر في شعره، قال: و ما هي؟ قلت: اراد بالشمس **ابراهيم**، و بالقمر

تاريخ‏الطبري ج‏9 599 خبر عبور الموفق الى مدينه صاحب الزنج لحربه ..... ص : 594

و فيها اجتمع بالموسم عامل لأحمد بن طولون في خيله و عامل لعمرو بن الليث في خيله، فنازع كل واحد منهما صاحبه في ركز علمه على يمين المنبر في مسجد **ابراهيم** خليل الرحمن، و ادعى كل واحد منهما ان الولاية

تاريخ‏الطبري ج‏10 26 ذكر ابتداء امر القرامطة ..... ص : 23

الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، مرتين اشهد ان آدم رسول الله، اشهد ان نوحا رسول الله، اشهد ان **ابراهيم** رسول الله، اشهد ان موسى رسول الله، و اشهد ان عيسى رسول الله، و اشهد ان محمدا رسول الله، و اشهد ان احمد بن محمد بن الحنفيه رسول الله، و ان يقرا في كل ركعة الاستفتاح، و هي من المنزل على احمد بن محمد بن الحنفيه.

تاريخ‏الطبري ج‏11 119 ذكر الحوادث التي أحدثها القرامطة بمكة و غيرها ..... ص : 119

و في هذه السنه سار الجنابى القرمطى لعنه الله الى مكة، فدخلها و اوقع بأهلها عند اجتماع الموسم و اهلال الناس بالحج، فقتل المسلمين بالمسجد الحرام، و هم متعلقون باستار الكعبه، و اقتلع الحجر، و ذهب به، و اقتلع أبواب الكعبه و جردها من كسوتها، و أخذ جميع ما كان فيها من آثار الخلفاء التي زينوا بها الكعبه و ذهبوا بدره اليتيم، و كانت تزن- فيما ذكر اهل مكة- اربعه عشر مثقالا، و بقرطى مارية، و قرن كبش **ابراهيم**، و عصا موسى، ملبسين بالذهب مرصعين بالجوهر، و طبق و مكبه من ذهب و سبعه عشر قنديلا، كانت بها من فضه و ثلاث محاريب فضه كانت دون القامة منصوبه في صدر البيت، ثم رد الحجر بعد اعوام و لم يرد من سائر ذلك شي‏ء.

تاريخ‏الطبري ج‏11 584 ذكر أسماء من روى عن رسول الله ص من حضر موت ..... ص : 584

حدثنى العباس بن الوليد، قال: أخبرني ابى قال: حدثنا ابن جابر، قال: و حدثنا الأوزاعي أيضا قال: حدثنى خالد بن اللجلاج قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمى، يقول: صلى بنا رسول الله ص ذات غداه، فقال له قائل: ما رايتك اسفر وجها منك الغداة! قال: و مالي و قد تبدى لي ربى في احسن صوره، فقال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قال: قلت أنت اعلم يا رب، فوضع يده بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء و الارض، ثم تلا هذه الآية و كذلك نرى **ابراهيم** ملكوت السموات و الارض و ليكون من الموقنين، قال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات رب؟ قال: و ما هن؟ قلت: المشى على الاقدام الى الجمعات، و الجلوس في المساجد خلاف الصلوات، و ابلاغ الوضوء اماكنه في المكاره و قال: من يفعل ذلك يعش بخير و يمت بخير، و يكن من خطيئته كيوم ولدته أمه، و من الدرجات اطعام الطعام، و بذل السلام، و ان تقوم بالليل و الناس نيام، سل تعطه قال: اللهم اننى اسالك الطيبات و ترك المنكرات و حب المساكين و ان تتوب على، و إذا اردت فتنه في قوم، فتوفني غير مفتون فتعلموهن، فو الذى نفسي بيده انهن لحق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 205 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

فولد لقحطان يعرب و يقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ، فنزلا ارض اليمن، و كان قحطان أول من ملك اليمن، و أول من سلم عليه ب أبيت اللعن، كما كان يقال للملوك و ولد لفالغ بن عابر ارغوا 3- و ولد لارغوا ساروغ، و ولد لساروغ ناحورا، و ولد لناحورا تارخ- و اسمه بالعربية آزر- و ولد لتارخ‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 211 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

و ولد لتارخ **ابراهيم**، و كان بين الطوفان و مولد **ابراهيم** الف سنه و تسع و سبعون سنه، و كان بعض اهل الكتاب يقول: كان بين الطوفان و مولد **ابراهيم** الف سنه و مائتا سنه و ثلاث و ستون سنه، و ذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف و ثلاثمائة سنه و سبع و ثلاثين سنه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 235 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

ثم رجع **ابراهيم** الى ابيه آزر و قد استقامت وجهته، و عرف ربه و بري‏ء من دين قومه الا انه لم يبادهم بذلك، فاخبره انه ابنه، فاخبرته أم **ابراهيم** ع انه ابنه، فاخبرته بما كانت صنعت في شانه، فسر بذلك آزر و فرح فرحا شديدا، و كان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون، ثم يعطيها **ابراهيم** يبيعها، فيذهب بها **ابراهيم** ع فيما يذكرون فيقول: من يشترى ما يضره و لا ينفعه! فلا يشتريها منه احد، فإذا بارت عليه ذهب بها الى نهر فصوب فيه رءوسها، و قال: اشربى- استهزاء بقومه، و بما هم عليه من الضلالة- حتى فشا عيبه إياها، و استهزاؤه بها في قومه و اهل قريته،

تاريخ‏الطبري ج‏1 236 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى، في خبر ذكره عن ابى صالح، و عن ابى مالك، عن ابن عباس- و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن اناس من اصحاب النبي ص: كان من شان **ابراهيم** ع انه طلع كوكب على نمرود، فذهب بضوء الشمس و القمر، ففزع من ذلك فزعا شديدا، فدعا السحره و الكهنه و القافه و الحازه، فسألهم عنه، فقالوا: يخرج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك و هلاك ملكك- و كان مسكنه ببابل الكوفه- فخرج من قريته الى قريه اخرى، فاخرج الرجال و ترك النساء، و امر الا يولد مولود ذكر الا ذبحه، فذبح أولادهم ثم انه بدت له حاجه في المدينة لم يامن عليها الا آزر أبا **ابراهيم**، فدعاه فأرسله.

تاريخ‏الطبري ج‏1 244 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

و ملئهم، فآمن له لوط- و كان ابن أخيه- و هو لوط بن هاران بن تارخ، و هاران هو أخو **ابراهيم**، و كان لهما أخ ثالث يقال له ناحور بن تارخ 3، فهاران ابو لوط 3، و ناحور ابو بتويل 3، و بتويل ابو لابان 3، و ربقا ابنه بتويل امراه إسحاق بن **ابراهيم** أم يعقوب 3، وليا و راحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان و آمنت به ساره و هي ابنه عمه، و هي ساره بنت هاران الاكبر عم **ابراهيم**، و كانت لها اخت يقال لها ملكا امراه ناحور.

تاريخ‏الطبري ج‏1 244 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى، قال: انطلق **ابراهيم** و لوط قبل الشام، فلقى **ابراهيم** ساره، و هي ابنه ملك حران، و قد طعنت على قومها في دينهم، فتزوجها على الا يغيرها، و دعا **ابراهيم** أباه آزر الى دينه، فقال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر و لا يغنى عنك شيئا! فأبى أبوه الإجابة الى ما دعاه اليه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 244 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

ثم ان **ابراهيم** و من كان معه من اصحابه الذين اتبعوا امره اجمعوا لفراق قومهم، فقالوا: «انا برآء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم»، ايها المعبودون من دون الله «و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء ابدا» ايها العابدون «حتى تؤمنوا بالله وحده» ثم خرج **ابراهيم** مهاجرا الى ربه و خرج معه لوط مهاجرا، و تزوج ساره ابنه عمه، فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه، و الامان على عباده ربه حتى نزل حران، فمكث بها ما شاء الله ان يمكث، ثم خرج منها مهاجرا حتى قدم مصر، و بها فرعون من الفراعنة الاولى و كانت ساره من احسن الناس فيما يقال، و كانت لا تعصى **ابراهيم**‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 245 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

شيئا، و بذلك أكرمها الله عز و جل، فلما وصفت لفرعون و وصف له حسنها و جمالها ارسل الى **ابراهيم**، فقال: ما هذه المرأة التي معك؟ قال: هي أختي، و تخوف **ابراهيم** ان قال هي امراتى ان يقتله عنها فقال ل**ابراهيم**: زينها، ثم أرسلها الى حتى انظر إليها، فرجع **ابراهيم** الى ساره و امرها فتهيأت، ثم أرسلها اليه، فاقبلت حتى دخلت عليه، فلما قعدت اليه تناولها بيده، فيبست الى صدره، فلما راى ذلك فرعون اعظم امرها، و قال: ادعى الله ان يطلق عنى، فو الله لا اريبك و لاحسنن إليك، فقالت: اللهم ان كان صادقا فاطلق يده، فاطلق الله يده، فردها الى **ابراهيم**، و وهب لها هاجر، جاريه كانت له قبطية.

تاريخ‏الطبري ج‏1 246 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا ابو كريب، قال: حدثنا ابو اسامه، قال: حدثنى هشام، عن محمد، عن ابى هريرة، ان رسول الله ص قال: لم يكذب **ابراهيم** غير ثلاث: ثنتين في ذات الله قوله: «انى سقيم»، و قوله: «بل فعله كبيرهم هذا»، و قوله في ساره: هي أختي‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 247 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قوله: «انى سقيم»، و قوله: «بل فعله كبيرهم هذا»، و انما قاله موعظه، و قوله حين ساله الملك فقال: أختي- لساره- و كانت امراته حدثنى يعقوب، قال: حدثنى ابن عليه، عن أيوب، عن محمد، قال: ان **ابراهيم** لم يكذب الا ثلاث كذبات: ثنتان في الله، و واحده في ذات نفسه، و اما الثنتان فقوله: «انى سقيم»، و قوله: «بل فعله كبيرهم هذا» و قصته في ساره و ذكر قصتها و قصه الملك قال ابو جعفر: رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 247 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

قال: و كانت هاجر جاريه ذات هيئة، فوهبتها ساره ل**ابراهيم**، و قالت:

تاريخ‏الطبري ج‏1 247 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

انى أراها امراه وضيئه فخذها، لعل الله يرزقك منها ولدا، و كانت ساره قد منعت الولد فلا تلد ل**ابراهيم** حتى اسنت، و كان **ابراهيم** قد دعا الله ان يهب له من الصالحين، و اخرت الدعوة حتى كبر **ابراهيم** و عقمت ساره، ثم ان **ابراهيم** وقع على هاجر، فولدت له اسماعيل ع.

تاريخ‏الطبري ج‏1 251 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

. قال: ثم ان الله عز و جل امر **ابراهيم** بعد ما ولد له اسماعيل و إسحاق- فيما ذكر- ببناء بيت له يعبد فيه، و يذكر فلم يدر **ابراهيم** في اى موضع يبنى، إذ لم يكن بين له ذلك، فضاق بذلك ذرعا، فقال بعض اهل العلم: بعث الله اليه السكينة لتدله على موضع البيت، فمضت به السكينة، و مع **ابراهيم** هاجر زوجته و ابنه اسماعيل، و هو طفل صغير.

تاريخ‏الطبري ج‏1 252 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

الى الله، قالت: انطلق فانه لا يضيعنا، قال: فعطش اسماعيل عطشا شديدا، فصعدت هاجر الصفا، فنظرت فلم تر شيئا، ثم أتت المروة فنظرت فلم تر شيئا، ثم رجعت الى الصفا، فنظرت فلم تر شيئا، حتى فعلت ذلك سبع مرات، فقالت: يا اسماعيل، مت حيث لا أراك فاتته و هو يفحص برجله من العطش، فناداها جبرائيل، فقال: من أنت؟ قالت: انا هاجر، أم ولد **ابراهيم**، قال: الى من وكلكما؟ قالت: وكلنا الى الله، قال: وكلكما الى كاف، قال: ففحص الغلام الارض بإصبعه، فنبعت زمزم، فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه، فإنها رواء.

تاريخ‏الطبري ج‏1 253 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: حدثنى محمد بن إسحاق، عن الحسن بن عماره، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن على ابن ابى طالب ع انه كان يقول: لما امر الله **ابراهيم** بعماره البيت و الاذان بالحج في الناس خرج من الشام و معه ابنه اسماعيل، و أم اسماعيل هاجر، و بعث الله معه السكينة، و هي ريح لها لسان تكلم به، يغدو معها **ابراهيم** إذا غدت، و يروح معها إذا راحت، حتى انتهت به الى مكة، فلما أتت موضع البيت استدارت به، ثم قالت ل**ابراهيم**: ابن على، ابن على، ابن على، فوضع **ابراهيم** الأساس و رفع البيت هو و اسماعيل، حتى انتهيا الى موضع الركن، قال **ابراهيم** لإسماعيل: يا بنى، ابغ لي حجرا اجعله علما للناس، فجاءه بحجر، فلم يرضه و قال: ابغنى غير هذا، فذهب اسماعيل ليلتمس له حجرا، فجاءه و قد اتى بالركن، فوضعه في موضعه، فقال: يا أبت، من جاءك بهذا الحجر؟ قال: من لم يكلني إليك يا بنى.

تاريخ‏الطبري ج‏1 253 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنى موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه ان ساره قالت ل**ابراهيم**: تسر هاجر، فقد أذنت لك فوطئها، فحملت بإسماعيل، ثم انه وقع على ساره فحملت بإسحاق، فلما ولدته و كبر اقتتل هو و اسماعيل، فغضبت ساره‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 265 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: حدثنى محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن ابى بكر، عن محمد بن مسلم الزهري، عن ابى سفيان بن العلاء بن جاريه الثقفى، حليف بنى زهره، عن ابى هريرة، عن كعب الاحبار، ان الذى امر بذبحه **ابراهيم** من ابنيه إسحاق.

تاريخ‏الطبري ج‏1 265 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

بلى، قال كعب: لما ارى **ابراهيم** ذبح إسحاق، قال الشيطان: و الله لئن لم افتن عند هذا آل **ابراهيم** لا افتن أحدا منهم ابدا، فتمثل الشيطان لهم رجلا يعرفونه، فاقبل حتى إذا خرج **ابراهيم** بإسحاق ليذبحه دخل على ساره امراه **ابراهيم**، فقال لها: اين اصبح **ابراهيم** غاديا بإسحاق؟ قالت: غدا لبعض حاجته، قال الشيطان: لا و الله ما لذلك غدا به، قالت ساره: فلم غدا به؟

تاريخ‏الطبري ج‏1 289 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

عليه و سلم، قال: امر الذى حاج **ابراهيم** في ربه ب**ابراهيم**، فاخرج- يعنى من مدينته- قال: فاخرج فلقى لوطا على باب المدينة- و هو ابن أخيه- فدعاه فآمن به، و قال: «انى مهاجر الى ربى»، و حلف نمرود ان يطلب اله **ابراهيم**، فاخذ اربعه افرخ من فراخ النسور، فرباهن باللحم و الخمر، حتى إذا كبرن و غلظن و استعلجن، قرنهن بتابوت، و قعد في ذلك التابوت، ثم رفع رجلا من لحم لهن، فطرن به، حتى إذا ذهبن في السماء اشرف ينظر الى الارض، فراى الجبال تدب كدبيب النمل، ثم رفع لهن اللحم، ثم نظر فراى الارض محيطا بها بحر كأنها فلكه في ماء، ثم رفع طويلا فوقع في ظلمه، فلم ير ما فوقه و لم ير ما تحته، ففزع فالقى اللحم فاتبعته منقضات، فلما نظرت الجبال اليهن و قد اقبلن منقضات و سمعن حفيفهن فزعت الجبال، و كادت ان تزول من أمكنتها و لم يفعلن، و ذلك قوله عز و جل: «و قد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و ان كان مكرهم لتزول منه الجبال»، و هي في قراءة ابن مسعود:

تاريخ‏الطبري ج‏1 292 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

و كان من الكائن ايام حياته من ذلك ما كان من امر لوط بن هاران ابن تارخ، ابن أخي **ابراهيم** ع و امر قومه من سدوم و كان من امره فيما ذكر انه شخص من ارض بابل مع عمه **ابراهيم** خليل الرحمن، مؤمنا به، متبعا له على دينه، مهاجرا الى الشام، و معهما ساره بنت ناحور.

تاريخ‏الطبري ج‏1 292 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

و بعضهم يقول: هي ساره بنت هيبال بن ناحور و شخص معهم- فيما قيل- تارخ ابو **ابراهيم** مخالفا ل**ابراهيم** في دينه، مقيما على كفره حتى صاروا الى حران، فمات تارخ و هو آزر ابو **ابراهيم** بحران على كفره و شخص **ابراهيم** و لوط و ساره الى الشام، ثم مضوا الى مصر، فوجدوا بها فرعونا من فراعنتها، ذكر انه كان سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ ابن سام بن نوح و قد قيل ان فرعون مصر يومئذ كان أخا للضحاك، كان‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 293 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

الضحاك وجهه إليها عاملا عليها من قبله- و قد ذكرت بعض قصته مع **ابراهيم** فيما مضى قبل- ثم رجعوا عودا على بدئهم الى الشام و ذكر ان **ابراهيم** نزل فلسطين، و انزل ابن أخيه لوطا الأردن، و ان الله تعالى ارسل لوطا الى اهل سدوم، و كانوا اهل كفر بالله و ركوب فاحشه، كما اخبر الله عن قوم لوط: «انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ا ئنكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تاتون في ناديكم المنكر».

تاريخ‏الطبري ج‏1 309 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

من عند خليلى جئت بها، فزرعها فنبتت له، و زكا زرعه و هلكت زروع الناس، فكان اصل ماله منها، فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول: من قال: لا اله الا الله فليدخل فليأخذ، فمنهم من قال فاخذ، و منهم من ابى فرجع، و ذلك قوله تعالى: «فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و كفى بجهنم سعيرا» فلما كثر مال **ابراهيم** و مواشيه احتاج الى السعه في المسكن و المرعى، و كان مسكنه ما بين قريه مدين- فيما قيل- و الحجاز الى ارض الشام، و كان ابن أخيه لوط نازلا معه، فقاسم ماله لوطا، فاعطى لوطا شطره فيما قيل، و خيره مسكنا يسكنه و منزلا ينزله غير المنزل الذى هو به نازل، فاختار لوط ناحيه الأردن فصار إليها، و اقام **ابراهيم** ع بمكانه، فصار ذلك فيما قيل سببا لآثاره بمكة و اسكانه إياها اسماعيل، و كان ربما دخل امصار الشام.

تاريخ‏الطبري ج‏1 309 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

و لما ماتت ساره بنت هاران زوجه **ابراهيم** تزوج **ابراهيم** بعدها- فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، عن ابن إسحاق- قطورا بنت يقطن، امراه من الكنعانيين، فولدت له سته نفر: يقسان بن **ابراهيم**، و زمران بن **ابراهيم**، و مديان بن **ابراهيم**، و يسبق بن **ابراهيم**، و سوح بن **ابراهيم**، و بسر بن **ابراهيم**، فكان جميع بنى **ابراهيم** ثمانية بإسماعيل و إسحاق، و كان اسماعيل يكره اكبر ولده 3 قال: فنكح يقسان بن **ابراهيم** رعوه بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر، فولدت له البربر و لفها 3 و ولد زمران بن **ابراهيم** المزامير الذين لا يعقلون 3 و ولد لمديان اهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل النبي، فهو و قومه من ولده بعثه الله عز و جل اليهم نبيا.

تاريخ‏الطبري ج‏1 310 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

حدثنى الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن ابيه، قال: نهر كوثى كراه كرينا جد **ابراهيم** من قبل أمه، و كان أبوه على أصنام الملك نمرود فولد **ابراهيم** بهرمزجرد، ثم انتفل الى كوثى من ارض بابل، فلما بلغ **ابراهيم** و خالف قومه، دعاهم الى عباده الله، و بلغ ذلك الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين، ثم بنى له الحير بجص، و اوقد له الحطب الجزل، و القى **ابراهيم** فيه، فقال: حسبي الله و نعم الوكيل! فخرج منها سليما لم يكلم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 310 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

حدثنى الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا هشام، عن ابيه قال: فهاجر **ابراهيم** من بابل الى الشام فجاءته ساره، فوهبت له نفسها

تاريخ‏الطبري ج‏1 311 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

قال: و ولد ل**ابراهيم** ع اسماعيل و هو اكبر ولده 3- و أمه هاجر و هي قبطية، و إسحاق، و كان ضرير البصر، و أمه ساره ابنه بتويل بن ناخور بن ساروع بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح 3- و مدن، و مدين، و يقسان، و زمران، و اسبق، و سوح، و أمهم قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة فاما يقسان فلحق بنوه بمكة، و اقام مدن و مدين بأرض مدين، فسميت به، و مضى سائرهم في البلاد و قالوا ل**ابراهيم**: يا أبانا انزلت اسماعيل و إسحاق معك، و أمرتنا ان ننزل ارض الغربه و الوحشة! فقال: بذلك امرت، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 311 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

و قال بعضهم: تزوج **ابراهيم** بعد ساره امرأتين من العرب، إحداهما قنطورا بنت يقطان، فولدت له سته بنين، و هم الذين ذكرنا، و الاخرى منهما حجور بنت ارهير، فولدت له خمسه بنين: كيسان، و شورخ، و اميم، و لوطان، و نافس 3

تاريخ‏الطبري ج‏1 313 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

و كان ل**ابراهيم**- فيما ذكر- اخوان يقال لأحدهما هاران- و هو ابو لوط، و قيل ان هاران هو الذى بنى مدينه حران، و اليه نسبت- و الآخر منهما ناحورا 3 و هو ابو بتويل و بتويل هو ابو لابان و رفقا ابنه بتويل، و رفقا امراه إسحاق بن **ابراهيم** أم يعقوب ابنه بتويل 3، وليا و راحيل امرأتا يعقوب ابنتا لابان‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 314 ذكر خبر ولد اسماعيل بن **ابراهيم** خليل الرحمن ع ..... ص : 314

قد مضى ذكرنا سبب مصير **ابراهيم** بابنه اسماعيل، و أمه هاجر الى مكة و اسكانه إياهما بها و لما كبر اسماعيل تزوج امراه من جرهم، فكان من امرها ما قد تقدم ذكره، ثم طلقها بأمر ابيه **ابراهيم** بذلك، ثم تزوج اخرى يقال لها السيده بنت مضاض بن عمرو الجرهمى، و هي التي قال لها **ابراهيم** إذ قدم مكة، و هي زوجه اسماعيل: قولي لزوجك إذا جاء: قد رضيت لك عتبة بابك.

تاريخ‏الطبري ج‏1 330 ذكر يعقوب و اولاده ..... ص : 330

ذكروا و الله اعلم ان إسحاق بن **ابراهيم** عاش بعد ما ولد له العيص و يعقوب مائه سنه، ثم توفى و له مائه و ستون سنه فقبره ابناه: العيص و يعقوب عند قبر ابيه **ابراهيم** في مزرعه حبرون، و كان عمر يعقوب بن إسحاق كله مائه و سبعا و اربعين سنه، و كان ابنه يوسف قد قسم له و لامه من الحسن ما لم يقسم لكثير من احد من الناس.

تاريخ‏الطبري ج‏2 283 ذكر باقى الاخبار عن الكائن من امر رسول الله ص قبل ان ينبأ، و ما كان بين مولده و وقت نبوته من الاحداث في بلده ..... ص : 283

و كان امر غزالى الكعبه- فيما حدثت عن هشام بن محمد، عن ابيه- ان الكعبه كانت رفعت حين غرق قوم نوح، فامر الله **ابراهيم** خليله ع و ابنه اسماعيل ان يعيدا بناء الكعبه على اسها الاول، فأعادا بناءها، كما انزل في القرآن: «و إذ يرفع **ابراهيم** القواعد من البيت و اسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم»، فلم يكن له ولاه منذ زمن نوح ع، و هو مرفوع ثم امر الله عز و جل **ابراهيم** ان ينزل ابنه اسماعيل البيت، لما اراد الله من كرامة من اكرمه بنبيه محمد ص، فكان **ابراهيم** خليل الرحمن و ابنه اسماعيل يليان البيت بعد عهد نوح، و مكة يومئذ بلاقع، و من حول مكة يومئذ جرهم و العماليق فنكح اسماعيل ع امراه من‏

تاريخ‏الطبري ج‏2 308 ذكر الخبر عما كان من امر نبى الله ص عند ابتداء الله تعالى ذكره اياه بإكرامه بإرسال جبريل ع اليه بوحيه ..... ص : 298

و قد بعث؟ قال: نعم، قالوا: مرحبا، فدعوا له في دعائهم، فلما دخل، فإذا هو برجل جسيم وسيم، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ابوك آدم، ثم أتوا به الى السماء الثانيه، فاستفتح جبرئيل، فقيل له مثل ذلك، و قالوا في السموات كلها كما قال و قيل له في السماء الدنيا، فلما دخل، إذا برجلين، فقال: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: يحيى و عيسى ابنا الخاله، ثم اتى به السماء الثالثه، فلما دخل إذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا اخوك يوسف، فضل بالحسن على الناس، كما فضل القمر ليله البدر على الكواكب، ثم اتى به السماء الرابعه، فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ادريس، ثم قرأ: «و رفعناه مكانا عليا»، ثم اتى به السماء الخامسه، فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا هارون، ثم اتى به السماء السادسه، فإذا هو برجل فقال: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا موسى، ثم اتى به السماء السابعه، فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا ابوك **ابراهيم**، ثم انطلق الى الجنه، فإذا هو بنهر أشد بياضا من اللبن، و احلى من العسل، بجنبتيه قباب الدر، فقال: ما هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا الكوثر الذى‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 211 ذكر بيوراسب، و هو الازدهاق ..... ص : 194

و ولد لتارخ **ابراهيم**، و كان بين الطوفان و مولد **ابراهيم** الف سنه و تسع و سبعون سنه، و كان بعض اهل الكتاب يقول: كان بين الطوفان و مولد **ابراهيم** الف سنه و مائتا سنه و ثلاث و ستون سنه، و ذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف و ثلاثمائة سنه و سبع و ثلاثين سنه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 235 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

يمص ابهامه يزعمون- و الله اعلم- ان الله جعل رزق **ابراهيم** ع فيها ما يجيئه من مصه، و كان آزر فيما يزعمون قد سال أم **ابراهيم** عن حملها ما فعل، فقالت: ولدت غلاما فمات فصدقها فسكت عنها، و كان اليوم- فيما يذكرون- على **ابراهيم** في الشباب كالشهر، و الشهر كالسنة، و لم يمكث **ابراهيم** ع في المغارة الا خمسه عشر شهرا، حتى قال لامه: أخرجيني انظر، فاخرجته عشاء، فنظر و تفكر في خلق السموات و الارض، و قال: ان الذى خلقني و رزقني و أطعمني و سقاني لربي، ما لي اله غيره ثم نظر في السماء و راى كوكبا، فقال: «هذا ربى»، ثم اتبعه ينظر اليه ببصره حتى غاب «فلما افل قال لا أحب الآفلين»، ثم اطلع للقمر فرآه بازغا فقال: «هذا ربى» ثم اتبعه ببصره حتى غاب «فلما افل قال لئن لم يهدني ربى لأكونن من القوم الضالين» فلما دخل عليه النهار و طلعت الشمس راى عظم الشمس و راى شيئا هو اعظم نورا من كل شي‏ء رآه قبل ذلك، فقال: «هذا ربى هذا اكبر، فما افلت قال يا قوم انى بري‏ء مما تشركون انى وجهت وجهى للذي فطر السموات و الارض حنيفا و ما انا من المشركين».

تاريخ‏الطبري ج‏1 249 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

عنه، «فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة» حين لم يأكلوا من طعامه، «قالوا لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط و امراته» ساره «قائمه فضحكت» لما عرفت من امر الله عز و جل، و لما تعلم من قوم لوط، فبشروها «بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب» بابن، و بابن ابن، فقالت- و صكت وجهها، يقال: ضربت على جبينها: «يا ويلتى ا ألد و انا عجوز» الى قوله: «انه حميد مجيد» و كانت ساره يومئذ- فيما ذكر لي بعض اهل العلم- ابنه تسعين سنه، و **ابراهيم** ابن عشرين و مائه سنه، فلما ذهب عن **ابراهيم** الروع و جاءته البشرى بإسحاق و يعقوب ولد من صلب إسحاق و امن ما كان يخاف، قال: «الحمد لله الذى وهب لي على الكبر اسماعيل و إسحاق ان ربى لسميع الدعاء».

تاريخ‏الطبري ج‏1 249 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائي، قال: القى **ابراهيم** في النار و هو ابن ست عشره سنه، و ذبح إسحاق و هو ابن سبع سنين، و ولدته ساره و هي ابنه تسعين سنه، و كان مذبحه من بيت إيليا على ميلين، فلما علمت ساره بما اراد بإسحاق مرضت يومين، و ماتت اليوم الثالث، و قيل:

تاريخ‏الطبري ج‏1 286 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا احمد بن إسحاق بن المختار، قال: حدثنى غسان بن الربيع، قال: حدثنا عبد الرحمن- و هو ابن ثوبان- عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الاعرج، عن ابى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اختتن **ابراهيم** بعد ثمانين سنه بالقدوم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 291 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

لا يدفعون و لا ينكرون ان مولد **ابراهيم** كان في عهد الضحاك بن اندرماسب الذى قد ذكرنا بعض اخباره فيما مضى، و ان ملك شرق الارض و غربها يومئذ كان الضحاك و قد قال بعض من اشكل عليه امر نمرود ممن عرف زمان الضحاك و أسبابه فلم يدر كيف الأمر في ذلك مع سماعه ما انتهى اليه من الاخبار عمن روى عنه انه قال: ملك الارض كافران و مؤمنان، فاما الكافران فنمرود و بختنصر، و اما المؤمنان فسليمان بن داود و ذو القرنين و قول القائلين من اهل الاخبار ان الضحاك كان هو ملك شرق الارض و غربها في عهد **ابراهيم** نمرود: هو الضحاك و ليس الأمر في ذلك عند اهل العلم باخبار الأوائل، و المعرفة بالأمور السوالف، كالذي ظن، لان نسب نمرود في النبط معروف، و نسب الضحاك في عجم الفرس مشهور، و لكن ذوى العلم باخبار الماضين و اهل المعرفة بامور السافلين من الأمم ذكروا ان الضحاك كان ضم الى نمرود السواد و ما اتصل به يمنه و يسره، و جعله و ولده عماله على ذلك، و كان هو يتنقل في البلاد، و كان وطنه الذى هو وطنه و وطن اجداده دنباوند، من جبال طبرستان، و هنالك رمى به افريدون حين ظفر به و قهره موثقا بالحديد و كذلك بختنصر كان اصبهبذ ما بين الاهواز الى ارض الروم من غربي دجلة من قبل لهراسب، و ذلك ان لهراسب كان مشتغلا بقتال الترك، مقيما بازائهم ببلخ، و هو بناها- فيما قيل- لما تطاول مكثه هنالك لحرب الترك، فظن من لم يكن عالما بامور القوم بتطاول مده ولايتهم امر الناحية لمن ولوا له انهم كانوا هم الملوك و لم يدع احد من اهل العلم بامور الأوائل و اخبار الملوك الماضيه و ايام الناس فيما نعلمه ان أحدا من النبط كان ملكا برأسه على شبر من الارض، فكيف يملك شرق الارض و غربها! و لكن العلماء من اهل الكتاب و اهل المعرفة باخبار الماضين و من قد عانى النظر في كتب التاريخات، يزعمون ان ولايه نمرود إقليم بابل من قبل الازدهاق بيوراسب دامت أربعمائة سنه، ثم لرجل من نسله من بعد هلاك نمرود، يقال‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 310 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

حدثنى الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن ابيه، قال: نهر كوثى كراه كرينا جد **ابراهيم** من قبل أمه، و كان أبوه على أصنام الملك نمرود فولد **ابراهيم** بهرمزجرد، ثم انتفل الى كوثى من ارض بابل، فلما بلغ **ابراهيم** و خالف قومه، دعاهم الى عباده الله، و بلغ ذلك الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين، ثم بنى له الحير بجص، و اوقد له الحطب الجزل، و القى **ابراهيم** فيه، فقال: حسبي الله و نعم الوكيل! فخرج منها سليما لم يكلم.

تاريخ‏الطبري ج‏2 237 ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ..... ص : 234

و قال بعضهم: من وقت هبوط آدم ع الى ان بعث نبينا ص سته آلاف سنه و مائه و ثلاث عشره سنه، و ذلك ان عنده من مهبط آدم الى الارض الى الطوفان الفى سنه و مائتي سنه و ستا و خمسين سنه و من الطوفان الى مولد **ابراهيم** خليل الرحمن الف سنه و تسعا و سبعين سنه، و من مولد **ابراهيم** الى خروج موسى ببني إسرائيل من مصر خمسمائة سنه و خمسا و ستين سنه، و من خروج موسى ببني إسرائيل من مصر الى بناء بيت المقدس- و ذلك لاربع سنين من ملك سليمان بن داود- ستمائه سنه و ستا و ثلاثين سنه، و من بناء بيت المقدس الى ملك الاسكندر سبعمائة سنه و سبع عشره سنه، و من ملك الاسكندر الى مولد عيسى بن مريم ع ثلاثمائة سنه و تسعا و ستين سنه، و من مولد عيسى الى مبعث محمد ص خمسمائة سنه و احدى و خمسين سنه، و من مبعثه الى هجرته من مكة

تاريخ‏الطبري ج‏2 238 ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ..... ص : 234

و قد حدث بعضهم عن هشام بن محمد الكلبى، عن ابيه، عن ابى صالح، عن ابن عباس، انه قال: كان من آدم الى نوح ألفا سنه و مائتا سنه، و من نوح الى **ابراهيم** الف سنه و مائه سنه و ثلاث و اربعون سنه، و من **ابراهيم** الى موسى خمسمائة سنه و خمس و سبعون سنه، و من موسى الى داود مائه سنه و تسع و سبعون سنه، و من داود الى عيسى الف سنه و ثلاث و خمسون سنه، و من عيسى الى محمد ستمائه سنه.

