پرونده علمی:

برکت

پژوهشگر:

سید اسد الله موسوی عبادی

## برکت در لغت نامه ها

### برکت در لغت نامه های فارسی

قاموس نور

https://qamus.inoor.ir/fa/search?query=%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%AA&langOptionsId=3&searchDepth=root

بركت [بَ‌ رَ كَ‌/بَ‌ رِ كَ‌/بَ‌ كَ‌]

(از عربى، اِمص، اِ) بركة. ¦¦خجستگى. ¦¦نيك‌بختى. سعادت. ¦¦هميشه داشتن. دائم داشتن. ¦¦گواليدن. باليدن. ¦¦افزايش. زيادت. افرونى. فزونى. بسيارى. كثرت خير. ¦¦ (اِ) نان. در تداول، گاه براى سوگند خوردن نان را پيش رو مى‌گذارند و با اشاره به آن مى‌گويند: «به اين بركت». (لغت نامه دهخدا , ج1 , ص403)

بركت [ barakat ] [ barkat ]

[اسم‏][فارسی‏]- مأخوذ از تازى-افزايش و فراوانى. و اقبال و سعادت و نيك‌بختى . (فرهنگ نفیسی , ج1 , ص582)

بركت داشتن [بَ‌ رَ كَ‌/بَ‌ رِ كَ‌/بَ‌ كَ‌/تَ‌]

(مص مر) با بركت بودن. موجب بركت و فراوانى شدن. مايۀ خجستگى بودن. (لغت نامه دهخدا , ج1 , ص403)

بركت شدن [بَ‌ رَ كَ‌/بَ‌ رِ كَ‌/بَ‌ كَ‌ /شُ‌ دَ]

(مص مر) كنايه است از تمام شدن و مردن. (لغت نامه دهخدا , ج1 , ص403)

بركت دادن [بَ‌ رَ كَ‌/بَ‌ رِ كَ‌/بَ‌ كَ‌/دَ]

(مص مر) زيادت كردن. فراوان و بسيار كردن: خداوند بركت دهد. (لغت نامه دهخدا , ج1 , ص403)

بركت كردن [بَ‌ رَ كَ‌/بَ‌ رِ كَ‌/بَ‌ كَ‌ كَ‌ دَ]

(مص مر) بيش از انتظار و حد خود دوام كردن. افزون شدن و زياد شدن. (لغت نامه دهخدا , ج1 , ص403)

بركت دار [بَ‌ رَ كَ‌/بَ‌ رِ كَ‌/بَ‌ كَ‌]

(صف مر، ص) بابركت. كه دير به كاستى كشد. (لغت نامه دهخدا , ج1 , ص403)

#### برکت در اصطلاح

بركت [ barakat ] [ barkat ]

بركت: زياد شدن، رشد كردن. از آن به مناسبت در باب تجارت و نكاح ياد شده است. تجارت: مستحب است خريدار هنگام خريد كالا از خداوند درخواست بركت نمايد.(1)دادوستد با كسانى كه در كسب و كارشان بركت نيست مكروه مى‌باشد.(2) نكاح: مستحب است مرد جهت اختيار همسر دو ركعت نماز بخواند و پاكدامن‌ترين، پر روزى‌ترين و بابركت‌ترين زن را از خداوند طلب كند. (3) نيز مستحب است داماد پس از آنكه عروس را به خانه برد دست بر قسمت پيشين سرش نهاده و براى زندگى مشتركشان از خداوند طلب بركت نمايد.(4) (1) . جواهر الكلام 464/22 (2) . الروضة البهية 293/3 (3) . المهذب البارع 202/3 (4) . المبسوط 267/4. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام , ج2 , ص102)

### آبادیس

https://abadis.ir/fatofa/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA/

لغت نامه دهخدا

برکت. [ ب َ رَ ک َ/ ب َ ک َ ] ( از ع ، اِمص ) برکة. رجوع به برکة شود. || خجستگی. ( فرهنگ فارسی معین ) :

از بَرْکت این نور فراخواند قران را

بنوشته بر افلاک و بر و بحر و جبالش.

ناصرخسرو.

|| نیک بختی. ( منتهی الارب ). سعادت. ( فرهنگ فارسی معین ). || همیشه داشتن. ( یادداشت مؤلف ). دائم داشتن. ( یادداشت مؤلف ). || گوالیدن. ( غیاث اللغات ) ( فرهنگ فارسی معین ). بالیدن. ( غیاث اللغات ). || افزایش. زیادت. ( منتهی الارب ). افرونی. فزونی. بسیاری. ( فرهنگ فارسی معین ). فراخی نماء. نُزل. نُزُل. نَزل. ( منتهی الارب ). کثرت خیر. ( یادداشت مؤلف ). و گاهی بسکون حرف ثانی نیزآید و آنچه در بین عام بتشدید کاف مستعمل است محض غلط است. ( غیاث اللغات ) :

سال دگر از دولت و از برکت خواجه

چون باغ پر از گل شود اندر مه آذار.

فرخی.

ای مبارک سخنی کز سخن و برکت تو

رادمردان را بر سنگ بروید شمشاد.

فرخی.

ببرکت خدا و نیکوی توفیقش. ( تاریخ بیهقی ). اعتراف هشتم ببرکت او. ( تاریخ بیهقی ). برکت در این پر است. ( تاریخ بیهقی ). سالم بر تو باد و رحمت و برکت های ایزدی و برکت بنده اش امیرالمؤمنین بتو باد. ( تاریخ بیهقی ).

خوک همه شر و زیانست و نحس

میش همه خیر و بر و برکت است.

ناصرخسرو.

تا در دلم قران مبارک قراریافت

پربرکتست وخیر دل از خیر و برکتش.

ناصرخسرو.

ببرکت این افسون نه کسی مرا بتوانستن دید و نه از من بدگمانی صورت بستن. ( کلیله و دمنه ).

بدزدی ز نعمت بدزدم ز خدمت

چه برکت بود در میان دو سارق.

رشید وطواط.

بادت بقای خضر و هم از برکت دعات

اسکندر جهان شه شرق اخستان شده.

خاقانی.

همه اثر برکت و همت و نتیجه هیبت سلطان بود. ( ترجمه تاریخ یمینی ). بحلقه درویشان درآمد و برکت صحبت ایشان در وی اثر کرد. ( گلستان سعدی ). و دیگران هم ببرکت انفاس شما مستفید گردند. ( گلستان ). از برکت درویشان محروم نماند. ( گلستان ). روی از مصاحبت مسکینان تافتن و فایده و برکت دریغ داشتن. ( گلستان ).

- امثال :

از تو حرکت از خدا برکت .

برکت در حرکت است .

دست که زیاد شد برکت کم است .

- بابرکت ؛ برکت دار. که دیر بکاستی کشد.

- برکت دادن ؛ زیادت کردن. فراوان و بسیار کردن : خداوند برکت دهد.