تاريخ‏الطبري ج‏2 238 ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ..... ص : 234

و حدث الهيثم بن عدى عن بعض اهل الكتب انه قال: من آدم الى الطوفان ألفا سنه و مائتا سنه و ست و خمسون سنه، و من الطوفان الى وفاه **ابراهيم** الف سنه و عشرون سنه، و من وفاه **ابراهيم** الى دخول بنى إسرائيل مصر خمس و سبعون سنه، و من دخول يعقوب مصر الى خروج موسى منها أربعمائة سنه و ثلاثون سنه، و من خروج موسى من مصر الى بناء بيت المقدس خمسمائة سنه و خمسون سنه، و من بناء بيت المقدس الى ملك بختنصر و خراب بيت المقدس أربعمائة سنه و ست و اربعون سنه و من ملك بختنصر الى ملك الاسكندر أربعمائة سنه و ست و ثلاثون سنه، و من ملك الاسكندر الى سنه ست و مائتين من الهجره الف سنه و مائتان و خمس و اربعون سنه‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 233 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

و اختلفوا في الموضع الذى كان منه، و الموضع الذى ولد فيه، فقال بعضهم:

تاريخ‏الطبري ج‏1 233 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

كان مولده بالسوس من ارض الاهواز، و قال بعضهم: كان مولده ببابل من ارض السواد و قال بعضهم: كان بالسواد بناحيه كوثى و قال بعضهم:

تاريخ‏الطبري ج‏1 233 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

كان مولده بالوركاء بناحيه الزوابي و حدود كسكر، ثم نقله أبوه الى الموضع الذى كان به نمرود من ناحيه كوثى و قال بعضهم: كان مولده بحران، و لكن أباه تارخ نقله الى ارض بابل و قال عامه السلف من اهل العلم: كان مولد **ابراهيم** ع في عهد نمرود بن كوش و يقول عامه اهل الاخبار:

تاريخ‏الطبري ج‏1 234 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثت عن هشام بن محمد، قال: بلغنا و الله اعلم ان الضحاك هو نمرود، و ان **ابراهيم** خليل الرحمن ولد في زمانه، و انه صاحبه الذى اراد إحراقه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 310 ذكر وفاه ساره بنت هاران، و هاجر أم اسماعيل و ذكر ازواج **ابراهيم** ع و ولده ..... ص : 308

حدثنى الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن ابيه، قال: نهر كوثى كراه كرينا جد **ابراهيم** من قبل أمه، و كان أبوه على أصنام الملك نمرود فولد **ابراهيم** بهرمزجرد، ثم انتفل الى كوثى من ارض بابل، فلما بلغ **ابراهيم** و خالف قومه، دعاهم الى عباده الله، و بلغ ذلك الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين، ثم بنى له الحير بجص، و اوقد له الحطب الجزل، و القى **ابراهيم** فيه، فقال: حسبي الله و نعم الوكيل! فخرج منها سليما لم يكلم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 312 ذكر وفاه **ابراهيم** ع ..... ص : 312

و لما مات **ابراهيم** ع- و كان موته و هو ابن مائتي سنه، و قيل ابن مائه و خمس و سبعين سنه- دفن عند قبر ساره في مزرعه حبرون.

تاريخ‏الطبري ج‏1 245 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا ابو كريب، قال: حدثنا ابو اسامه، قال: حدثنى هشام، عن محمد، عن ابى هريرة، ان رسول الله ص: قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 246 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن ابى الزناد، عن ابيه، عن عبد الرحمن الاعرج، عن ابى هريرة، قال: سمعت رسول الله ص يقول: لم يقل **ابراهيم** شيئا قط لم يكن الا ثلاثا: قوله «انى سقيم» لم يكن به سقم، و قوله:

تاريخ‏الطبري ج‏1 246 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنى سعيد بن يحيى الاموى قال: حدثنى ابى، قال: حدثنا محمد ابن إسحاق، قال: حدثنا ابو الزناد، عن عبد الرحمن الاعرج، عن ابى هريرة، قال: قال رسول الله ص: لم يكذب **ابراهيم** في شي‏ء قط الا في ثلاث، ثم ذكر نحوه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 246 و ذكر من كان في عصره من ملوك العجم ..... ص : 233

حدثنا ابو كريب، قال: حدثنا ابو اسامه، قال: حدثنى هشام، عن محمد، عن ابى هريرة، ان رسول الله ص قال: لم يكذب **ابراهيم** غير ثلاث: ثنتين في ذات الله قوله: «انى سقيم»، و قوله: «بل فعله كبيرهم هذا»، و قوله في ساره: هي أختي‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 252 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابن بشار و ابن المثنى، قالا: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن ابى إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن على ع قال: لما امر **ابراهيم** ببناء البيت خرج معه اسماعيل و هاجر، فلما قدم مكة راى على راسه في موضع البيت مثل الغمامه فيه مثل الراس، فكلمه، و قال: يا **ابراهيم**، ابن على ظلى- او على قدري- و لا تزد و لا تنقص، فلما بنى خرج و خلف اسماعيل و هاجر، فقالت هاجر: يا **ابراهيم**، الى من تكلنا؟ قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 253 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

و حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمه، قال: حدثنى محمد بن إسحاق، عن الحسن بن عماره، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن على ابن ابى طالب ع انه كان يقول: لما امر الله **ابراهيم** بعماره البيت و الاذان بالحج في الناس خرج من الشام و معه ابنه اسماعيل، و أم اسماعيل هاجر، و بعث الله معه السكينة، و هي ريح لها لسان تكلم به، يغدو معها **ابراهيم** إذا غدت، و يروح معها إذا راحت، حتى انتهت به الى مكة، فلما أتت موضع البيت استدارت به، ثم قالت ل**ابراهيم**: ابن على، ابن على، ابن على، فوضع **ابراهيم** الأساس و رفع البيت هو و اسماعيل، حتى انتهيا الى موضع الركن، قال **ابراهيم** لإسماعيل: يا ، ابغ لي حجرا اجعله علما للناس، فجاءه بحجر، فلم يرضه و قال: ابغنى غير هذا، فذهب اسماعيل ليلتمس له حجرا، فجاءه و قد اتى بالركن، فوضعه في موضعه، فقال: يا أبت، من جاءك بهذا الحجر؟ قال: من لم يكلني إليك يا بنى.

تاريخ‏الطبري ج‏1 262 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابو كريب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى- و حدثنا محمد بن اسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى- قال: أخبرنا ابن ابى ليلى، عن ابن ابى مليكه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ص قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 266 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنى عمرو بن على، قال، حدثنا ابو عاصم، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن اسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابيه، قال: قال موسى: يا رب، يقولون يا اله **ابراهيم** و إسحاق و يعقوب، فيم قالوا ذلك؟ قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 266 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن زيد ابن اسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابيه قال: قال موسى: اى رب بم اعطيت **ابراهيم** و إسحاق و يعقوب ما اعطيتهم؟ فذكر نحوه.

تاريخ‏الطبري ج‏1 286 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا احمد بن إسحاق بن المختار، قال: حدثنى غسان بن الربيع، قال: حدثنا عبد الرحمن- و هو ابن ثوبان- عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الاعرج، عن ابى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اختتن **ابراهيم** بعد ثمانين سنه بالقدوم.

تاريخ‏الطبري ج‏1 286 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

قال رسول الله ص: «و **ابراهيم** الذى وفى» قال: ا تدرون ما وفى؟ قالوا: الله و رسوله اعلم، قال: وفى عمل يومه اربع ركعات في النهار.

تاريخ‏الطبري ج‏1 286 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

كان النبي ص يقول: الا اخبركم لم سمى الله **ابراهيم** خليله «الذى وفى»؟ لأنه كان يقول كلما اصبح و كلما امسى: «فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون» حتى ختم الآية.

تاريخ‏الطبري ج‏1 290 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا محمد بن ابى عدى، عن شعبه، عن ابى إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن دانيل، ان عليا ع قال في هذه الآية: «و ان كان مكرهم لتزول منه الجبال»، قال: أخذ ذلك الذى حاج **ابراهيم** في ربه نسرين صغيرين، فرباهما حتى استغلظا و استعلجا فشبا، قال: فاوثق رجل كل واحد منهما بوتر الى تابوت، و جوعهما و قعد هو و رجل آخر في التابوت، قال: و رفع في التابوت عصا على راسه اللحم، فطارا، و جعل يقول لصاحبه: انظر ما ذا ترى؟ قال: ارى كذا و كذا، حتى قال: ارى الدنيا كأنها ذباب، فقال: صوب، فصوبها، فهبطا قال:

تاريخ‏الطبري ج‏5 622 ذكر خبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام ..... ص : 622

أخبرنا إسحاق بن ابى إسرائيل، قال: حدثنى عبد العزيز بن خالد بن رستم الصنعانى ابو محمد، قال: حدثنى زياد بن جيل انه كان بمكة يوم غلب ابن الزبير، فسمعه يقول: ان أمي أسماء بنت ابى بكر حدثتني ان رسول الله ص قال لعائشة: لو لا حداثة عهد قومك بالكفر رددت الكعبه على اساس **ابراهيم**، فازيد في الكعبه من الحجر فامر به ابن الزبير فحفر، فوجدوا قلاعا امثال الإبل، فحركوا منها صخره، فبرقت بارقه فقال: اقروها على أساسها، فبناها ابن الزبير، و جعل لها بابين: يدخل من أحدهما و يخرج من الآخر.

تاريخ‏الطبري ج‏1 257 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن عباد، قال: حدثنا حماد بن سلمه، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء **ابراهيم** نبى الله بإسماعيل و هاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم، فلما مضى نادته هاجر: يا **ابراهيم**، انما اسالك ثلاث مرات: من امرك ان تضعنى بأرض ليس فيها زرع و لا ضرع و لا انيس و لا ماء و لا زاد؟ قال: ربى أمرني، قالت: فانه لن يضيعنا، قال: فلما قفا **ابراهيم** قال: «ربنا انك تعلم ما نخفى و ما نعلن» يعنى من الحزن «و ما يخفى على الله من شي‏ء في الارض و لا في السماء» فلما ظمئ اسماعيل جعل يدحص الارض بعقبه فذهبت هاجر حتى علت الصفا، و الوادى يومئذ لأخ- يعنى عمبق- فصعدت الصفا، فاشرفت لتنظر: هل ترى شيئا؟ فلم تر شيئا، فانحدرت فبلغت الوادى، فسعت فيه حتى خرجت منه، فاتت المروة فصعدت فاستشرفت: هل ترى شيئا؟ فلم تر شيئا، ففعلت ذلك سبع مرات، ثم جاءت من المروة الى اسماعيل، و هو يدحص الارض بعقبه، و قد نبعت العين‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 259 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

حدثنى محمد بن سنان، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ابو على الحنفي، قال: أخبرنا **ابراهيم** بن نافع، قال: سمعت كثير بن كثير يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء- يعنى **ابراهيم**- فوجد اسماعيل يصلح نبلا له من وراء زمزم، فقال **ابراهيم**: يا اسماعيل، ان ربك قد أمرني ان ابنى له بيتا، فقال له اسماعيل: فأطع ربك فيما امرك، فقال **ابراهيم**:

تاريخ‏الطبري ج‏1 260 ذكر امر بناء البيت ..... ص : 251

فلما فرغ **ابراهيم** من بناء البيت الذى امره الله عز و جل ببنائه، امره الله ان يؤذن في الناس بالحج، فقال له: «و اذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق» فقال **ابراهيم**- فيما ذكر لنا- ما حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن ابى ظبيان، عن ابيه، عن ابن عباس، قال: لما فرغ **ابراهيم** من بناء البيت، قيل له: اذن في الناس بالحج، قال: يا رب، و ما يبلغ صوتي؟ قال: اذن و على البلاغ، فنادى **ابراهيم**: يا ايها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق، قال: فسمعه ما بين السماء و الارض: ا فلا ترى الناس يجيئون من اقصى الارض يلبون! حدثنا الحسن بن عرفه، قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي 9، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما بنى **ابراهيم** البيت اوحى الله عز و جل اليه: ان اذن في الناس بالحج، قال:

تاريخ‏الطبري ج‏1 279 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن عكرمه عن ابن عباس في قوله تعالى: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»، قال: قال ابن عباس: لم يبتل احد بهذا الدين فأقامه الا **ابراهيم** ع، ابتلاه الله تعالى بكلمات فاتمهن، قال: فكتب الله تعالى له البراءة فقال: «و **ابراهيم** الذى وفى»: عشر منها في الأحزاب، و عشر منها في براءه، و عشر منها في المؤمنين، و سال سائل، و قال: ان هذا الاسلام ثلاثون سهما.

تاريخ‏الطبري ج‏1 279 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي، قال: حدثنا خالد الطحان، عن داود، عن عكرمه، عن ابن عباس، قال: ما ابتلى احد بهذا الدين فقام به كله غير **ابراهيم** ع، ابتلى بالإسلام فأتمه، فكتب الله له البراءة فقال: «و **ابراهيم** الذى وفى»، فذكر عشرا في براءه «التائبون العابدون الحامدون» و عشرا في الأحزاب: «ان المسلمين و المسلمات» و عشرا في سوره المؤمنين الى قوله تعالى: «و الذين هم على صلواتهم يحافظون»، و عشرا في سال سائل: «و الذين هم على صلاتهم يحافظون»

تاريخ‏الطبري ج‏1 280 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا خارجه بن مصعب، عن داود بن ابى هند، عن عكرمه، عن ابن عباس، قال: الاسلام ثلاثون سهما، و ما ابتلى احد بهذا الدين فأقامه الا **ابراهيم**، قال الله تعالى: «و **ابراهيم** الذى وفى»، فكتب الله له براءه من النار.

تاريخ‏الطبري ج‏1 280 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنى الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن ابيه، عن ابن عباس: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات»، قال: ابتلاه الله عز و جل بالطهارة: خمس في الراس و خمس في الجسد، في الراس قص الشارب، و المضمضة، و الاستنشاق، و السواك، و فرق الراس و في الجسد تقليم الاظفار، و حلق العانه، و الختان، و نتف الابط، و غسل اثر الغائط و البول بالماء.

تاريخ‏الطبري ج‏1 281 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنى المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن حنش، عن ابن عباس في قوله عز و جل: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن»، قال: ست في الإنسان و اربع في المشاعر، فالتي في الإنسان: حلق العانه، و الختان، و نتف الابط، و تقليم الاظفار، و قص الشارب، و الغسل يوم الجمعه و اربع في المشاعر:

تاريخ‏الطبري ج‏1 283 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنى ابى، عن 9 ابيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات فاتمهن»، قال: منهن «انى جاعلك للناس اماما»، و منهن:

تاريخ‏الطبري ج‏1 283 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: حدثنا عمر بن نبهان، عن قتادة، عن ابن عباس في قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات» قال: مناسك الحج‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 284 ذكر ابتلاء الله **ابراهيم** بكلمات ..... ص : 278

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان ابن عباس يقول في قوله: «و إذ ابتلى **ابراهيم** ربه بكلمات» قال: هي المناسك.

تاريخ‏الطبري ج‏1 288 امر نمرود بن كوش بن كنعان ..... ص : 287

فامر الله الملك، ففتح عليهم بابا من البعوض، فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها، فبعثها الله عليهم، فاكلت لحومهم و شربت دماءهم، فلم يبق الا العظام، و الملك كما هو لم يصبه من ذلك شي‏ء، فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره، فمكث أربعمائة سنه يضرب راسه بالمطارق، و ارحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب بهما راسه و كان جبارا أربعمائة عام، فعذبه الله أربعمائة سنه كملكه و أماته الله، و هو الذى بنى صرحا الى السماء، فاتى الله بنيانه من القواعد، و هو الذى قال الله: «فاتى الله بنيانهم من القواعد» حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى في خبر ذكره عن ابى مالك و عن ابى صالح، عن ابن عباس- و عن مره عن ابن مسعود، و عن ناس من اصحاب النبي صلى الله‏

تاريخ‏الطبري ج‏1 297 ذكر لوط بن هاران و قومه ..... ص : 292

ذكر بعض من قال ذلك: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السدى في خبر ذكره، عن ابى مالك و عن ابى صالح، عن ابن عباس- و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبي ص: بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط، فاقبلت تمشى في صوره رجال شباب، حتى نزلوا على **ابراهيم** فتضيفوه، فكان من امرهم و امر **ابراهيم** ما قد مضى ذكرنا اياه في خبر **ابراهيم** و ساره فلما ذهب عن **ابراهيم** الروع جاءته البشرى، و اطلعته الرسل على ما جاءوا له، و ان الله ارسلهم لهلاك قوم لوط ناظرهم **ابراهيم** و حاجهم في ذلك كما اخبر الله عنه فقال:

*تاريخ‏اليعقوبى*

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 23 تاريخ بن ناحور ..... ص : 23

و كان تاريخ بن ناحور، هو أبو **ابراهيم** خليل الله، في عصر نمرود الجبار، و كان نمرود أول من عبد النار و سجد لها، و ذلك أنه خرجت نار من الأرض، فأتاها، فسجد لها، و كلمه منها شيطان، فبنى عليها بنية، و جعل لها سدنة. و في ذلك العصر تعاطى الناس علم النجوم، و حسبوا الكسوف للشمس و القمر و الكواكب السائرة و الراتبة، و تكلموا في الفلك و البروج. و كان الذي علم نمرود ذلك رجلا يقال له تبطق، و كان تارخ، و هو آزر أبو **ابراهيم**، مع نمرود الجبار، فحسب المنجمون لنمرود، فقالوا له إنه يولد في مملكته مولود يعيب دينه، و يزري عليه، و يهدم أصنامه، و يفرق جمعه، فجعل لا يولد في مملكته مولود إلا شق بطنه، حتى ولد **ابراهيم**، فستره أبواه، و أخفيا أمره، و صيراه في مغارة حيث لا يعلم به أحد، و كان مولده بكوثاربا، و كان مولد **ابراهيم** بعد أن أتت لتارخ مائة و سبعون سنة، و عاش تارخ أبوه مائتي سنة و خمس سنين.

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 24 **ابراهيم** ..... ص : 24

**ابراهيم**‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 24 **ابراهيم** ..... ص : 24

و نشأ **ابراهيم** في زمان نمرود الجبار، فلما خرج من المغارة التي كان فيها قلب طرفه في السماء، فنظر إلى الزهرة، فرأى كوكبا مضيئا، فقال: هذا ربي، فإن له علوا و ارتفاعا، ثم غاب الكوكب، فقال: إن ربي لا يغيب، ثم رأى القمر لما طلع، فقال: هذا ربي، فلم يلبث أن غاب القمر، فقال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما جاء النهار طلعت الشمس، فقال: هذا ربي، هذا أنور و أضوأ، فلما غابت الشمس قال: غابت، و ربي لا يغيب، كما قص الله خبره و أمره، فلما كملت سنة جعل يعجب إذ رأى قومه يعبدون الأصنام، و يقول: أ تعبدون ما تنحتون! فيقولون: أبوك علمنا هذا. فيقول: إن أبي لمن الضالين! فظهر قوله في قومه، و تحدث الناس به، و أرسله الله نبيا، و بعث إليه جبريل، فعلمه دينه، فجعل يقول لقومه: إني بري‏ء مما تشركون. و بلغ خبره نمرود فأرسل إليه فيها، ثم جعل **ابراهيم** يكسر أصنامهم، فيقول: ادفعي عن نفسك، فألهب نمرود نارا و وضعه في منجنيق و رمى به فيها، فأوحى الله إليها: أن كوني بردا و سلاما على **ابراهيم**، فجلس وسط النار ما تضره، فقال نمرود: من اتخذ إلها، فليتخذه مثل إله **ابراهيم**، فآمن معه لوط، و كان لوط ابن أخيه خاران بن تارخ. و أمر الله، عز و جل **ابراهيم** أن يخرج من بلاد نمرود إلى الشام الأرض المقدسة، فخرج **ابراهيم** و امرأته سارة بنت خاران بن ناحور عمة، و لوط ابن خاران، مهاجرين حيث أمرهم الله، فنزلوا أرض فلسطين، و كثر ماله و مال لوط، فقال **ابراهيم** للوط: إن الله قد كثر لنا مالنا و ماشيتنا، فانتقل منا

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 25 **ابراهيم** ..... ص : 24

حتى تنزل مدينتي سدوم و عمورة، بالقرب من الموضع الذي كان فيه **ابراهيم**، فلما صار لوط إلى مدينة سدوم و عمورة و نزلها أتاه ملك تلك الناحية، فقاتله، و أخذ ماله، فمضى **ابراهيم** حتى استنقذ ماله. و وسع الله، عز و جل، على **ابراهيم** في كثرة المال، فقال: رب ما أصنع بالمال، و لا ولد لي؟ فأوحى الله، عز و جل، إليه: إني مكثر ولدك، حتى يكونوا عدد النجوم و كان لسارة جارية يقال لها هاجر، فوهبتها ل**ابراهيم**، فوقع عليها، فحملت، و ولدت إسماعيل، و **ابراهيم** يومئذ ابن ست و ثمانين سنة، و قال الله: إني مكثر ولدك و جاعل فيهم الملك الباقي مدى الدهر، حتى لا يدري أحد ما عددهم. فلما ولدت هاجر غارت سارة، و قالت: أخرجها عني و ولدها! فأخرجها، و معها إسماعيل، حتى صار بهما إلى مكة، فأنزلهما عند البيت الحرام، و فارقهما، فقالت له هاجر: على من تدعنا؟ قال: على رب هذه البنية فقال: اللهم إني أسكنت ابني، بواد غير ذي زرع، عند بيتك المحرم و نفد الماء الذي كان مع هاجر، فاشتد بإسماعيل العطش فخرجت هاجر تطلب الماء، ثم صعدت إلى الصفا، فرأت بقربه طائرا واقفا فرجعت فإذا بالطائر قد فحص برجله الأرض، فخرج الماء، فجمعته لئلا يذهب، فهي بئر زمزم. و عمل قوم لوط المعاصي، و كانوا يأتون الذكران من العالمين، و ذلك أن إبليس، لعنه الله تعالى، تراءى لهم في صورة غلام أمرد، ثم أمرهم أن ينكحوه، فاشتهوا ذلك حتى تركوا نكاح النساء، و أقبلوا على نكاح الذكران، فنهاهم لوط، فلم ينتهوا، و جاروا في الأحكام حتى ضرب بهم في الجور المثل، و قالوا: أجور من حكم سدوم! و كان الرجل منهم، إذا نال أحدا بمكروه، فضربه، أو سحه، قال له: أعطني أجرا على فعلي بك. و كان لهم حاكمان يقال لهما

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 26 **ابراهيم** ..... ص : 24

شقرى و شقرونى يحكمان بالجور و الظلم و العدوان. و لما كثر عمل قوم لوط و جورهم بعث الله، عز و جل، ملائكة لهلاكهم، فنزلوا ب**ابراهيم**، و كان يضيف الأضياف، و يعمل القرى، فلما نزلوا به قرب إليهم عجلا مشويا، فلما رآهم لا يأكلون نكرهم، فعرفوه بأنفسهم، و قالوا: أنا رسل ربك لهلاك أهل هذه القرية، يعنون سدوم القرية التي كان فيها قوم لوط، فقال لهم **ابراهيم**: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه و أهله، إلا امرأته. و كانت سارة امرأة **ابراهيم** واقفة، فعجبت من قولهم، فبشروها بإسحاق فقالت: أ ألد و أنا عجوز، و هذا بعلي شيخ كبير؟ و كان **ابراهيم** ابن مائة سنة، و هي بنت تسعين، فلما أتوا إلى لوط، و رأتهم امرأته دخنت لقومها، فجاءوا إلى لوط، فقالوا ادفع إلينا أضيافك! فقال لا تفضحون في ضيفي: فلما أكثروا صدهم جبريل، فأعماهم، فقالوا له: أنا مهلكوهم، قال: فمتى؟ قالوا: الصبح. قال: تؤخرونهم إلى الصبح؟ قال له جبريل: أ ليس الصبح بقريب؟ فلما كان السحر قال له جبريل: اخرج، ثم قلبها عليهم، و يقال نزلت عليهم نار، فلم ينج منهم أحد، و كانت امرأة لوط فيهم فمسخت ملحا، فما بقي منهم مخبر. و وهب الله ل**ابراهيم** إسحاق بن سارة، فعجب الناس من ذلك، و قالوا: شيخ ابن مائة سنة، و عجوز بنت تسعين سنة! فخرج إسحاق أشبه شي‏ء ب**ابراهيم**. و كان **ابراهيم** يزور إسماعيل و أمه في كل وقت. و بلغ إسماعيل حتى صار رجلا، ثم تزوج امرأة من جرهم، فزارة **ابراهيم** مرة، فلم يلقه، و كانت أمه قد ماتت، فكلم امرأته فلم يرض عقلها، و سألها عن إسماعيل، فقالت: في الرعي! فقال: إذا جاء فقولي له غير عتبة بابك! فلما انصرف إسماعيل من رعية قالت له امرأته: قد جاء هنا شيخ يسأل عنك: فقال إسماعيل: فما قال لك؟ قالت قال لي. قولي له غير عتبة بابك. قال: أنت خلية! فطلقها،

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 27 **ابراهيم** ..... ص : 24

و تزوج الحيفاء بنت مضاض الجرهمية، فعاد إليهم **ابراهيم** من الحول، فوقف ببيت إسماعيل، فلم يجده، و وجد امرأته، فقال: كيف حالكم؟ قالت بخير! قال: هكذا فليكن! أين زوجك؟ قالت: ليس بحاضر، انزل! قال: لا يمكنني. قالت: فأعطني رأسك أقبله! ففعل ذلك، و قال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام، و قولي له: تمسك بعتبة بابك. فلما انصرف جاء إسماعيل، فأخبرته امرأته بخبر **ابراهيم**، فوقع على موضع قدمه يقبلها. ثم إن الله تعالى أمر **ابراهيم** أن يبني الكعبة، و يرفع قواعدها، و يؤذن في الناس بالحج، و يريهم، مناسكهم، فبنى **ابراهيم** و إسماعيل القواعد حتى انتهى إلى موضع الحجر، فنادى **ابراهيم** أبو قبيس: أن لك عندي وديعة! فأعطاه الحجر، فوضعه، و أذن **ابراهيم** في الناس بالحج، فلما كان يوم التروية قال له جبريل: ترو من الماء، فسميت التروية، ثم أتى منى، فقال له: بت بها، ثم أتى عرفات، فبنى بها مسجدا بحجارة بيض، ثم صلى به الظهر و العصر ثم عمد به إلى عرفات، فقال له: هذه عرفات فاعرفها، فسميت عرفات ثم أفاض به من عرفات، فلما حاذى المأزمين قال له: ازدلف، فسميت المزدلفة، و قال له: اجمع الصلاتين، فسميت جمع، و صار إلى المشعر، فنام عليه، فأمره الله أن يذبح ابنه، فالرواية تختلف في إسماعيل و إسحاق، فيقول قوم: إنه إسماعيل لأنه الذي وضع داره و بيته و إسحاق بالشام، و يقول قوم: إنه إسحاق لأنه أخرجه و أخرج أمه معه، و كان يومئذ غلاما، و إسماعيل رجل قد ولد له. و قد كثرت الروايات في هذا و هذا، و اختلف الناس فيهما، فلما أصبح **ابراهيم** صار إلى منى و قال للغلام: زورني بالبيت، و قال لابنه: إن الله أمرني أن أذبحك! فقال: يا أبت افعل ما تؤمر! فأخذ السكين، و أضجعه على جمرة العقبة، و طرح تحته قرطان حمار، ثم وضع الشفرة على حلقه، و حول وجهه عنه، فقلب جبريل الشفرة، فنظر **ابراهيم**، فإذا الشفرة مقلوبة، ففعل‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 28 **ابراهيم** ..... ص : 24

ذلك ثلاث مرات، ثم نودي: يا **ابراهيم** قد صدقت الرؤيا. و أخذ جبريل الغلام، و انحط الكبش من قلة ثبير، فوضعه، تحته فذبحه فأهل الكتاب يقولون: إنه كان إسحاق، و إنه فعل به هذا في برية الأموريين بالشام، فلما فرغ **ابراهيم** من حجه و أراد أن يرتحل أوصى إلى ابنه إسماعيل أن يقيم عند البيت الحرام، و أن يقيم للناس حجهم و مناسكهم، و قال له: إن الله مكثر عدده. و مثمر نسله. و جاعل في ولده البركة و الخير. و توفيت سارة عند مصيرهم إلى الشام، فتزوج **ابراهيم** قطورة، فولدت له أولادا كثيرا، و هم: زمرن، و يقشن، و مدن، و مدين، و يشباق، و شوح، و توفي **ابراهيم**، و كانت وفاته يوم الثلاثاء لعشر خلون من آب، و كانت حياته مائة و خمسا و تسعين سنة.

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 28 إسحاق بن **ابراهيم** ..... ص : 28

و لما توفي **ابراهيم** بالشام قام إسحاق بعده و تزوج رفقا بنت بتوئيل، فحملت فثقل حملها، فأوحى الله، عز و جل، إلى إسحاق: أني مخرج من بطنها شعبين و أمتين، فاجعل الأصغر أعظم من الأكبر! فولدت رفقا عيصو و يعقوب توأمين، و خرج عيصو أولا، و خرج يعقوب بعده، و عقبه مع عقب عيصو، فسمي يعقوب. و كان إسحاق يوم ولد له ابن ستين سنة، و كان إسحاق يحب عيصو، و رفقا تحب يعقوب، و سكن إسحاق وادي جارر، و كان قد ذهب بصره، فقال لابنه عيصو: خذ سيفك و قوسك، و اخرج، فصد لي صيدا حتى آكل و أبارك عليك قبل أن أموت، فسمعت رفقا أمه ذلك، فقالت ليعقوب: اصنع‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 29 إسحاق بن **ابراهيم** ..... ص : 28

لأبيك طعاما! اذهب إلى الغنم، فخذ جديين، فاصنع طعاما، و قربه لأبيك، حتى تقع عليك البركة. فقال: أخاف أن يلعنني. فقالت: إن لعنك كانت لعنتك علي، فمضى يعقوب، و أخذ جديين، فذبحهما، و طبخهما، و قربهما إليه. و كان عيصو مشعر الذراع، فأخذ يعقوب جلد الجديين، فوضعهما على ساعديه، فلما قرب الطعام من أبيه قال: النغمة نغمة يعقوب، و المسحة مسحة عيصو. ثم بارك عليه، و دعا له، و قال له: كن رأسا على إخوتك. و جاء عيصو بصيده، فقال له إسحاق: من قدم إلى الطعام فباركته و مباركا يكون؟ قال: خدعني أخي يعقوب! قال له إسحاق: قد جعلته رأسا عليك، و على إخوته. ثم دعا له، و قال: على سميه الأرض تنزل. و أمر إسحاق يعقوب أن يصير إلى حران، فيكون عند لابان بن بتوئيل بن ناحور، أخي **ابراهيم**، و خاف إسحاق عيصو عليه، و أمره أن لا يتزوج من نساء الكنعانيين، فصار إلى حران إلى خاله لابان، فكانت حياة إسحاق مائة و خمسا و ثمانين سنة.

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 32 ولد يعقوب ..... ص : 31

لهم، و قال لكل واحد منهم قولا، و أعطى ليوسف سيفه و قوسه. و قرب إليه يوسف ابنيه منشى و إفرائيم، فصير منشى عن يمينه و إفرائيم عن شماله، لأن منشى كان أكبر، فقلب يده اليمنى على إفرائيم، و أوصى يوسف أن يحمله و يدفنه إلى جنب قبر **ابراهيم** و إسحاق. و لما توفي يعقوب قاموا يبكون عليه سبعين يوما، ثم حمله يوسف، و أخرج معه غلمانا من أهل مصر، و صار به إلى أرض فلسطين، فدفنه إلى جنب قبر **ابراهيم** و إسحاق. و لما فرغوا من دفن يعقوب قال لإخوته: ارجعوا معي إلى أرض مصر! فخافوه، فقالوا له: قد أوصاك أبوك يعقوب أن تغفر خطيئتنا. قال: لا تخشوني! فإني أخشى الله. فاطمأنت قلوبهم، فرجعوا إلى أرض مصر، فأقاموا بها. و عاش يوسف بمصر دهرا، ثم حضرته الوفاة، فجمع بني إسرائيل، و قال: إنكم تخرجون بعد حين من أرض مصر، إذا بعث الله رجلا يقال له موسى بن عمران من ولد لاوي بن يعقوب، و سيذكركم الله، و يرفعكم، فأخرجوا بدني من هذه الأرض، حتى تدفنوني عند قبور آبائي. و مات يوسف و له مائة و عشر سنين، فصير في تابوت حجارة، و صير في النيل. و كان في ذلك العصر أيوب النبي ابن أموص بن زارح بن رعوئيل بن عيصو ابن إسحاق بن **ابراهيم**، و كان كثير المال، فابتلاه الله تعالى بخطيئة أخطأها، فشكر الله و صبر، ثم رفع الله عنه البلاء، و رد إليه ماله و أضعف له.

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 38 موسى بن عمران ..... ص : 33

إسرائيل. فقالوا لهارون: إن موسى قد ذهب، و لا نظنه يرجع، ثم عمدوا إلى حلي نسائهم، فعملوا منها عجلا مجوفا، و كانت الريح تدخله فتخور فيه، فقال الله لموسى: إن بني إسرائيل قد اتخذوا عجلا و عبدوه من دوني: فدعني أهلكهم. فدعا لهم موسى، و قال يا رب! احفظ فيهم **ابراهيم** و إسحاق و يعقوب، و لا تشمت بهم أهل مصر. و هبط موسى من الجبل بعد أربعين يوما، فلما رأى العجل و رآهم عكوفا عليه، اشتد غضبه، فألقى الألواح، فكسرها، و أخذ برأس أخيه هارون، فنظر إلى العجل يخور، فكسره و سحقه، حتى صيره كالتراب، و ذرأه في الماء، و قال لبني لاوي: جردوا سيوفكم و اقتلوا من قدرتم عليه ممن عبد العجل! فجرد بنو لاوي سيوفهم، و قتلوا في ساعة واحدة خلقا عظيما، و قال الله لهم: أبيدوا من اتخذ إلها غيري. و أمر الله موسى أن يعد بني إسرائيل، و يجعل على كل سبط رجلا خيرا، فاضلا، و كان عددهم ممن بلغ العشرين سنة، فما فوقها إلى الستين، ممن يحمل السلاح: ستمائة ألف و ثلاثة آلاف و خمسمائة و خمسين رجلا، و كان عدة إياهم بعد خروجهم من مصر بسنتين، فكان رئيس بني يهوذا نحشون بن عمينذاب، و عدد من معه من سبطه أربعة و سبعون ألفا و ستمائة رجل. و رئيس بني يشاجر نثنيل بن صوعر، و عدد من معه أربعة و خمسون ألفا و أربعمائة رجل. و رئيس سبط زبلون الباب بن حيلون، و عدد من معه سبعة و خمسون ألفا و أربعمائة رجل. و رئيس سبط بني روبيل اليصور بن شذياور، و عدد من معه سبعة و أربعون ألفا و خمسمائة رجل. و رأس بني شمعون شلوميال بن صوري‏شذاي، و عدد من معه تسعة و خمسون ألف رجل و ثلاثمائة رجل.

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 46 موسى بن عمران ..... ص : 33

ل**ابراهيم** و إسحاق و يعقوب أن أعطيها خلفهم، و قد أريتكها بعينك، و لكنك لن تدخلها! فمات موسى في ذلك الموضع، فقبره يوشع بن نون، و لم يدر أين قبره.

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 221 ولد إسماعيل بن **ابراهيم** ..... ص : 221

و إنما أخرنا خبر إسماعيل و ولده، و ختمنا بهم أخبار الأمم، لأن الله، عز و جل، ختم بهم النبوة و الملك، و اتصل خبرهم بخبر رسول الله و الخلفاء. ذكرت الرواة و العلماء: أن إسماعيل بن **ابراهيم** أول من نطق بالعربية، و عمر بيت الله الحرام بعد أبيه **ابراهيم**، و قام بالمناسك، و أنه كان أول من ركب الخيل العتاق، و كانت قبل ذلك وحوشا لا تركب. و قال بعضهم: إن إسماعيل أول من شق الله فاه باللسان العربي، فلما شب أعطاه الله القوس العربية، فرمى عنها، و كان لا يرمي شيئا إلا أصابه، فلما بلغ أخرج الله من البحر مائة فرس، فأقامت ترعى بمكة ما شاء الله، ثم ساقها الله إليه، فأصبح و هي على بابه، فرسنها و ركبها، و أنتجها، و كانت دواب الناس البراذين، و ركبها إسماعيل و بنوه و ولده، و في إسماعيل يقول بعض شعراء معد:

أبونا الذي لم تركب الخيل قبله و لم يدر شيخ قبله كيف تركب‏

و يقال إنما سميت أجياد مكة لأن الخيل كانت فيها، فأوحى الله، عز و جل، إلى إسماعيل أن يأتي الخيل، فأتاها، فلم تبق فرس إلا أمكنته من ناصيتها، فركبها و ركبها ولده، فكان إسماعيل أول من ركب الخيل، و أول من اتخذها، و أول من نفى أهل المعاصي عن الحرم، فقال: اعربه! فسميت العربة بذلك. و كان ولد جرهم بن عامر، لما صار إخوتهم من بني قحطان بن عامر إلى اليمن، فملكوا، صاروا هم إلى أرض تهامة، فجاوروا إسماعيل بن **ابراهيم**،

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 226 ولد إسماعيل بن **ابراهيم** ..... ص : 221

شط دجلة، ثم أخرجهم عن تكريت إلى بلاد الروم، فنزلوا بأنقرة من أرض الروم، و رئيسهم يومئذ كعب بن مامة، ثم خرجوا بعد ذلك، فجماهير قبائل أياد أربعة: مالك، و حذاقة، و يقدم، و نزار، فهذه بطون أياد، و فيهم يقول الأسود بن يعفر التميمي:

أهل الخورنق و السدير و بارق و القصر ذي الشرفات من سنداد

الواطئون على صدور نعالهم يمشون في الدفنى و الإبراد

عفت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد

نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجي‏ء من أطواد

بلد تخيرها، لطول مقيلها كعب بن مامة و ابن أم دؤاد

و ذكر أبو دؤاد الأيادي بعض ذلك، و كان أبو دؤاد أشعر شعرائهم، و بعده لقيط بالعراق، فلما بلغه أن كسرى آلى على نفسه أن ينفي أيادا من تكريت، و هي من أرض الموصل، كتب صحيفة بعث بها إليهم، و فيها:

سلام في الصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من أياد

فإن الليث يأتيكم بياتا فلا يشغلكم سوق النقاد

أتاكم منهم سبعون ألفا يزجون الكتائب كالجراد

و أما مضر بن نزار، فسيد ولد أبيه، و كان كريما حكيما، و يروى عنه أنه قال لولده: من يزرع شرا يحصد ندامة، و خير الخير أعجله، فاحملوا أنفسكم على مكروهها، فيما أصلحكم، و اصرفوها عن هواها، فيما أفسدكم، فليس بين الصلاح و الفساد إلا صبر و وقاية. و روي أن رسول الله قال: لا تسبوا مضر و ربيعة، فإنهما كانا مسلمين، و في حديث آخر: فإنهما كانا على دين **ابراهيم**، فولد مضر بن نزار إلياس‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 227 ولد إسماعيل بن **ابراهيم** ..... ص : 221

ابن مضر و عيلان بن مضر، و أمهما الحنفاء بنت أياد بن معد، فولد عيلان ابن مضر قيس بن عيلان، فانتشر ولده و كثروا، و صار فيه العدد و المنعة، فجماهير قبائل قيس بن عيلان: عدوان بن عمرو بن قيس، و فهم بن عمرو ابن قيس، و محارب بن خصفة بن قيس، و باهلة بن أعصر بن سعد بن قيس، و فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس، و سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس، و عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن، و مازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس، و سلول بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، و ثقيف، و هو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن، و ثقيف ينسب إلى أياد بن نزار، و كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، و عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، و قشير بن كعب بن ربيعة، و الحريش بن كعب بن ربيعة ابن عامر، و عوف بن عامر بن ربيعة بن عامر، و البكاء بن عامر بن ربيعة. و كانت الرئاسة و الحكومة في قيس، و انتقلت في عدوان، و كان أول من حكم منهم و رأس: عامر بن الضرب، ثم صارت في فزارة، ثم صارت في عبس، ثم صارت في بني عامر بن صعصعة، و لم تزل فيهم. و كانت لقيس أيام مشهورة و حروب متصلة منها: يوم البيداء، و يوم شعب جبلة، و يوم الهباءة، و يوم الرقم، و يوم فيف الريح، و يوم الملبط، و يوم رحرحان، و يوم العرى، و يوم حرب داحس و الغبراء بين عبس و فزارة. و كان إلياس بن مضر قد شرف و بان فضله، و كان أول من أنكر على بني إسماعيل ما غيروا من سنن آبائهم، و ظهرت منه أمور جميلة، حتى رضوا به رضا لم يرضوه بأحد من ولد إسماعيل بعد أدد، فردهم إلى سنن آبائهم حتى رجعت سنتهم تامة على أولها، و هو أول من أهدى البدن إلى البيت، و أول من وضع الركن بعد هلاك **ابراهيم**، فكانت العرب تعظم إلياس تعظيم أهل‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 229 ولد إسماعيل بن **ابراهيم** ..... ص : 221

قبائل، و هي: تميم بن مر بن أد، و الرباب و هو عبد مناة بن أد، و ضبة بن أد، و مزينة بن أد، و كان العدد في تميم بن مر بن أد، حتى امتلأت منهم البلاد، و افترقت قبائل تميم، فمن جماهير قبائل تميم: كعب بن سعد بن زيد مناة، و حنظلة بن مالك بن زيد مناة، و هم يسمون البراجم، و بنو دارم، و بنو زرارة بن عدس و بنو أسد، و عمرو بن تميم، فهؤلاء ولد أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، و فيهم العدد و المنعة و البأس و النجدة و الشعر و الفصاحة، و كانت الرئاسة في تميم، و كان أول رئيس فيهم: سعد بن زيد مناة بن تميم، ثم حنظلة بن مالك بن زيد مناة، و كانت لهم أيام مشهورة و حروب معروفة، فمنها يوم الكلاب، و يوم المروت، و يوم جدود، و يوم النسار. و كان مدركة بن إلياس سيد ولد نزار قد بان فضله، و ظهر مجده، و خرج أخوه قمعة إلى خزاعة، فتزوج فيهم، و صار ينسب ولده معهم، و كان ولده فيهم، و كان من ولده عمرو بن لحي بن قمعة، و هو أول من غير دين **ابراهيم** و ولد مدركة بن إلياس خزيمة، و هذيلا، و حارثة، و غالبا، و أمهم سلمى ابنة الأسود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، و يقال: بنت أسد بن ربيعة بن نزار، و أما حارثة فدرج صغيرا، و أما غالب فانتسبوا في بني خزيمة، و أما هذيل بن مدركة، فإن العدد منهم في بني سعد بن هذيل، ثم تميم بن سعد، ثم في معاوية بن تميم و الحارث بن تميم و هذيل شجعان أصحاب حروب و غارات و نجدة و فصاحة و شعر. و كان خزيمة أحد حكام العرب، و من يعد له الفضل و السؤدد، فولد خزيمة بن مدركة كنانة، و أمه عوانة بنت قيس بن عيلان، و أسد و الهون، و أمهم برة بنت مر بن أد بن طابخة أخت تميم بن مر، فأما أسد بن خزيمة، فإن ولده انتشروا في اليمن، و هم: جذام، و لخم، و عاملة بنو عمرو بن أسد، و كانت مضر تدعي جذاما خاصة، و بنو أسد مقيمون على انهم منهم يواصلونهم على ذلك، و يعدونهم منهم، قال امرؤ القيس بن حجر الكندي:

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 253 ولد إسماعيل بن **ابراهيم** ..... ص : 221

ثم انصرف و هو يقول:

لهم! إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم و محالهم عدوا محالك‏

و لئن فعلت، فإنه أمر تتم به فعالك‏

و أقام بموضعه، فلما كان من غد بعث ابنه عبد الله ليأتيه بالخبر، و دنا و قد اجتمعت إليه من قريش جماعة ليقاتلوا معه إن أمكنهم ذلك. فأتى عبد الله على فرس شقراء يركض، و قد جردت ركبته، فقال عبد المطلب: قد جاءكم عبد الله بشيرا و نذيرا، و الله ما رأيت ركبته قط قبل اليوم، فأخبرهم ما صنع الله بأصحاب الفيل، و قال عبد المطلب لما كان من أصحاب الفيل ما كان:

أيها الداعي لقد أسمعتني ثم ناد، عن نداكم، من صمم‏

هل يد الله أمر، أم له سنة في القوم ليست في الأمم‏

قلت، و الأشرم تردى خيله إن ذا الأشرم غر بالحرم‏

إن للبيت لربا مانعا من يرده باثام يصطلم‏

رامه تبع، فيما قد مضى و كذا حمير، و الحي قدم‏

فانثنى عنه، و في أوداجه حارج أمسك منه بالكظم‏

هلكت بالبغي فيه جرهم بعد طسم، و جديس، و جمم‏

و كذا الأمر بمن كاده بحرب فأمر الله بالأمر اللمم‏

نعرف الله، و فينا سنة صلة الرحم، و إيفاء الذمم‏

لم يزل لله فينا حجة يدفع الله بها عنا النقم‏

نحن أهل الله في بلدته لم يزل ذاك على عهد أبرهم‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 254 أديان العرب ..... ص : 254

و كانت أديان العرب مختلفة بالمجاورات لأهل الملل، و الانتقال إلى البلدان، و الانتجاعات، فكانت قريش، و عامة ولد معد بن عدنان، على بعض دين **ابراهيم**، يحجون البيت، و يقيمون المناسك، و يقرون الضيف، و يعظمون الأشهر الحرم، و ينكرون الفواحش و التقاطع و التظالم، و يعاقبون على الجرائم، فلم يزالوا على ذلك ما كانوا ولاة البيت. و كان آخر من قام بولاية البيت الحرام من ولد معد: ثعلبة بن أياد بن نزار ابن معد، فلما خرجت أياد وليت خزاعة حجابه البيت، فغيروا ما كان عليه الأمر في المناسك، حتى كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، و من جمع بعد أن تطلع الشمس. و خرج عمرو بن لحي، و اسم لحي ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، إلى أرض الشام، و بها قوم من العمالقة يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأوثان التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها، نستنصرها، فننصر، و نستسقي بها، فنسقى، فقال: أ لا تعطونني منها صنما، فأسير به إلى أرض العرب، عند بيت الله الذي تفد إليه العرب؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة، فوضعه عند الكعبة، فكان أول صنم وضع بمكة، ثم وضعوا به إساف و نائلة كل واحد منهما على ركن من أركان البيت، فكان الطائف، إذا طاف، بدأ بإساف، فقبله، و ختم به، و نصبوا على الصفا صنما يقال له مجاور الريح، و على المروة صنما يقال له مطعم الطير، فكانت العرب إذا حجت البيت، فرأت تلك الأصنام، سألت قريشا و خزاعة، فيقولون: نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، فلما رأت العرب ذلك اتخذت أصناما، فجعلت كل‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 19 بنيان الكعبة ..... ص : 19

و وضع رسول الله الحجر في موضعه حين اختصمت قريش و هو ابن خمس و عشرين سنة، و ذلك أن قريشا هدمت الكعبة بسبب سيل أصابهم فهدمها. و قيل: بل كانت امرأة من قريش تجمر الكعبة، فطارت شرره فأحرقت باب الكعبة و كان طولها تسعة أذرع فنقضوها. و كان أول من ضرب فيها بمعول الوليد بن المغيرة المخزومي. و حفروا حتى انتهوا إلى قواعد **ابراهيم** فقلعوا منها حجرا فوثب الحجر و رجع مكانه فأمسكوا. و يقال أن الذي بدر الحجر من يده أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، و خرج عليهم ثعبان فحال بينهم و بين البناء، فاجتمعوا، فقال: ما ذا ترون؟ فقال أبو طالب: أن هذا لا يصلح أن ينفق فيه إلا من طيب المكاسب فلا تدخلوا فيه مالا من ظلم و لا عدوان، فأحضروا ما لم يشكوا فيه من طيب أموالهم و رفعوا أيديهم إلى السماء، فجاء طائر فاختطف الثعبان حتى ذهب. فوضعوا أزرهم يعملون عراة إلا رسول الله فإنه أبى أن ينزع ثوبه فسمع صائحا يصيح: لا تنزع ثوبك. و نقلت الحجارة التي بني بها البيت من جبل يقال له السيادة من أعلى الوادي و صيروها ثماني عشرة ذراعا، و كانت كل قبيلة تلي طائفة منها فكانت بنو عبد مناف تلي الربع و سائر ولد قصي بن كلاب و بنو تيم الربع و مخزوم الربع و بنو سهم و جمح و عدي و عامر بن فهر الربع. فلما أرادوا أن يضعوا الحجر اختصموا فيه، و قالت كل قبيلة: نحن نتولى وضعه. فأقبل رسول الله، و كانت قريش تسميه الأمين، فلما رأوه مقبلا قالوا: قد رضينا بحكم محمد بن عبد الله، فبسط رسول الله رداءه ثم وضع الحجر في وسطه و قال: لتحمل كل قبيلة بجانب من جوانب الرداء ثم ارفعوا جميعا. ففعلوا ذلك فحمل عتبة بن ربيعة

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 20 تزويج خديجة بنت خويلد ..... ص : 20

و تزوج رسول الله خديجة بنت خويلد و له خمس و عشرون سنة، و قيل: تزوجها و له ثلاثون سنة، و ولدت له، قبل أن يبعث، القاسم و رقية و زينب و أم كلثوم، و بعد ما بعث عبد الله، و هو الطيب و الطاهر لأنه ولد في الإسلام، و فاطمة. و روى بعضهم عن عمار بن ياسر أنه قال: أنا أعلم الناس بتزويج رسول الله خديجة بنت خويلد: كنت صديقا له، فإنا لنمشي يوما بين الصفا و المروة إذا بخديجة بنت خويلد و أختها هالة. فلما رأت رسول الله جاءتني هالة أختها فقالت: يا عمار! ما لصاحبك حاجة في خديجة؟ قلت: و الله ما أدري. فرجعت فذكرت ذلك له، فقال: ارجع فواضعها و عدها يوما نأتيها فيه، ففعلت. فلما كان ذلك اليوم أرسلت إلى عمرو بن أسد و سقته ذلك اليوم و دهنت لحيته بدهن أصفر، و طرحت عليه حبرا. ثم جاء رسول الله في نفر من أعمامه تقدمهم أبو طالب فخطب أبو طالب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع **ابراهيم** و ذرية إسماعيل و جعل لنا بيتا محجوجا و حرما آمنا و جعلنا الحكام على الناس و بارك لنا في بلدنا الذي نحن به، ثم أن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوزن برجل من قريش إلا رجح و لا يقاس بأحد إلا عظم عنه، و أن كان في المال قل فإن المال رزق حائل و ظل زائل، و له في خديجة رغبة و لها فيه رغبة و صداق ما سألتموه عاجلة من مالي، و له و الله خطب عظيم و نبأ شائع. فتزوجها و انصرف. فلما أصبح عمها عمرو بن أسد أنكر ما رأى فقيل له:

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 34 ما نزل من القرآن بمكة ..... ص : 33

ثم حمد سبأ ثم تنزيل الزمر ثم حم الدخان ثم حم الشريعة ثم الأحقاف ثم و الذاريات ثم هل أتاك حديث الغاشية ثم سورة الكهف ثم سورة النحل ثم إنا أرسلنا نوحا ثم سورة **ابراهيم** ثم اقترب للناس حسابهم ثم قد أفلح المؤمنون ثم الرعد ثم و الطور ثم تبارك الذي بيده الملك ثم الحاقة ثم سأل سائل ثم عم يتساءلون ثم و النازعات غرقا ثم إذا السماء انفطرت ثم سورة الروم ثم العنكبوت. و قد اختلف الناس في هذا التأليف في غير رواية ابن عباس، و كان الاختلاف أيضا يسيرا. و روى محمد بن كثير و محمد بن السائب عن ابن صالح عن ابن عباس أنه قال: كان القرآن ينزل مفرقا، لا ينزل سورة سورة، فما نزل أولها بمكة أثبتناها بمكة و أن كان تمامها بالمدينة، و كذلك ما نزل بالمدينة و إنه كان يعرف فصل ما بين السورة و السورة إذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم، فيعلمون أن الأولى قد انقضت و ابتدئ بسورة أخرى. و روى بعضهم أن التوراة أنزلت لست خلون من شهر رمضان و الزبور لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان بعد التوراة بألف و خمسمائة عام، و الإنجيل لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان بعد الزبور بثمانمائة عام، و قيل ستمائة، و روى آخرون أن القرآن نزل لعشرين ليلة خلت من شهر رمضان. و روى جعفر بن محمد أنه قال: أن الله لم يبعث قط نبيا إلا بما هو أغلب على أهل زمانه، فبعث موسى بن عمران إلى قوم كان الأغلب عليهم السحر فأتاهم بما ضل معه سحرهم من العصا و اليد و الجراد و القمل و الضفادع و الدم و انفلاق البحر و انفجار الحجر حتى خرج منه الماء و الطمس على وجوههم، فهذه آياته، و بعث داود في زمن أغلب الأمور على أهله الصنعة و الملاهي فألان له الحديد و أعطاه حسن الصوت فكانت الوحوش تجتمع لحسن صوته، و بعث سليمان في زمان قد غلب على الناس فيه حب البناء و اتخاذ الطلسمات و العجائب فسخر له الريح و الجن، و بعث عيسى في زمان أغلب الأمور على أهله الطب فبعثه‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 81 و كتب إلى نجران: ..... ص : 81

بسم الله، من محمد رسول الله إلى أسقفه نجران: بسم الله فإني أحمد إليكم إله **ابراهيم** و إسماعيل و إسحاق و يعقوب، أما بعد ذلك فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد و أدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية و أن أبيتم آذنتكم بحرب و السلام.

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 118 نسبه رسول الله و أمهاته إلى **ابراهيم** و العواتك و الفواطم اللاتي ولدنه ..... ص : 118

نسبه رسول الله و أمهاته إلى **ابراهيم** و العواتك و الفواطم اللاتي ولدنه‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 120 نسبه رسول الله و أمهاته إلى **ابراهيم** و العواتك و الفواطم اللاتي ولدنه ..... ص : 118

و أم معد بن عدنان تيمة بنت يشجب بن يعرب بن قحطان ...... و أم أد بن أدد البعجا بنت عمرو بن تبع بن سعد ذي فائش ابن حمير. و أم أدد بن الهميسع حية بنت قحطان. و أم الهميسع بن يشجب حارثة بنت مراد بن زرعة بن ذي رعين بن حمير. و أم يشجب بن أمين قطامة بنت علي بن جرهم ..... و أم إسماعيل بن **ابراهيم** هاجر أمه كانت لسارة أم إسحاق، و هي قبطية، يزعم آخرون أنها رومية. و أم **ابراهيم**، و هو **ابراهيم** بن تارح، أدنيا بنت بر بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ. و روي أن رسول الله كان يكثر أن يقول: أنا ابن العواتك، و ربما قال: أنا ابن العواتك من سليم، و اللاتي ولدنه من العواتك اثنتا عشرة عاتكة: عشر منهن مضريات، و قحطانية و قضاعية، و المضريات: ثلاث من قريش و ثلاث من سليم، و عدوانيتان، و هذلية، و أسدية، فأما القرشيات فولدته، من قبل أسد بن عبد العزى، أم أسد بن عبد العزى الحطيا، و هي ريطة بنت كعب ابن سعد بن تيم بن مرة، و أمها قبله بنت حذافة بن جمح، و أمها أميمة بنت عامر بن الحان بن الحارث، و هو غسان بن خزاعة، و أمها عاتكة بنت هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، و أم هلال بن وهيب عاتكة بنت عتواره بن الطرب بن الحارث بن فهر، و أمها عاتكة بنت يخلد بن النضر ابن كنانة بن خزيمة. و أما السليميات، فولدته، من قبل هاشم، أم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن سليم بن منصور، و أم مرة بن هلال عاتكة بنت مرة بن عدي بن سليمان بن قصي بن خزاعة، و يقال: هي عاتكة بنت‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 136 أيام أبي بكر ..... ص : 127

و الحجرات، و ق و القرآن المجيد، و اقتربت الساعة، و الممتحنة، و السماء و الطارق، و لا أقسم بهذا البلد، و ألم نشرح لك، و العاديات، و إنا أعطيناك الكوثر، و قل يا أيها الكافرون، فذلك جزء المائدة ثمانمائة و ست و ثمانون آية، و هو خمس عشرة سورة. الجزء الخامس: الأنعام، و سبحان، و اقترب، و الفرقان، و موسى و فرعون، و حم المؤمن، و المجادلة، و الحشر، و الجمعة، و المنافقون، و ن و القلم، و إنا أرسلنا نوحا، و قل أوحي إلي، و المرسلات، و الضحى، و ألهاكم، فذلك جزء الأنعام ثمانمائة و ست و ثمانون آية، و هو ست عشرة سورة. الجزء السادس: الأعراف، و **ابراهيم**، و الكهف، و النور، و ص، و الزمر، و الشريعة، و الذين كفروا، و الحديد، و المزمل، و لا أقسم بيوم القيامة، و عم يتساءلون، و الغاشية، و الفجر، و الليل إذا يغشى، و إذا جاء نصر الله، فذلك جزء الأعراف ثمانمائة و ست و ثمانون آية، و هو ست عشرة سورة. الجزء السابع: الأنفال، و براءة، و طه، و الملائكة، و الصافات، و الأحقاف، و الفتح، و الطور، و النجم، و الصف، و التغابن، و الطلاق، و المطففين، و المعوذتين، فذلك جزء الأنفال ثمانمائة و ست و ثمانون آية، و هو خمس عشرة سورة. و قال بعضهم: إن عليا قال: نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا، و ربع في عدونا، و ربع أمثال، و ربع محكم و متشابه. و قسم أبو بكر بين الناس بالسوية لم يفضل أحدا على أحد، و كان يأخذ في كل يوم من بيت المال ثلاثة دراهم أجرة، و كان تسمى خليفة رسول الله. و اعتل أبو بكر في جمادى الآخرة سنة 13. فلما اشتدت به العلة عهد إلى عمر بن الخطاب، فأمر عثمان أن يكتب عهده، و كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله إلى المؤمنين و المسلمين: سلام‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 171 أمر أبي ذر ..... ص : 171

و بلغ عثمان أن أبا ذر يقعد في مسجد رسول الله، و يجتمع إليه الناس، فيحدث بما فيه الطعن عليه، و أنه وقف بباب المسجد فقال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني، و من لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري، أنا جندب بن جنادة الربذي، إن الله اصطفى آدم و نوحا و آل **ابراهيم** و آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، و الله سميع عليم، محمد الصفوة من نوح، فالأول من **ابراهيم**، و السلالة من إسماعيل، و العترة الهادية من محمد. إنه شرف شريفهم، و استحقوا الفضل في قوم هم فينا كالسماء المرفوعة و كالكعبة المستورة، أو كالقبلة المنصوبة، أو كالشمس الضاحية، أو كالقمر الساري، أو كالنجوم الهادية، أو كالشجر الزيتونية أضاء زيتها، و بورك زبدها، و محمد وارث علم آدم و ما فضل به النبيون، و علي بن أبي طالب وصي محمد، و وارث علمه. أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها! أما لو قدمتم من قدم الله، و أخرتم من أخر الله، و أقررتم الولاية و الوراثة في أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم و من تحت أقدامكم، و لما عال ولي الله، و لا طاش سهم من فرائض الله، و لا اختلف اثنان في حكم الله، إلا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله و سنة نبيه، فأما إذ فعلتم ما فعلتم، فذوقوا وبال أمركم، و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. و بلغ عثمان أيضا أن أبا ذر يقع فيه، و يذكر ما غير و بدل من سنن رسول الله و سنن أبي بكر و عمر، فسيره إلى الشام إلى معاوية، و كان يجلس في المسجد،

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 370 توسعة مسجد الحرام و مسجد الخيف ..... ص : 369

يظفر به فأخذ عبد الله بن حسن بن حسن و جماعة من أهل بيته فأوثقهم في الحديد و حملهم على الإبل بغير وطاء و قال لعبد الله: دلني على ابنك و إلا و الله قتلتك فقال عبد الله: و الله لامتحنت بأشد مما امتحن الله به خليله **ابراهيم** و إن بليتي لأعظم من بليته لأن الله عز و جل أمره أن يذبح ابنه و كان ذلك لله عز و جل طاعة فقال: إن هذا لهو البلاء العظيم و أنت تريد مني أن أدلك على ابني لتقتله و قتله لله سخط و قال أبو جعفر: يا ابن اللخناء فقال: و إنك لتقول هذا؟ ليت شعري أي الفواطم لخنت يا ابن سلامة؟ أ فاطمة بنت الحسين أم فاطمة بنت رسول الله أم جدتي فاطمة بنت أسد بن هاشم جدة أبي أم فاطمة ابنة عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم جدة جدتي؟ قال: و لا واحدة من هؤلاء و حمله و انصرف أبو جعفر على طريق الشام فأتى بيت المقدس ثم صار إلى الجزيرة فنزل خارج الرقة و قد كان منصور بن جعونة الكلابي وثب بها فأسر فأحضره فضرب عنقه ثم صار إلى الحيرة فحبس عبد الله بن حسن بن حسن و أهل بيته فلم يزالوا في الحبس حتى ماتوا و قد قيل: إنهم وجدوا مسمرين في الحيطان و حدثني أبو عمرو عبد الرحمن بن السكن عن رجل من آل عبد الله: أن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن كتب إلى أبيه لما بلغه شدة ما يلقى من الحبس يستأذنه أن يظهر حتى يضع يده في أيديهم فأرسل إليه عبد الله: إن ظهورك يا بني يقتلك و لا يحييني فأقم بمكانك حتى يرتاح الله بفرج و أخذ أبو جعفر في بناء الرافقة و كان ابتداؤها في أيام أبي العباس و قال: أما أنا فلست أنزلها فقيل له: و كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: كان أبي صار إلى هشام و هو بالرصافة فجفاه و ناله منه ما يكره ثم انصرف و أنا و أخي معه فلما صار إلى هذا الموضع قال لي و لأخي: أما إنه سيبني أحدكما في هذا الموضع مدينة فقلت له: ثم ما ذا؟ فقال: لا ينزلها لكن‏

تاريخ‏اليعقوبى ج‏2 453 وفاة الرضا علي ..... ص : 453

و لما صار إلى طوس توفي الرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بقرية يقال لها النوقان أول سنة 203 و لم تكن علته غير ثلاثة أيام، فقيل إن علي بن هشام أطعمه رمانا فيه سم، و أظهر المأمون عليه جزعا شديدا. فحدثني أبو الحسن بن أبي عباد قال: رأيت المأمون يمشي في جنازة الرضا حاسرا في مبطنة بيضاء، و هو بين قائمتى النعش يقول: إلى من أروح بعدك، يا أبا الحسن! و أقام عند قبره ثلاثة أيام يؤتى في كل يوم برغيف و ملح، فيأكله، ثم انصرف في اليوم الرابع، و كانت سن الرضا أربعا و أربعين سنة. و قال أبو الحسن بن أبي عباد سمعت الرضا يقول: إن مشي الرجال مع الرجل فتنة للمتبوع و مذلة للتابع و سمعته يقول: إن في صحف **ابراهيم**: أيها الملك المغرور! إني لم أبعثك لتبني البنى، و لا لتجمع الدنيا، و لكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها، و لو كانت من كافر. و قال للمأمون: ما التقت فئتان قط إلا نصر الله أعظمهما عفوا. و قال: إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن، فيتعظ، فأما صاحب سيف و سوط فلا! إن من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بلية، لم يؤجر عليها، و لم يرزق الصبر فيها.

تاريخ‏اليعقوبى ج‏1 28 **ابراهيم** ..... ص : 24

ذلك ثلاث مرات، ثم نودي: يا **ابراهيم** قد صدقت الرؤيا. و أخذ جبريل الغلام، و انحط الكبش من قلة ثبير، فوضعه، تحته فذبحه فأهل الكتاب يقولون: إنه كان إسحاق، و إنه فعل به هذا في برية الأموريين بالشام، فلما فرغ **ابراهيم** من حجه و أراد أن يرتحل أوصى إلى ابنه إسماعيل أن يقيم عند البيت الحرام، و أن يقيم للناس حجهم و مناسكهم، و قال له: إن الله مكثر عدده. و مثمر نسله. و جاعل في ولده البركة و الخير. و توفيت سارة عند مصيرهم إلى الشام، فتزوج **ابراهيم** قطورة، فولدت له أولادا كثيرا، و هم: زمرن، و يقشن، و مدن، و مدين، و يشباق، و شوح، و توفي **ابراهيم**، و كانت وفاته يوم الثلاثاء لعشر خلون من آب، و كانت حياته مائة و خمسا و تسعين سنة.

*الطبقات‏الكبرى*

الطبقات‏الكبرى ج‏1 18 ذكر من انتمى إليه رسول الله. ص ..... ص : 17

الأسقع قال: قال رسول الله. ص: إن الله اصطفى من ولد **ابراهيم** إسماعيل و اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة و اصطفى من بني كنانة قريشا و اصطفى من قريش بني هاشم و اصطفاني من بني هاشم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 29 ذكر من ولد رسول الله. ص. من الأنبياء ..... ص : 22

فقربا قربانهما. فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض. و جاء صاحب الحرث بصبرة من طعامه. فقبل الكبش. فخزنه الله في الجنة أربعين خريفا. و هو الكبش الذي ذبحه **ابراهيم**. ص. فقال صاحب الحرث: «لأقتلنك» المائدة: 27. فقال صاحب الغنم: «لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلنك» المائدة: 28. إلى قوله: «و ذلك جزاء الظالمين» المائدة: 29. فقتله فولد آدم كلهم من ذلك الكافر.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 37 ذكر نوح النبي ص. ..... ص : 34

بنو تميلا بن مازرب بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لوذ بن سام بن نوح. ما خلا صنهاجة و كتامة. فإنهما بنو فريقيس بن قيس بن صيفي بن سبإ. و يقال إن عمليق أول من تكلم بالعربية حيين ظعنوا من بابل. و كان يقال لهم و لجرهم العرب العاربة. و ثمود و جديس ابنا جاثر بن إرم بن سام بن نوح. و عاد و عبيل ابنا عوص بن إرم بن سام بن نوح. و الروم بنو النطي بن يونان بن يافث بن نوح. و نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح. و هو صاحب بابل. و هو صاحب **ابراهيم** خليل الرحمن. ص. قال:

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

ص قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: كان أبو **ابراهيم** من أهل حران فأصابته سنة فأتى هرمزجرد و معه امرأته أم **ابراهيم** و اسمها نونا بنت كرنبا بن كوثى من بني أرفخشد بن سام بن نوح.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قال: اسمها أبيونا. من ولد إفرايم بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: نهر كوثى كراه كرنبا جد **ابراهيم** من قبل أمه. و كان أبوه على أصنام الملك نمروذ. فولد **ابراهيم** بهرمزجرد. و كان اسمه **ابراهيم**. ثم انتقل إلى كوثى من أرض بابل. فلما بلغ **ابراهيم** و خالف قومه و دعاهم إلى عبادة الله. بلغ ذلك الملك نمروذ. فحبسه في السجن سبع سنين. ثم بنى له الحير بحصى و أوقده بالحطب الجزل و ألقى **ابراهيم** فيه. فقال: حسبي الله و نعم الوكيل! فخرج منها سليما لم يكلم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما هرب **ابراهيم** من كوثى. و خرج من النار. و لسانه يومئذ سرياني. فلما عبر الفرات من حران غير الله لسانه فقيل عبراني حيث عبر الفرات. و بعث نمروذ في أثره و قال: لا تدعوا أحدا يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به. فلقوا **ابراهيم** فتكلم بالعبرانية فتركوه و لم يعرفوا لغته.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال هشام بن محمد عن أبيه: فهاجر **ابراهيم** من بابل إلى الشام. فجاءته سارة فوهبت له نفسها. فتزوجها و خرجت معه و هو يومئذ ابن سبع و ثلاثين سنة. فأتى حران فأقام بها زمانا. ثم أتى الأردن فأقام بها زمانا. ثم خرج إلى مصر فأقام بها زمانا. ثم‏

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

رجع إلى الشام فنزل السبع. أرضا بين إيليا و فلسطين. فاحتفر بئرا و بنى مسجدا. ثم إن بعض أهل البلد آذوه فتحول من عندهم فنزل منزلا بين الرملة و إيليا فاحتفر به بئرا و أقام به. و كان قد وسع عليه في المال و الخدم. و هو أول من أضاف الضيف. و أول من ثرد الثريد. و أول من رأى الشيب.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي. أخبرنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي عثمان. قال عاصم: أراه عن سلمان. قال: سأل **ابراهيم** ربه خيرا فأصبح ثلثا رأسه أبيض. فقال: ما هذا؟ فقيل له: عبرة الدنيا. و نور في الآخرة.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي. أخبرنا سفيان بن سعيد عن أبيه عن عكرمة قال: كان **ابراهيم** خليل الرحمن. ص. يكنى أبا الأضياف.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا معن بن عيسى. أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: اختتن **ابراهيم** بالقدوم و هو ابن عشرين و مائة سنة. ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما اتخذ الله **ابراهيم** خليلا و تنبأه و له يومئذ ثلاثمائة عبد أعتقهم و أسلموا. فكانوا يقاتلون معه بالعصي. قال: فهم أول موال قاتلوا مع مولاهم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: ولد ل**ابراهيم**. ص. إسماعيل. و هو أكبر ولده. و أمه هاجر. و هي قبطية. و إسحاق و كان ضرير البصر. و أمه سارة بنت بثويل بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. و مدن و مدين و يقشان و زمران و أشبق و شوخ. و أمهم قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة. فأما يقشان فلحق بنوه بمكة. و أقام مدين بأرض مدين فسميت به.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

و مضى سائرهم في البلاد. و قالوا ل**ابراهيم**: يا أبانا أنزلت إسماعيل و إسحاق معك و أمرتنا ألا ننزل أرض الغربة و الوحشة. قال: بذلك أمرت. قال: فعلمهم اسما من أسماء الله فكانوا يستسقون به و يستنصرون. فمنهم من نزل خراسان فجاءتهم الخزر فقالوا: ينبغي للذي علمكم هذا أن يكون خير أهل الأرض أو ملك الأرض. قال:

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: ولد ل**ابراهيم** إسماعيل و هو ابن‏

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

تسعين سنة. فكان بكر أبيه. و ولد إسحاق بعده بثلاثين سنة. و **ابراهيم** يومئذ ابن عشرين و مائة سنة. و ماتت سارة فتزوج **ابراهيم** امرأة من الكنعانيين يقال لها قنطورا.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