### برکه در لغت نامه های عربی

#### قاموس نور

https://qamus.inoor.ir/fa/search?query=%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9&langOptionsId=2&searchDepth=root

البَرَكَةُ

السعادة دعاء يصرف به الكاهن الجَمعَ في خاتمة الصلاة الزيادة (المنجد فی اللغة , ج1 , ص35)

نِعمة مِن اللّٰه:«بَرَكةُ‌ السَّماء» سعادة:«سنةُ‌ يُمْنٍ‌ و بَرَكة» نَماء و زِيادة:«بَرَكةُ‌ غلَّة» (مس)فِعْل الكاهن الَّذي يُبارك المؤمنين:«منَحهم البَرَكة» (المنجد في اللغة العربیة المعاصرة , ج1 , ص84)

الزيادة و النماء (العین , ج5 , ص368)

الزِّيَادَةُ‌ و النَّمَاءُ الشاةُ‌ الحَلُوْبُ‌ (المحیط في اللغة , ج6 , ص260)

النَّماء و الزيادة (‏لسان اللسان , ج1 , ص80)

حبّة البركة :الحبة السوداء (السابقة). (الإفصاح في فقه اللغة , ج1 , ص546)

(أسماء فارسيتها منسية و عربيتها مستعملة) البَرَكَةُ‌ (فقه اللغة , ج1 , ص326)

الزِيادة السعادة. النَماء (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج1 , ص163)

النماء و الزيادة. السعادة. (المعجم الوسيط , ج1 , ص52)

النَّماء و الزيادة. و التَّبْريك: الدعاء للإِنسان أو غيره بالبركة. (لسان العرب , ج10 , ص395)

لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ

اَلْبَرَكَةُ‌: ثبوت الخير الإلهي في الشيء. سمّي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة. (مفردات ألفاظ القرآن , ج1 , ص119)

رَحْمَتُ اَللّٰهِ وَ بَرَكٰاتُهُ عَلَيْكُمْ

قال الفراء: البركات السعادة. البَرَكة: النَّماء و الزيادة. [البرکة الدوام] من بَرَكَ‌ البعير إذا أناخ في موضع فلزمه; و تطلق البَرَكَةُ‌ أيضاً على الزيادة، و الأَصلُ‌ الأَولُ. قال الأَزهري: معنى بَرَكة الله عُلُوُّه على كل شيء. (لسان العرب , ج10 , ص395)

من كان عنده شاة كانت بَرَكَةً ، و الشاتان بَرَكَتَانِ

البَرَكَةُ‌ : الزيادة و النماء، و سميت الشاة الحلوب بَرَكَةً‌ . (العین , ج5 , ص368)

معنى البَرَكة

الكثرة في كل خير. (لسان العرب , ج10 , ص396)

المُبَارَكُ

الَّذي حلَّت عليه البَرَكة الإلهيَّة: «مُبارَكٌ‌ الآتي باسم الرَّبّ‌» مَيْمون، سعيد،فيه بركة:«يوم مُبارَك» (المنجد في اللغة العربیة المعاصرة , ج1 , ص84)

وَ نَزَّلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاء مُبٰارَكا

اَلْمُبَارَكُ‌: ما فيه ذلك الخير. (مفردات ألفاظ القرآن , ج1 , ص119)

كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ مُبٰارَكٌ

اَلْمُبَارَكُ‌: ما فيه ذلك الخير. (مفردات ألفاظ القرآن , ج1 , ص119)

وَ هٰذٰا كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ مُبٰارَكٌ

الزجاج في قوله تعالى: وَ هٰذٰا كِتٰابٌ‌ أَنْزَلْنٰاهُ‌ مُبٰارَكٌ‌، قال: المبارك ما يأتي من قِبَله الخير الكثير و هو من نعت كتاب، و من قال أنزلناه مباركاً جاز في غير القراءة. البَرَكة: النَّماء و الزيادة. و بارك الله الشيءَ و بارك فيه و عليه: وضع فيه البَرَكَة. و يقال: باركَ‌ الله لك و فيك و عليك. (لسان العرب , ج10 , ص396)

قال الزجاج في قوله تعالى: وَ هٰذٰا كِتٰابٌ‌ أَنْزَلْنٰاهُ‌ مُبٰارَكٌ‌ [الأنعام: 155]. قال: المُبَارَك: ما يأتي من قبله الخيرُ الكثيرُ، و هو من نعت كتاب. قال الزجاج المُبَارَك: ما يأتي من قبله الخيرُ الكثيرُ. (تهذیب اللغة , ج10 , ص130)

وَ هٰذٰا ذِكْرٌ مُبٰارَكٌ أَنْزَلْنٰاهُ

اَلْمُبَارَكُ‌: ما فيه ذلك الخير. (مفردات ألفاظ القرآن , ج1 , ص119)

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلا مُبٰارَكا

اَلْمُبَارَكُ‌: ما فيه ذلك الخير. (مفردات ألفاظ القرآن , ج1 , ص119)

وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكا

اَلْمُبَارَكُ‌: ما فيه ذلك الخير. (مفردات ألفاظ القرآن , ج1 , ص119)

قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَعْنِي نَفَّاعا

توصیف لقَوْله تعالی : وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً أَيْنَ‌ مٰا كُنْتُ‌ 31/19 (مجمع البحرين , ج5 , ص258)