فجميع ولد **ابراهيم** ثلاثة عشر رجلا.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: خرج **ابراهيم**. ص. إلى مكة ثلاث مرات دعا الناس إلى الحج في آخرهن. فأجابه كل شي‏ء سمعه. فأول من أجابه جرهم قبل العماليق. ثم أسلموا و رجع **ابراهيم** إلى بلد الشام. فمات به و هو ابن مائتي سنة.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

و هو الذي عرض لسارة امرأة **ابراهيم** فصرع. و يقال: بل ذهب يتناول يدها فيبست يده إلى صدره. فقال: ادعي الله أن يذهب عني ما أصابني و لا أهيجك. فدعت الله له فأطلق يده و سري عنه و أفاق. و دعا بهاجر. و كانت آمن خدمة عنده. فوهبها لسارة و كساها كساء. فوهبت سارة هاجر ل**ابراهيم**. ص. فوطئها فولدت له إسماعيل. و هو أكبر ولده. كان اسمه إشمويل فأعرب.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

قال: أخبرنا محمد بن حميد أبو سفيان العبدي عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: مر **ابراهيم** و سارة بجبار من الجبابرة. فأخبر الجبار بهما.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

فأرسل إلى **ابراهيم** فقال: من هذه معك؟ قال أختي. قال أبو هريرة: و لم يكذب **ابراهيم** قط إلا ثلاث مرات. اثنتين في الله و واحدة في امرأته. قوله: إني سقيم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 42 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

فدعت الله فخلي عنه. فقال للذي أدخلها: أخرجها عني فإنك أدخلت علي شيطانا و لم تدخل علي إنسانا. و أخدمها هاجر. فرجعت إلى **ابراهيم**. ص. و هو يصلي و يدعو الله.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 42 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

فقالت: أبشر فقد كف الله يد الكافر الفاجر و أخدمني هاجر. ثم صارت هاجر ل**ابراهيم**. ص. بعد فولدت إسماعيل. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 42 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

قال: أخبرنا محمد بن حميد عن معمر عن أيوب قال: قال سعيد بن جبير قال ابن عباس: أول ما اتخذت النساء النطق من قبل أن أم إسماعيل. ص. اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة يعني حين خرج بها **ابراهيم** و بابنها إلى مكة.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 42 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

قال: أخبرنا محمد بن عمر. أخبرنا موسى بن محمد بن **ابراهيم** التيمي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي عن أبي جهم بن حذيفة بن غانم قال: أوحى الله إلى **ابراهيم** يأمره بالمسير إلى بلده الحرام. فركب **ابراهيم** البراق و حمل إسماعيل أمامه. و هو ابن سنتين. و هاجر خلفه و معه جبريل يدله على موضع البيت حتى قدم به مكة. فأنزل إسماعيل و أمه إلى جانب البيت. ثم انصرف **ابراهيم** إلى الشام.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 43 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم أن إسماعيل ألهم من يوم ولد لسان العرب. و ولد **ابراهيم** أجمعون على لسان أبيهم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 43 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

و دما. و هو دوما. و به سميت دومة الجندل. و ماشي و أذر. و هو أذور. و طيما و يطور و ينش و قيذما. و أمهم في رواية محمد بن إسحاق: رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي. و في رواية الكلبي: و كانت لإسماعيل امرأة من العماليق ابنة صبدى قبل الجرهمية. و هي التي كان جاءها **ابراهيم** فجفته في القول ففارقها إسماعيل و لم تلد له شيئا.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 44 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

قال: و أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن محمد بن **ابراهيم** عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي جهم بن حذيفة بن غانم قال: أوحى الله إلى **ابراهيم**. ص. أن يبني البيت. و هو يومئذ ابن مائة سنة. و إسماعيل يومئذ ابن ثلاثين سنة. فبناه معه. و توفي إسماعيل بعد أبيه فدفن داخل الحجر مما يلي الكعبة مع أمه هاجر. و ولي نابت بن إسماعيل البيت بعد أبيه مع أخواله جرهم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 44 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كان بين آدم و نوح عشرة قرون. و القرن مائة سنة. و بين نوح و **ابراهيم** عشرة قرون. و القرن مائة سنة. و بين **ابراهيم** و موسى بن عمران عشرة قرون. و القرن مائة سنة.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 45 ذكر تسمية الأنبياء و أنسابهم. ص ..... ص : 45

و هو خنوخ بن يارذ بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. ثم نوح بن لمك بن متوشلخ بن خنوخ و هو إدريس. ثم **ابراهيم** بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. ثم إسماعيل و إسحاق ابنا **ابراهيم**. ص. ثم يعقوب بن إسحاق بن **ابراهيم**. ثم يوسف بن يعقوب بن إسحاق. ثم‏

الطبقات‏الكبرى ج‏1 46 ذكر تسمية الأنبياء و أنسابهم. ص ..... ص : 45

لوط بن هاران بن تارح بن ناحور بن ساروغ و هو ابن أخي **ابراهيم** خليل الرحمن.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 49 ذكر نسب رسول الله. ص. و تسمية من ولده إلى آدم. ص ..... ص : 46

قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه و غيره قال: هو **ابراهيم** بن آزر. و كذلك هو في القرآن. و في التوراة **ابراهيم** بن تارح. و بعضهم يقول آزر بن تارح بن ناحور بن ساروغ. و يقال شروغ بن أرغوا. و يقال أرغوا بن فالغ. و يقال فالخ بن عابر بن شالخ. و يقال سالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح النبي. ع. ابن لمك بن متوشلخ. و يقال متوسلخ بن خنوخ. و هو إدريس النبي. ع.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 59 ذكر قصي بن كلاب ..... ص : 55

قال محمد بن عمر: و التحمس أشياء أحدثوها في دينهم تحمسوا فيها. أي شددوا على أنفسهم فيها. فكانوا لا يخرجون من الحرم إذا حجوا. فقصروا عن بلوغ الحق. و الذي شرع الله. تبارك و تعالى. ل**ابراهيم** و هو موقف عرفة. و هو من الحل.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 118 ذكر نبوة رسول الله. ص ..... ص : 118

قال: أخبرنا الحسن بن سوار أبو العلاء الخراساني. أخبرنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن عرباض ابن سارية صاحب رسول الله. ص. قال: سمعت النبي. ص. يقول: إني عبد الله و خاتم النبيين و إن آدم لمنجدل في طينته و سأخبركم من ذلك دعوة أبي **ابراهيم** و بشارة عيسى بي و رؤيا أمي التي رأت. و كذلك أمهات النبيين يرين. و إن أم رسول الله.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 118 ذكر نبوة رسول الله. ص ..... ص : 118

ص. قال: أنا دعوة أبي **ابراهيم**. قال و هو يرفع القواعد من البيت: «ربنا و ابعث‏

الطبقات‏الكبرى ج‏1 119 ذكر نبوة رسول الله. ص ..... ص : 118

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: حدثني ربيعة بن عثمان عن عمر ابن أبي أنس قال: و حدثنا إسماعيل بن عبد الملك الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال: قال رسول الله. ص: أنا دعوة أبي **ابراهيم** و بشر بي عيسى ابن مريم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 119 ذكر نبوة رسول الله. ص ..... ص : 118

أخبرنا سعيد بن منصور. أخبرنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال قيل: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي **ابراهيم** و بشر بي عيسى ابن مريم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 119 ذكر علامات النبوة في رسول الله. ص قبل أن يوحى إليه ..... ص : 119

قال: نعم أنا دعوة **ابراهيم** و بشر بي عيسى ابن مريم و رأت أمي حين وضعتني خرج منها نور أضاءت له قصور الشام و استرضعت في بني سعد بن بكر. فبينما أنا مع أخي خلف بيوتنا نرعى بهما أتاني رجلان عليهما ثياب بياض بطست من ذهب مملوء ثلجا فأخذاني فشقا بطني فاستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا بطني و قلبي بذلك الثلج ثم قال زنه بمائة من أمته. فوزنوني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بألف من أمته. فوزنوني بهم فوزنتهم. ثم قال دعه فلو وزنته بأمته لوزنها.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 128 ذكر علامات النبوة في رسول الله. ص قبل أن يوحى إليه ..... ص : 119

فإياك أن تخدع عنه فإني طفت البلاد كلها أطلب دين **ابراهيم**. فكل من أسأل من اليهود و النصارى و المجوس يقولون هذا الدين وراءك. و ينعتونه مثل ما نعته لك.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 128 ذكر علامات النبوة في رسول الله. ص قبل أن يوحى إليه ..... ص : 119

أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف القرشي عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد الشعبي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: شاممت النصرانية و اليهودية فكرهتهما. فكنت بالشام و ما والاه حتى أتيت راهبا في صومعة. فوقفت عليه. فذكرت له اغترابي عن قومي و كراهتي عباده الأوثان و اليهودية و النصرانية. فقال لي: أراك تريد دين **ابراهيم**! يا أخا أهل مكة إنك لتطلب دينا ما يؤخذ اليوم به. و هو دين أبيك **ابراهيم**. كان حنيفا لم يكن يهوديا و لا نصرانيا.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 128 ذكر علامات النبوة في رسول الله. ص قبل أن يوحى إليه ..... ص : 119

كان يصلي و يسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك. فألحق ببلدك. فإن نبيا يبعث من‏

الطبقات‏الكبرى ج‏1 129 ذكر علامات النبوة في رسول الله. ص قبل أن يوحى إليه ..... ص : 119

قومك في بلدك يأتي بدين **ابراهيم** بالحنيفية. و هو أكرم الخلق على الله.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 130 ذكر علامات النبوة في رسول الله. ص قبل أن يوحى إليه ..... ص : 119

الشعبي قال في مجلة **ابراهيم**. ص: إنه كائن من ولدك شعوب و شعوب حتى يأتي النبي الأمي الذي يكون خاتم الأنبياء.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 130 ذكر علامات النبوة في رسول الله. ص قبل أن يوحى إليه ..... ص : 119

أخبرنا علي بن محمد عن سليمان القافلاني عن عطاء عن ابن عباس قال: لما أمر **ابراهيم** بإخراج هاجر حمل على البراق. فكان لا يمر بأرض عذبة سهلة إلا قال:

الطبقات‏الكبرى ج‏1 130 ذكر علامات النبوة في رسول الله. ص قبل أن يوحى إليه ..... ص : 119

أنزل هاهنا يا جبريل. فيقول: لا. حتى أتى مكة. فقال جبريل: انزل يا **ابراهيم**.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 167 ذكر ليلة أسري برسول الله. ص. إلى بيت المقدس ..... ص : 166

فربطه فيه. و كان مربط الأنبياء قبل رسول الله. ص. قال: و رأيت الأنبياء جمعوا لي فرأيت **ابراهيم** و موسى و عيسى فظننت أنه لا بد من أن يكون لهم إمام فقدمني جبريل حتى صليت بين أيديهم و سألتهم فقالوا: بعثنا بالتوحيد. و قال بعضهم: فقد النبي. ص. تلك الليلة فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه و يلتمسونه. و خرج العباس بن عبد المطلب حتى بلغ ذا طوى فجعل يصرخ: يا محمد يا محمد! فأجابه رسول الله. ص: لبيك! قال: يا ابن أخي عنيت قومك منذ الليلة فأين كنت؟ قال:

الطبقات‏الكبرى ج‏1 167 ذكر ليلة أسري برسول الله. ص. إلى بيت المقدس ..... ص : 166

أخبرنا حجين بن المثنى. أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. ص: لقد رأيتني في الحجر و قريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله إلي أنظر إليه ما يسألوني عن شي‏ء إلا أنبأتهم به. و قد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة و إذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي و إذا **ابراهيم** قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم. يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم. فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد هذا

الطبقات‏الكبرى ج‏1 212 ذكر بعثة رسول الله. ص. الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام و ما كتب به رسول الله. ص. لناس من العرب و غيرهم ..... ص : 198

أما على أثر ذلك فإن عيسى ابن مريم روح الله و كلمته ألقاها إلى مريم الزكية و إني أؤمن بالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى **ابراهيم** و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط و ما أوتي موسى و عيسى و ما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم و نحن له مسلمون. و السلام على من اتبع الهدى. قال: و بعث به مع دحية بن خليفة الكلبي.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 287 ذكر صفته في مشيه. ص ..... ص : 286

أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيدة عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله. ص. في جنازة. فكنت إذا مشيت سبقني. فالتفت إلى رجل إلى جنبي فقلت: تطوى له الأرض و خليل **ابراهيم**.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 320 ذكر صفة خلق رسول الله. ص ..... ص : 314

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله. ص: إني رأيت عيسى و موسى و **ابراهيم**. فأما عيسى فجعد أحمر عريض الصدر. و أما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط. فقالوا له: **ابراهيم**؟ فقال: انظروا إلى صاحبكم. يعني رسول الله. ص.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 322 ذكر صفة خلق رسول الله. ص ..... ص : 314

حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حسن بن صالح عن سماك عن عكرمة قال: كان رسول الله. ص. يقص من شاربه. قال و قال عكرمة: و كان **ابراهيم** خليل الرحمن من قبله يقص من شاربه.

الطبقات‏الكبرى ج‏2 144 حجة الوداع ..... ص : 130

و أخبرنا إسماعيل بن **ابراهيم** عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت على النبي. ص: «اليوم أكملت لكم دينكم» المائدة: 3. قال: نزلت و هو واقف بعرفة حين وقف موقف **ابراهيم** و اضمحل الشرك و هدمت منار الجاهلية و لم يطف بالبيت عريان.

الطبقات‏الكبرى ج‏2 173 ذكر ما قال رسول الله. ص. في مرضه لأبي بكر. رضي الله عنه ..... ص : 173

إنه لم يكن نبي قبلي إلا و قد كان له من أمته خليل. ألا و إن خليلي أبو بكر. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ **ابراهيم** خليلا.

الطبقات‏الكبرى ج‏2 265 معاذ بن جبل. رحمه الله ..... ص : 264

أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي عن بيان عن عامر قال: قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين. قال: فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن نسيتها؟ قال: لا و لكنا كنا نشبهه ب**ابراهيم**. و الأمة الذي يعلم الناس الخير. و القانت المطيع.

الطبقات‏الكبرى ج‏2 265 معاذ بن جبل. رحمه الله ..... ص : 264

حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين! فقلت: غلط أبو عبد الرحمن. إنما قال الله إن **ابراهيم** كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين. فأعادها علي فقال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين. فعرفت أنه تعمد الأمر تعمدا فسكت‏

الطبقات‏الكبرى ج‏2 266 معاذ بن جبل. رحمه الله ..... ص : 264

أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق و الفضل بن دكين قالا: أخبرنا زكرياء بن أبي زائدة و أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال: أخبرنا شعبة عن فراس و مجالد و أخبرنا الفضل بن دكين و قبيصة بن عقبة قالا: أخبرنا سفيان عن فراس كلهم عن الشعبي عن مسروق قالا: كنا عند ابن مسعود فقال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا! قال له فروة بن نوفل: نسي أبو عبد الرحمن. **ابراهيم** تعني؟ قال: و هل سمعتني ذكرت **ابراهيم**؟ أنا كنا نشبه معاذا ب**ابراهيم** أو كان يشبه به. قال: و قال له رجل: ما الأمة؟

الطبقات‏الكبرى ج‏2 266 معاذ بن جبل. رحمه الله ..... ص : 264

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي. أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال: بينما ابن مسعود يحدث أصحابه ذات يوم إذ قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين! قال فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن إن **ابراهيم** كان أمة قانتا. و ظن الرجل أن ابن مسعود أوهم. فقال ابن مسعود: هل تدرون ما الأمة؟ قالوا: ما الأمة؟ قال: الذي يعلم الناس الخير. ثم قال: هل تدرون ما القانت؟ قالوا: لا. قال: القانت المطيع لله.

الطبقات‏الكبرى ج‏2 269 عبد الله بن سلام ..... ص : 268

و قبض معاذ و لحق يزيد بالكوفة فأتى مجلس عبد الله بن مسعود فلقيه فقال له ابن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين. فقال أصحابه: إن **ابراهيم** كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين.

الطبقات‏الكبرى ج‏3 188 54 - عمار بن ياسر ..... ص : 186

قال: أخبرنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار قال: فكان رسول الله. ص. يمر به و يمر يده على رأسه فيقول: يا نار كوني بردا و سلاما على عمار كما كنت على **ابراهيم**. تقتلك الفئة الباغية.

الطبقات‏الكبرى ج‏3 290 58 - سعيد بن زيد ..... ص : 289

عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. و يكنى أبا الأعور و أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد بن المعمر بن حيان بن غنم بن مليح من خزاعة. و كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين و قدم الشام فسأل اليهود و النصارى عن العلم و الدين فلم يعجبه دينهم. فقال له رجل من النصارى: أنت تلتمس دين **ابراهيم**. فقال زيد: و ما دين **ابراهيم**؟ قال: كان حنيفا لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. و كان يعادي من عبد من دون الله شيئا. و لا يأكل ما ذبح على الأصنام. فقال زيد بن عمرو: و هذا الذي أعرف و أنا على هذا الدين. فأما عباده حجر أو خشبة أنحتها بيدي فهذا ليس بشي‏ء. فرجع زيد إلى مكة و هو على دين **ابراهيم**.

الطبقات‏الكبرى ج‏3 290 58 - سعيد بن زيد ..... ص : 289

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن موسى بن ميسرة عن ابن أبي مليكة عن حجير بن أبي أهاب قال: رأيت زيد بن عمرو و أنا عند صنم بعد ما رجع من الشام و هو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة و سجدتين ثم يقول: هذه قبلة **ابراهيم** و إسماعيل. لا أعبد حجرا و لا أصلي له و لا أذبح له و لا آكل ما ذبح له و لا أستقسم بالأزلام و لا أصلي إلا إلى هذا البيت حتى أموت. و كان يحج فيقف بعرفة. و كان يلبي يقول: لبيك لا شريك لك و لا ند لك. ثم يدفع من عرفة ماشيا و هو يقول: لبيك متعبدا لك مرقوقا.

الطبقات‏الكبرى ج‏4 283 588 - محصن بن أبي قيس ..... ص : 282

و حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: و أخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قال فكل قد حدثني من حديث أبي قيس بن الأسلت بطائفة فجمعت مما حدثوني من ذلك قالوا: لم يكن أحد من الأوس و الخزرج أوصف للحنيفية و لا أكثر مسالة عنها من أبي قيس بن الأسلت. و كان قد سأل من بيثرب من اليهود عن الدين فدعوه إلى اليهودية. فكاد يقاربهم ثم أبى ذلك و خرج إلى الشام إلى آل جفنة فتعرضهم فوصلوه. و سأل الرهبان و الأحبار فدعوه إلى دينهم فلم يرده و قال: لا أدخل في هذا أبدا. فقال له راهب بالشام: أنت تريد دين الحنيفية. قال أبو قيس: ذلك الذي أريد. فقال الراهب: هذا وراءك من حيث خرجت دين **ابراهيم**. فقال أبو قيس: أنا على دين **ابراهيم** و أنا أدين به حتى أموت عليه. و رجع أبو قيس إلى الحجاز فأقام ثم خرج إلى مكة معتمرا فلقي زيد بن عمرو بن نفيل فقال له أبو قيس: خرجت إلى الشام أسأل عن دين **ابراهيم** فقيل هو وراءك. فقال له زيد بن عمرو: قد استعرضت الشام و الجزيرة و يهود يثرب فرأيت دينهم باطلا و أن الدين دين **ابراهيم** كان لا يشرك بالله شيئا و يصلي إلى هذا البيت و لا يأكل ما ذبح لغير الله. فكان أبو قيس يقول: ليس على دين **ابراهيم** إلا أنا و زيد بن عمرو بن نفيل. فلما قدم رسول الله. ص. المدينة و قد أسلمت الخزرج و طوائف من الأوس بنو عبد الأشهل كلها و ظفر و حارثة و معاوية و عمرو بن عوف إلا ما كان من أوس الله. و هم وائل و بنو خطمة و واقف و أمية بن زيد مع أبي قيس بن الأسلت. و كان رأسها و شاعرها و خطيبها. و كان يقودهم في الحرب. و كان قد كاد أن يسلم و ذكر الحنيفية في شعره. و كان يذكر صفة النبي. ص. و ما نخبره به يهود. و إن مولده بمكة و مهاجره يثرب. فقال بعد أن بعث النبي. ص: هذا النبي الذي بقي و هذه دار هجرته. فلما كانت وقعة بعاث شهدها. و كان بين قدوم رسول الله. ص. و وقعة بعاث خمس سنين. و كان يعرف بيثرب يقال له الحنيف. فقال شعرا يذكر الدين:

الطبقات‏الكبرى ج‏5 154 741 - سالم بن عبد الله ..... ص : 149

قال محمد بن عمر: و قد روى سالم عن أبي أيوب الأنصاري و أبي هريرة و عن أبيه. و أسمع عبد الله بن محمد بن أبي بكر يخبر أباه عن عائشة عن النبي. ص. في بناء الكعبة: إن قومك اقتصروا على قواعد **ابراهيم**. و كان ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعا.

الطبقات‏الكبرى ج‏5 322 997 - **ابراهيم** بن محمد ..... ص : 321

فوافاه بمكة فجلس لهشام على الحجر. فطاف هشام بالبيت. فلما مر ب**ابراهيم** صالح به **ابراهيم** أنشدك الله في ظلامتي. قال: و ما ظلامتك؟ قال: داري مقبوضة. قال:

الطبقات‏الكبرى ج‏6 13 1515 - كرز بن علقمة ..... ص : 12

من خزاعة. و هو الذي قفا أثر النبي. ص. و أبي بكر حين جاءا إلى المدينة فانتهى إلى باب الغار الذي هما فيه فقال: هاهنا انقطع الأثر. و هو الذي نظر إلى قدم النبي. ص. فقال: هذه القدم من تلك القدم التي في المقام. يعني قدم **ابراهيم**.

الطبقات‏الكبرى ج‏6 282 2325 - **ابراهيم** النخعي. ..... ص : 279

قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثني محل قال: قلت ل**ابراهيم** إنهم يقولون لنا مؤمنون أنتم؟ قال: إذا سألوكم فقولوا: «آمنا بالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى **ابراهيم**» البقرة: 136. إلى آخر الآية.

الطبقات‏الكبرى ج‏7 154 3077 - محمد بن سيرين. ..... ص : 143

سيرين ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه و اهله أن يتقوا الله و يصلحوا ذات بينهم و أن يطيعوا الله و رسوله إن كانوا مؤمنين. و أوصاهم بما أوصى به **ابراهيم** بنيه و يعقوب: «يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا و أنتم مسلمون» البقرة: 132. و أوصاهم أن لا يدعوا أن يكونوا إخوان الأنصار و مواليهم في الدين فإن العفاف و الصدق خير و أبقى و أكرم من الزنا و الكذب. و أوصى فيما ترك: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي.

الطبقات‏الكبرى ج‏8 55 4128 - عائشة بنت أبي بكر الصديق ..... ص : 46

أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي. قال لي رسول الله. ص: ما يخفى علي حين تغضبين و لا حين ترضين. فقلت: بم تعرف ذاك بأبي أنت و أمي؟ قال: إما حين ترضين فتقولين حين تحلفين لا و رب محمد. و أما حين تغضبين فتقولين لا و رب **ابراهيم**. فقلت: صدقت يا رسول الله.

الطبقات‏الكبرى ج‏8 63 4128 - عائشة بنت أبي بكر الصديق ..... ص : 46

أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله. ص: يا عائشة ما يخفي علي حين تغضبين علي و حين ترضين. قلت: بم تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما حين ترضين فتقولين لا و رب محمد. و أما حين تغضبين فتقولين لا و رب **ابراهيم**. قالت: قلت: صدقت و الله يا رسول الله. إني إنما أهجر اسمك.

الطبقات‏الكبرى ج‏8 160 ذكر من قال إن النبي. ص. حبس على نسائه ..... ص : 157

أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة قال: الجاهلية الأولى التي ولد فيها **ابراهيم** و الجاهلية الأخرى التي ولد فيها محمد.

الطبقات‏الكبرى ج‏8 161 باب تفسير الآيات التي في ذكر أزواج رسول الله. ص ..... ص : 160

أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرني ابن أبي سبرة قال: أخبرني سليمان بن يسار عن عكرمة قال: الجاهلية الأولى التي ولد فيها **ابراهيم**. ص. و كن النساء يتزين و يلبسن ما لا يواريهن. و أما الآخرة فالتي ولد فيها محمد. ص. و كانوا أهل ضيق في معايشهم في مطعمهم و لباسهم فوعد الله نبيه. ص. أن يفتح عليه الأرض فقال: قل لنسائك إن أردنك ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا. و اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله‏

الطبقات‏الكبرى خامسة1 389 8 - الحسين بن علي رضي الله عنهما - ..... ص : 369

هاتوا ابني حتى أعوذهما بما عوذ **ابراهيم** ابنيه إسماعيل و إسحاق. فضمهما إلى صدره. ثم قال: أعيذكما بكلمات الله التامة. من كل‏

الطبقات‏الكبرى خامسة1 390 8 - الحسين بن علي رضي الله عنهما - ..... ص : 369

شيطان و هامة. و من كل عين لامة. و يقول: هكذا كان **ابراهيم** يعوذ ابنيه إسماعيل و إسحاق.

الطبقات‏الكبرى خامسة1 390 8 - الحسين بن علي رضي الله عنهما - ..... ص : 369

فمر به الحسن و الحسين و هما صبيان. فقال: هاتوا ابني حتى أعوذهما بما عوذ **ابراهيم** ابنيه إسماعيل و إسحاق. فضمهما إلى صدره. ثم قال:

الطبقات‏الكبرى خامسة1 390 8 - الحسين بن علي رضي الله عنهما - ..... ص : 369

قال: و كان **ابراهيم** يقرأ مع هؤلاء الكلمات فاتحة الكتاب. و قال منصور: عوذ بها فإنها تنفع من العين و من كل وجع و لدغه و قال: أكتبها.

الطبقات‏الكبرى خامسة2 73 عمارة ابن الزبير للكعبة على قواعد **ابراهيم** ..... ص : 71

إن عائشة حدثتني أن رسول الله ص قال لها: إن أراد قومك يبنون البيت على ما كان على عهد **ابراهيم** فليفعلوا ذلك. فأرتني عائشة الذي أراها رسول الله ص. فكان عندي مذروعا حتى وليت هذا الأمر. فلم أعد به ما قال رسول الله ص. فرأى الناس يومئذ أنه قد أصاب. و بنى البيت حتى بلغ موضع الركن الأسود فوضعه. و كان الذي وضعه حمزة بن عبد الله ابن الزبير. و شده بالفضة لأنه كان انصدع. ثم رد الكعبة على بنائها.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 18 ذكر من انتمى إليه رسول الله. ص ..... ص : 17

الأسقع قال: قال رسول الله. ص: إن الله اصطفى من ولد **ابراهيم** إسماعيل و اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة و اصطفى من بني كنانة قريشا و اصطفى من قريش بني هاشم و اصطفاني من بني هاشم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

ص قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: كان أبو **ابراهيم** من أهل حران فأصابته سنة فأتى هرمزجرد و معه امرأته أم **ابراهيم** و اسمها نونا بنت كرنبا بن كوثى من بني أرفخشد بن سام بن نوح.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: نهر كوثى كراه كرنبا جد **ابراهيم** من قبل أمه. و كان أبوه على أصنام الملك نمروذ. فولد **ابراهيم** بهرمزجرد. و كان اسمه **ابراهيم**. ثم انتقل إلى كوثى من أرض بابل. فلما بلغ **ابراهيم** و خالف قومه و دعاهم إلى عبادة الله. بلغ ذلك الملك نمروذ. فحبسه في السجن سبع سنين. ثم بنى له الحير بحصى و أوقده بالحطب الجزل و ألقى **ابراهيم** فيه. فقال: حسبي الله و نعم الوكيل! فخرج منها سليما لم يكلم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال هشام بن محمد عن أبيه: فهاجر **ابراهيم** من بابل إلى الشام. فجاءته سارة فوهبت له نفسها. فتزوجها و خرجت معه و هو يومئذ ابن سبع و ثلاثين سنة. فأتى حران فأقام بها زمانا. ثم أتى الأردن فأقام بها زمانا. ثم خرج إلى مصر فأقام بها زمانا. ثم‏

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: ولد ل**ابراهيم**. ص. إسماعيل. و هو أكبر ولده. و أمه هاجر. و هي قبطية. و إسحاق و كان ضرير البصر. و أمه سارة بنت بثويل بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. و مدن و مدين و يقشان و زمران و أشبق و شوخ. و أمهم قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة. فأما يقشان فلحق بنوه بمكة. و أقام مدين بأرض مدين فسميت به.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: ولد ل**ابراهيم** إسماعيل و هو ابن‏

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

تسعين سنة. فكان بكر أبيه. و ولد إسحاق بعده بثلاثين سنة. و **ابراهيم** يومئذ ابن عشرين و مائة سنة. و ماتت سارة فتزوج **ابراهيم** امرأة من الكنعانيين يقال لها قنطورا.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

فولدت له أربعة نفر: ماذي و زمران و سرحج و سبق. قال: و تزوج امرأة أخرى يقال لها حجونى. فولدت له سبعة نفر: نافس و مدين و كيشان و شروخ و أميم و لوط و يقشان.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

و هو الذي عرض لسارة امرأة **ابراهيم** فصرع. و يقال: بل ذهب يتناول يدها فيبست يده إلى صدره. فقال: ادعي الله أن يذهب عني ما أصابني و لا أهيجك. فدعت الله له فأطلق يده و سري عنه و أفاق. و دعا بهاجر. و كانت آمن خدمة عنده. فوهبها لسارة و كساها كساء. فوهبت سارة هاجر ل**ابراهيم**. ص. فوطئها فولدت له إسماعيل. و هو أكبر ولده. كان اسمه إشمويل فأعرب.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 44 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

قال: و أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن محمد بن **ابراهيم** عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي جهم بن حذيفة بن غانم قال: أوحى الله إلى **ابراهيم**. ص. أن يبني البيت. و هو يومئذ ابن مائة سنة. و إسماعيل يومئذ ابن ثلاثين سنة. فبناه معه. و توفي إسماعيل بعد أبيه فدفن داخل الحجر مما يلي الكعبة مع أمه هاجر. و ولي نابت بن إسماعيل البيت بعد أبيه مع أخواله جرهم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 46 ذكر تسمية الأنبياء و أنسابهم. ص ..... ص : 45

لوط بن هاران بن تارح بن ناحور بن ساروغ و هو ابن أخي **ابراهيم** خليل الرحمن.

الطبقات‏الكبرى خامسة1 390 8 - الحسين بن علي رضي الله عنهما - ..... ص : 369

شيطان و هامة. و من كل عين لامة. و يقول: هكذا كان **ابراهيم** يعوذ ابنيه إسماعيل و إسحاق.

الطبقات‏الكبرى خامسة1 390 8 - الحسين بن علي رضي الله عنهما - ..... ص : 369

فمر به الحسن و الحسين و هما صبيان. فقال: هاتوا ابني حتى أعوذهما بما عوذ **ابراهيم** ابنيه إسماعيل و إسحاق. فضمهما إلى صدره. ثم قال:

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: نهر كوثى كراه كرنبا جد **ابراهيم** من قبل أمه. و كان أبوه على أصنام الملك نمروذ. فولد **ابراهيم** بهرمزجرد. و كان اسمه **ابراهيم**. ثم انتقل إلى كوثى من أرض بابل. فلما بلغ **ابراهيم** و خالف قومه و دعاهم إلى عبادة الله. بلغ ذلك الملك نمروذ. فحبسه في السجن سبع سنين. ثم بنى له الحير بحصى و أوقده بالحطب الجزل و ألقى **ابراهيم** فيه. فقال: حسبي الله و نعم الوكيل! فخرج منها سليما لم يكلم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 39 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال هشام بن محمد عن أبيه: فهاجر **ابراهيم** من بابل إلى الشام. فجاءته سارة فوهبت له نفسها. فتزوجها و خرجت معه و هو يومئذ ابن سبع و ثلاثين سنة. فأتى حران فأقام بها زمانا. ثم أتى الأردن فأقام بها زمانا. ثم خرج إلى مصر فأقام بها زمانا. ثم‏

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا معن بن عيسى. أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: اختتن **ابراهيم** بالقدوم و هو ابن عشرين و مائة سنة. ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما اتخذ الله **ابراهيم** خليلا و تنبأه و له يومئذ ثلاثمائة عبد أعتقهم و أسلموا. فكانوا يقاتلون معه بالعصي. قال: فهم أول موال قاتلوا مع مولاهم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 40 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: ولد ل**ابراهيم** إسماعيل و هو ابن‏

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

تسعين سنة. فكان بكر أبيه. و ولد إسحاق بعده بثلاثين سنة. و **ابراهيم** يومئذ ابن عشرين و مائة سنة. و ماتت سارة فتزوج **ابراهيم** امرأة من الكنعانيين يقال لها قنطورا.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 44 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

قال: و أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن محمد بن **ابراهيم** عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي جهم بن حذيفة بن غانم قال: أوحى الله إلى **ابراهيم**. ص. أن يبني البيت. و هو يومئذ ابن مائة سنة. و إسماعيل يومئذ ابن ثلاثين سنة. فبناه معه. و توفي إسماعيل بعد أبيه فدفن داخل الحجر مما يلي الكعبة مع أمه هاجر. و ولي نابت بن إسماعيل البيت بعد أبيه مع أخواله جرهم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 44 ذكر إسماعيل. ع ..... ص : 41

قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كان بين آدم و نوح عشرة قرون. و القرن مائة سنة. و بين نوح و **ابراهيم** عشرة قرون. و القرن مائة سنة. و بين **ابراهيم** و موسى بن عمران عشرة قرون. و القرن مائة سنة.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 41 ذكر **ابراهيم** خليل الرحمن. ..... ص : 39

قال: أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال: خرج **ابراهيم**. ص. إلى مكة ثلاث مرات دعا الناس إلى الحج في آخرهن. فأجابه كل شي‏ء سمعه. فأول من أجابه جرهم قبل العماليق. ثم أسلموا و رجع **ابراهيم** إلى بلد الشام. فمات به و هو ابن مائتي سنة.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 118 ذكر نبوة رسول الله. ص ..... ص : 118

قال: أخبرنا الحسن بن سوار أبو العلاء الخراساني. أخبرنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن عرباض ابن سارية صاحب رسول الله. ص. قال: سمعت النبي. ص. يقول: إني عبد الله و خاتم النبيين و إن آدم لمنجدل في طينته و سأخبركم من ذلك دعوة أبي **ابراهيم** و بشارة عيسى بي و رؤيا أمي التي رأت. و كذلك أمهات النبيين يرين. و إن أم رسول الله.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 118 ذكر نبوة رسول الله. ص ..... ص : 118

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي. أخبرنا جويبر عن الضحاك أن النبي.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 119 ذكر نبوة رسول الله. ص ..... ص : 118

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: حدثني ربيعة بن عثمان عن عمر ابن أبي أنس قال: و حدثنا إسماعيل بن عبد الملك الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال: قال رسول الله. ص: أنا دعوة أبي **ابراهيم** و بشر بي عيسى ابن مريم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 119 ذكر نبوة رسول الله. ص ..... ص : 118

أخبرنا سعيد بن منصور. أخبرنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال قيل: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي **ابراهيم** و بشر بي عيسى ابن مريم.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 119 ذكر علامات النبوة في رسول الله. ص قبل أن يوحى إليه ..... ص : 119

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد. و أخبرنا محمد بن عمر. أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: قيل لرسول الله. ص: أخبرنا عن نفسك.