#### برکه در اصطلاح

البَرَكَةُ

أوّلاً - التعريف: البَرَكة - بفتح الباء و الراء - لغةً: ثبوت الخير الإلهي في الشيء ، و الزيادة و النماء في الشيء .و أصلها بُرُوك الإبل، إذا وقع على بَركِهِ - أي صدره - وثبت. و المبارك: ما يأتي من قبله الخير الكثير ، و منه قوله تعالى: «كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ مُبٰارَكٌ» ، و قوله تعالى: «وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً أَيْنَ مٰا كُنْتُ» ، أي ثابتاً و مكنوناً فيه الخيرات. قال الراغب: «لمّا كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحسّ و على وجه لا يحصى و لا يحصر، قيل لكلّ ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو مبارك» . و التبرّك: طلب البركة من اللّٰه بالشيء المبارك، كالكعبة و القرآن و الحجر الأسود و تربة الحسين عليه السلام و نحوها. و يستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء و المحدّثون للبركة في بعض المواضع نشير إليها إجمالاً فيما يلي: الأوّل - حكم البركة و التبرّك: لا حكم للبركة في نفسها؛ لأنّها ليست فعلاً من أفعال المكلّفين، إلّا من حيث الحثّ على الأفعال التي تجلب الخير الإلهي للإنسان، و بعضها على نحو الوجوب، فيما بعضها الآخر على نحو الندب. و عليه، فيتعلّق الحكم بالتبرّك بالشيء بما هو فعل للمكلّف، و قد وقع البحث عن مشروعيّته - بل استحبابه أحياناً - و يراجع ذلك في مصطلح (تبرّك). الثاني - موجبات زيادة البركة و نقصانها و موانعها: وردت آيات و أخبار مشتملة على ذكر اُمور و أفعال موجبة لبركة العمر و المال و نحوهما، أو نقصانها، ممّا قد يستظهر منها استحباب فعل الأوّل و كراهة فعل الثاني؛ لورود القسم الأوّل بسياق التحضيض، و القسم الثاني بسياق التحذير.و لا بأس بذكرها إجمالاً فيما يلي: 1 - ما يزيد في البركة: وردت عدّة أسباب توجب زيادة البركة، و أهمّها إجمالاً ما يلي: أ - تقوى اللّٰه عزّ و جلّ: قال اللّٰه سبحانه و تعالى: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ» . فالآية تدلّ على أنّ التقوى التي تمارسها الجماعة توجب هطول البركات عليهم و نزولها من كلّ حدب و صوب. و في رواية سليمان الجعفري عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «أوحى اللّٰه عزّ و جلّ إلى نبيٍّ من الأنبياء: إذا أُطِعتُ رضيتُ، و إذا رضيتُ باركت، و ليس لبركتي نهاية...» . نعم، قد يكون تحصيل التقوى في نفسه على الجماعة متوقّفاً على نزول الابتلاءات عليهم كي يمتحن المولى صبرهم، من هنا نجمع بين ابتلاء المؤمنين بألوان البلاء من الموت و الجوع و الخوف و نقص الثمرات، و ما دلّ على أنّ التقوى توجب نزول البركات من السماء و صعودها من الأرض. ب - الدعاء: ورد الحثّ على الدعاء بالبركة في جملة من النصوص، و من ذلك ما جاء في آداب الملابس و المناكح و المتاجر و الأطعمة و غيرها، مثل رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: علّمني رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إذا لبستُ ثوباً جديداً أن أقول: الحمد للّٰه الذي كساني من اللباس ما أتجمّل به في الناس، اللّهمّ اجعلها ثياب بركةٍ، أسعى فيها لمرضاتك و أعمُر فيها مساجدك...» . و رواية أبي بصير في آداب النكاح، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع‌؟» قلت: لا أدري، قال: «إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين و يحمد اللّٰه، ثمّ يقول: اللّهمّ إنّي اُريد أن أتزوّج، فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجاً...و أوسعهنّ رزقاً، و أعظمهنّ بركة...» . و رواية الصنعاني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان علي بن الحسين عليه السلام إذا وضع الطعام بين يديه قال: «اللّهمّ هذا من منّك و فضلك و عطائك، فبارك لنا فيه...» . و قد وعد اللّٰه الداعين الصادقين بالاستجابة؛ فيكون الدعاء موجباً لزيادة البركة و الخير بحسب مضمونه الذي اشتمل عليه. (انظر: دعاء) ج‍ - صنائع المعروف و الصدقات: قال اللّٰه تعالى: «مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً» ، و قال عزّ و جلّ: «مَثَلُ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنٰابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اَللّٰهُ يُضٰاعِفُ لِمَنْ يَشٰاءُ» . و في رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ البركة أسرع إلى البيت الذي يمتار فيه المعروف من الشفرة في سنام الجزور، أو من السيل إلى منتهاه» . من هنا حثّت الشريعة على الصدقات و دفع الحقوق الشرعية و الإطعام لا سيّما للمحتاجين لتحصيل المزيد من الخير الدنيوي و الأُخروي. د - الحجّ و العمرة و زيارة بيت اللّٰه: قال اللّٰه سبحانه و تعالى: «لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ» . و في رواية السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: و حجّوا تستغنوا» . و في مرفوعة علي بن أسباط إلى أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: حجّوا و اعتمروا تصحّ أجسامكم، و تتّسع أرزاقكم، و يصلح إيمانكم، و تكفوا مئونة الناس و مئونة عيالاتكم» . و في رواية الفرّاء، قال: سمعت جعفر ابن محمّد عليه السلام يقول: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: تابعوا بين الحجّ و العمرة؛ فإنّهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» . (انظر: حج، زيارة، عمرة) ه‍ - زيارة الإمام الحسين عليه السلام: جاء في بعض الروايات ما يدلّ على أنّ زيارة الإمام الحسين الشهيد عليه السلام توجب البركة، ففي رواية الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - أنّه قال لأعرابي قَدِم من اليمن لزيارة الحسين عليه السلام: «ما ترون في زيارته‌؟» قال: إنّا نرى في زيارته البركة في أنفسنا و أهالينا و أولادنا و أموالنا و معايشنا و قضاء حوائجنا، قال: فقال له أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «أ فلا أزيدك من فضله فضلاً يا أخا اليمن‌؟» قال: زدني يا ابن رسول اللّٰه، قال: «إنّ زيارة أبي عبد اللّٰه عليه السلام تعدل حجّة مقبولة متقبّلة زاكية مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم»...فلم يزل أبو عبد اللّٰه عليه السلام يزيد حتى قال: «ثلاثين حجّة مبرورة متقبّلة زاكية مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم» . و في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مُروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام؛ فإنّ إتيانه يزيد في الرزق، و يمدّ في العمر، و يدفع مدافع السوء، و إتيانه مفروض على كلّ مؤمن يُقرّ للحسين بالإمامة من اللّٰه» . (انظر: زيارة) و - صلة الرحم: فقد ورد أنّها تزيد في الأعمار و تُنمي الأموال، ففي رواية أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «صلة الأرحام تزكّي الأعمال، و تُنمي الأموال، و تدفع البلوى، و تيسّر الحساب، و تُنسئ في الأجل» . و في رواية محمّد بن عبيد اللّٰه، عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «يكون الرجل يصل رحمه، فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين، فيصيّرها اللّٰه ثلاثين سنة، و يفعل اللّٰه ما يشاء» . (انظر: صلة الرحم) ز - حسن الخلق و حسن الجوار: ففي رواية حكم الحنّاط، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «صلة الرحم و حسن الجوار يعمران الديار، و يزيدان في الأعمار» . و في رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أيضاً قال: «البرّ و حسن الخلق يعمران الديار، و يزيدان في الأعمار» . ح‍ - التختّم بالعقيق: ففي رواية الحسين بن يزيد عن جعفر ابن محمّد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: «تختّموا بالعقيق يُبارَك عليكم، و تكونوا في أمن من البلاء» . (انظر: تختّم) ط - التجارة: ففي رواية عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: البركة عشرة أجزاء، تسعة أعشارها في التجارة، و العشر الباقي في الجلود» . و في رواية الحسين بن زيد عن أبيه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «تسعة أعشار الرزق في التجارة، و الجزء الباقي في السابياء - يعني: الغنم -» . و لكنّ ذلك إذا صدق التاجر و لم يكذب، ففي رواية الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما...» . (انظر: تجارة) ي - البكور في التجارة و نحوها: ورد تأثير البكور في التجارة و خصوصاً في بعض الأيّام على البركة و الخير، ففي النبوي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «بورك لأُمّتي في بكورها يوم سبتها و خميسها» . و في حديث الأربعمائة عن الإمام علي عليه السلام قال: «إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس؛ فإنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: اللّهمّ بارك لأُمّتي في بكورها يوم الخميس...» . (انظر: تبكير، تجارة) ك - اتّخاذ الدابّة الحلوب في الدار: ورد في النصوص ما يفيد أنّ اتّخاذ الدابّة الحلوب في الدار يزيد في البركة، ففي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لعمّته: ما يمنعك أن تتّخذي في بيتك بركة‌؟ قالت: يا رسول اللّٰه، ما البركة‌؟ قال: شاة تحلب؛ فإنّه من كان في منزله شاة تحلب، أو نعجة أو بقرة، فبركات كلّهنّ» . ل - بعض آداب الطعام: تترك بعض آداب الطعام آثاراً مباركة، و لذلك نماذج: منها: كثرة الأيدي على الطعام، فقد جاء في بعض النصوص أنّ كثرة الأيدي على الطعام تطرح البركة فيه، ففي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «أكثر الطعام بركةً ما كثرت عليه الأيدي» ، و بمضمونها روايات اُخرى . و منها: البدء بالملح عند الطعام، ففي رواية أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام: «من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل الغنى» . و منها: تعدّد الرغفان و تصغيرها، ففي رواية يعقوب بن يقطين عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: صغّروا رغفانكم؛ فإنّ مع كلّ رغيفٍ بركة» . و منها: كيل الطعام و تقديره، ففي رواية مسمع، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «يا أبا سيّار، إذا أرادت الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتكله؛ فإنّ البركة فيما كيل» . و في رواية حفص بن عمر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «كيلوا طعامكم؛ فإنّ البركة في الطعام المكيل» . و من الواضح أنّ المراد هو الكيل عند عمل الطعام - كما هو صريح الأوّل أيضاً - لا عند البيع و الشراء، فإنّه واجب في المكيل، و لا يناسبه التعليل بالبركة الظاهر في الاستحباب. و منها: غسل اليدين قبل الطعام و بعده، ففي رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه» . و في رواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسل اليدين قبل الطعام و بعده زيادة في العمر، و إماطة للغمر عن الثياب، و يجلو البصر» . و في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «يا علي، إنّ الوضوء قبل الطعام و بعده شفاء في الجسد، و يُمنٌ في الرزق» . و في رواية اُخرى قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «...فإنّه ينفي الفقر، و يزيد في العمر» . و في بعض الأخبار النهي عن التمندل في الغسلة الاُولى، كما روي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل؛ فلا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد» . و في رواية مرازم، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسّ المنديل، و إذا توضّأ بعد الطعام مسّ المنديل . إلى غير ذلك من الأفعال المذكورة في الأخبار الموجبة للبركة، و كذا الأمكنة التي توجب الحضور فيها للبركة بل الأزمنة، و قد مرّ في أوّل البحث أنّ سياقها سياق التحضيض و الترغيب الظاهر في الاستحباب الشرعي بعد صحّة السند أو القول بالتسامح في أدلّة السنن. 2 - ما ينقص في البركة: وردت في النصوص و كلمات الفقهاء بعض الاُمور التي تنقص في البركة أو تزيلها، و هي كثيرة أيضاً، و أكثرها محرّمات في نفسها، قد اُشير إليها في الآيات و الأخبار، كالجور في الحكم، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة، و التطفيف، و أخذ الربا، و منع الزكاة، و ترك الأمر بالمعروف، و الكذب في المعاملة، و الحلف فيها، و الزنا، و الفحش، و البذاء، و غيرها، بل مطلق المعصية. قال عزّ و جلّ: «أَنَّمٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ» ، و قال عزّ و جلّ: «يَمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا وَ يُرْبِي اَلصَّدَقٰاتِ» ، و بمضمونها آيات اُخرى أيضاً. و في مرسلة أبان عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم:...و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلّا اُخذوا بالسنين و شدّة المئونة وجور السلطان، و لم يمنعوا الزكاة إلّا منعوا القطر من السماء، و لو لا البهائم لم يُمطروا...» . و في رواية أبي حمزة عنه عليه السلام أيضاً قال: «وجدنا في كتاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة، و إذا طُفّف الميزان و المكيال أخذهم اللّٰه بالسنين و النقص، و إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع و الثمار و المعادن كلّها...» . و في رواية مجاهد عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الذنوب التي تغيّر النعم البغي...و التي تحبس الرزق الزنا، و التي تعجّل الفناء قطيعة الرحم...» . و في مرسلة صفوان بن يحيى عنه عليه السلام أيضاً قال: «إذا فشا...الجور في الحكم اُحتبس القَطر...» . و في رواية أبي خالد الكابلي، قال: سمعت زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يقول: «الذنوب التي تغيّر النعم: البغي على الناس، و الزوال عن العادة في الخير و اصطناع المعروف، و كُفران النعم، و ترك الشكر...و الذنوب التي تدفع القسم: إظهار الافتقار، و النوم عن العَتَمة و عن صلاة الغداة، و استحقار النِعَم، و شكوى المعبود عزّ و جلّ...و الذنوب التي تحبس غيث السماء: جور الحكّام في القضاء، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة، و منع الزكاة و القرض و الماعون، و قساوة القلب على أهل الفقر و الفاقة، و ظلم اليتيم و الأرملة، و انتهار السائل و ردّه بالليل» .إلى غير ذلك من الاُمور المذكورة في الأخبار الواردة في الأبواب المختلفة. (موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام , ج20 , ص270)

محركة النماء و الزيادة و السعادة، و بالكسر الحوض و مستنقع الماء، و بالضم ما يأخذه الطحّان على الطحن. (التعریفات الفقهیة , ج1 , ص44)

النَّماء و الزيادة. و التَّبْريك: الدعاء للإِنسان أو غيره بالبركة. (لسان العرب , ج10 , ص395)

#### پایگاه المعانی

در این پایگاه اطلاعات بسیار زیادی در باره هر لغت از منابع تخصصی ارائه شده است در آدرس ذیل فقط بخشی از صفحه اول ذکر شده و ده ها صفحه دیگر در باره لغت برکه در علوم مختلف بحث شده است لطفا به سایت مراجعه نمایید

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9/?page=1

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

باركـة: (مصطلحات)

من برك بروكا، وبرك البعير أي وقع على بركه، والبرك هو ما يلي الأرض من صدره. (فقهية)

بَرَكَ: (فعل)

برَكَ / برَكَ على / برَكَ لـ يَبرُك ، بُروكًا وتبراكًا ، فهو بارِك ، والمفعول مَبْرُوك عليه

بَرَكَ الجَمَلُ : ثَنَى رِجْلَيْهِ وَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَمِنْطَقَةَ بَطْنِهِ بِالأرْضِ

بَرَكَ الرَّجُلُ : ثَبَتَ، أَقامَ

بَرَكَتِ السَّماءُ : تَهاطَلَتْ أَمْطارُها دُونَ انْقِطاعٍ

بَرَكَ عَلَى الأَمْرِ : وَاظَبَ، ثَابَرَ، دَاوَمَ

بَرَكَ الطَّالِبُ : اِجْتَهَدَ

برك لِلْقِتالِ بَرْكاً : جَثا عَلَى رُكْبَتَيْهِ

بَرَكَ أَناخ في موضع فلزمه

بَرَكَت المرأةُ: تزوَّجت ولها ولد كبير

برَّكَ: (فعل)

برَّكَ / برَّكَ على يبرِّك ، تَبْريكًا ، فهو مُبرِّك ، والمفعول مُبرَّك عليه

برَّك الجَمَلُ برَك؛ استناخ، ألصق صدرَه بالأرض ولزِم مكانه

برَّك على الشَّخص: دعا له بالبركة ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ(حديث)

برَّكَ البعيرُ: بَرَك

برَّكَ السحابُ: اشتدّ مطره حتى قشر وجهَ الأرض

برَّكَ عليه، وفيه: دعا بالبركة وفي حديث أم سُليم: حديث شريف فحنَّكه وبرَّك عليه /

بارَكَ: (فعل)

باركَ / باركَ على / باركَ في / باركَ لـ يبارك ، مُبارَكةً ، فهو مُبارِك ، والمفعول مُبارَك

بَارَكَ أعمالَهُ الطَّيِّبَةَ: دَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ ورَضيَ عَنْهُ

بَاركَ اللَّهُ فِيكَ، لكَ، عَلَيْكَ، عَلَيْهِ، لَهُ : أيْ جَعلَكَ مُبَارَكاً، وَهِيَ مِنَ الصِّيَغِ المُتَدَاوَلَةِ نَدْعُو اللَّهَ دَائِماً أنْ يُبَارِكَ لَكَ فِي تِجَارَتِكَ (ع بنجلون)