الطبقات‏الكبرى ج‏1 166 ذكر ليلة أسري برسول الله. ص. إلى بيت المقدس ..... ص : 166

أسري برسول الله. ص. ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. من شعب أبي طالب إلى بيت المقدس. قال رسول الله. ص: حملت على دابة بيضاء بين الحمار و بين البغلة في فخذيها جناحان تحفز بهما رجليها. فلما دنوت لأركبها شمست فوضع جبريل يده على معرفتها ثم قال: أ لا تستحيين يا براق مما تصنعين؟

الطبقات‏الكبرى ج‏1 167 ذكر ليلة أسري برسول الله. ص. إلى بيت المقدس ..... ص : 166

أخبرنا حجين بن المثنى. أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. ص: لقد رأيتني في الحجر و قريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله إلي أنظر إليه ما يسألوني عن شي‏ء إلا أنبأتهم به. و قد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة و إذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي و إذا **ابراهيم** قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم. يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم. فلما فرغت من الصلاة لي قائل: يا محمد هذا

الطبقات‏الكبرى ج‏1 320 ذكر صفة خلق رسول الله. ص ..... ص : 314

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله. ص: إني رأيت عيسى و موسى و **ابراهيم**. فأما عيسى فجعد أحمر عريض الصدر. و أما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط. فقالوا له: **ابراهيم**؟ فقال: انظروا إلى صاحبكم. يعني رسول الله. ص.

الطبقات‏الكبرى ج‏3 188 54 - عمار بن ياسر ..... ص : 186

قال: أخبرنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار قال: فكان رسول الله. ص. يمر به و يمر يده على رأسه فيقول: يا نار كوني بردا و سلاما على عمار كما كنت على **ابراهيم**. تقتلك الفئة الباغية.

الطبقات‏الكبرى خامسة1 389 8 - الحسين بن علي رضي الله عنهما - ..... ص : 369

قالوا: حدثنا سفيان. عن منصور. عن المنهال. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس قال: كان رسول الله ص: يعوذ الحسن و الحسين و هما صبيان فقال:

الطبقات‏الكبرى خامسة1 390 8 - الحسين بن علي رضي الله عنهما - ..... ص : 369

357- قال: أخبرنا حجاج بن نصير. قال: حدثنا محمد بن ذكوان الجهضمي أخو الحسن. عن منصور بن المعتمر. عن **ابراهيم**. عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. أن رسول الله ص كان قاعدا في ناس من أصحابه.

*مروج‏الذهب*

مروج‏الذهب ج‏1 28 الباب الثاني ذكر ما اشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب ..... ص : 28

فأول ذلك ذكر المبدإ و شأن الخليقة و ذَرْء البرية من آدم إلى **ابراهيم** عليهما الصلاة و السلام.

مروج‏الذهب ج‏1 28 الباب الثاني ذكر ما اشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب ..... ص : 28

ذكر قصة **ابراهيم** عليه السلام و من تلا عصره من الأنبياء و الملوك من بني إسرائيل.

مروج‏الذهب ج‏1 54 فالغ بن شالخ و أولاده: ..... ص : 54

و ولد إرفخشذ بن سام بن نوح شالخ، فولد شالخ فالغ بن شالخ الذي قسم الأرض و هو جد **ابراهيم** عليه السلام، و عابر بن شالخ، و ابنه قحطان بن عابر، و ابنه يَعْرُب ابن قحطان، و هو أول من حيَّاه ولده تحية الملك «أنْعِمْ صَبَاحاً» و «أبَيْتَ اللَّعْنَ» و قيل: إن غيره حُيِّيَ بهذه التحية من ملوك الحيرة، و قَحْطَان أبو اليمن كلها على حسب ما يذكر إن شاء الله تعالى في باب تنازع الناس في أنساب اليمن من هذا الكتاب، و هو أول من تكلم بالعربية لإعرابه عن المعاني و إبانته عنها، و يقطن ابن عابر بن شالخ هو أبو جرهم، و جرهم بنو عم يعرب، و كانت جُرهُمُ ممن سكن اليمن و تكلموا بالعربية، ثم نزلوا بمكة فكانوا بها، على حسب ما نوردهُ من أخبارهم، و قطورا بنو عم لهم، ثم أسكنها الله إسماعيل عليه السلام، و نكح في جرهم، فهم أخوال ولده.

مروج‏الذهب ج‏1 56 تارح بن ناحور: ..... ص : 56

و لما قبض الله ناحور قام بعده ولده تارح، و هو آزر أبو **ابراهيم** الخليل، و في عصره كان نمروذ بن كنعان، و في أيام نمروذ حدثت في الأرض عبادة النيران و الأنوار، و جعل لها مراتب في العبادات، و كان في الأرض هرج عظيم من حروب و إحداث كور و ممالك بالشرق و الغرب، و غير ذلك، و ظهر القول بأحكام النجوم و صورت الأفلاك، و عملت لها الآلات، و قُرِّبَ فهم ذلك إلى قلوب الناس، فنظر أصحاب النجوم إلى طالع السنة التي ولد فيها **ابراهيم** عليه السلام و ما ذا يوجب، فأخبروا النمروذ أن مولوداً يولد يُسَفّه أحلامهم، و يزيل عبادتهم، فأمر النمروذ بقتل الولدان، و أخفى **ابراهيم** عليه السلام في مغارة، و مات آزر، و هو تارح، و كان عمره إلى أن قبضه الله عز و جل مائتين و ستين سنة، و الله الموفق للصواب.

مروج‏الذهب ج‏1 56 ذكر قصة **ابراهيم** عليه السلام، و من تلا عصره ..... ص : 56

ذكر قصة **ابراهيم** عليه السلام، و من تلا عصره‏

مروج‏الذهب ج‏1 56 **ابراهيم** عليه السلام ..... ص : 56

و لما نشأ **ابراهيم** عليه السلام، و خرج من المغارة التي كان بها، و تأمل آفاق الأرض و العالم، و ما فيه من دلائل الحدوث و التأثير، نظر إلى الزهرة و إشراقها فقال: هذا ربي، فلما رأى القمر أنور منها قال: هذا ربي، فلما رأى الشمس أبهر مما رأى قال: هذا ربي هذا أكبر، و قد تنازع الناس في قول **ابراهيم** «هذا ربي» فمنهم من رأى أن ذلك كان منه على طريق الاستدلال و الاستخبار و منهم من رأى أن ذلك كان منه قبل البلوغ و حال التكليف، و منهم من‏

مروج‏الذهب ج‏1 57 **ابراهيم** عليه السلام ..... ص : 56

رأى غير ذلك، فأتاه جبريل فعلَّمه دينه، و اصطفاه الله نبياً و خليلًا. و كان قد أوتي رُشْدَه من قبل، و من أوتي رشده فقد عصم من الخطأ و الزلل و عبادة غير الواحد الصمد، فعاب **ابراهيم** عليه السلام على قومه ما رأى من عبادتهم و اتخاذهم المجوفات آلهة لهم، فلما كثر عليهم ذم **ابراهيم** لآلهتم، و استفاض ذلك فيهم اتخذ النمروذ النار و ألقاه فيها، فجعلها الله بَرْداً و سلاماً، و خمدت النار في سائر بقاع الأرض في ذلك اليوم.

مروج‏الذهب ج‏1 57 مولد اسماعيل بن **ابراهيم**: ..... ص : 57

و ولد ل**ابراهيم** إسماعيل عليهما السلام، و ذلك بعد أن مضى من عمره ست و ثمانون سنة أو سبع و ثمانون سنة و قيل: تسعون سنة، من هاجَرَ جارية كانت لسَارَةَ، و كانت سَارَةُ أول من آمن ب**ابراهيم** عليه السلام، و هي ابنة بتوايل بن ناحور، و هي ابنة عم **ابراهيم**، و قد قيل غير هذا مما سنورده بعد هذا الموضع، و آمن به لوط بن هاران بن تارح بن ناحور، و هو ابن أخي **ابراهيم** عليه السلام.

مروج‏الذهب ج‏1 58 أصحاب المؤتفكة: ..... ص : 57

و لما ولد إسماعيل ل**ابراهيم** من هاجر غارت سارة فحمل **ابراهيم** إسماعيل، و هاجَرَ الى مكة فأسكنها بها، و ذلك قوله عزَّ و جلَّ يخبر عن **ابراهيم**: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فأجاب الله دعوته، و آنس وحشتهم، بجُرْهُم و العماليق، و جعل أفئِدَةً من الناس تهوي اليهم.

مروج‏الذهب ج‏1 58 أصحاب المؤتفكة: ..... ص : 57

و أهلك الله قوم لوط في عهد **ابراهيم** لما كان من فعلهم و اتضح من خبرهم.

مروج‏الذهب ج‏1 58 أصحاب المؤتفكة: ..... ص : 57

ثم أمر الله **ابراهيم** عليه السلام بذبح ولده فبادر الى طاعة ربه و تَلَّهُ للجبين، ففداه الله بذبْحٍ عظيم، و رفع **ابراهيم** القواعد من البيت و إسماعيل.

مروج‏الذهب ج‏1 58 مولد إسحاق: ..... ص : 58

ثم ولد ل**ابراهيم** من سارة إسحاقُ عليه السلام، و ذلك بعد مضي عشرين و مائة سنة من عمره.

مروج‏الذهب ج‏1 58 الذبيح من ولد **ابراهيم**: ..... ص : 58

الذبيح من ولد **ابراهيم**:

مروج‏الذهب ج‏1 58 الذبيح من ولد **ابراهيم**: ..... ص : 58

و توفيت سارة و تزوج **ابراهيم** بعد ذلك بقنطوراء فولد منها ستة ذكور، و هم: مرق، و نفس، و مدن، و مدين، و سنان، و سرح، و توفي **ابراهيم** بالشام، و كان عمره الى أن قبضه الله عز و جل مائة سنة و خمساً و تسعين سنة و أنزل الله عليه عشراً من الصحف.

مروج‏الذهب ج‏1 58 الذبيح من ولد **ابراهيم**: ..... ص : 58

أولاد إسحاق: و تزوج إسحاق بعد **ابراهيم** برفقا ابنة بتوايل، فولدت له العيص و يعقوب في بطن واحد، و كان البادئ منهما الى الفَصْل عيص، ثم يعقوب، و كان لإسحاق في وقت مولدهما ستون‏

مروج‏الذهب ج‏1 59 الذبيح من ولد **ابراهيم**: ..... ص : 58

سنة، و ذهب بصَر إسحاق، فدعا ليعقوب بالرياسة على اخوته و النبوة في ولده، و دعا ليعص بالملك في ولده، و كان عمر إسحاق الى أن قبضه الله مائة و خمساً و ثمانين سنة، و دفن مع أبيه الخليل، و مواضع قبورهم مشهورة، و ذلك على ثمانية عشر ميلًا من بيت المقدس في مسجد هناك يعرف بمسجد **ابراهيم** و مراعيه.

مروج‏الذهب ج‏1 60 وفاة يعقوب و يوسف: ..... ص : 59

عند تربة **ابراهيم** و إسحاق، و قبض الله يوسف بمصر و له مائة و عشرون سنة، و جعل في تابوت من الرخام، و سد بالرصاص، و طلي بالأطلية الدافعة للهواء و الماء، و طرح في نيل مصر نحو مدينة مَنْفَ، و هناك مسجده.

مروج‏الذهب ج‏1 74 اسماعيل بن **ابراهيم**: ..... ص : 74

و دَبَّرَ إسماعيل بن **ابراهيم** أمْرَ البيت بعد **ابراهيم** عليه السلام، و نبَّأه الله- عز و جل- و أرسله إن العماليق و قبائل اليمن، فنهاهم عن عبادة الأوثان، فآمن طائفة منهم و كفر أكثرهم، و ولد لإسماعيل اثنا عشر ذكراً. و هم: فائث و قيدار و أربل و ميم و مسمع و دوما و دوام و ميشا و حداد و حيم و قطورا و ماس، و كانت وصية **ابراهيم** إلى ابنه إسماعيل عليه السلام، و وصَّى إسماعيل‏

مروج‏الذهب ج‏1 88 أبو قيس صرمة بن أبي أنس ..... ص : 88

من الأنصار من بني النجار، و كان ترهَّبَ و لبس المسوح و هجر الأوثان، و دخل بيتاً و اتخذه مسجداً لا تدخله طامث و لا جنب، و قال: أعبد رَبَّ **ابراهيم**، فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة أسلم و حسن إسلامه، و فيه نزلت آية السحور و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، و هو القائل في رسول الله صلى الله عليه و سلم:

مروج‏الذهب ج‏1 254 ملك بهمن: ..... ص : 254

ان أم كورش كانت من بني إسرائيل، و كان دانيال الاصغر خاله، و كانت مدة ملك كورش ثلاثاً و عشرين سنة، و في وجه آخر من الروايات ان كورشاً كان ملكاً برأسه لا من قبل بهمن، و ذلك بعد انقضاء ملك بهمن، و ان كورشاً من ملوك الفرس الأولى، و ليس هذا عاماً في كتب التواريخ القديمة، و دانيال الاكبر كان بين نوح و **ابراهيم** الخليل عليهما السلام، و هو الذي استخرج العلم و ما يحدث في الأزمان الى ان تنقضي الارض و من عليها و علوم ملوك العالم و ما يحدث في السنين و الشهور و الأيام من الحوادث، و دلائل ذلك في الأفلاك و اليه ينسب كتاب الجفر، و لما رجعت بنو إسرائيل الى بيت المقدس استخرجوا التوراة و غيرها من المواضع التي خبئت فيها من الأرض على ما قدمنا.

مروج‏الذهب ج‏1 262 تنازع الناس في الفرس و أنسابهم: ..... ص : 260

و أبناء إسحاق، الليوث، إذا ارتَدوْا حمائل موت لا بسين السنوَّرا

إذا افتخروا، عدوا الصبهبذ منهم و كسرى، و عدُّوا الهرمزان و قيصرا

و كان كتاب الله فيهم و نوره، و كانوا بإصْطَخْر الملوك و تُسْترا

و منهم سليمان النبيُّ الذي دعا، فأعطي بنياناً و ملكاً مقدرا

أبونا أبو إسحاق، يجمع بيننا أبٌ كان مهدياً نبياً مطهرا

بنى قبْلة الله التي يهتدى بها، فأورثنا عزاً و ملكاً معمرا

و موسى و عيسى و الذي خر ساجداً، و أنبت زرعا دمع عينيه أخضرا

و يعقوب منهم، زاده الله حكمة، و كان ابن يعقوب نبياً مطهرا

و يجمعنا و الغرَّ أبناء فارس، أبٌ لا يبالي بعده من تأخرا

أبونا خليل الله، و الله ربنا، رضينا بما أعطى الالهُ و قدرا

مروج‏الذهب ج‏1 265 تنازع الناس في الفرس و أنسابهم: ..... ص : 260

و قد كانت أسلاف الفرس تقصد البيت الحرام، و تطوف به، تعظيما له، و لجدها **ابراهيم** عليه السلام، و تمسكاً بهديه، و حفظاً لأنسابها، و كان آخر من حج منهم ساسان بن بابك و هو جد أردشير بن بابك، و هو أول ملوك ساسان و أبوهم الذي يرجعون إليه كرجوع ملوك المروانية إلى مروان بن الحكم، و خلفاء العباسيين إلى العباس بن عبد المطلب، و لم يلِ الفرس الثانية أحد إلا من ولد أردشير بن بابك هذا، فكان ساسان إذا أتى البيت طاف به و زمزم على بئر إسماعيل، فقيل: إنما سميت زمزم لزمزمته عليها، هو و غيره من فارس، و هذا يدل على ترادف كثرة هذا الفعل منهم على هذه البئر، و في ذلك يقول الشاعر في قديم الزمان:

مروج‏الذهب ج‏1 315 تنازع الناس في أصل اليونانيين: ..... ص : 315

قال المسعودي: تنازع الناس في فرق اليونانيين، فذهب طائفة من الناس إلى أنهم ينتمون إلى الروم، و يضافون إلى ولد إسحاق، و قالت طائفة أخرى: إن يونان هو ابن يافث بن نوح، و ذهب قوم إلى أنهم من ولد آراش بن ناوان بن يافث بن نوح، و ذهب قوم إلى أنهم قبيل متقدم في الزمان الأول، و إنما وهم من وهم أن اليونانيين ينسبون إلى حيث تنسب الروم، و ينتمون إلى جدهم **ابراهيم**، لأن الديار كانت مشتركة، و المقاطن و المواطن كانت متساوية، و كان القوم قد شاركوا القوم في السجية و المذهب، فلذلك غلط من غلط في النسبة، و جعل الأب واحداً، و هذا طريق الصواب عند المفتشين، و سبيل البحث عند الباحثين، و الروم قَفَتْ في لغاتها و وضع كتبها اليونانيين فلم يصلوا إلى كنه فصاحتهم و طلاقة ألسنتهم، و الروم أنقص في اللسان من اليونانيين، و أضعف في ترتيب الكلام الذي عليه نهج تعبيرهم و سنن خطابهم.

مروج‏الذهب ج‏2 18 سكن اسماعيل و أمه بمكة: ..... ص : 18

و لماأسكن **ابراهيم** ولده اسماعيل مكة مع أمه هاجَر، و استودعهما خالقَهُ- على حسب ما أخبر الله عنه انه أسكنه بواد غير ذي زرع، و كان موضع البيت رَبْوَةٌ حمراء- أمر **ابراهيم** هاجر أن تتخذ عليها عريشاً يكون لها مسكناً، و كان من ظمإ اسماعيل و خبر هاجر ما كان إلى ان أنبع الله لهما زمزم، و أقحط الشحر و اليمن، فتفرق العماليق و جرهم في البلاد و من هناك من بقايا عاد.

مروج‏الذهب ج‏2 19 زيارة **ابراهيم** الاولى لابنه اسماعيل: ..... ص : 19

زيارة **ابراهيم** الاولى لابنه اسماعيل:

مروج‏الذهب ج‏2 19 زيارة **ابراهيم** الاولى لابنه اسماعيل: ..... ص : 19

و قد كان **ابراهيم** استأذن سارة في زيارة

مروج‏الذهب ج‏2 20 زيارة **ابراهيم** الاولى لابنه اسماعيل: ..... ص : 19

قالت: هو غائب، فقال لها: إذا ورد فأخبريه أن **ابراهيم** يقول لك بعد مسألته عنك و عن أمك: استبدل بعتبة بيتك غيرها، و انصرف **ابراهيم** من فوره نحو الشام، و راح إسماعيل و هاجر، فنظرا الى الوادي قد أشرق و أنار، و الأغنام تتنسم الآثار، فقال لزوجته الجداء: هل كان لك بعدي من خبر؟ قالت: نعم، شيخ وَرَدَ علي، و أخبرتْهُ بالقصة، فقال: ذاك أبي خليل الرحمن، و قد أمرني بتخليتك، فالحقي بأهلك، فلا خير فيك.

مروج‏الذهب ج‏2 20 جرهم تستوطن مكة: ..... ص : 20

و استأذن **ابراهيم** سارة في زيارة إسماعيل، فاستحلفته غيرة عليه أنه إذا أتى الموضع لا ينزل من ركابه، و قد تنازع الناس على أي شي‏ء كان ركوبه:

مروج‏الذهب ج‏2 20 جرهم تستوطن مكة: ..... ص : 20

فمنهم من قال: انه كان راكباً على البُرَاق، و منهم من قال: على أتان، و قيل غير ذلك من الحيوان، فلما أتى **ابراهيم** الوادي سلم على زوجة إسماعيل‏

مروج‏الذهب ج‏2 21 جرهم تستوطن مكة: ..... ص : 20

الجرهمية، فسلمت عليه، و رَحَّبَتْ به و تلقته بأحسن لقاء، و سألها عن إسماعيل و هاجر، فأخبرته بخبرهما، و أنهما في رَعْيهما، و عرضت عليه النزول، فأبى، و قيل: إن هاجر كانت قد ماتت و لها من السن تسعون سنة، و ألحت الجرهمية على **ابراهيم** في النزول، فأبى، فقدمت إليه لبناً و شرائح من لحم الصيد، فدعا فيه بالبركة، و جاءته بحجر كان في البيت، فمال عن ركابه، و جعلته تحت قدمه اليمنى، ثم رَجَّلتْ شعره و دَهَنته، ثم حولت الحجر الى شماله، فوضع رجله اليسرى عليه أيضاً، و مال برأسه نحوها، فرَجَّلته و دهنته، فأثرت قدماه في الحجر على ما وصفنا من ترتيب اليمين و الشمال، فلما رأت الجرهمية ذلك أكبرت ما شاهدته، و هذا الحجر هو مقام **ابراهيم**، فقال لها **ابراهيم**: ارفعيه، فسيكون له شأن و نبأ بعد حين، ثم قال لها: إذا جاءك إسماعيل فقولي له: إن **ابراهيم** يقرأ عليك السلام و يقول لك: احتفظ بعتبة بيتك، فنعمت العتبة هي، و سار **ابراهيم** راجعاً نحو الشام.

مروج‏الذهب ج‏2 21 تسمية اسماعيل: ..... ص : 21

و قيل: إنما سمي إسماعيل لأن الله سمع دعاء هاجر و رحمها حين هربت من سيدتها سارة أمِّ إسحاق، و قيل: إن الله سمع دعاء **ابراهيم**.

مروج‏الذهب ج‏2 22 بناء البيت: ..... ص : 22

و قد كان **ابراهيم** قدم الى مكة و لإسماعيل ثلاثون سنة، حين أمره الله تعالى ببناء البيت، فبناه، و كان إسماعيل يأتي بالحجر من عدة جبال ذكرت، و طوله ثلاثون ذراعاً، و الحجر فيه و هو سبعة اذرع، و عرضه اثنان و عشرون ذراعاً، و سمكه سبعة اذرع، و جعل له بابا، و لم يسقف، و وضع الركن موضعه، و ألصق المقام بالبيت، و ذلك قوله عز و جل: و إذ يَرْفعُ **ابراهيم** القَوَاعِدَ من البيْتِ و اسماعِيلُ الاية، و أمر الله تعالى **ابراهيم** أن يؤذِّن في الناس بالحج.

مروج‏الذهب ج‏2 23 ولاة البيت: ..... ص : 22

لجرهم عليهم، و أقاموا ولاة البيت نحو ثلثمائة سنة، و كان آخر ملوكهم الحارث بن مضاض الاصغر بن عمرو بن الحارث بن مضاض الاكبر، و زادوا في بناء البيت، و رفعته على ما كان عليه من بناء **ابراهيم** عليه السلام، وَ بَغتْ جرهم في الحرم و طَغتْ، حتى فسق رجل منهم في الحرم بامرأة، و كان الرجل يدعى بإساف و المرأة نائلة، فمسخهما الله عز و جل حجرين صُيّرا بعد ذلك وثنين و عُبِدا تقرباً بهما الى الله تعالى، و قيل: بل هما حجران نحتا و مُثِّلا بمن ذكرنا و سميا باسمائهما، فبعث الله على جرهم الرعاف و النمل و غير ذلك من الآفات فهلك كثير منهم، و كثر ولد اسماعيل و صاروا ذوي قوة و منعة فغَلبوا على أخوالهم جرهم و أخرجوهم من مكة، فلحقوا بجهينة، فأتاهم في بعض الليالي السيل فذهب بهم، و كان الموضع يعرف بإضم، و قد ذكر ذلك أمية بن أبي الصَّلْت الثقفي في شعر له فقال:

مروج‏الذهب ج‏2 45 ذكر اليمن و أنسابها، و ما قاله الناس في ذلك ..... ص : 44

و كان الهيثم بن عدي الطائي ينكر أيضاً أن يكون قحطان من ولد اسماعيل، و إنما اسماعيل تكلم بلغة جرهم، لأن اسماعيل كان سرياني اللسان على لغة أبيه خليل الرحمن حين أسكنه هو و أمه هاجر بمكة على ما ذكرناه، فصاهرَ جرهم، و نشأ على لغتها، و نطق بكلامها، وقفا في مراده خطابها.

مروج‏الذهب ج‏2 46 ذكر اليمن و أنسابها، و ما قاله الناس في ذلك ..... ص : 44

و نزار تأبى ان يكون اسماعيل نشأ على لغة جُرْهم، و يقولون: ان الله عز و جل أعطاه هذه اللغة، و ذلك أن **ابراهيم** خلفه هو و أمه هاجر، و اسماعيل ابن ست عشرة سنة، و قيل: ابن أربع عشرة سنة، في وادٍ غير ذي زرع، و لا أنيس، فحفظهما الله تعالى، و أنبع لها زمزم، و عَلّم اسماعيل هذه اللغة العربية.

مروج‏الذهب ج‏2 46 ذكر اليمن و أنسابها، و ما قاله الناس في ذلك ..... ص : 44

قالوا: و لغة جرهم غير هذه اللغة، و وجدنا لغة ولد قحطان بخلاف لغة ولد نزار بن معد، فهذا يقضي بإبطال قول من قال: ان اسماعيل أعرب بلغة جرهم و لو وجب ان يكون اسماعيل انما كان عربي اللسان لأجل جرهم و نشْئه فيها لوجب ان تكون لغته موافقة للغة جرهم، أو لغيرها ممن نزل مكة، و قد وجدنا قحطان سرياني اللسان، و ولده يعرب بخلاف لسانه، و ليس منزلة يعرب عند الله أعلى من منزلة اسماعيل، و لا منزلة قحطان أعلى من منزلة **ابراهيم** خليل الرحمن فيمنع اسماعيل فضيلة اللسان العربي التي أعطيها يعرب بن قحطان.

مروج‏الذهب ج‏2 63 ملك اليمن في أبناء **ابراهيم**: ..... ص : 63

ملك اليمن في أبناء **ابراهيم**:

مروج‏الذهب ج‏2 63 ملك اليمن في أبناء **ابراهيم**: ..... ص : 63

قال المسعودي: فهؤلاء جميع من ملك اليمن من قحطان و الحبشة و الفرس، و قد ملك اليمن رجل من ولد **ابراهيم** الخليل عليه السلام، و هو يعد من ملوك اليمن و اسمه هُنيبة بن أميم بن بدل بن مدين بن **ابراهيم** الخليل عليه السلام، و كان له شأن عظيم في ملك اليمن، و طالت أيامه، و ذكره امرؤ القيس في شعره فقال:

مروج‏الذهب ج‏2 89 بين تبع و قباد ملك الطوائف: ..... ص : 88

ضربنا على تُبَّع جزية جياد البرود و خرْجَ الذهب‏

و ولَّى أبو كرب هارباً و كان جبانا كثير الرَّهَبْ‏

و أتبعه فهَوَى للجبين و كان العزيز بها من غلب‏

و قد ذكرنا في الكتاب الأوسط بدءَ النسب من **ابراهيم** عليه الصلاة و السلام و ولد اسماعيل و تفرق النسب الى نزار بن معد و تشعب الناس من نزار بن معد بن عدنان، فلنذكر الآن في هذا الموضع خبر ولد نزار الأربعة مع الأفعى بن الأفعى الجرهمي، ثم نعقب ذلك بما اليه قصدنا في هذا الباب من هذا الكتاب، من علة سكنى البوادي من العرب البدو و غيرهم ممكن سكن الجبال و الأودية و سائر البراري و القفار.

مروج‏الذهب ج‏2 237 جملة من هياكلهم: ..... ص : 236

و الذي بقي من هياكلهم المعظمة في هذا الوقت- و هو سنة اثنتين و ثلاثين و ثلثمائة- بيت لهم بمدينة حران في باب الرقة يعرف بمغليتيا، و هو هيكل آزر أبي **ابراهيم** الخليل عليه السلام عندهم، و للقوم في آزر و ابنه **ابراهيم** كلام كثير ليس كتابنا هذا موضعا له، و لابن عيشون الحراني القاضي- و كان ذا فَهمٍ و معرفة، و توفي بعد الثلثمائة- قصيدة طويلة يذكر فيها مذاهب الحرانيين المعروفين بالصابئة، ذكر فيها هذا البيت و ما تحته من السراديب الاربعة المتخذة لأنواع صور الأصنام التي جعلت مثالا للأجسام السماوية و ما ارتفع من ذلك من الأشخاص العلوية، و أسرار هذه الأصنام، و كيفية إيرادهم لأطفالهم الى هذه السراديب و عرضهم لهم على هذه الأصنام، و ما يُحْدِث ذلك في ألوان صبيانهم من الاستحالة الى الصفرة و غيرها لما يسمعون من ظهور أنواع الأصوات و فنون اللغات من تلك الأصنام و الأشخاص، بحيل قد اتخذت و منافيخ قد عملت: تقف السدنة من وراء جُدُر فتتكلم بأنواع من الكلام، فتجري الأصوات في تلك المنافيخ و المخاريق و المنافذ الى تلك الصور المجوفة و الأصنام المشخصة، فيظهر منها نطق على حسب ما قد عمل في قديم الزمان، فيصطادون به العقول،

مروج‏الذهب ج‏2 260 عمر الدنيا: ..... ص : 260

و زعمت المجوس أن من وقت زرادشت بن أسبيمان نبيهم الى الاسكندر مائتين و ثمانين سنة، و ملك الاسكندر ست سنين، و من ملك الاسكندر الى ملك أردشير خمسمائة سنة و سبع عشرة سنة، و من ملك أردشير الى الهجرة خمسمائة سنة و أربع و ستون سنة، فذلك من هبوط آدم الى هجرة النبي صلى الله عليه و سلم ستة آلاف سنة و مائة سنة و ست و عشرون سنة: منها من هبوط آدم عليه السلام الى الطوفان ألفان و مائتان و ست و خمسون سنة، و من الطوفان الى مولد **ابراهيم** الخليل عليه السلام ألف و تسع و سبعون سنة، و من مولد **ابراهيم** الى ظهور موسى بعد ثمانين سنة خلت من عمر موسى ابن عمران- و هو وقت خروجه ببني إسرائيل، من مصر الى التيه- خمسمائة و خمس و ستون سنة، و من خروجهم الى سنة أربع من ملك‏

مروج‏الذهب ج‏2 261 عمر الدنيا: ..... ص : 260

سليمان بن داود- عليه السلام!- و ذلك وقت ابتدائه في بناء بيت المقدس- ستمائة و ست و ثلاثون سنة، و من بناء بيت المقدس الى ملك الاسكندر سبعمائة و سبع عشرة سنة، و من ملك الاسكندر الى مولد المسيح ثلثمائة سنة و تسع و ستون سنة، و من مولد المسيح الى مولد النبي صلى الله عليه و سلم خمسمائة سنة و إحدى و عشرون سنة، و بين أن رفع الله المسيح، و هو ابن ثلاث و ثلاثين سنة، الى وفاة النبي صلى الله عليه و سلم خمسمائة سنة و ست و أربعون سنة، و بين مبعث المسيح و هجرة النبي صلى الله عليه و سلم خمسمائة و أربع و تسعون سنة، و كانت وفاة نبينا صلى الله عليه و سلم في سنة تسعمائة و خمس و ثلاثين سنة من سِني ذي القرنين، و من داود الى محمد صلى الله عليه و سلم ألف سنة و سبعمائة سنة و سنتان و ستة أشهر و عشرة أيام، و من **ابراهيم** الى محمد صلى الله عليه و سلم ألفا سنة و سبعمائة سنة و عشرون سنة و ستة أشهر و عشرة أيام و من نوح الى محمد صلى الله عليه و سلم ثلاثة آلاف سنة و سبعمائة سنة و عشرون سنة و عشرة أيام فعلى هذا القول جميع جملة التاريخ، من هبوط آدم الى الارض، الى مبعث النبي صلى الله عليه و سلم، أربعة آلاف سنة و ثمانمائة سنة و احدى عشرة سنة و ستة أشهر و عشرة أيام، فجملة التاريخ من هبوط آدم الى الأرض الى هذا الوقت- و هو سنة اثنتين و ثلاثين و ثلثمائة، من خلافة المتقي باللَّه و نزوله الرقة من ديار مضر- خمسة آلاف سنة و مائة و ست و خمسون سنة.

مروج‏الذهب ج‏2 272 قريش تبني الكعبة ..... ص : 271

في حيطانها صُوَر كثيرة بأنواع من الأصباغ عجيبة: منها صورة **ابراهيم** الخليل في يده الأزلام، و يقابلها صورة إسماعيل ابنه على فرس يُجِيز بالناس مُفِيضاً، و الفاروق قائم على وفد من الناس يقسم فيهم، و بعد هذه الصور صور كثير من أولادهم إلى قصي بن كلاب و غيرهم، في نحو من ستين صورة مع كل واحد من تلك الصور إله صاحبها، و كيفية عبادته، و ما اشتهر من فعله.

مروج‏الذهب ج‏3 83 ابن الزبير يبني الكعبة على قواعد **ابراهيم**: ..... ص : 83

ابن الزبير يبني الكعبة على قواعد **ابراهيم**:

مروج‏الذهب ج‏3 83 ابن الزبير يبني الكعبة على قواعد **ابراهيم**: ..... ص : 83

و حمل إلى ابن الزبير من صنعاء الفسيفساء التي كان بناها أبرهة الحبشي في كنيسته التي اتخذها هنا لك، و معها ثلاث أساطين من رخام فيها وشي منقوش قد حُشي النقش السندروس و أنواع الألوان من الأصباغ، فمن رآه ظنه ذهباً، و شرع ابن الزبير في بناء الكعبة، و شهد عنده سبعون شيخاً من قريش أن قريشاً حين بنت الكعبة عجزت نفقتهم فنقصوا من سَعَة البيت سبعة أذرع من أساس **ابراهيم** الخليل الذي أسسه هو و إسماعيل عليهما السلام، فبناه ابن الزبير و زاد فيه الأذرع المذكورة، و جعل فيه الفسيفساء و الأساطين، و جعل له بابين: بابا يدخل منه، و بابا يخرج منه، فلم يزل البيت على ذلك حتى قتل الحجاج عبد الله ابن الزبير، و كتب إلى عبد الملك بن مروان يعلمه بما زاده ابن الزبير في البيت، فأمره عبد الملك بهدمه، و رده إلى ما كان عليه آنفاً من بناء قريش و عصر الرسول صلى الله عليه و سلم، و أن يجعل له بابا واحداً، ففعل الحجاج ذلك.

مروج‏الذهب ج‏3 224 الاختلاف في الامامة: ..... ص : 223

و لما انفرد به أهل الإمامة من أن الإمامة لا تكون إلا نصاً من الله و رسوله على عين الإمام و اسمه و اشتهاره كذلك، و في سائر الأعصار لا تخلو الناس من حجةٍ للَّه فيهم ظاهراً أو باطناً، على حسب استعماله التقية و الخوف على نفسه، و استدلوا بالنص على الإمامة، و بدلائل كثيرة من العقول و جوامع من النصوص في وجوبها، و في النص عليهم، و في عصمتهم، من ذلك قوله عز و جل مخبرا عن **ابراهيم**: (إني جاعلك للناس إماماً) و مسألة **ابراهيم** بقوله: (و من ذريتي) و إجابة الله له بأنه (لا ينال عهدي الظالمين).