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ : أدِمْ نِعَمَهُمْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَعْطَيْتَهُمْ مِنْ كَرَامَةٍ وَحُظْوَةٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى الأنْبِياءِ

بَارَكَ اللَّهُ العَملَ : وَضَعَ فيه البَرَكَةَ

بَارَكَ عَلَى العَمَلِ : وَاظَبَ عَلَيْهِ

تَبَرَّك: (فعل)

تبرَّكَ بـ يتبرَّك ، تَبَرُّكًا ، فهو مُتبرِّك ، والمفعول مُتبرَّك به

تَبَرَّك به: تَيَمَّن

تبرَّك بالقرآن وغيره :التمس بركتَه، تيمَّن به كانوا يأتون إلى شيوخهم الصالحين يتبرّكون بهم

اِبترَكَ: (فعل)

ابْترَكَ البعيرُ: برَك

ابْترَكَ القومُ في القتال، وله: بَرَكُوا

ابْترَكَت الدابةُ: مالت على أحد شِقَّيها في عَدْوِها

ابْترَكَ الصَّيْقَلُ: مال على أَحد شِقَّيه

ابْترَكَ في العَدْو: أَبرك

ابْترَكَت السماءُ: بركت

ابْترَكَ مُصارِعَه: صَرعه وجعله تحت بَرْكه

ابْترَكَ الرجلَ في عِرْضه، وعليه: تنقَّصه واجتهد في ذمِّه

تَبارَكَ: (فعل)

تباركَ / تباركَ بـ يتبارك ، تبارُكًا ، فهو مُتبارِك ، والمفعول مُتبارَك به

تبارك اللهُ: تقدَّسَ وتنزَّه وتعالى

تَبَارَكَ الرَّجُلُ : طَلَبَ البَرَكَةَ وَفَازَ بِهَا

بُركة: (اسم)

الجمع : بُرُكات و بُرْكات و بُرَك

البُرْكة : طائر مائيّ من الفصيلة الوَزِّية والجمع : بُرَك

البُرْكة أُجرة الطَّحَّان والفَرَّان والجمع : بُرَك، وأبراك

بِركة: (اسم)

الجمع : بِرْكات و بِرَك

البِرْكة : مستنقع الماء

بِرْكة السِّباحة: حمام السِّباحة، المسبح

اِستَبرَكَ: (فعل)

استبركَ بـ يستبرك ، استِبْراكًا ، فهو مستبرِك ، والمفعول مُستبرَك به

اِسْتَبْرَكَ بِهِ: تَفَاءَلَ بِهِ خَيْراً وَبَرَكَةً

اِسْتَبْرَكَ الجَمَلُ : أَلْصَقَ صَدْرَهُ بِالأَرْضِ

أَبركَ: (فعل)

أبركَ / أبركَ في يُبرك ، إبراكًا ، فهو مُبرِك ، والمفعول مُبرَك

أبْرَكَ البعيرَ: أناخه

أبرك في عدْوه: أسرع

مَبرَك: (اسم)

الجمع : مَبارِكُ

المَبْرَك : اسم مكان من بَرَك

مَبْرك الإبل : مكان إناخة الجمال

ليس له مَبْرَك جَمَلٍ: لا يَمْلكُ كثيرًا ولا قليلاً

بَريك: (اسم)

الجمع : بُرُك

البَرِيك : المُبارَك

البَرِيك الرُّطَب يؤكل بالزبد

بُركان: (اسم)

الجمع : بَراكِينُ

(البيئة والجيولوجيا) فُتحة في القشرة الأرضيّة في جبل، يكون في الغالب مخروطيَّ الشّكل، ينتهي بفوّهة تخرج منها موادّ مُنصهرة، وغازات، وأبخرة، ودُخَان

بُرْكان ثائر: حيّ نشيط، عكسه بُرْكان خامد،

دُخَان البراكين: غاز ينبعث منها وقت ثورانها،

علم البراكين: الدراسة العلميَّة للبراكين،

على فُوَّهة بركان: عُرضة للخطر أو الهلاك

اِنْفَجَرَ مِنَ الغَضَبِ كَالبُرْكانِ : هاجَ مِنَ الغَضَبِ

يُطلق كذلك على الجبل الذي يتكوَّن من تراكم هذه المواد

فَبرَكَ: (فعل)

فَبْرَكَ يُفَبْرك ، فبركةً ، فهو مُفَبرِك ، والمفعول مُفبرَك

فبرك الحديثَ : لفَّقه

بَرْك: (اسم)

بَرْك : جمع بَارِكُ

بَرك: (اسم)

البَرْك : الصَّدْر

البَرْك :ما يلي الأرضَ من صَدر البعير

البَرْك: الإبل الكثيرة الواحد: بارك

بُرَك: (اسم)

الُبرَك من الرجال: البارك على الشيء

الُبرَك الجبان

الُبرَك الكابوس

بُرَك: (اسم)

بُرَك : جمع بُركة

بُرَك: (اسم)

بُرَك : جمع بِراك

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

باركـة

اسم فاعل من برك بروكا، وبرك البعير أي وقع على بركه، والبرك هو ما يلي الأرض من صدره.

المعجم: مصطلحات فقهية

برك

البَرَكة: النَّماء والزيادة

والتَّبْريك: الدعاء للإنسان أو غير بالبركة

يقال: بَرَّكْتُ عليه تَبْريكاً أي قلت له بارك الله عليك وبارك الله الشيءَ وبارك فيه وعليه: وضع فيه البَرَكَة

وطعام بَرِيك: كأن مُبارك

وقال الفراء في قوله رحمة الله وبركاته عليكم، قال: البركا السعادة؛ قال أبو منصور: وكذلك قوله في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحم الله وبركاته، لأن من أسعده الله بما أسعد به النبي، صلى الله علي وسلم، فقد نال السعادة المباركة الدائمة

وفي حديث الصلاة على النبي، ...

المزيد

المعجم: لسان العرب

بَرَكَةُ

ـ بَرَكَةُ: النَّماءُ والزيادةُ، والسَّعادَةُ.

ـ تَبْريكُ: الدُّعاءُ بها.

ـ بَريكٌ: مُبارَكٌ فيه. وبارَكَ اللّهُ لَكَ، وفيكَ، وعليكَ، وبارَكَكَ،

ـ بارِكْ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ: أدِمْ له ما أعْطَيْته من التَّشْريفِ والكَرامَةِ.

ـ تَبَارَكَ اللّهُ: تَقَدَّسَ وتَنَزَّهَ، صفَةٌ خاصَّةٌ باللهِ تعالى،

ـ تَبَارَكَ بالشيءِ: تَفاءَلَ به.

ـ بَرَكَ بُروكاً وتَبْراكاً: اسْتَناخَ، كبَرَّكَ، وأبْرَكتُه، وثَبَتَ، وأقامَ.

ـ بَرْكُ: إبِلُ أهلِ الحِواءِ كُلُّها التي تَروحُ عليهم بال...

المزيد

المعجم: القاموس المحيط

برَكَ

برَكَ / برَكَ على / برَكَ لـ يَبرُك ، بُروكًا وتبراكًا ، فهو بارِك ، والمفعول مَبْرُوك عليه :-

• برَكَ الجَمَلُ استناخ، ألصق صدرَه بالأرض ولزِم مكانه.