مروج‏الذهب ج‏3 224 الاختلاف في الامامة: ..... ص : 223

قالوا: ففيم تلونا دلائل على أن الإمامة نص من الله، و لو كان نصها إلى الناس ما كان لمسألة **ابراهيم** ربه وجه، و لما كان الله قد أعلمه أنه اختاره، و قوله (لا ينال عهدي الظالمين) دلالة على أن عهده يناله من ليس بظالم.

مروج‏الذهب ج‏3 364 أحسن الأسماء و أسمجها: ..... ص : 363

ويلك!! أ ليس هو اسم **ابراهيم** خليل الرحمن جل و عز، قلت: بشؤم هذا الاسم لقي ما لقي من نمروذ، قال: و **ابراهيم** ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قلت: لا جَرَمَ لما سمي بهذا الاسم لم يَعِشْ، قال: ف**ابراهيم** الإمام، قلت: بحرفة اسمه قتله مروان الجعدي في جراب النورة، و أزيدك يا أمير المؤمنين **ابراهيم** بن الوليد خلع، و **ابراهيم** بن عبد الله بن الحسن قتل، و لم أجد أحداً سمي بهذا الاسم إلا رأيته مقتولًا أو مضروباً أو مطروداً، فما انقضى كلامي حتى سمعت ملاحاً على بعض الحرَّاقات يهتف بأعلى صوته: يا **ابراهيم** يا عاض كذا و كذا من أمه مدَّ، فالتفت إليَّ الرشيد فقلت: يا أمير المؤمنين، أصدقت قولي إن أشأم الأسماء **ابراهيم** فضحك حتى فحص برجله.

مروج‏الذهب ج‏3 391 عزم الامين على خلع أخيه: ..... ص : 389

و قد كانت أم جعفر لا تعلق من الرشيد، فشاور بعض مجالسيه من الحكماء و شكا ذلك اليه، فأشار عليه بأن يُغيرَها، فان **ابراهيم** الخليل عليه السلام كانت عنده سارة فلم تكن تعلق منه، فلما وهبت له هاجر علقت منه بإسماعيل فغارت سارة عند ذلك، فعلقت بإسحاق، فاشترى الرشيد أم المأمون، فاستخلاها، فعلقت بالمأمون، فغارت أم جعفر عند ذلك فعلقت بمحمد.

مروج‏الذهب ج‏3 391 عزم الامين على خلع أخيه: ..... ص : 389

قال المسعودي: و قد قدمنا التنازع في ذلك- أعني قصص **ابراهيم** و اسماعيل و إسحاق عليهم السلام- و قول من ذهب الى ان إسحاق هو المأمور بذبحه، و من قال: بل اسماعيل، و ما ذكر كل فريق منهم في ذلك، و قد تناظر في ذلك السلف و الخلف فمن ذلك ما جرى بين عبد الله بن عباس و بين مولاه عِكرِمة، و قد قال عكرمة: من المأمور بذبحه؟ فقال: اسماعيل، و احتج بقول الله عز و جل: (و من وراء إسحاق يعقوب) ألا ترى أنه بشّر **ابراهيم** بولادة إسحاق فكيف يأمره بذبحه، فقال له عكرمة: أنا أوجدك أن الذبيح إسحاق من القرآن، و احتج بقول الله عز و جل:

مروج‏الذهب ج‏3 392 عزم الامين على خلع أخيه: ..... ص : 389

آل يعقوب، كما أتمها على أبويك من قبل **ابراهيم** و إسحاق فنعمته على **ابراهيم**: أن نجاه من النار، و نعمته على إسحاق: أن فَداهَ بالذبح، و كانت وفاة عكرمة مولى ابن العباس سنة خمس و مائة، و يكنى أبا عبد الله، مات في اليوم الذي مات فيه كُثَيِّر عزة، فقال الناس: مات عظيم الفقهاء و أهل العلم و كبير الشعراء، و فيها كانت وفاة الشعبي.

مروج‏الذهب ج‏3 438 المأمون و رجل يدعي انه **ابراهيم** الخليل: ..... ص : 438

المأمون و رجل يدعي انه **ابراهيم** الخليل:

مروج‏الذهب ج‏3 438 المأمون و رجل يدعي انه **ابراهيم** الخليل: ..... ص : 438

شهدت مجلساً للمأمون و قد أتي برجل ادعى أنه **ابراهيم** الخليل، فقال له المأمون ما سمعت بأجرأ على الله من هذا، قلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في كلامه، قال: شأنك و إياه، قلت: يا هذا إن **ابراهيم** عليه السلام كانت له براهين، قال: و ما براهينه؟ قلت: أضْرِمَتْ له النار و ألقي فيها فكانت عليه برداً و سلاماً، فنحن نُضْرِمُ لك ناراً و نطرحك فيها فإن كانت عليك برداً و سلاماً كما كانت عليه آمَنَّا بك و صدقناك، قال:

مروج‏الذهب ج‏1 54 فالغ بن شالخ و أولاده: ..... ص : 54

و ولد إرفخشذ بن سام بن نوح شالخ، فولد شالخ فالغ بن شالخ الذي قسم الأرض و هو جد **ابراهيم** عليه السلام، و عابر بن شالخ، و ابنه قحطان بن عابر، و ابنه يَعْرُب ابن قحطان، و هو أول من حيَّاه ولده تحية الملك «أنْعِمْ صَبَاحاً» و «أبَيْتَ اللَّعْنَ» و قيل: إن غيره حُيِّيَ بهذه التحية من ملوك الحيرة، و قَحْطَان أبو اليمن كلها على حسب ما يذكر إن شاء الله تعالى في باب تنازع الناس في أنساب اليمن من هذا الكتاب، و هو أول من تكلم بالعربية لإعرابه عن المعاني و إبانته عنها، و يقطن ابن عابر بن شالخ هو أبو جرهم، و جرهم بنو عم يعرب، و كانت جُرهُمُ ممن سكن اليمن و تكلموا بالعربية، ثم نزلوا بمكة فكانوا بها، على حسب ما نوردهُ من أخبارهم، و قطورا بنو عم لهم، ثم أسكنها الله إسماعيل عليه السلام، و نكح في جرهم، فهم أخوال ولده.

مروج‏الذهب ج‏1 57 مولد اسماعيل بن **ابراهيم**: ..... ص : 57

و ولد ل**ابراهيم** إسماعيل عليهما السلام، و ذلك بعد أن مضى من عمره ست و ثمانون سنة أو سبع و ثمانون سنة و قيل: تسعون سنة، من هاجَرَ جارية كانت لسَارَةَ، و كانت سَارَةُ أول من آمن ب**ابراهيم** عليه السلام، و هي ابنة بتوايل بن ناحور، و هي ابنة عم **ابراهيم**، و قد قيل غير هذا مما سنورده بعد هذا الموضع، و آمن به لوط بن هاران بن تارح بن ناحور، و هو ابن أخي **ابراهيم** عليه السلام.

مروج‏الذهب ج‏1 58 أصحاب المؤتفكة: ..... ص : 57

و لما ولد إسماعيل ل**ابراهيم** من هاجر غارت سارة فحمل **ابراهيم** إسماعيل، و هاجَرَ الى مكة فأسكنها بها، و ذلك قوله عزَّ و جلَّ يخبر عن **ابراهيم**: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فأجاب الله دعوته، و آنس وحشتهم، بجُرْهُم و العماليق، و جعل أفئِدَةً من الناس تهوي اليهم.

مروج‏الذهب ج‏1 58 مولد إسحاق: ..... ص : 58

ثم ولد ل**ابراهيم** من سارة إسحاقُ عليه السلام، و ذلك بعد مضي عشرين و مائة سنة من عمره.

مروج‏الذهب ج‏1 58 الذبيح من ولد **ابراهيم**: ..... ص : 58

و توفيت سارة و تزوج **ابراهيم** بعد ذلك بقنطوراء فولد منها ستة ذكور، و هم: مرق، و نفس، و مدن، و مدين، و سنان، و سرح، و توفي **ابراهيم** بالشام، و كان عمره الى أن قبضه الله عز و جل مائة سنة و خمساً و تسعين سنة و أنزل الله عليه عشراً من الصحف.

مروج‏الذهب ج‏2 18 سكن اسماعيل و أمه بمكة: ..... ص : 18

و لماأسكن **ابراهيم** ولده اسماعيل مكة مع أمه هاجَر، و استودعهما خالقَهُ- على حسب ما أخبر الله عنه انه أسكنه بواد غير ذي زرع، و كان موضع البيت رَبْوَةٌ حمراء- أمر **ابراهيم** هاجر أن تتخذ عليها عريشاً يكون لها مسكناً، و كان من ظمإ اسماعيل و خبر هاجر ما كان إلى ان أنبع الله لهما زمزم، و أقحط الشحر و اليمن، فتفرق العماليق و جرهم في البلاد و من هناك من بقايا عاد.

مروج‏الذهب ج‏2 63 ملك اليمن في أبناء **ابراهيم**: ..... ص : 63

قال المسعودي: فهؤلاء جميع من ملك اليمن من قحطان و الحبشة و الفرس، و قد ملك اليمن رجل من ولد **ابراهيم** الخليل عليه السلام، و هو يعد من ملوك اليمن و اسمه هُنيبة بن أميم بن بدل بن مدين بن **ابراهيم** الخليل عليه السلام، و كان له شأن عظيم في ملك اليمن، و طالت أيامه، و ذكره امرؤ القيس في شعره فقال:

مروج‏الذهب ج‏2 237 جملة من هياكلهم: ..... ص : 236

و الذي بقي من هياكلهم المعظمة في هذا الوقت- و هو سنة اثنتين و ثلاثين و ثلثمائة- بيت لهم بمدينة حران في باب الرقة يعرف بمغليتيا، و هو هيكل آزر أبي **ابراهيم** الخليل عليه السلام عندهم، و للقوم في آزر و ابنه **ابراهيم** كلام كثير ليس كتابنا هذا موضعا له، و لابن عيشون الحراني القاضي- و كان ذا فَهمٍ و معرفة، و توفي بعد الثلثمائة- قصيدة طويلة يذكر فيها مذاهب الحرانيين المعروفين بالصابئة، ذكر فيها هذا البيت و ما تحته من السراديب الاربعة المتخذة لأنواع صور الأصنام التي جعلت مثالا للأجسام السماوية و ما ارتفع من ذلك من الأشخاص العلوية، و أسرار هذه الأصنام، و كيفية إيرادهم لأطفالهم الى هذه السراديب و عرضهم لهم على هذه الأصنام، و ما يُحْدِث ذلك في ألوان صبيانهم من الاستحالة الى الصفرة و غيرها لما يسمعون من ظهور أنواع الأصوات و فنون اللغات من تلك الأصنام و الأشخاص، بحيل قد اتخذت و منافيخ قد عملت: تقف السدنة من وراء جُدُر فتتكلم بأنواع من الكلام، فتجري الأصوات في تلك المنافيخ و المخاريق و المنافذ الى تلك الصور المجوفة و الأصنام المشخصة، فيظهر منها نطق على حسب ما قد عمل في قديم الزمان، فيصطادون به العقول،

مروج‏الذهب ج‏1 58 الذبيح من ولد **ابراهيم**: ..... ص : 58

و توفيت سارة و تزوج **ابراهيم** بعد ذلك بقنطوراء فولد منها ستة ذكور، و هم: مرق، و نفس، و مدن، و مدين، و سنان، و سرح، و توفي **ابراهيم** بالشام، و كان عمره الى أن قبضه الله عز و جل مائة سنة و خمساً و تسعين سنة و أنزل الله عليه عشراً من الصحف.

مروج‏الذهب ج‏2 260 عمر الدنيا: ..... ص : 260

و زعمت المجوس أن من وقت زرادشت بن أسبيمان نبيهم الى الاسكندر مائتين و ثمانين سنة، و ملك الاسكندر ست سنين، و من ملك الاسكندر الى ملك أردشير خمسمائة سنة و سبع عشرة سنة، و من ملك أردشير الى الهجرة خمسمائة سنة و أربع و ستون سنة، فذلك من هبوط آدم الى هجرة النبي صلى الله عليه و سلم ستة آلاف سنة و مائة سنة و ست و عشرون سنة: منها من هبوط آدم عليه السلام الى الطوفان ألفان و مائتان و ست و خمسون سنة، و من الطوفان الى مولد **ابراهيم** الخليل عليه السلام ألف و تسع و سبعون سنة، و من مولد **ابراهيم** الى ظهور موسى بعد ثمانين سنة خلت من عمر موسى ابن عمران- و هو وقت خروجه ببني إسرائيل، من مصر الى التيه- خمسمائة و خمس و ستون سنة، و من خروجهم الى سنة أربع من ملك‏

مروج‏الذهب ج‏2 261 عمر الدنيا: ..... ص : 260

سليمان بن داود- عليه السلام!- و ذلك وقت ابتدائه في بناء بيت المقدس- ستمائة و ست و ثلاثون سنة، و من بناء بيت المقدس الى ملك الاسكندر سبعمائة و سبع عشرة سنة، و من ملك الاسكندر الى مولد المسيح ثلثمائة سنة و تسع و ستون سنة، و من مولد المسيح الى مولد النبي صلى الله عليه و سلم خمسمائة سنة و إحدى و عشرون سنة، و بين أن رفع الله المسيح، و هو ابن ثلاث و ثلاثين سنة، الى وفاة النبي صلى الله عليه و سلم خمسمائة سنة و ست و أربعون سنة، و بين مبعث المسيح و هجرة النبي صلى الله عليه و سلم خمسمائة و أربع و تسعون سنة، و كانت وفاة نبينا صلى الله عليه و سلم في سنة تسعمائة و خمس و ثلاثين سنة من سِني ذي القرنين، و من داود الى محمد صلى الله عليه و سلم ألف سنة و سبعمائة سنة و سنتان و ستة أشهر و عشرة أيام، و من **ابراهيم** الى محمد صلى الله عليه و سلم ألفا سنة و سبعمائة سنة و عشرون سنة و ستة أشهر و عشرة أيام و من نوح الى محمد صلى الله عليه و سلم ثلاثة آلاف سنة و سبعمائة سنة و عشرون سنة و عشرة أيام فعلى هذا القول جميع جملة التاريخ، من هبوط آدم الى الارض، الى مبعث النبي صلى الله عليه و سلم، أربعة آلاف سنة و ثمانمائة سنة و احدى عشرة سنة و ستة أشهر و عشرة أيام، فجملة التاريخ من هبوط آدم الى الأرض الى هذا الوقت- و هو سنة اثنتين و ثلاثين و ثلثمائة، من خلافة المتقي باللَّه و نزوله الرقة من ديار مضر- خمسة آلاف سنة و مائة و ست و خمسون سنة.

1. ( 1). الكافى، ج 1، ص 175، ح 3 و ص 224، ح 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. ( 2). المعرّب، ص 12 [↑](#footnote-ref-2)
3. ( 3). مجمع‏البيان، ج 1، ص 376 [↑](#footnote-ref-3)
4. ( 4). بصائر ذوى التمييز، ج 6، ص 32 [↑](#footnote-ref-4)
5. ( 5). واژه‏هاى دخيل، ص 100 [↑](#footnote-ref-5)
6. ( 6). التبيان، ج 1، ص 445 [↑](#footnote-ref-6)
7. ( 7). مجمع‏البيان، ج 1، ص 376 [↑](#footnote-ref-7)
8. ( 8). كتاب مقدّس، پيدايش، 17: 5 [↑](#footnote-ref-8)
9. ( 9). المعرّب، ص 12؛ الصحاح، ج 5، ص 1871،« برهم»؛ قرطبى، ج 6، ص 13 [↑](#footnote-ref-9)
10. ( 10). التحقيق، ج 1، ص 21؛ تاج‏العروس، ج 16، ص 51،« برهم»؛ قرطبى، ج 2، ص 66 [↑](#footnote-ref-10)
11. ( 11). بصائر ذوى التمييز، ج 6، ص 32؛ قرطبى، ج 2، ص 66. [↑](#footnote-ref-11)
12. ( 12). مجمع‏البيان، ج 1، ص 376 [↑](#footnote-ref-12)
13. ( 13). الارتباط الزمنى و العقائدى، ص 85 [↑](#footnote-ref-13)
14. ( 14). كتاب مقدّس، پيدايش: 11: 10- 28 [↑](#footnote-ref-14)
15. ( 15). الارتباط الزمنى والعقائدى، ص 85 [↑](#footnote-ref-15)
16. ( 16). الطبقات، ج 1، ص 45؛ سيره‏ابن‏هشام، ج 1، ص 3؛ اعلام‏القرآن، ص 22 [↑](#footnote-ref-16)
17. ( 1). كتاب مقدّس، پيدايش: 11: 26 [↑](#footnote-ref-17)
18. ( 2). همان: 25: 7- 10 [↑](#footnote-ref-18)
19. ( 3). كتاب مقدس: 21: 12 [↑](#footnote-ref-19)
20. ( 4). همان: 12: 7 و 13: 15 و 15: 7 و ... [↑](#footnote-ref-20)
21. ( 5). همان: 15: 18 [↑](#footnote-ref-21)
22. ( 6). همان، بوميان: 4: 13 [↑](#footnote-ref-22)
23. ( 7). همان، غلاطيان: 3: 29 [↑](#footnote-ref-23)
24. ( 8). همان، پيدايش: 20: 7 [↑](#footnote-ref-24)
25. ( 9). همان: 22: 12 [↑](#footnote-ref-25)
26. ( 10). همان: 2 ايام( اخبار): 20: 7؛ اشعيا: 41: 8 [↑](#footnote-ref-26)
27. ( 11). همان، نحميا: 9: 7 [↑](#footnote-ref-27)
28. ( 12). همان، پيدايش 18: 19 [↑](#footnote-ref-28)
29. ( 13). همان: 18: 25 [↑](#footnote-ref-29)
30. ( 14). همان: 12: 3 [↑](#footnote-ref-30)
31. ( 15). همان: 12: 3 و 18: 18 [↑](#footnote-ref-31)
32. ( 16). همان، پيدايش: 26: 5 [↑](#footnote-ref-32)
33. ( 17). الهدى الى دين المصطفى، ج 1، ص 76 [↑](#footnote-ref-33)
34. ( 18). كتاب مقدّس: عبرانيان: 11: 8- 19 [↑](#footnote-ref-34)
35. ( 1). جامع‏البيان، مج 9، ج 16، ص 117 و مج 11، ج 19، ص 107؛ مجمع‏البيان، ج 7، ص 799 و ج 8، ص 304 [↑](#footnote-ref-35)
36. ( 2). همان، مج 11، ج 20، ص 176؛ الدرّالمنثور، ج 6، ص 459 [↑](#footnote-ref-36)
37. ( 3). التفسيرالكبير، ج 20، ص 135؛ جامع‏البيان، مج 8، ج 14، ص 250 [↑](#footnote-ref-37)
38. ( 4). جامع البيان، مج 12، ج 23، ص 106؛ تبيان، ج 8، ص 520 [↑](#footnote-ref-38)
39. ( 5). جامع البيان، ج 12، ص 106 [↑](#footnote-ref-39)
40. ( 6). قرطبى، ج 13، ص 225؛ قصص الانبياء، ابن‏كثير، ص 120 [↑](#footnote-ref-40)
41. ( 7). الميزان، ج 17، ص 147 [↑](#footnote-ref-41)
42. ( 8). همان، ج 15، ص 280 [↑](#footnote-ref-42)
43. ( 9). التفسير الكبير، ج 4، ص 76 [↑](#footnote-ref-43)
44. ( 10). الميزان، ج 15، ص 280 [↑](#footnote-ref-44)
45. ( 11). مجمع‏البيان، ج 4، ص 604؛ التفسير الكبير، ج 13، ص 34 [↑](#footnote-ref-45)
46. ( 12). التبيان، ج 2، ص 492؛ التفسيرالكبير، ج 8، ص 93 [↑](#footnote-ref-46)
47. ( 1). التحرير و التنوير، ج 3، ص 271 [↑](#footnote-ref-47)
48. ( 2). الميزان، ج 3، ص 251 [↑](#footnote-ref-48)
49. ( 3). جامع البيان، مج 3، ج 3، ص 416؛ قرطبى، ج 4، ص 69 [↑](#footnote-ref-49)
50. ( 4). الميزان، ج 3، ص 253 [↑](#footnote-ref-50)
51. ( 5). المنار، ج 1، ص 480 و 482 [↑](#footnote-ref-51)
52. ( 6). الميزان، ج 3، ص 253 [↑](#footnote-ref-52)
53. ( 7). التبيان، ج 2، ص 492 [↑](#footnote-ref-53)
54. ( 8). الميزان، ج 3، ص 253 [↑](#footnote-ref-54)
55. ( 9). جامع البيان، مج 1، ج 1، ص 781 [↑](#footnote-ref-55)
56. ( 10). الميزان، ج 3، ص 254 [↑](#footnote-ref-56)
57. ( 11). قرطبى، ج 4، ص 70 [↑](#footnote-ref-57)
58. ( 12). همان، ص 82 [↑](#footnote-ref-58)
59. ( 1). الميزان، ج 19، ص 45 [↑](#footnote-ref-59)
60. ( 2). الدرّالمنثور، ج 8، ص 489؛ الميزان، ج 20، ص 272 [↑](#footnote-ref-60)
61. ( 3). البرهان، ج 5، ص 639 [↑](#footnote-ref-61)
62. ( 1). الميزان، ج 7، ص 164 و 208 [↑](#footnote-ref-62)
63. ( 2). بحار الانوار، ج 12، ص 48 و 49. [↑](#footnote-ref-63)
64. ( 3). اثبات الوصيه، ص 40 [↑](#footnote-ref-64)
65. ( 4). مجمع‏البيان، ج 6، ص 798؛ الميزان، ج 14، ص 57 [↑](#footnote-ref-65)
66. ( 5). بحار الانوار، ج 12، ص 31 [↑](#footnote-ref-66)
67. ( 6). همان، ص 30، ح 6 [↑](#footnote-ref-67)
68. ( 7). الكافى، ج 8، ص 283، ح 558 [↑](#footnote-ref-68)
69. ( 8). الكافى، ج 8، ص 284، ح 558 [↑](#footnote-ref-69)
70. ( 9). بحار الانوار، ج 12، ص 31 [↑](#footnote-ref-70)
71. ( 1). همان [↑](#footnote-ref-71)
72. ( 2). همان؛ الكافى، ج 8، ص 284 [↑](#footnote-ref-72)
73. ( 3). الميزان، ج 7، ص 169 [↑](#footnote-ref-73)
74. ( 4). منشور جاويد، ج 11، ص 217 [↑](#footnote-ref-74)
75. ( 5). يعقوبى، ج 1، ص 24 [↑](#footnote-ref-75)
76. ( 6). الميزان، ج 7، ص 158 [↑](#footnote-ref-76)
77. ( 7). التفسير الكبير، ج 21، ص 226 [↑](#footnote-ref-77)
78. ( 8). الميزان، ج 9، ص 398 [↑](#footnote-ref-78)
79. ( 9). قصص‏الانبياء، شعراوى، ج 1، ص 464 [↑](#footnote-ref-79)
80. ( 10). الكشّاف، ج 3، ص 19 [↑](#footnote-ref-80)
81. ( 11). همان؛ الميزان، ج 14، ص 57 [↑](#footnote-ref-81)
82. ( 12). الكشّاف، ج 3، ص 19؛ قصص الأنبياء، شعراوى، ج 1، ص 464 [↑](#footnote-ref-82)
83. ( 13). التفسير الكبير، ج 21، ص 226 [↑](#footnote-ref-83)
84. ( 14). الميزان، ج 14، ص 59 و 60 [↑](#footnote-ref-84)
85. ( 15). التبيان، ج 7، ص 131 [↑](#footnote-ref-85)
86. ( 1). جامع البيان، مج 9، ج 16، ص 116؛ الميزان، ج 14، ص 60 [↑](#footnote-ref-86)
87. ( 2). مجمع‏البيان، ج 6، ص 798 [↑](#footnote-ref-87)
88. ( 3). الميزان، ج 14، ص 60 [↑](#footnote-ref-88)
89. ( 4). الكشّاف، ج 3، ص 31 [↑](#footnote-ref-89)
90. ( 5). مجمع‏البيان، ج 6، ص 798؛ الكشّاف، ج 3، ص 21 [↑](#footnote-ref-90)
91. ( 6). التفسير الكبير، ج 21، ص 228 [↑](#footnote-ref-91)
92. ( 7). الميزان، ج 14، ص 60 [↑](#footnote-ref-92)
93. ( 8). جامع‏البيان، مج 9، ج 16، ص 116؛ الميزان، ج 14، ص 59 و 60؛ مفردات، ص 246- حفى-. [↑](#footnote-ref-93)
94. ( 9). قصص الانبياء، شعراوى، ج 1، ص 469 [↑](#footnote-ref-94)
95. ( 10). التفسير الكبير، ج 21، ص 228؛ الميزان، ج 14، ص 61 [↑](#footnote-ref-95)
96. ( 11). منشور جاويد، ج 11، ص 218 [↑](#footnote-ref-96)
97. ( 12). قمى، ج 2، ص 48 [↑](#footnote-ref-97)
98. ( 1). التفسير الكبير، ج 13، ص 40؛ التحريروالتنوير، ج 7، ص 312 [↑](#footnote-ref-98)
99. ( 2). الميزان، ج 7، ص 169 [↑](#footnote-ref-99)
100. ( 3). التفسير الكبير، ج 24، ص 142 [↑](#footnote-ref-100)
101. ( 4). الميزان، ج 7، ص 173- 174 و 179 [↑](#footnote-ref-101)
102. ( 5). مجمع‏البيان، ج 7، ص 303 [↑](#footnote-ref-102)
103. ( 6). همان، ج 9، ص 69؛ قرطبى، ج 13، ص 75 [↑](#footnote-ref-103)
104. ( 7). المنار، ج 7، ص 565 [↑](#footnote-ref-104)
105. ( 8). المنار، ج 7، ص 564 [↑](#footnote-ref-105)
106. ( 9). الميزان، ج 15، ص 281 و ج 18، ص 96 [↑](#footnote-ref-106)
107. ( 10). بحار الانوار، ج 12، ص 35 و 82 [↑](#footnote-ref-107)
108. ( 1). فرهنگ فارسى، ج 5، ص 468 [↑](#footnote-ref-108)
109. ( 2). الميزان، ج 7، ص 236 [↑](#footnote-ref-109)
110. ( 1). همان، ج 16، ص 115 و 120 [↑](#footnote-ref-110)
111. ( 2). المنار، ج 7، ص 565 [↑](#footnote-ref-111)
112. ( 3). الميزان، ج 16، ص 115 و 120 [↑](#footnote-ref-112)
113. ( 4). الميزان، ج 16، ص 120 [↑](#footnote-ref-113)
114. ( 5). الميزان، ج 7، ص 192 [↑](#footnote-ref-114)
115. ( 6). همان، ج 16، ص 115 [↑](#footnote-ref-115)
116. ( 7). مجمع البيان، ج 8، ص 436 [↑](#footnote-ref-116)
117. ( 8). الميزان، ج 2، ص 354 [↑](#footnote-ref-117)
118. ( 9). همان [↑](#footnote-ref-118)
119. ( 10). بحار الانوار، ج 84، ص 15 [↑](#footnote-ref-119)
120. ( 11). يعقوبى، ج 1، ص 23 [↑](#footnote-ref-120)
121. ( 12). الميزان، ج 17، ص 148 [↑](#footnote-ref-121)
122. ( 1). مجمع‏البيان، ج 8، ص 802 [↑](#footnote-ref-122)
123. ( 2). التحقيق، ج 11، ص 163 [↑](#footnote-ref-123)
124. ( 3). الميزان، ج 7، ص 170 [↑](#footnote-ref-124)
125. ( 4). نمونه، ج 5، ص 309 [↑](#footnote-ref-125)
126. ( 5). منشور جاويد، ج 11، ص 233 [↑](#footnote-ref-126)
127. ( 6). الميزان، ج 7، ص 172 [↑](#footnote-ref-127)
128. ( 7). بحارالانوار، ج 12، ص 28 و 29 [↑](#footnote-ref-128)
129. ( 8). همان، ص 60 [↑](#footnote-ref-129)
130. ( 1). همان [↑](#footnote-ref-130)
131. ( 2). همان، ص 62 [↑](#footnote-ref-131)
132. ( 3). جامع البيان، مج 5، ج 7، ص 318 [↑](#footnote-ref-132)
133. ( 4). جامع البيان، مج 5، ج 7، ص 319؛ كشف الاسرار، ج 3، ص 402؛ مجمع‏البيان، ج 4، ص 510 [↑](#footnote-ref-133)
134. ( 5). كشف‏الاسرار، ج 3، ص 402؛ مجمع‏البيان، ص 510 [↑](#footnote-ref-134)
135. ( 6). مراغى، مج 3، ج 7، ص 169 [↑](#footnote-ref-135)
136. ( 7). التفسير الكبير، ج 13، ص 42 [↑](#footnote-ref-136)
137. ( 8). كشف الاسرار، ج 3، ص 402 [↑](#footnote-ref-137)
138. ( 9). التفسيرالكبير، ج 13، ص 43؛ المنار، ج 7، ص 554 [↑](#footnote-ref-138)
139. ( 10). المنار، ج 7، ص 554 [↑](#footnote-ref-139)
140. ( 11). بحارالانوار، ج 12، ص 62 [↑](#footnote-ref-140)
141. ( 12). الميزان، ج 7، ص 172 [↑](#footnote-ref-141)
142. ( 13). مجمع البيان، ج 4، ص 498 [↑](#footnote-ref-142)
143. ( 14). جامع البيان، مج 5، ج 7، ص 321؛ تفسير ابن كثير، ج 2، ص 156؛ المنار، ج 7، ص 556 [↑](#footnote-ref-143)
144. ( 15). جامع البيان، مج 5، ج 7، ص 321 [↑](#footnote-ref-144)
145. ( 16). الميزان، ج 7، ص 172 [↑](#footnote-ref-145)
146. ( 17). الميزان، ج 7، ص 172 [↑](#footnote-ref-146)
147. ( 18). المنار، ج 7، ص 556؛ مراغى، مج 3، ج 7، ص 169 [↑](#footnote-ref-147)
148. ( 19). التبيان، ج 4، ص 176؛ كشف الاسرار، ج 3، ص 402؛ الصافى، ج 2، ص 131 [↑](#footnote-ref-148)
149. ( 1). الميزان، ج 7، ص 169 [↑](#footnote-ref-149)
150. ( 2). التفسيرالكبير، ج 13، ص 43؛ المنار، ج 7، ص 554 [↑](#footnote-ref-150)
151. ( 3). الميزان، ج 7، ص 161 [↑](#footnote-ref-151)
152. ( 4). بحار الانوار، ج 12، ص 40 و 60 و 61 [↑](#footnote-ref-152)
153. ( 5). الميزان، ج 7، ص 168 و 169، و ج 14، ص 58، و ج 15، ص 282 [↑](#footnote-ref-153)
154. ( 6). التبيان، ج 8، ص 31 [↑](#footnote-ref-154)
155. ( 7). الميزان، ج 16، ص 115 [↑](#footnote-ref-155)
156. ( 1). الميزان، ج 15، ص 283 [↑](#footnote-ref-156)
157. ( 1). همان، ج 17، ص 150 [↑](#footnote-ref-157)
158. ( 2). قصص الانبياء، ابن‏كثير، ص 114 [↑](#footnote-ref-158)
159. ( 3). التفسير الكبير، ج 26، ص 149 [↑](#footnote-ref-159)
160. ( 4). الميزان، ج 14، ص 59 [↑](#footnote-ref-160)
161. ( 5). همان، ج 16، ص 115 و 116 [↑](#footnote-ref-161)
162. ( 6). التفسير الكبير، ج 25، ص 44؛ مجمع البيان، ج 8، ص 435 [↑](#footnote-ref-162)
163. ( 7). التفسير الكبير، ج 26، ص 147؛ مجمع البيان، ج 8، ص 702؛ قرطبى، ج 15، ص 62 [↑](#footnote-ref-163)
164. ( 8). الميزان، ج 15، ص 282 [↑](#footnote-ref-164)
165. ( 9). مجمع‏البيان، ج 4، ص 505؛ التبيان، ج 4، ص 188؛ الميزان، ج 7، ص 193 [↑](#footnote-ref-165)
166. ( 10). الميزان، ج 15، ص 281 [↑](#footnote-ref-166)
167. ( 11). الميزان، ج 16، ص 115 [↑](#footnote-ref-167)
168. ( 12). مجمع‏البيان، ج 8، ص 701 [↑](#footnote-ref-168)
169. ( 1). التفسير الكبير، ج 26، ص 147 [↑](#footnote-ref-169)
170. ( 2). الميزان، ج 7، ص 177 و 178 [↑](#footnote-ref-170)
171. ( 3). الميزان، ج 7، ص 190 [↑](#footnote-ref-171)
172. ( 4). المنار، ج 7، ص 558 الى 560 [↑](#footnote-ref-172)
173. ( 1). كشف‏الاسرار، ج 3، ص 409؛ مجمع‏البيان، ج 4، ص 500؛ قرطبى، ج 7، ص 18 [↑](#footnote-ref-173)
174. ( 2). التفسير الكبير، ج 13، ص 52 [↑](#footnote-ref-174)
175. ( 3). الميزان، ج 7، ص 186 [↑](#footnote-ref-175)
176. ( 4). منشور جاويد، ج 11، ص 225 [↑](#footnote-ref-176)
177. ( 5). الميزان، ج 7، ص 174 [↑](#footnote-ref-177)
178. ( 6). عيون اخبار الرضا، ج 1، ص 399 و 400؛ بحارالانوار، ج 11، ص 79 [↑](#footnote-ref-178)
179. ( 7). الميزان، ج 7، ص 206 [↑](#footnote-ref-179)
180. ( 8). التفسير الكبير، ج 13، ص 48؛ المنار، ج 7، ص 558 و 562؛ منشور جاويد، ج 11، ص 228 [↑](#footnote-ref-180)
181. ( 9). تنزيه الانبياء، سيد مرتضى، ص 39؛ التبيان، ج 4، ص 182؛ مجمع البيان، ج 4، ص 500 [↑](#footnote-ref-181)
182. ( 10). كشف‏الاسرار، ج 3، ص 409؛ قرطبى، ج 7، ص 18 و 19 [↑](#footnote-ref-182)
183. ( 11). الميزان، ج 7، ص 177 [↑](#footnote-ref-183)
184. ( 1). النور المبين، ص 109- 110 [↑](#footnote-ref-184)
185. ( 2). التفسير الكبير، ج 13، ص 48 [↑](#footnote-ref-185)
186. ( 3). جامع‏البيان، مج 5، ج 7، ص 324 الى 326 [↑](#footnote-ref-186)
187. ( 4). المنار، ج 7، ص 561 [↑](#footnote-ref-187)
188. ( 1). قرطبى، ج 7، ص 19 [↑](#footnote-ref-188)
189. ( 2). الهدى الى دين المصطفى، ج 1، ص 75- 80 [↑](#footnote-ref-189)
190. ( 3). التفسيرالكبير، ج 13، ص 49؛ قصص‏الانبياء، شعراوى، ج 1، ص 493 [↑](#footnote-ref-190)
191. ( 4). قرطبى، ج 7، ص 19 [↑](#footnote-ref-191)
192. ( 5). التفسير الكبير، ج 13، ص 50 [↑](#footnote-ref-192)
193. ( 6). كشف‏الاسرار، ج 3، ص 409 [↑](#footnote-ref-193)
194. ( 7). قرطبى، ج 7، ص 19؛ التفسير الكبير، ج 13، ص 49 [↑](#footnote-ref-194)
195. ( 8). الميزان، ج 7، ص 169- 170 و 173 [↑](#footnote-ref-195)
196. ( 9). الميزان، ج 7، ص 184 و 185 [↑](#footnote-ref-196)
197. ( 10). همان، ص 183 و 184 [↑](#footnote-ref-197)
198. ( 11). همان، ص 160 [↑](#footnote-ref-198)
199. ( 12). المنار، ج 7، ص 560 [↑](#footnote-ref-199)
200. ( 13). منشور جاويد، ج 11، ص 228 [↑](#footnote-ref-200)
201. ( 14). الميزان، ج 7، ص 174 [↑](#footnote-ref-201)
202. ( 15). قصص‏الانبياء، راوندى، ص 107- 119؛ بحارالانوار، ج 11، ص 79 [↑](#footnote-ref-202)
203. ( 16). المنار، ج 7، ص 556 و 557؛ مراغى، مج 3، ج 7، ص 170 [↑](#footnote-ref-203)
204. ( 17). الارتباط الزمنى و العقائدى، ص 92 [↑](#footnote-ref-204)
205. ( 1). الميزان، ج 7، ص 156- 158 [↑](#footnote-ref-205)
206. ( 2). بحارالانوار، ج 12، ص 30؛ قمى، ج 1، ص 213؛ قصص الانبياء، ابن كثير، ص 107 [↑](#footnote-ref-206)
207. ( 3). تاريخ طبرى، ج 1، ص 143؛ يعقوبى، ج 1، ص 23 و 24؛ مروج الذهب، ج 1، 41 [↑](#footnote-ref-207)
208. ( 4). الميزان، ج 7، ص 208 [↑](#footnote-ref-208)
209. ( 5). نمونه، ج 5، ص 311 [↑](#footnote-ref-209)
210. ( 6). منشور جاويد، ج 11، ص 231 [↑](#footnote-ref-210)
211. ( 7). همان [↑](#footnote-ref-211)
212. ( 8). الكافى، ج 8، ص 366 [↑](#footnote-ref-212)
213. ( 9). الميزان، ج 7، ص 160 [↑](#footnote-ref-213)
214. ( 10). نمونه، ج 5، ص 312 [↑](#footnote-ref-214)
215. ( 1). قصص الانبياء، ابن‏كثير، ص 111 [↑](#footnote-ref-215)
216. ( 2). نمونه، ج 5، ص 312 [↑](#footnote-ref-216)
217. ( 3). بحار الانوار، ج 11، ص 79 [↑](#footnote-ref-217)
218. ( 4). الميزان، ج 7، ص 239 و 240 [↑](#footnote-ref-218)
219. ( 5). الكافى، ج 8، ص 368؛ الدرّالمنثور، ج 2، ص 24. [↑](#footnote-ref-219)
220. ( 6). مجمع‏البيان، ج 2، ص 635؛ جامع البيان، مج 3، ج 3، ص 34 [↑](#footnote-ref-220)
221. ( 7). تاريخ طبرى، ج 1، ص 142 [↑](#footnote-ref-221)
222. ( 8). مجمع‏البيان، ج 2، ص 635؛ التفسير الكبير، ج 7، ص 23 [↑](#footnote-ref-222)
223. ( 9). التفسيرالكبير، ج 7، ص 23؛ الميزان، ج 2، ص 353 [↑](#footnote-ref-223)
224. ( 10). التفسير الكبير، ج 7، ص 23؛ مجمع البيان، ج 2، ص 635 [↑](#footnote-ref-224)
225. ( 11). جامع‏البيان، مج 3، ج 3، ص 38؛ قمى، ج 1، ص 94 [↑](#footnote-ref-225)
226. ( 12). مجمع‏البيان، ج 2، ص 635 [↑](#footnote-ref-226)
227. ( 1). الميزان، ج 2، ص 378 [↑](#footnote-ref-227)
228. ( 2). قرطبى، ج 7، ص 18 [↑](#footnote-ref-228)
229. ( 3). مجمع‏البيان، ج 2، ص 635؛ التفسير الكبير، ج 7، ص 25 [↑](#footnote-ref-229)
230. ( 4). التفسيرالكبير، ج 7، ص 25؛ الصافى، ج 1، ص 286؛ المنار، ج 3، ص 46 [↑](#footnote-ref-230)
231. ( 1). التفسير الكبير، ج 7، ص 27 [↑](#footnote-ref-231)
232. ( 2). همان، ص 27 و 28 [↑](#footnote-ref-232)
233. ( 3). التفسيرالكبير، ج 7، ص 25 و 26 [↑](#footnote-ref-233)
234. ( 4). الميزان، ج 2، ص 353 [↑](#footnote-ref-234)
235. ( 5). مجمع‏البيان، ج 2، ص 635؛ البداية و النهايه، ج 1، ص 141 و 142 [↑](#footnote-ref-235)
236. ( 6). مجمع‏البيان، ج 2، ص 636 [↑](#footnote-ref-236)
237. ( 7). الميزان، ج 2، ص 351 [↑](#footnote-ref-237)
238. ( 8). الميزان، ج 2، ص 351 [↑](#footnote-ref-238)
239. ( 1). الميزان، ج 2، ص 350 و 351 [↑](#footnote-ref-239)
240. ( 2). مجمع البيان، ج 2، ص 636 [↑](#footnote-ref-240)
241. ( 3). الميزان، ج 2، ص 354 و 355 [↑](#footnote-ref-241)
242. ( 4). همان، ص 351 [↑](#footnote-ref-242)
243. ( 5). الميزان، ج 2، ص 350 [↑](#footnote-ref-243)
244. ( 1). همان، ج 2، ص 351 [↑](#footnote-ref-244)
245. ( 2). قمى، ج 1، ص 94؛ منشور جاويد، ج 11، ص 258 [↑](#footnote-ref-245)
246. ( 3). التبيان، ج 4، ص 188؛ مجمع‏البيان، ج 4، ص 505؛ الميزان، ج 7، ص 192 و 193 [↑](#footnote-ref-246)
247. ( 4). التفسير الكبير، ج 13، ص 58؛ تفسير ابن كثير، ج 2، ص 157 [↑](#footnote-ref-247)
248. ( 5). مجمع البيان، ج 4، ص 505؛ التفسير الكبير، ج 13، ص 58 [↑](#footnote-ref-248)
249. ( 6). التبيان، ج 4، ص 188؛ مجمع‏البيان، ج 4، ص 505 [↑](#footnote-ref-249)
250. ( 7). همان [↑](#footnote-ref-250)
251. ( 8). الميزان، ج 7، ص 197 [↑](#footnote-ref-251)
252. ( 9). همان، ص 193- 196 [↑](#footnote-ref-252)
253. ( 1). الميزان، ج 7، ص 194 [↑](#footnote-ref-253)
254. ( 2). الميزان، ج 7، ص 194 [↑](#footnote-ref-254)
255. ( 3). همان [↑](#footnote-ref-255)
256. ( 4). الميزان، ج 7، ص 195 [↑](#footnote-ref-256)
257. ( 1). الميزان، ج 7، ص 199 الى ص 204 [↑](#footnote-ref-257)
258. ( 2). التفسير الكبير، ج 24، ص 142؛ الميزان، ج 15، ص 283 [↑](#footnote-ref-258)
259. ( 1). قرطبى، ج 17، ص 196 [↑](#footnote-ref-259)
260. ( 2). الميزان، ج 14، ص 298 [↑](#footnote-ref-260)
261. ( 3). تفسير ابن كثير، ج 4، ص 15؛ الميزان، ج 14، ص 298 [↑](#footnote-ref-261)
262. ( 4). الكافى، ج 8، ص 369 [↑](#footnote-ref-262)
263. ( 5). منشور جاويد، ج 11، ص 246 [↑](#footnote-ref-263)
264. ( 6). جامع البيان، مج 12، ج 23، ص 86 [↑](#footnote-ref-264)
265. ( 7). مجمع‏البيان، ج 8، ص 703 [↑](#footnote-ref-265)
266. ( 8). الميزان، ج 17، ص 149 [↑](#footnote-ref-266)
267. ( 9). الكافى، ج 8، ص 369 [↑](#footnote-ref-267)
268. ( 10). مجمع‏البيان، ج 7، ص 84؛ جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 51 [↑](#footnote-ref-268)
269. ( 11). قمى، ج 2، ص 71؛ جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 51 [↑](#footnote-ref-269)
270. ( 12). بحارالانوار، ج 39، ص 53 [↑](#footnote-ref-270)
271. ( 13). مجمع‏البيان، ج 7، ص 84؛ قرطبى، ج 17، ص 197 [↑](#footnote-ref-271)
272. ( 14). قرطبى، ج 17، ص 197 [↑](#footnote-ref-272)
273. ( 1). الميزان، ج 14، ص 299 [↑](#footnote-ref-273)
274. ( 2). همان [↑](#footnote-ref-274)
275. ( 3). مجمع‏البيان، ج 7، ص 84؛ التفسير الكبير، ج 22، ص 183 [↑](#footnote-ref-275)
276. ( 4). قرطبى، ج 17، ص 197؛ التفسير الكبير، ج 22، ص 183 [↑](#footnote-ref-276)
277. ( 5). جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 51؛ مجمع‏البيان، ج 7، ص 84 [↑](#footnote-ref-277)
278. ( 6). مجمع البيان، ج 7، ص 84 [↑](#footnote-ref-278)
279. ( 7). الميزان، ج 14، ص 299 و 300 [↑](#footnote-ref-279)
280. ( 8). الميزان، ج 14، ص 300 [↑](#footnote-ref-280)
281. ( 9). قرطبى، ج 17، ص 198 [↑](#footnote-ref-281)
282. ( 10). الميزان، ج 14، ص 300 [↑](#footnote-ref-282)
283. ( 11). مجمع‏البيان، ج 7، ص 85؛ التفسير الكبير، ج 22، ص 184 [↑](#footnote-ref-283)
284. ( 12). قمى، ج 2، ص 71 [↑](#footnote-ref-284)
285. ( 1). قرطبى، ج 17، ص 200؛ التفسير الكبير، ج 22، ص 186 [↑](#footnote-ref-285)
286. ( 2). الميزان، ج 14، ص 301 [↑](#footnote-ref-286)
287. ( 3). جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 54 [↑](#footnote-ref-287)
288. ( 4). نمونه، ج 13، ص 440 [↑](#footnote-ref-288)
289. ( 5). مجمع‏البيان، ج 7، ص 86؛ قرطبى، ج 17، ص 200؛ الميزان، ج 14، ص 301 [↑](#footnote-ref-289)
290. ( 6). جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 55 [↑](#footnote-ref-290)
291. ( 7). التبيان، ج 7، ص 260؛ مجمع‏البيان، ج 7، ص 86؛ التفسير الكبير، ج 22، ص 186 [↑](#footnote-ref-291)
292. ( 8). جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 55؛ التفسير الكبير، ج 22، ص 186 [↑](#footnote-ref-292)
293. ( 9). الميزان، ج 14، ص 302 [↑](#footnote-ref-293)
294. ( 10). نمونه، ج 13، ص 441 [↑](#footnote-ref-294)
295. ( 11). الميزان، ج 14، ص 302 [↑](#footnote-ref-295)
296. ( 1). التفسير الكبير، ج 8، ص 158 [↑](#footnote-ref-296)
297. ( 2). جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 54 [↑](#footnote-ref-297)
298. ( 3). جامع‏البيان، مج 11، ج 19، ص 106؛ قرطبى، ج 19، ص 76 و ج 23، ص 63؛ الدرّالمنثور، ج 6، ص 306 [↑](#footnote-ref-298)
299. ( 4). قرطبى، ج 23، ص 63؛ تفسير ابن كثير، ج 4، ص 15 [↑](#footnote-ref-299)
300. ( 1). التبيان، ج 7، ص 259، مجمع‏البيان، ج 7، ص 85 و 86 [↑](#footnote-ref-300)
301. ( 2). الميزان، ج 17، ص 149 [↑](#footnote-ref-301)
302. ( 3). الميزان، ج 7، ص 229 [↑](#footnote-ref-302)
303. ( 4). التبيان، ج 7، ص 259؛ مجمع‏البيان، ج 7، ص 85 [↑](#footnote-ref-303)
304. ( 5). الميزان، ج 7، ص 228 [↑](#footnote-ref-304)
305. ( 6). الكافى، ج 2، ص 342 [↑](#footnote-ref-305)
306. ( 7). التبيان، ج 7، ص 259؛ مجمع‏البيان، ج 7، ص 85 [↑](#footnote-ref-306)
307. ( 8). التبيان، ج 7، ص 259؛ تنزيه الانبياء، ص 44 [↑](#footnote-ref-307)
308. ( 9). مجمع‏البيان، ج 7، ص 85 [↑](#footnote-ref-308)
309. ( 10). الميزان، ج 14، ص 301 [↑](#footnote-ref-309)
310. ( 11). الميزان، ج 17، ص 148 [↑](#footnote-ref-310)
311. ( 12). همان، ج 7، ص 228 [↑](#footnote-ref-311)
312. ( 13). تفسير ابن‏كثير، ج 4، ص 15؛ مجمع البيان، ج 7، ص 85 و 86؛ تنزيه الانبياء، ص 46 [↑](#footnote-ref-312)
313. ( 1). مستندالشيعه، ج 14، ص 118 و 119؛ مصباح‏الفقاهه، ج 1، ص 246- 248؛ مستند تحرير الوسيله، ج 1، ص 430 [↑](#footnote-ref-313)
314. ( 2). التبيان، ج 8، ص 509 [↑](#footnote-ref-314)
315. ( 3). النور المبين، ص 109 [↑](#footnote-ref-315)
316. ( 4). التفسير الكبير، ج 26، ص 147 [↑](#footnote-ref-316)
317. ( 5). التبيان، ج 8، ص 509؛ تنزيه الانبياء، ص 48 [↑](#footnote-ref-317)
318. ( 6). الميزان، ج 17، ص 148 [↑](#footnote-ref-318)
319. ( 7). همان؛ تنزيه الانبياء، ص 46، التفسير الكبير، ج 26، ص 147 [↑](#footnote-ref-319)
320. ( 8). مجمع‏البيان، ج 8، ص 702؛ تنزيه الانبياء، ص 46 [↑](#footnote-ref-320)
321. ( 9). تنزيه الانبياء، ص 47 [↑](#footnote-ref-321)
322. ( 10). الكشّاف، ج 3، ص 125؛ قرطبى، ج 17، ص 200 [↑](#footnote-ref-322)
323. ( 11). الميزان، ج 16، ص 120 و ج 14، ص 303 [↑](#footnote-ref-323)
324. ( 1). مجمع‏البيان، ج 8، ص 704؛ الميزان، ج 17، ص 150 [↑](#footnote-ref-324)
325. ( 2). الكشّاف، ج 3، ص 126 [↑](#footnote-ref-325)
326. ( 3). نمونه، ج 19، ص 103 [↑](#footnote-ref-326)
327. ( 4). الكافى، ج 8، ص 369- 371؛ قمى، ج 2، ص 47 [↑](#footnote-ref-327)
328. ( 5). الطبقات، ج 1، ص 39 [↑](#footnote-ref-328)
329. ( 6). الكشّاف، ج 3، ص 125؛ قرطبى، ج 17، ص 200 [↑](#footnote-ref-329)
330. ( 7). كشف‏الاسرار، ج 6، ص 266 [↑](#footnote-ref-330)
331. ( 8). مجمع‏البيان، ج 7، ص 87؛ قمى، ج 2، ص 71 [↑](#footnote-ref-331)
332. ( 9). همان، ج 8، ص 704؛ قرطبى، ج 17، ص 200؛ الكافى، ج 8، ص 371 [↑](#footnote-ref-332)
333. ( 10). الكافى، ج 8، ص 368 و 369، ح 559؛ مجمع‏البيان، ج 7، ص 87 [↑](#footnote-ref-333)
334. ( 11). الكافى، ج 8، ص 368 و 369؛ قرطبى، ج 17، ص 201 [↑](#footnote-ref-334)
335. ( 12). البرهان، ج 4، ص 611- 612؛ بحارالانوار، ج 12، ص 35 [↑](#footnote-ref-335)
336. ( 13). بحارالانوار، ج 12، ص 35؛ قمى، ج 2، ص 47؛ قرطبى، ج 17، ص 200 [↑](#footnote-ref-336)
337. ( 14). البرهان، ج 3، ص 824؛ الاحتجاج، ج 1، ص 32؛ الكشّاف، ج 3، ص 125 [↑](#footnote-ref-337)
338. ( 15). بحارالانوار، ج 12، ص 39 و 40 و ج 16، ص 366 و ج 92، ص 355 [↑](#footnote-ref-338)
339. ( 1). الكافى، ج 8، ص 369 [↑](#footnote-ref-339)
340. ( 2). قرطبى، ج 17، ص 200 [↑](#footnote-ref-340)
341. ( 3). الكافى، ج 8، ص 369 [↑](#footnote-ref-341)
342. ( 4). همان، ص 369 و 370 [↑](#footnote-ref-342)
343. ( 5). تفسير ابن كثير، ج 3، ص 193 [↑](#footnote-ref-343)
344. ( 6). همان؛ جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 56 [↑](#footnote-ref-344)
345. ( 7). كشف‏الاسرار، ج 8، ص 286 [↑](#footnote-ref-345)
346. ( 8). التفسير الكبير، ج 22، ص 190 [↑](#footnote-ref-346)
347. ( 9). مجمع‏البيان، ج 7، ص 89 [↑](#footnote-ref-347)
348. ( 10). الكافى، ج 8، ص 370 و 371؛ جامع‏البيان، مج 9، ج 16، ص 117 [↑](#footnote-ref-348)
349. ( 11). التبيان، ج 7، ص 131؛ الميزان، ج 17، ص 151 [↑](#footnote-ref-349)
350. ( 12). الكافى، ج 8، ص 371؛ بحار الانوار، ج 12، ص 39 و 154 [↑](#footnote-ref-350)
351. ( 13). نمونه، ج 13، ص 453؛ منشور جاويد، ج 11، ص 256 [↑](#footnote-ref-351)
352. ( 14). مجمع‏البيان، ج 8، ص 440؛ قرطبى، ج 21، ص 225؛ قصص‏الانبياء، ابن كثير، ص 107 و 120 [↑](#footnote-ref-352)
353. ( 15). الكافى، ج 8، ص 370 و 371 [↑](#footnote-ref-353)
354. ( 16). الميزان، ج 7، ص 216 [↑](#footnote-ref-354)
355. ( 17). قصص الانبياء، راوندى، ص 110؛ بحار الانوار، ج 12، ص 384 [↑](#footnote-ref-355)
356. ( 18). فرهنگ فارسى، ج 5، ص 821 [↑](#footnote-ref-356)
357. ( 19). جامع‏البيان، مج 11، ج 20، ص 174؛ الكشّاف، ج 3، ص 126؛ الميزان، ج 14، ص 303 [↑](#footnote-ref-357)
358. ( 20). مجمع‏البيان، ج 7، ص 89، الدر المنثور، ج 5، ص 643؛ الميزان، ج 7، ص 151 [↑](#footnote-ref-358)
359. ( 21). الكشّاف، ج 3، ص 126؛ قرطبى، مج 13، ج 21، ص 225؛ منشور جاويد، ج 11، ص 259 [↑](#footnote-ref-359)
360. ( 1). قصص الانبياء، ابن كثير، ص 108؛ اثبات الوصيه، ص 41 [↑](#footnote-ref-360)
361. ( 2). الطبقات الكبرى، ج 1، ص 40 [↑](#footnote-ref-361)
362. ( 3). قصص الانبياء، ثعلبى، ص 69؛ جامع‏البيان، مج 10، ج 17، ص 61 [↑](#footnote-ref-362)
363. ( 4). اعلام القرآن، ص 23 [↑](#footnote-ref-363)
364. ( 5). منشور جاويد، ج 11، ص 259 [↑](#footnote-ref-364)
365. ( 6). مجمع‏البيان، ج 7، ص 99؛ جامع‏البيان، مج 10، ج 17، ص 62 [↑](#footnote-ref-365)
366. ( 7). جامع‏البيان، مج 10، ج 17، ص 61؛ قرطبى، ج 17، ص 225 و مج 15، ج 23، ص 65؛ اعلام القرآن، ص 23 [↑](#footnote-ref-366)
367. ( 1). قصص الانبياء، ابن كثير، ص 111 [↑](#footnote-ref-367)
368. ( 2). مع الانبياء فى القرآن، ص 121 [↑](#footnote-ref-368)
369. ( 3). جامع‏البيان، مج 10، ج 17، ص 62 [↑](#footnote-ref-369)
370. ( 4). قصص الانبياء، ابن كثير، ص 120 [↑](#footnote-ref-370)
371. ( 5). كتاب مقدّس، پيدايش 11، ج 31 [↑](#footnote-ref-371)
372. ( 6). الميزان، ج 7، ص 239 و 240 [↑](#footnote-ref-372)
373. ( 7). الكافى، ج 8، ص 371 [↑](#footnote-ref-373)
374. ( 8). قرطبى، ج 5، ص 256 [↑](#footnote-ref-374)
375. ( 9). مجمع‏البيان، ج 3، ص 177؛ التبيان، ج 3، ص 341 [↑](#footnote-ref-375)
376. ( 10). روح المعانى، مج 4، ج 5، ص 227 [↑](#footnote-ref-376)
377. ( 11). الكشّاف، ج 1، ص 569 [↑](#footnote-ref-377)
378. ( 12) روح المعانى، مج 4، ج 5، ص 227 [↑](#footnote-ref-378)
379. ( 13). التحقيق، ج 3، ص 115 و 116 [↑](#footnote-ref-379)
380. ( 14). جامع‏البيان، مج 4، ج 5، ص 402 [↑](#footnote-ref-380)
381. ( 15). التبيان، ج 3، ص 341؛ كشف‏الاسرار، ج 2، ص 710؛ مجمع‏البيان، ج 3، ص 178 [↑](#footnote-ref-381)
382. ( 16). جامع‏البيان، مج 4، ج 5، ص 402؛ التبيان، ج 3، ص 341؛ مجمع‏البيان، ج 3، ص 178 [↑](#footnote-ref-382)
383. ( 17). التفسير الكبير، ج 11، ص 59 [↑](#footnote-ref-383)
384. ( 18). مجمع‏البيان، ج 3، ص 178 [↑](#footnote-ref-384)
385. ( 19). روح المعانى، مج 4، ج 5، ص 227 [↑](#footnote-ref-385)
386. ( 20). قرطبى، ج 5، ص 256 [↑](#footnote-ref-386)
387. ( 21). روح المعانى، ج 5، ص 228 [↑](#footnote-ref-387)
388. ( 22). التبيان، ج 3، ص 341؛ روح المعانى، مج 4، ج 5، ص 229 [↑](#footnote-ref-388)
389. ( 1). التفسير الكبير، ج 11، ص 59؛ روح‏المعانى، مج 4، ج 5، ص 227 [↑](#footnote-ref-389)
390. ( 2). الكشّاف، ج 1، ص 569 [↑](#footnote-ref-390)
391. ( 3). المنار، ج 5، ص 439 [↑](#footnote-ref-391)
392. ( 4). كشف الاسرار، ج 2، ص 712؛ مجمع‏البيان، ج 3، ص 178؛ الميزان، ج 1، ص 278 [↑](#footnote-ref-392)
393. ( 5). التّحقيق، ج 3، ص 115 [↑](#footnote-ref-393)
394. ( 6). بحارالانوار، ج 9، ص 260 [↑](#footnote-ref-394)
395. ( 7). علل الشرايع، ص 48 [↑](#footnote-ref-395)
396. ( 8). همان، ص 49؛ بحارالانوار، ج 12، ص 4 [↑](#footnote-ref-396)
397. ( 9). همان؛ تفسيرابن كثير، ج 1، ص 573؛ بحارالانوار، ج 12، ص 13 [↑](#footnote-ref-397)
398. ( 10). بحار الانوار، ج 12، ص 4 [↑](#footnote-ref-398)
399. ( 11). علل‏الشرايع، ص 49 [↑](#footnote-ref-399)
400. ( 12). همان؛ تفسير ابن‏كثير، ج 1، ص 573؛ بحار الانوار، ج 12، ص 13 [↑](#footnote-ref-400)
401. ( 13). اثبات الوصيه، ص 44 [↑](#footnote-ref-401)
402. ( 14). قرطبى، ج 5، ص 257 [↑](#footnote-ref-402)
403. ( 15). بحارالانوار، ج 12، ص 6؛ النور المبين، ص 96 [↑](#footnote-ref-403)
404. ( 16). الميزان، ج 1، ص 278 [↑](#footnote-ref-404)
405. ( 17). التفسير الكبير، ج 4، ص 230 [↑](#footnote-ref-405)
406. ( 18). الكافى، ج 1، ص 175 و ج 4 ص 199 [↑](#footnote-ref-406)
407. ( 19). الميزان، ج 2، ص 380 [↑](#footnote-ref-407)
408. ( 1). روح المعانى، مج 4، ج 5، ص 228 [↑](#footnote-ref-408)
409. ( 2). اثبات الوصيه، ص 44 [↑](#footnote-ref-409)
410. ( 3). علل‏الشرايع، ص 49؛ بحارالانوار، ج 12، ص 4 [↑](#footnote-ref-410)
411. ( 4). الصافى، ج 1، ص 294؛ بحارالانوار، ج 12، ص 63 [↑](#footnote-ref-411)