• برَك على العمل: واظب عليه.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

استبركَ

استبركَ بـ يستبرك ، استِبْراكًا ، فهو مستبرِك ، والمفعول مُستبرَك به :-

• استبرك بالمولود تفاءَل به والتمس الخيرَ بقدومه.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

أبركَ

أبركَ / أبركَ في يُبرك ، إبراكًا ، فهو مُبرِك ، والمفعول مُبرَك :-

• أبرك الجملَ أناخه :-أبرك بعيرَه بعد طول مَسير.

• أبرك في عدْوه: أسرع.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

باركَ

باركَ / باركَ على / باركَ في / باركَ لـ يبارك ، مُبارَكةً ، فهو مُبارِك ، والمفعول مُبارَك :-

• بارك الله ُالطَّعامَ / بارك اللهُ على الطَّعام/ بارك اللهُ في الطَّعام/ بارك اللهُ للطَّعام جعل فيه الخير والنّماء والبركة :-باركك اللهُ: وضع فيك البركة، - {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا} - {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} :-

• بارَك اللهُ فيك: دعاء بالبركة والخير.

• بارك اللهُ الشَّيءَ/ بارك اللهُ على الشَّيء/ بارك ال...

المزيد

المعجم: اللغة العربية المعاصر

برَّكَ

برَّكَ / برَّكَ على يبرِّك ، تَبْريكًا ، فهو مُبرِّك ، والمفعول مُبرَّك عليه :-

• برَّك الجَمَلُ برَك؛ استناخ، ألصق صدرَه بالأرض ولزِم مكانه.

• برَّك على الشَّخص: دعا له بالبركة :-ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ [حديث] .

المعجم: اللغة العربية المعاصر

برك

برك - يبرك بروكا وتبراكا

1- برك الجمل الصق صدره بالأرض. 2- برك الجمل الصق صدره بالأرض ولزم المكان. 3- برك : ثبت. 4- برك : إجتهد. 5- برك على الأمر : واظب، ثابر، داوم. 6- بركت السماء : دام مطرها.

المعجم: الرائد

تباركَ

تباركَ / تباركَ بـ يتبارك ، تبارُكًا ، فهو مُتبارِك ، والمفعول مُتبارَك به :-

• تبارك اللهُ تقدّس وتعالى وتَنَزَّه وتعاظَم وكثُرت خيراتُه وعمَّت بركاتُه :- {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} - {تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} :-

• تبارك وتعالى: عبارة تُقال عند ذكر اسم الله تعالى أو الإشارة إليه، ومعناها تقدّس وتنزَّه.

• تبارك بالأمر: تفاءَلَ به خيرًا، تيمَّن، ظفر منه بالبركة.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

تبرَّكَ

تبرَّكَ بـ يتبرَّك ، تَبَرُّكًا ، فهو مُتبرِّك ، والمفعول مُتبرَّك به :-

• تبرَّك بالقرآن وغيره التمس بركتَه، تيمَّن به :-كانوا يأتون إلى شيوخهم الصالحين يتبرّكون بهم.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

بَرَكة

بركة - جمع برك وأبراك وبركان

1- بركة : طائر مائي يشبه الوز. 2- بركة : أجرة الطحان. 3- بركة الضفدع.

المعجم: الرائد

بركن

التهذيب في الرباعي: الفراء يقال للكساء الأَسود بَرْكان ولا يقا بَرَنكان

المعجم: لسان العرب

تبرك

تَبْركَ بالمكان: أَقام

وتِبْراك: موضع، مشتق منه

المعجم: لسان العرب

البركان

البركان : فتحة في القشرة الأرضية تخرج منها مواد منصهرة وغازات وأبخرة، يكون غالبا مخروطي الشكل.

ويُطلق كذلك على الجبل الذي يتكوَّن من تراكم هذه المواد

المعجم: المعجم الوسيط

البَراكاء

البَراكاء : ساحة القتال.

و البَراكاء الثبات والجِدُّ في الحرب.

المعجم: المعجم الوسيط

البَرَكة

البَرَكة : النماء والزيادة.

و البَرَكة السعادة.

و(حَبَّة البَرَكة) : عشب حَوْليّ، من جنس نَيْجِلَّه، من الفصيلة الشقيقة، منبته مصر، وبلادُ حوض البحر المتوسط والهند.

أَوراقه دقيقة التجزُّؤ، وأزهاره زرق، وثماره جِرابية، بداخلها بذور صَغيرة سود تستعمل علاجاً، وتضاف أَحيانا إلى بعض أصَناف الخبز والفطائر، لطيب طعمها ورائحتها، ويُعْتصر منها زيت الحبة السوداء، أو زيت حبة البركة.

ومن أَسمائها: الحبة المباركة، والشونيز، أو حبة الشونيز، والحبة السوداء .

المعجم: المعجم الوسيط

البَرِيك

البَرِيك : المُبارَك.

و البَرِيك الرُّطَب يؤكل بالزبد. والجمع : بُرُك.

المعجم: المعجم الوسيط

البَرْك

البَرْك : الصَّدْر.

و البَرْك ما يلي الأرضَ من صَدر البعير.

و البَرْك جماعة الإبلِ الباركة.

و البَرْك الإبل الكثيرة.

الواحد: بارك.

المعجم: المعجم الوسيط

البُرُوك

البُرُوك : الخَبيص.

المعجم: المعجم الوسيط

## برکت در اصطلاحنامه علوم اسلامی

### گنجینه اطلاعات علوم اسلامی

اصطلاح برکت در علوم ذیل در این سایت . 23 عنوان با مرتبطات مربوطه قابل مشاهده است

https://thesaurus.isca.ac.ir/search/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA/0/1

اصطلاح برکت در علوم فلسفه عام- علوم قرآنی – اصول فقه – کلام اسلامی – منطق – علوم حدیث – اخلاق اسلامی – فقه – کلام جدید – اعلام – تنالگان – مسائل جغرافیایی – حقوق – معارف مهدوی – قطب های فکری و فرهنگی – فقه امنیت-

## برکت در فرهنگ نامه های موضوعی

### فرهنگ قرآن

**فرهنگ قرآن    ج‏6    212**

بركت‏

بركت به معناى ثبوت و پايدارى خير الهى در چيزى‏[[1]](#footnote-1) و رشد و افزايش است.[[2]](#footnote-2) مفسّران بركت را به معناى خير نافع‏[[3]](#footnote-3) و امرى غير محسوس و اعمّ از مادّى و معنوى مى‏دانند و بين آن و نظام جارى اسباب و مسببات منافاتى نمى‏بينند، چنان‏كه معتقدند بركت، امرى نسبى است و در هر چيزى به حسب هدفى است كه در آن نهفته است.[[4]](#footnote-4) در اين مدخل از مشتقّات واژه «برك» استفاده شده است و در پايان مدخل به مدخلهايى كه در آنها مفاد بركت آمده ارجاع داده شده است.

اهمّ عناوين: بركات خدا، بركت آب، بركت باران، بركت زمين، سرزمينهاى با بركت، عوامل بركت.