412. ( 5). جامع‏البيان، مج 3، ص 80 و 83؛ الدرّالمنثور، ج 2، ص 32- 36 [↑](#footnote-ref-412)
413. ( 6). الدرّالمنثور، ج 2، ص 32 و 34 و 35؛ جامع‏البيان، مج 3، ج 3، ص 81 [↑](#footnote-ref-413)
414. ( 7). بحارالانوار، ج 12، ص 65 [↑](#footnote-ref-414)
415. ( 8). قرطبى، ج 3، ص 195؛ البرهان، ج 1، ص 535 [↑](#footnote-ref-415)
416. ( 9). البرهان، ج 1، ص 538 [↑](#footnote-ref-416)
417. ( 10). بحارالانوار، ج 12، ص 63 [↑](#footnote-ref-417)
418. ( 11). همان، ص 73 [↑](#footnote-ref-418)
419. ( 12). قرطبى، ج 3، ص 195؛ الدرّالمنثور، ج 2، ص 34 [↑](#footnote-ref-419)
420. ( 13). بحارالانوار، ج 12، ص 63؛ البرهان، ج 1. ص 540 [↑](#footnote-ref-420)
421. ( 14). بحارالانوار، ج 12، ص 63 [↑](#footnote-ref-421)
422. ( 15). تنزيه الانبياء، ص 54؛ التفسير الكبير، ج 7، ص 44 [↑](#footnote-ref-422)
423. ( 16). جامع البيان، مج 3، ج 3 ص 82 [↑](#footnote-ref-423)
424. ( 17). المنار، ج 3، ص 57 و 58 [↑](#footnote-ref-424)
425. ( 18). التفسير الكبير، ج 7، ص 44 [↑](#footnote-ref-425)
426. ( 19). تنزيه الانبيا، ص 53 [↑](#footnote-ref-426)
427. ( 20). جامع‏البيان، مج 3، ج 3، ص 84؛ الميزان، ج 2، ص 370 [↑](#footnote-ref-427)
428. ( 1). التفسير الكبير، ج 3، ص 35 و ج 7، ص 41 [↑](#footnote-ref-428)
429. ( 2). الميزان، ج 2، ص 377؛ نمونه، ج 2، ص 307 [↑](#footnote-ref-429)
430. ( 3). همان، ص 195 [↑](#footnote-ref-430)
431. ( 4). مجمع‏البيان، ج 2، ص 644؛ الصافى، ج 1، ص 293 [↑](#footnote-ref-431)
432. ( 5). الميزان، ج 2، ص 374 [↑](#footnote-ref-432)
433. ( 6). الكافى، ج 2، ص 399؛ بحارالانوار، ج 12، ص 63 [↑](#footnote-ref-433)
434. ( 7). بحارالانوار، ج 12، ص 73؛ البرهان، ج 1، ص 537 [↑](#footnote-ref-434)
435. ( 1). همان [↑](#footnote-ref-435)
436. ( 2). تنزيه الانبيا، ص 50 [↑](#footnote-ref-436)
437. ( 3). التفسير الكبير، ج 3، ص 35 و ج 7، ص 41 [↑](#footnote-ref-437)
438. ( 4). الميزان، ج 2، ص 377؛ نمونه، ج 2، ص 307 [↑](#footnote-ref-438)
439. ( 5). قرطبى، ج 3، ص 196 [↑](#footnote-ref-439)
440. ( 6). همان، ص 195 [↑](#footnote-ref-440)
441. ( 7). مجمع‏البيان، ج 2، ص 644؛ الصافى، ج 1، ص 293 [↑](#footnote-ref-441)
442. ( 8). الميزان، ج 2، ص 374 [↑](#footnote-ref-442)
443. ( 9). الكافى، ج 2، ص 399؛ بحارالانوار، ج 12، ص 63 [↑](#footnote-ref-443)
444. ( 10). بحارالانوار، ج 12، ص 73؛ البرهان، ج 1، ص 537 [↑](#footnote-ref-444)
445. ( 11). البرهان، ج 1، ص 535 [↑](#footnote-ref-445)
446. ( 12). الميزان، ج 2، ص 371 [↑](#footnote-ref-446)
447. ( 13). البرهان، ج 1، ص 535 [↑](#footnote-ref-447)
448. ( 1). الميزان، ج 2، ص 370- 376 و 379 [↑](#footnote-ref-448)
449. ( 2). همان، ص 379 [↑](#footnote-ref-449)
450. ( 3). قمى، ج 2، ص 149 [↑](#footnote-ref-450)
451. ( 4). الميزان، ج 8، ص 183 [↑](#footnote-ref-451)
452. ( 5). الكافى، ج 1، ص 175 [↑](#footnote-ref-452)
453. ( 6). اثبات الوصيه، ص 41 [↑](#footnote-ref-453)
454. ( 7). بحارالانوار، ج 12، ص 162 [↑](#footnote-ref-454)
455. ( 8). همان، ص 155 [↑](#footnote-ref-455)
456. ( 9). همان، ص 148 [↑](#footnote-ref-456)
457. ( 1). التفسير الكبير، ج 18، ص 22 و 23؛ الميزان، ج 10، ص 320 [↑](#footnote-ref-457)
458. ( 2). مجمع‏البيان، ج 5، ص 272 [↑](#footnote-ref-458)
459. ( 3). همان، ج 9، ص 237 [↑](#footnote-ref-459)
460. ( 4). الكافى، ج 8، ص 328 [↑](#footnote-ref-460)
461. ( 5). الدرّالمنثور، ج 4، ص 446 [↑](#footnote-ref-461)
462. ( 6). بحارالانوار، ج 12، ص 170 [↑](#footnote-ref-462)
463. ( 7). تاريخ دمشق، ج 6، ص 173 [↑](#footnote-ref-463)
464. ( 8). مجمع‏البيان، ج 5، ص 272 [↑](#footnote-ref-464)
465. ( 9). الميزان، ج 18، ص 377 [↑](#footnote-ref-465)
466. ( 10). همان، و ج 10، ص 320 [↑](#footnote-ref-466)
467. ( 11). مجمع‏البيان، ج 5، ص 272؛ الميزان، ج 10، ص 320 [↑](#footnote-ref-467)
468. ( 12). نمونه، ج 22، ص 345 و 346 [↑](#footnote-ref-468)
469. ( 13). الميزان، ج 10، ص 320 [↑](#footnote-ref-469)
470. ( 14). همان، ج 18، ص 378 [↑](#footnote-ref-470)
471. ( 15). همان، ص 377 [↑](#footnote-ref-471)
472. ( 16). مجمع‏البيان، ج 5، ص 272 و 273؛ الدرّالمنثور، ج 4، ص 448 [↑](#footnote-ref-472)
473. ( 1). نمونه، ج 11، ص 100 [↑](#footnote-ref-473)
474. ( 2). الميزان، ج 12، ص 181 [↑](#footnote-ref-474)
475. ( 3). مجمع‏البيان، ج 9، ص 238؛ نمونه، ج 11، ص 102 [↑](#footnote-ref-475)
476. ( 1). الميزان، ج 10، ص 321 [↑](#footnote-ref-476)
477. ( 1). الميزان، ج 10، ص 334 [↑](#footnote-ref-477)
478. ( 2). البرهان، ج 3، ص 123؛ بحار الانوار، ج 12، ص 170 [↑](#footnote-ref-478)
479. ( 3). الميزان، ج 10، ص 331 و 335 [↑](#footnote-ref-479)
480. ( 4). التبيان، ج 8، ص 515؛ نمونه، ج 19، ص 118؛ الميزان، ج 7، ص 232 [↑](#footnote-ref-480)
481. ( 5). تنزيه‏الانبياء سيد مرتضى، ص 60 [↑](#footnote-ref-481)
482. ( 6). همان؛ الميزان، ج 10، ص 326 [↑](#footnote-ref-482)
483. ( 7). الميزان، ج 10، ص 326 و 327؛ نمونه، ج 9، ص 176 [↑](#footnote-ref-483)
484. ( 8). مجمع‏البيان، ج 5، ص 309؛ التفسير الكبير، ج 18، ص 30؛ الميزان، ج 10، ص 320- 328 [↑](#footnote-ref-484)
485. ( 1). الميزان، ج 10، ص 326 و 327 [↑](#footnote-ref-485)
486. ( 2). همان، ص 326 [↑](#footnote-ref-486)
487. ( 3). الكافى، ج 8، ص 327؛ البرهان، ج 3، ص 119 [↑](#footnote-ref-487)
488. ( 4). جامع‏البيان، مج 7، ج 12، ص 102 و 103 [↑](#footnote-ref-488)
489. ( 5). قمى، ج 1، ص 69 [↑](#footnote-ref-489)
490. ( 6). الكشّاف، ج 2، ص 560 [↑](#footnote-ref-490)
491. ( 7). مجمع‏البيان، ج 6، ص 491 [↑](#footnote-ref-491)
492. ( 8). الميزان، ج 12، ص 68 [↑](#footnote-ref-492)
493. ( 9). التبيان، ج 1، ص 462؛ مجمع‏البيان، ج 7، ص 128؛ نمونه، ج 1، ص 454؛ التفسير الكبير، ج 4، ص 57؛ الدرّالمنثور، ج 6، ص 30؛ قرطبى، ج 12، ص 25؛ جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 749؛ قصص‏الانبياء، شعراوى، ج 1، ص 553 [↑](#footnote-ref-493)
494. ( 10). التفسير الكبير، ج 4، ص 57؛ نمونه، ج 1، ص 454 [↑](#footnote-ref-494)
495. ( 11). نمونه، ج 3، ص 11 و ج 1، ص 454؛ قصص الانبياء، شعراوى، ج 1، ص 555 [↑](#footnote-ref-495)
496. ( 12). نمونه، ج 1، ص 454؛ قصص‏الانبياء، شعراوى، ج 1، ص 553 [↑](#footnote-ref-496)
497. ( 13). الميزان، ج 12، ص 76 [↑](#footnote-ref-497)
498. ( 14). قمى، ج 1، ص 69 [↑](#footnote-ref-498)
499. ( 15). مجمع‏البيان، ج 2، ص 128؛ قرطبى، ج 2، ص 83؛ الدرّالمنثور، ج 6، ص 30 [↑](#footnote-ref-499)
500. ( 16). بحارالانوار، ج 12، ص 102 [↑](#footnote-ref-500)
501. ( 17). الدرّالمنثور، ج 6، ص 30؛ التفسير الكبير، ج 23، ص 26 [↑](#footnote-ref-501)
502. ( 1). نمونه، ج 14، ص 67؛ منشور جاويد، ج 11، ص 269 [↑](#footnote-ref-502)
503. ( 2). قمى، ج 2، ص 58 [↑](#footnote-ref-503)
504. ( 3). نمونه، ج 14، ص 67 [↑](#footnote-ref-504)
505. ( 4). الميزان، ج 14، ص 367 [↑](#footnote-ref-505)
506. ( 5). بحارالانوار، ج 12، ص 93 و 94 [↑](#footnote-ref-506)
507. ( 6). قمى، ج 1، ص 69 تا 71؛ بحارالانوار، ج 12، ص 99 [↑](#footnote-ref-507)
508. ( 1). التبيان، ج 1، ص 462؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 389؛ قرطبى، ج 2، ص 83؛ جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 767 [↑](#footnote-ref-508)
509. ( 2). بحارالانوار، ج 12، ص 105 [↑](#footnote-ref-509)
510. ( 3). الميزان، ج 1، ص 281 و ج 14، ص 367 [↑](#footnote-ref-510)
511. ( 4). قمى، ج 2، ص 58؛ بحار الانوار، ج 12، ص 105؛ التفسير الكبير، ج 23، ص 27 [↑](#footnote-ref-511)
512. ( 5). اثبات الوصيه، ص 42 [↑](#footnote-ref-512)
513. ( 6). مجمع‏البيان، ج 7، ص 129؛ بحارالانوار، ج 12، ص 115؛ قرطبى، ج 12، ص 26 [↑](#footnote-ref-513)
514. ( 7). التفسير الكبير، ج 23، ص 27 [↑](#footnote-ref-514)
515. ( 8). بحار الانوار، ج 12، ص 105 [↑](#footnote-ref-515)
516. ( 9). جامع‏البيان، مج 10، ج 17، ص 189 [↑](#footnote-ref-516)
517. ( 10). قمى، ج 2، ص 58؛ بحارالانوار، ج 12، ص 106؛ التفسير الكبير، ج 23، ص 27 [↑](#footnote-ref-517)
518. ( 11). قرطبى، ج 2، ص 87 [↑](#footnote-ref-518)
519. ( 12). الميزان، ج 14، ص 369 [↑](#footnote-ref-519)
520. ( 13). جامع البيان، مج 1، ج 1، ص 769؛ التبيان، ج 1، ص 264؛ قرطبى، ج 2، ص 87 [↑](#footnote-ref-520)
521. ( 14). اثبات الوصيه، ص 42 [↑](#footnote-ref-521)
522. ( 15). جامع البيان، مج 1، ج 1، ص 769؛ التبيان، ج 1، ص 464؛ الميزان، ج 1، ص 284 [↑](#footnote-ref-522)
523. ( 16). بحارالانوار، ج 12، ص 93 [↑](#footnote-ref-523)
524. ( 17). همان، ص 100؛ الدرّالمنثور، ج 6، ص 31 و 32 [↑](#footnote-ref-524)
525. ( 18). الكافى، ج 4، ص 202؛ بحارالانوار، ج 12، ص 93 تا 96؛ الدرّالمنثور، ج 6، ص 31 [↑](#footnote-ref-525)
526. ( 19). التبيان، ج 1، ص 462 [↑](#footnote-ref-526)
527. ( 20). همان؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 389؛ كشف الاسرار، ج 1، ص 358 [↑](#footnote-ref-527)
528. ( 21). بحار الانوار، ج 12، ص 94 [↑](#footnote-ref-528)
529. ( 22). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 729؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 376؛ الميزان، ج 1، ص 268 [↑](#footnote-ref-529)
530. ( 23). الميزان، ج 1، ص 270 [↑](#footnote-ref-530)
531. ( 24). التفسير الكبير، ج 4، ص 38 [↑](#footnote-ref-531)
532. ( 25). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 730؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 378؛ قرطبى، ج 2، ص 67 [↑](#footnote-ref-532)
533. ( 26). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 736، التبيان، ج 1، ص 446؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 379 [↑](#footnote-ref-533)
534. ( 27). مجمع‏البيان، ج 1، ص 379؛ الميزان، ج 1، ص 270 [↑](#footnote-ref-534)
535. ( 28). نمونه، ج 1، ص 436 [↑](#footnote-ref-535)
536. ( 1). مجمع‏البيان، ج 1، ص 379؛ الميزان، ج 1، ص 270 [↑](#footnote-ref-536)
537. ( 2). الميزان، ج 1، ص 270 [↑](#footnote-ref-537)
538. ( 3). التبيان، ج 1، ص 446 [↑](#footnote-ref-538)
539. ( 4). الميزان، ج 1، ص 270 [↑](#footnote-ref-539)
540. ( 5). مجمع‏البيان، ج 1، ص 377 [↑](#footnote-ref-540)
541. ( 6). الميزان، ج 1، ص 270 [↑](#footnote-ref-541)
542. ( 1). نمونه، ج 1، ص 437 [↑](#footnote-ref-542)
543. ( 2). الخصال، ج 1، ص 305 تا 307؛ بحارالانوار، ج 12، ص 67 و 68 [↑](#footnote-ref-543)
544. ( 3). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 730 الى 735 [↑](#footnote-ref-544)
545. ( 4). الدرالمنثور، ج 1، ص 273 [↑](#footnote-ref-545)
546. ( 5). التفسير الكبير، ج 4، ص 38 [↑](#footnote-ref-546)
547. ( 6). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 730؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 378 [↑](#footnote-ref-547)
548. ( 7). الخصال، ج 1، ص 305 الى 308 [↑](#footnote-ref-548)
549. ( 8). التفسير الكبير، ج 4، ص 37 [↑](#footnote-ref-549)
550. ( 9). التفسير الكبير، ج 4، ص 37 [↑](#footnote-ref-550)
551. ( 10). عيّاشى، ج 1، ص 57 [↑](#footnote-ref-551)
552. ( 11). الميزان، ج 1، ص 279 [↑](#footnote-ref-552)
553. ( 1). الخصال، ج 1، ص 305؛ البرهان، ج 1، ص 317؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 378 [↑](#footnote-ref-553)
554. ( 2). مجمع البيان، ج 8، ص 707؛ بحارالانوار، ج 12، ص 135 [↑](#footnote-ref-554)
555. ( 3). منشور جاويد، ج 11، ص 275 [↑](#footnote-ref-555)
556. ( 4). الميزان، ج 17، ص 151 [↑](#footnote-ref-556)
557. ( 5). همان، ص 152 [↑](#footnote-ref-557)
558. ( 6). قرطبى، ج 15، ص 66؛ نمونه، ج 19، ص 111 [↑](#footnote-ref-558)
559. ( 7). التبيان، ج 8، ص 516؛ مجمع‏البيان، ج 8، ص 706 [↑](#footnote-ref-559)
560. ( 8). مجمع‏البيان، ج 8، ص 706؛ قرطبى، ج 15، ص 66؛ نمونه، ج 19، ص 111 [↑](#footnote-ref-560)
561. ( 9). اثبات الوصيه، ص 42؛ بحارالانوار، ج 12، ص 136 [↑](#footnote-ref-561)
562. ( 10). مجمع‏البيان، ج 8، ص 710 [↑](#footnote-ref-562)
563. ( 11). الميزان، ج 17، ص 152؛ منشور جاويد، ج 11، ص 275 [↑](#footnote-ref-563)
564. ( 12). التفسير الكبير، ج 26، ص 153؛ قرطبى، ج 15، ص 68 [↑](#footnote-ref-564)
565. ( 13). همان؛ الميزان، ج 17، ص 152 [↑](#footnote-ref-565)
566. ( 14). همان [↑](#footnote-ref-566)
567. ( 15). التبيان، ج 8، ص 516 [↑](#footnote-ref-567)
568. ( 16). التفسير الكبير، ج 26، ص 156 [↑](#footnote-ref-568)
569. ( 17). الميزان، ج 6، ص 273 [↑](#footnote-ref-569)
570. ( 1). تفسير ابن كثير، ج 4، ص 17 [↑](#footnote-ref-570)
571. ( 2). جامع‏البيان، مج 12، ج 23، ص 93؛ التبيان، ج 8، ص 516 [↑](#footnote-ref-571)
572. ( 3). نمونه، ج 19، ص 112 [↑](#footnote-ref-572)
573. ( 4). تفسير الكبير، ج 26، ص 157 [↑](#footnote-ref-573)
574. ( 5). الميزان، ج 6، ص 273 و 274 [↑](#footnote-ref-574)
575. ( 6). همان، ص 273 و 274؛ و ج 17، ص 152 [↑](#footnote-ref-575)
576. ( 7). همان، ج 17، ص 152 [↑](#footnote-ref-576)
577. ( 8). نمونه، ج 19، ص 114 [↑](#footnote-ref-577)
578. ( 9). الميزان، ج 17، ص 153 [↑](#footnote-ref-578)
579. ( 10). تفسير ابن كثير، ج 4، ص 18؛ قرطبى، ج 15، ص 68 و 69 [↑](#footnote-ref-579)
580. ( 11). شرح فصوص الحكم، ص 617 [↑](#footnote-ref-580)
581. ( 12). شرح فصوص‏الحكم، ص 617 [↑](#footnote-ref-581)
582. ( 1). جامع‏البيان، مج 12، ج 23، ص 95؛ الميزان، ج 17، ص 153 [↑](#footnote-ref-582)
583. ( 2). قمى، ج 2، ص 197؛ تفسير ابن كثير، ج 4، ص 17 [↑](#footnote-ref-583)
584. ( 3). الميزان، ج 17، ص 153 [↑](#footnote-ref-584)
585. ( 4). بحارالانوار، ج 12، ص 123 [↑](#footnote-ref-585)
586. ( 5). زاد المسير، ج 7، ص 77؛ جامع البيان، مج 12، ج 23، ص 105؛ قرطبى، ج 15، ص 71 [↑](#footnote-ref-586)
587. ( 6). جامع‏البيان، مج 12، ج 23، ص 104 [↑](#footnote-ref-587)
588. ( 7). الميزان، ج 17، ص 153 [↑](#footnote-ref-588)
589. ( 8). التفسير الكبير، ج 26، ص 155 [↑](#footnote-ref-589)
590. ( 9). جامع‏البيان، مج 12، ج 23، ص 105 [↑](#footnote-ref-590)
591. ( 10). بحارالانوار، ج 12، ص 108 [↑](#footnote-ref-591)
592. ( 11). همان، ص 122 [↑](#footnote-ref-592)
593. ( 12). قرطبى، ج 2، ص 73 [↑](#footnote-ref-593)
594. ( 13). كشف الاسرار، ج 1، ص 346 [↑](#footnote-ref-594)
595. ( 14). التفسير الكبير، ج 4، ص 39؛ المنار، ج 1، ص 455 [↑](#footnote-ref-595)
596. ( 15). مجمع‏البيان، ج 1، ص 380؛ الميزان، ج 1، ص 270 و 271 [↑](#footnote-ref-596)
597. ( 1). الميزان، ج 1، ص 268؛ منشور جاويد، ج 11، ص 285 [↑](#footnote-ref-597)
598. ( 2). التفسير الكبير، ج 11، ص 58 [↑](#footnote-ref-598)
599. ( 3). جامع‏البيان، مج 10، ج 17، ص 62 و 63 [↑](#footnote-ref-599)
600. ( 4). التبيان، ج 1، ص 449 [↑](#footnote-ref-600)
601. ( 5). نمونه، ج 1، ص 441 [↑](#footnote-ref-601)
602. ( 1). الكافى، ج 1، ص 175 [↑](#footnote-ref-602)
603. ( 2). مجمع‏البيان، ج 1، ص 380 [↑](#footnote-ref-603)
604. ( 3). منشور جاويد، ج 11، ص 287 الى 290 [↑](#footnote-ref-604)
605. ( 4). الميزان، ج 1، ص 272 و 273 و ج 18، ص 106؛ نمونه، ج 1، ص 438 و 439 [↑](#footnote-ref-605)
606. ( 5). نمونه، ج 1، ص 441 [↑](#footnote-ref-606)
607. ( 6). الميزان، ج 14، ص 304 [↑](#footnote-ref-607)
608. ( 7). همان، ج 1، ص 281 [↑](#footnote-ref-608)
609. ( 8). نمونه، ج 1، ص 436 [↑](#footnote-ref-609)
610. ( 9). الميزان، ج 1، ص 276 [↑](#footnote-ref-610)
611. ( 10). همان، ج 18، ص 97 و 106 [↑](#footnote-ref-611)
612. ( 11). الميزان، ج 14، ص 62 [↑](#footnote-ref-612)
613. ( 12). همان، ج 6، ص 200 [↑](#footnote-ref-613)
614. ( 13). الميزان، ص 271 و ج 12، ص 69 [↑](#footnote-ref-614)
615. ( 14). قصص الانبياء، شعراوى، ج 1، ص 573 [↑](#footnote-ref-615)
616. ( 15). التبيان، ج 1، ص 456؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 387 [↑](#footnote-ref-616)
617. ( 1). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 755 [↑](#footnote-ref-617)
618. ( 2). قرطبى، ج 2، ص 81 [↑](#footnote-ref-618)
619. ( 3). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 753؛ التبيان، ج 1، ص 457؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 387 [↑](#footnote-ref-619)
620. ( 4). الميزان، ج 1، ص 281 [↑](#footnote-ref-620)
621. ( 5). الميزان، ج 1، ص 281 [↑](#footnote-ref-621)
622. ( 6). همان، ج 6، ص 271 [↑](#footnote-ref-622)
623. ( 7). نمونه، ج 1، ص 452 [↑](#footnote-ref-623)
624. ( 8). التفسير الكبير، ج 4، ص 48 [↑](#footnote-ref-624)
625. ( 9). نمونه، ج 1، ص 452 [↑](#footnote-ref-625)
626. ( 10). مجمع‏البيان، ج 1، ص 388؛ نمونه، ج 1، ص 452 [↑](#footnote-ref-626)
627. ( 11). التفسير الكبير، ج 4، ص 48 [↑](#footnote-ref-627)
628. ( 12). الميزان، ج 1، ص 268 [↑](#footnote-ref-628)
629. ( 13). الميزان، ج 1، ص 282 [↑](#footnote-ref-629)
630. ( 1). التفسير الكبير، ج 4، ص 64 [↑](#footnote-ref-630)
631. ( 2). الميزان، ج 1، ص 282 و 283 [↑](#footnote-ref-631)
632. ( 3). التبيان، ج 1، ص 463 [↑](#footnote-ref-632)
633. ( 4). الميزان، ج 1، ص 302، 303 و 284 [↑](#footnote-ref-633)
634. ( 5). نورالثقلين، ج 1، ص 129 [↑](#footnote-ref-634)
635. ( 6). الميزان، ج 1، ص 296 [↑](#footnote-ref-635)
636. ( 7). التبيان، ج 1، ص 464؛ الميزان، ج 1، ص 284 [↑](#footnote-ref-636)
637. ( 8). مجمع‏البيان، ج 1، ص 393 [↑](#footnote-ref-637)
638. ( 9). الدرّالمنثور، ج 1، ص 333 [↑](#footnote-ref-638)
639. ( 10). التبيان، ج 1، ص 464؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 393؛ الدرّالمنثور، ج 1، ص 331- 333 [↑](#footnote-ref-639)
640. ( 11). نمونه، ج 1، ص 455 [↑](#footnote-ref-640)
641. ( 1). الميزان، ج 1، ص 284 و ج 17، ص 211 [↑](#footnote-ref-641)
642. ( 2). همان، ص 285 [↑](#footnote-ref-642)
643. ( 3). همان [↑](#footnote-ref-643)
644. ( 4). قرطبى، ج 2، ص 89 [↑](#footnote-ref-644)
645. ( 5). التبيان، ج 1، ص 465 [↑](#footnote-ref-645)
646. ( 6). همان ص 466 [↑](#footnote-ref-646)
647. ( 1). البرهان، ج 1، ص 334؛ جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 773؛ الدرّالمنثور، ج 1، ص 334 [↑](#footnote-ref-647)
648. ( 2). الميزان، ج 6، ص 272 [↑](#footnote-ref-648)
649. ( 3). نمونه، ج 10، ص 367 [↑](#footnote-ref-649)
650. ( 4). التفسير الكبير، ج 19، ص 132 [↑](#footnote-ref-650)
651. ( 5). الميزان، ج 12، ص 74 [↑](#footnote-ref-651)
652. ( 6). همان [↑](#footnote-ref-652)
653. ( 7). همان [↑](#footnote-ref-653)
654. ( 8). تنزيه‏الأنبياء، ص 58 [↑](#footnote-ref-654)
655. ( 9). التفسير الكبير، ج 19، ص 133 [↑](#footnote-ref-655)
656. ( 10). الميزان، ج 12، ص 69- 76 [↑](#footnote-ref-656)
657. ( 11). همان، ص 76 [↑](#footnote-ref-657)
658. ( 12). مجمع‏البيان، ج 6، ص 490 [↑](#footnote-ref-658)
659. ( 13). الميزان، ج 6، ص 272 [↑](#footnote-ref-659)
660. ( 14). همان [↑](#footnote-ref-660)
661. ( 1). الميزان، ج 12، ص 78 [↑](#footnote-ref-661)
662. ( 2). الميزان، ج 12، ص 78 [↑](#footnote-ref-662)
663. ( 3). جامع‏البيان، مج 11، ج 19، ص 106 [↑](#footnote-ref-663)
664. ( 4). التفسير الكبير، ج 24، ص 147 [↑](#footnote-ref-664)
665. ( 5). مجمع‏البيان، ج 7، ص 304؛ التبيان، ج 8، ص 33 [↑](#footnote-ref-665)
666. ( 6). التبيان، ج 8، ص 33 [↑](#footnote-ref-666)
667. ( 7). مجمع‏البيان، ج 7، ص 304 [↑](#footnote-ref-667)
668. ( 8). التفسير الكبير، ج 24، ص 148؛ نمونه، ج 15، ص 261 [↑](#footnote-ref-668)
669. ( 1). همان [↑](#footnote-ref-669)
670. ( 2). الميزان، ج 15، ص 285 و 286 [↑](#footnote-ref-670)
671. ( 3). الميزان، ج 15، ص 285 و 276 [↑](#footnote-ref-671)
672. ( 4). البرهان، ج 1، ص 335 [↑](#footnote-ref-672)
673. ( 5). الميزان، ج 1، ص 305 [↑](#footnote-ref-673)
674. ( 6). جامع البيان، مج 11، ج 19، ص 107؛ التفسير الكبير، ج 24، ص 149؛ قرطبى، ج 13، ص 77 [↑](#footnote-ref-674)
675. ( 7). الميزان، ج 15، ص 286 [↑](#footnote-ref-675)
676. ( 1). همان، ج 6، ص 269 [↑](#footnote-ref-676)
677. ( 2). التفسير الكبير، ج 24، ص 149؛ قرطبى، ج 13، ص 77 [↑](#footnote-ref-677)
678. ( 3). الميزان، ج 15، ص 287 [↑](#footnote-ref-678)
679. ( 4). همان، ص 292 [↑](#footnote-ref-679)
680. ( 5). البرهان، ج 3، ص 714- 717 و ج 4، ص 174 [↑](#footnote-ref-680)
681. ( 6). الميزان، ج 15، ص 12 [↑](#footnote-ref-681)
682. ( 7). الميزان، ج 14، ص 60 [↑](#footnote-ref-682)
683. ( 8). الميزان، ج 15، ص 287 [↑](#footnote-ref-683)
684. ( 9). نمونه، ج 15، ص 264 [↑](#footnote-ref-684)
685. ( 10). قرطبى، ج 13، ص 77؛ الدرّالمنثور، ج 6، ص 307 [↑](#footnote-ref-685)
686. ( 1). الميزان، ج 15، ص 292 [↑](#footnote-ref-686)
687. ( 2). تاريخ طبرى، ج 1، ص 160؛ قرطبى، ج 15، ص 75 [↑](#footnote-ref-687)
688. ( 3). الميزان، ج 10، ص 334 [↑](#footnote-ref-688)
689. ( 4). التبيان، ج 8، ص 521؛ الميزان، ج 10، ص 335 وج 7، ص 232؛ نمونه، ج 19، ص 118 [↑](#footnote-ref-689)
690. ( 1) مجمع البيان ج 8 ص 711 [↑](#footnote-ref-690)
691. ( 2) قرطبى ج 15 ص 75 الميزان ج 10 ص 335 [↑](#footnote-ref-691)
692. ( 3) قصص الانبياء راوندى ص 112 [↑](#footnote-ref-692)
693. ( 4) كشف الاسرارج 5 ص 269 [↑](#footnote-ref-693)
694. ( 5) قرطبى ج 15 ص 67 [↑](#footnote-ref-694)
695. ( 6) منشور جاويد ج 11 ص 264 [↑](#footnote-ref-695)
696. ( 7) الميزان ج 19 ص 233 [↑](#footnote-ref-696)
697. ( 8) نمونه ج 24 ص 22 [↑](#footnote-ref-697)
698. ( 9) الميزان ج 1 ص 281 [↑](#footnote-ref-698)
699. ( 10) الميزان ج 1 ص 280 [↑](#footnote-ref-699)
700. ( 11) مفردات ص 488 [↑](#footnote-ref-700)
701. ( 12) مجمع البيان ج 1 ص 397 و ج 8 ص 750 [↑](#footnote-ref-701)
702. ( 13) جامع البيان مج 1 ج 1 ص 778 [↑](#footnote-ref-702)
703. ( 14) الميزان ج 1 ص 300 [↑](#footnote-ref-703)
704. ( 1). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 778 [↑](#footnote-ref-704)
705. ( 2). التبيان، ج 1، ص 470؛ جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 778 و 779؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 397 و 398؛ التفسير الكبير، ج 4، ص 80 [↑](#footnote-ref-705)
706. ( 3). الميزان، ج 1، ص 300 [↑](#footnote-ref-706)
707. ( 4). جامع‏البيان، مج 11، ج 20، ص 175؛ مجمع‏اليبان، ج 8، ص 440 [↑](#footnote-ref-707)
708. ( 1). مجمع‏البيان، ج 1، ص 397 [↑](#footnote-ref-708)
709. ( 2). قرطبى، ج 2، ص 91 [↑](#footnote-ref-709)
710. ( 3). الميزان، ج 1، ص 303 و 305 [↑](#footnote-ref-710)
711. ( 4). همان، ج 1، 300- 303 [↑](#footnote-ref-711)
712. ( 5). قرطبى، ج 2، ص 91 [↑](#footnote-ref-712)
713. ( 6). التبيان، ج 1، ص 471؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 398؛ التفسير الكبير، ج 4، ص 80 [↑](#footnote-ref-713)
714. ( 7). الميزان، ج 1، ص 300 [↑](#footnote-ref-714)
715. ( 8). التفسير الكبير، ج 4، ص 80؛ قرطبى، ج 2، ص 91 [↑](#footnote-ref-715)
716. ( 9). الميزان، ج 2، ص 375 [↑](#footnote-ref-716)
717. ( 10). الميزان، ج 7، ص 191 و 393؛ التحقيق، ج 2، ص 294 [↑](#footnote-ref-717)
718. ( 11). مجمع‏البيان، ج 2، ص 770 [↑](#footnote-ref-718)
719. ( 12). همان، ج 4، ص 510 [↑](#footnote-ref-719)
720. ( 13). الميزان، ج 7، ص 204 [↑](#footnote-ref-720)
721. ( 14). همان، ص 251 [↑](#footnote-ref-721)
722. ( 1). الميزان، ج 9، ص 398 [↑](#footnote-ref-722)
723. ( 2). التفسير الكبير، ج 16، ص 211 [↑](#footnote-ref-723)
724. ( 3). التفسير الكبير، ج 16، ص 211؛ الميزان، ج 10، ص 326 [↑](#footnote-ref-724)
725. ( 4). الميزان، ج 9، ص 398 [↑](#footnote-ref-725)
726. ( 5). مجمع‏البيان، ج 5، ص 116 [↑](#footnote-ref-726)
727. ( 6). قمى، ج 1، ص 335؛ الصافى، ج 2، ص 383 [↑](#footnote-ref-727)
728. ( 7). مجمع‏البيان، ج 5، ص 116؛ جامع‏البيان، مج 7، ج 12، ص 64؛ قرطبى، ج 8، ص 174 [↑](#footnote-ref-728)
729. ( 8). التفسير الكبير، ج 16، ص 211 [↑](#footnote-ref-729)
730. ( 9). جامع‏البيان، مج 7، ج 12، ص 104 [↑](#footnote-ref-730)
731. ( 10). قرطبى، ج 8، ص 175 [↑](#footnote-ref-731)
732. ( 11). التبيان، ج 5، ص 310 [↑](#footnote-ref-732)
733. ( 12). الصافى، ج 2، ص 461؛ الميزان، ج 10، ص 326 [↑](#footnote-ref-733)
734. ( 13). الميزان، ج 17، ص 151 [↑](#footnote-ref-734)
735. ( 14). همان، ج 10، ص 326 [↑](#footnote-ref-735)
736. ( 15). مجمع‏البيان، ج 5، ص 275 [↑](#footnote-ref-736)
737. ( 16). الميزان، ج 10، ص 326 [↑](#footnote-ref-737)
738. ( 17). الصافى، ج 2، ص 461 [↑](#footnote-ref-738)
739. ( 1). الميزان، ج 18، ص 82 [↑](#footnote-ref-739)
740. ( 2). همان، ج 14، ص 74 [↑](#footnote-ref-740)
741. ( 3). التفسير الكبير، ج 18، ص 91 [↑](#footnote-ref-741)
742. ( 4). قرطبى، ج 13، ص 225؛ الميزان، ج 16، ص 122 [↑](#footnote-ref-742)
743. ( 5). التفسير الكبير، ج 20، ص 135 [↑](#footnote-ref-743)
744. ( 6). نمونه، ج 11، ص 450 [↑](#footnote-ref-744)
745. ( 7). جامع‏البيان، مج 8، ج 14، ص 250؛ قرطبى، ج 13، ص 225 [↑](#footnote-ref-745)
746. ( 8). مجمع‏البيان، ج 6، ص 603 [↑](#footnote-ref-746)
747. ( 9). همان؛ قرطبى، ج 13، ص 225 [↑](#footnote-ref-747)
748. ( 10). جامع‏البيان، مج 11، ج 20، ص 175؛ الدرّالمنثور، ج 6، ص 459 [↑](#footnote-ref-748)
749. ( 11). قرطبى، ج 13، ص 225 [↑](#footnote-ref-749)
750. ( 12). الميزان، ج 12، ص 368 [↑](#footnote-ref-750)
751. ( 13). الكافى، ج 8، ص 370 و 371 [↑](#footnote-ref-751)
752. ( 1). الميزان، ج 16، ص 122 [↑](#footnote-ref-752)
753. ( 2). الكشّاف، ج 2، ص 642 [↑](#footnote-ref-753)
754. ( 3). التفسير الكبير، ج 20، ص 134؛ الكشّاف، ج 2، ص 642 [↑](#footnote-ref-754)
755. ( 4). جامع‏البيان، مج 8، ج 14، ص 248 [↑](#footnote-ref-755)
756. ( 5). مجمع‏البيان، ج 6، ص 603؛ عرائس‏المجالس، ثعلبى، ص 86 [↑](#footnote-ref-756)
757. ( 6). مجمع‏البيان، ج 6، ص 603 [↑](#footnote-ref-757)
758. ( 1). التفسير الكبير، ج 20، ص 134 [↑](#footnote-ref-758)
759. ( 2). كشف‏الاسرار، ج 5، ص 466؛ الكشّاف، ج 2، ص 641؛ عرائس المجالس، ثعلبى، ص 86 [↑](#footnote-ref-759)
760. ( 3). مفردات، ص 86« امّ» [↑](#footnote-ref-760)
761. ( 4). قمى، ج 1، ص 423؛ البرهان، ج 3، ص 462 [↑](#footnote-ref-761)
762. ( 5). الدرالمنثور، ج 5، ص 176 [↑](#footnote-ref-762)
763. ( 6). الميزان، ج 12، ص 368؛ مجمع‏البيان، ج 6، ص 603 [↑](#footnote-ref-763)
764. ( 7). قمى، ج 1، ص 423؛ البرهان، ج 3، ص 462 [↑](#footnote-ref-764)
765. ( 8). الميزان، ج 12، ص 368 [↑](#footnote-ref-765)
766. ( 9). الميزان، ج 11، ص 79 و ج 12، ص 368 [↑](#footnote-ref-766)
767. ( 10). جامع‏البيان، مج 8، ج 14، ص 248؛ مجمع‏البيان، ج 4، ص 104 و ج 6، ص 209؛ كشف الأسرار، ج 5، ص 468 [↑](#footnote-ref-767)
768. ( 11). مفردات، ص 479،- صدق-؛ جامع البيان، مج 9، ج 16، ص 112 [↑](#footnote-ref-768)
769. ( 12). الميزان، ج 14، ص 56 [↑](#footnote-ref-769)
770. ( 13). همان، ج 4، ص 408 [↑](#footnote-ref-770)
771. ( 14). همان، ج 14، ص 56 [↑](#footnote-ref-771)
772. ( 15). الكشّاف، ج 3، ص 21 [↑](#footnote-ref-772)
773. ( 16). جامع البيان، مج 9، ج 16، ص 116؛ الميزان، ج 14، ص 59 [↑](#footnote-ref-773)
774. ( 17). قصص الانبياء، شعراوى، ج 1، ص 469 [↑](#footnote-ref-774)
775. ( 18). همان، ص 77 [↑](#footnote-ref-775)
776. ( 1). قصص الانبياء، شعراوى، ج 1، ص 297 [↑](#footnote-ref-776)
777. ( 2). الكافى، ج 1، ص 175 [↑](#footnote-ref-777)
778. ( 3). الميزان، ج 10، ص 277 [↑](#footnote-ref-778)
779. ( 4). جامع البيان، مج 10، ج 16، ص 48؛ مجمع‏البيان، ج 7، ص 83؛ قرطبى، ج 11، ص 196 [↑](#footnote-ref-779)
780. ( 5). كشف‏الأسرار، ج 6، ص 261؛ التفسيرالكبير، ج 22، ص 180 [↑](#footnote-ref-780)
781. ( 6). الميزان، ج 14، ص 305 [↑](#footnote-ref-781)
782. ( 7). نمونه، ج 13، ص 456 [↑](#footnote-ref-782)
783. ( 8). مجمع‏البيان، ج 7، ص 154؛ قرطبى، ج 12، ص 67 [↑](#footnote-ref-783)
784. ( 9). الميزان، ج 14، ص 452 [↑](#footnote-ref-784)
785. ( 1). قرطبى، ج 12، ص 68؛ الميزان، ج 14، ص 452 [↑](#footnote-ref-785)
786. ( 2). الميزان، ج 16، ص 278 [↑](#footnote-ref-786)
787. ( 1). الميزان، ج 2، ص 128 [↑](#footnote-ref-787)
788. ( 2). الميزان، ج 10، ص 198 [↑](#footnote-ref-788)
789. ( 3). جامع البيان، مج 12، ج 23، ص 82؛ قرطبى، ج 15، ص 61 [↑](#footnote-ref-789)
790. ( 4). الميزان، ج 17، ص 147؛ التفسير الكبير، ج 26، ص 146 [↑](#footnote-ref-790)
791. ( 5). البرهان، ج 4، ص 600 [↑](#footnote-ref-791)
792. ( 6). مفردات، ص 421،« سلم» [↑](#footnote-ref-792)
793. ( 7). الميزان، ج 17، ص 147 [↑](#footnote-ref-793)
794. ( 8). همان، ج 16، ص 230 [↑](#footnote-ref-794)
795. ( 9). جامع‏البيان، مج 9، ج 16، ص 117 و ج 12، ص 106؛ التبيان، ج 7، ص 131 و ج 8، ص 520؛ نمونه، ج 13، ص 87 و ج 19، ص 117 [↑](#footnote-ref-795)
796. ( 10). مجمع البيان، ج 6، ص 799؛ الميزان، ج 17، ص 146 [↑](#footnote-ref-796)
797. ( 11). جامع البيان، مج 12، ج 23، ص 106؛ قرطبى، ج 15، ص 74 [↑](#footnote-ref-797)
798. ( 12). الميزان، ج 17، ص 153 [↑](#footnote-ref-798)
799. ( 13). جامع البيان، مج 12، ج 23، ص 106 [↑](#footnote-ref-799)
800. ( 14). الميزان، ج 17، ص 147 و 153 [↑](#footnote-ref-800)
801. ( 15). مجمع‏البيان، ج 8، ص 709؛ الميزان، ج 17، ص 154 [↑](#footnote-ref-801)
802. ( 16). قرطبى، ج 15، ص 75؛ كشف‏الاسرار، ج 8، ص 293 [↑](#footnote-ref-802)
803. ( 17). نمونه، ج 19، ص 130 [↑](#footnote-ref-803)
804. ( 1). مجمع البيان، ج 8، ص 749؛ التفسير الكبير، ج 26، ص 216 [↑](#footnote-ref-804)
805. ( 2). قمى، ج 2، ص 243؛ الصافى، ج 4، ص 305 [↑](#footnote-ref-805)
806. ( 3). مجمع‏البيان، ج 8، ص 749؛ الميزان، ج 17، ص 211 [↑](#footnote-ref-806)
807. ( 4). مجمع البيان، ج 8، ص 750 [↑](#footnote-ref-807)
808. ( 5). الميزان، ج 17، ص 212؛ نمونه، ج 19، ص 309 [↑](#footnote-ref-808)
809. ( 6). جامع البيان، مج 12، ج 23، ص 204 و 205؛ قرطبى، ج 15، ص 142 [↑](#footnote-ref-809)
810. ( 7). مجمع‏البيان، ج 8، ص 750؛ الميزان، ج 3، ص 165 [↑](#footnote-ref-810)
811. ( 8). جامع البيان، مج 10، ج 16، ص 48؛ مجمع البيان، ج 7، ص 89؛ قرطبى، ج 11، ص 202 [↑](#footnote-ref-811)
812. ( 9). الميزان، ج 19، ص 45 و 46 [↑](#footnote-ref-812)
813. ( 10). جامع البيان، مج 13، ج 27، ص 96 و 97 [↑](#footnote-ref-813)
814. ( 11). قصص الانبياء، ابن كثير، ص 152 [↑](#footnote-ref-814)
815. 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-815)