بركات خدا

1) خورشيد و ماه و برجهاى آسمان، جلوه‏هايى از بركت خداوند:

تبرك الّذى جعل فى السّماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا مّنيرا. فرقان (25) 61

2) اسحاق و يعقوب (ع) جلوه‏اى از بركت خداوند براى خاندان ابراهيم (ع):

وامرأته قآئِمة فضحكت فبشّرنها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب قالوا أتعجبين من أمر اللّه رحمت اللّه وبركته عليكم أهل البيت .... هود (11) 71 و 73

3) ايمان و تقوا، سبب بهره‏مندى از بركات الهى:

ولو أنّ أهل القرى‏ ءامنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركت مّن السّمآء والأرض ولكن كذّبوا فأخذنهم بما كانوا يكسبون‏. اعراف (7) 96

4) جلوه بركت خدا به صورت نور (نبوت) بر موسى (ع) در وادى مقدس:

فلمّا جاءها نودى أن بورك من فى النّار ومن حولها وسبحن اللّه ربّ العلمين‏.[[5]](#footnote-5) نمل (27) 8

فرهنگ قرآن، ج‏6، ص: 213

5) بركت‏بخشى خداوند به سرزمين شام:

ونجّينه ولوطا إلى الأرض الّتى بركنا فيها للعلمين‏.[[6]](#footnote-6) انبياء (21) 71

ولسليمن الرّيح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض الّتى بركنا فيها وكنّا بكلّ شى‏ء علمين‏. انبياء (21) 81

وجعلنا بينهم وبين القرى الّتى بركنا فيها قرى ظهرة وقدّرنا فيها السّير سيروا فيها ليالى وأيّاما ءامنين‏. سبأ (34) 18

6) آفرينش انسان، نشانه‏اى از بركت خداوند:

ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثمّ أنشأنه خلقا ءاخر فتبارك اللّه أحسن الخلقين‏. مؤمنون (23) 14

اللّه الّذى ... وصوّركم فأحسن صوركم فتبارك اللّه ربّ العلمين‏. غافر (40) 64

7) آفرينش زمين، به صورت جايگاه امن و آرام، جلوه‏اى از بركت خداوند براى انسانها:

اللّه الّذى جعل لكم الأرض قرارا والسّماء بناء ... فتبارك اللّه ربّ العلمين‏. غافر (40) 64

8) آفرينش آسمان به صورت بناى برافراشته، پرتوى از بركت خداوند:

اللّه الّذى جعل لكم الأرض قرارا والسّماء بناء وصوّركم فأحسن صوركم ورزقكم مّن الطّيّبت ذلكم اللّه ربّكم فتبارك اللّه ربّ العلمين‏. غافر (40) 64

9) قرآن، كتابى مبارك و نازل شده از سوى خدا:

وهذا كتب أنزلنه مبارك مّصدّق‏الّذى بين يديه ولتنذر أمّ القرى‏ ومن حولها والّذين يؤمنون بالأخرة يؤمنون به وهم على‏ صلاتهم يحافظون‏. انعام (6) 92

وهذا كتب أنزلنه مبارك فاتّبعوه واتّقوا لعلّكم ترحمون‏. انعام (6) 155

10) بهره‏مندى انسانها از انواع روزيهاى پاكيزه، نشانه‏اى از بركت خداوند:

اللّه الّذى ... ورزقكم مّن الطّيّبت ... فتبارك اللّه ربّ العلمين‏. غافر (40) 64

11) فوايد زمين، جلوه‏اى از بركات خداوند:

قل أئِنّكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك ربّ العلمين و جعل فيها روسى من فوقها وبرك فيها وقدّر فيها أقوتها فى أربعة أيّام سواء لّلسّائِلين‏. فصلت (41) 9 و 10

12) خداوند، منبع تمام خيرات و بركات:

فلمّا جاءها نودى أن بورك من فى النّار ومن حولها وسبحن اللّه ربّ العلمين‏.[[7]](#footnote-7) نمل (27) 8

13) بركت‏دهى خداوند به سرزمين فلسطين:

وأورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشرق الأرض ومغربها الّتى بركنا فيها ....[[8]](#footnote-8) اعراف (7) 137

سبحن الّذى أسرى‏ بعبده ليلا مّن‏

فرهنگ قرآن، ج‏6، ص: 214

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الّذى بركنا حوله .... اسراء (17) 1

14) بركات خداوند، جلوه‏اى از ربوبيت او:

إنّ ربّكم اللّه الّذى خلق السّموت والأرض فى ستّة أيّام ثمّ استوى‏ على العرش يغشى الّيل النّهار يطلبه حثيثا والشّمس والقمر والنّجوم مسخّرت بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك اللّه ربّ العلمين‏. اعراف (7) 54

اللّه الّذى جعل لكم الأرض قرارا والسّماء بناء وصوّركم فأحسن صوركم ورزقكم مّن الطّيّبت ذلكم اللّه ربّكم فتبارك اللّه ربّ العلمين‏. غافر (40) 64

قل أئِنّكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك ربّ العلمين و جعل فيها روسى من فوقها وبرك فيها وقدّر فيها أقوتها فى أربعة أيّام سواء لّلسّائِلين‏. فصلت (41) 9 و 10

بركت اسماى خدا

15) نام خداوند، منشأ بركات و خيرات هميشگى:

تبرك اسم ربّك ذى الجلل والإكرام‏. رحمان (55) 78

مشمولان بركات خدا

1. ابراهيم (ع)

16) برخوردارى ابراهيم (ع) از بركت الهى:

سلم على‏ إبرهيم وبركنا عليه وعلى‏ إسحق ومن ذرّيّتهما محسن وظالم لّنفسه مبين‏. صافات (37) 109 و 113

2. اسحاق (ع)

17) بهره‏مندى اسحاق (ع) از بركت الهى:

وبركنا عليه وعلى‏ إسحق ومن ذرّيّتهما محسن و ظالم لّنفسه مبين‏. صافات (37) 113

3. خاندان ابراهيم‏

18) خاندان ابراهيم، مشمول رحمت و بركت خداوند:

وامرأته قآئِمة فضحكت فبشّرنها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب قالوا أتعجبين من أمر اللّه رحمت اللّه وبركته عليكم أهل البيت .... هود (11) 71 و 73

4. عيسى (ع)

19) بهره‏مندى عيسى (ع) از بركت الهى:

قال إنّى عبد اللّه ... وجعلنى مباركا أين ما كنت .... مريم (19) 30 و 31

5. ملائكه‏

20) بهره‏مندى فرشتگان، از بركات و خيرات خداوند:

إذ قال موسى‏ لأهله إنّى ءانست نارا ... فلمّا جاءها نودى أن بورك من فى النّار ومن حولها ....[[9]](#footnote-9) نمل (27) 7 و 8

6. موسى (ع)

21) برخوردارى موسى (ع) از بركت الهى:

إذ قال موسى‏ لأهله إنّى ءانست نارا ... فلمّا جاءها نودى أن بورك من فى النّار ومن حولها .... نمل (27) 7 و 8

7. نوح (ع)

22) بهره‏مندى نوح (ع) از بركات و خيرات الهى:

قيل ينوح اهبط بسلم مّنّا وبركت عليك‏ .... هود (11) 48

فرهنگ قرآن، ج‏6، ص: 215

8. همراهان نوح‏

23) همراهان نوح در كشتى و نسلشان، از مشمولان بركات الهى:

قيل ينوح اهبط بسلم مّنّا وبركت عليك وعلى‏ أمم مّمّن مّعك ....[[10]](#footnote-10) هود (11) 48

9. همسر ابراهيم‏

24) همسر ابراهيم، مشمول رحمت و بركت خداوند:

وامرأته قآئِمة فضحكت فبشّرنها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب قالوا أتعجبين من أمر اللّه رحمت اللّه وبركته عليكم أهل البيت إنّه حميد مّجيد. هود (11) 71 و 73

بركت آب‏

25) آب، نعمتى با بركت و نازل شده از آسمان:

ونزّلنا من السّماء ماء مّبركا فأنبتنا به جنَّت وحبّ الحصيد. ق (50) 9

بركت آسمان‏

26) آسمان، داراى بركات:

ونزّلنا من السّماء ماء مّبركا فأنبتنا به جنَّت وحبّ الحصيد. ق (50) 9

بركت اسحاق (ع)

27) اسحاق (ع)، رحمت و بركتى از ناحيه خداوند براى ابراهيم (ع) و خانواده وى:

وامرأته قآئِمة فضحكت فبشّرنها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب قالت يويلتى‏ ءألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إنّ هذا لشى‏ء عجيب قالوا أتعجبين من أمر اللّه رحمت اللّه وبركته عليكم أهل البيت إنّه حميد مّجيد. هود (11) 71- 73

سلم على‏ إبرهيم وبركنا عليه وعلى‏ إسحق ومن ذرّيّتهما محسن وظالم لّنفسه مبين‏. صافات (37) 109 و 113

بركت ايمان همين مدخل، عوامل بركت، ايمان‏

بركت تقوا همين مدخل، عوامل بركت، تقوا

بركت باران‏

28) باران با بركت، باعث رشد و رويش گياهان، باغات و حبوبات براى تأمين روزى انسانها:

ونزّلنا من السّماء ماء مّبركا فأنبتنا به جنَّت وحبّ الحصيد والنّخل باسقت لّها طلع نّضيد رّزقا لّلعباد وأحيينا به بلدة مّيتا كذلك الخروج‏. ق (50) 9- 11

29) نزول باران با بركت، علّتِ زنده شدن زمين مرده:

ونزّلنا من السّماء ماء مّبركا فأنبتنا به جنَّت وحبّ الحصيد والنّخل باسقت لّها طلع نّضيد رّزقا لّلعباد وأحيينا به بلدة مّيتا كذلك الخروج‏. ق (50) 9- 11

بركت درخت زيتون‏

30) زيتون، درختى با بركت و خير فراوان:

... شجرة مّبركة زيتونة .... نور (24) 35

فرهنگ قرآن، ج‏6، ص: 216

بركت زمين‏

31) زمين، داراى بركاتى براى جوامع بشرى:

ولو أنّ أهل القرى‏ ءامنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركت مّن السّمآء والأرض .... اعراف (7) 96

قل أئِنّكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض ...... وبرك فيها وقدّر فيها أقوتها فى أربعة أيّام سواء لّلسّائِلين‏. فصلت (41) 9 و 10

بركت سلام‏

32) تحيّت و سلام تشريع شده از سوى خداوند، آميخته با خير و بركت:

... فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على‏ أنفسكم تحيّة مّن عند اللّه مبركة طيّبة .... نور (24) 61

33) سلام گفتن مسلمانان به هنگام ورود به خانه، ورودى بابركت از جانب خداوند:

... فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على‏ أنفسكم تحيّة مّن عند اللّه مبركة طيّبة .... نور (24) 61

34) سلام گفتن مرد به همسر و خانواده‏اش هنگام ورود بر آنها، بركتى از جانب خداوند:

... فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على‏ أنفسكم تحيّة مّن عند اللّه مبركة طيّبة ....[[11]](#footnote-11) نور (24) 61

بركت عيسى‏

35) عيسى (ع)، پيامبرى با خير و بركت در همه جا:

قال إنّى عبد اللّه ءاتينى الكتب وجعلنى نبيًّا وجعلنى مباركا أين ما كنت .... مريم (19) 30 و 31

بركت قرآن‏

36) قرآن، كتابى گرانقدر و با بركت:

وهذا كتب أنزلنه مبارك .... انعام (6) 92

وهذا كتب أنزلنه مبارك .... انعام (6) 155

وهذا ذكر مّبارك أنزلنه .... انبياء (21) 50

تبرك الّذى نزّل الفرقان على‏ عبده‏. فرقان (25) 1

كتب أنزلنه إليك مبرك لّيدّبّروا ءايته .... ص (38) 29

بركت كعبه‏

37) كعبه، خانه‏اى با بركت و داراى خير فراوان:

إنّ أوّل بيت وضع للنّاس للّذى ببكّة مباركا .... آل‏عمران (3) 96

بركت مسجدالاقصى‏

38) مسجدالاقصى، مكانى مبارك و واقع در سرزمينى سرشار از خير و بركت:

سبحن الّذى أسرى‏ بعبده ليلا مّن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الّذى بركنا حوله .... اسراء (17) 1

فرهنگ قرآن، ج‏6، ص: 217

بركت ملائكه‏

39) بهره‏مندى فرشتگان، از بركات و خيرات خداوند:

إذ قال موسى‏ لأهله إنّى ءانست نارا ... فلمّا جاءها نودى أن بورك من فى النّار ومن حولها ....[[12]](#footnote-12) نمل (27) 7 و 8

بركت مؤمن‏

40) انسان مؤمن، شجره‏اى با بركت و خير فراوان:

... كوكب درّىٌّ يوقد من شجرة مّبركة زيتونة ....[[13]](#footnote-13) نور (24) 35

بركت يعقوب‏

41) يعقوب (ع) رحمت و بركتى از ناحيه خداوند براى ابراهيم (ع) و خانواده وى:

وامرأته قآئِمة فضحكت فبشّرنها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب قالت يويلتى‏ ءألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إنّ هذا لشى‏ء عجيب قالوا أتعجبين من أمر اللّه رحمت اللّه وبركته عليكم أهل البيت إنّه حميد مّجيد. هود (11) 71- 73

سرزمينهاى با بركت‏

1. شام‏

42) سرزمين شام، سرشار از خير و بركات خداوند:

وأورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشرق الأرض ومغربها الّتى بركنا فيها ....[[14]](#footnote-14) اعراف (7) 137

ونجّينه ولوطا إلى الأرض الّتى بركنا فيها للعلمين‏.[[15]](#footnote-15) انبياء (21) 71

ولسليمن الرّيح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض الّتى بركنا فيها ....[[16]](#footnote-16) انبياء (21) 81

وجعلنا بينهم وبين القرى الّتى بركنا فيها ....[[17]](#footnote-17) سبأ (34) 18

2. فلسطين‏

43) فلسطين، سرزمينى با بركت:

وأورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشرق الأرض ومغربها الّتى بركنا فيها ....[[18]](#footnote-18) اعراف (7) 137

سبحن الّذى أسرى‏ بعبده ليلا مّن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الّذى بركنا حوله لنريه من ءايتنآ إنّه هو السّميع البصير. اسراء (17) 1

فرهنگ قرآن، ج‏6، ص: 218

3. مصر

44) سرزمين مصر، سرشار از خير و بركات خداوند:

وأورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشرق الأرض ومغربها الّتى بركنا فيها ....[[19]](#footnote-19) اعراف (7) 137

4. وادى طور

45) وادى طور، جايگاهى مبارك و مورد عنايت خداوند:

... و سار بأهله ءانس من جانب الطّور نارا ... فلمّا أتيها نودى من شطى الواد الأيمن فى البقعة المبركة ....[[20]](#footnote-20) قصص (28) 29 و 30

هجرت به سرزمينهاى با بركت‏

46) هجرت ابراهيم و لوط (ع) به سرزمين با بركت: قلنا ينار كونى بردا وسلما على‏ إبرهيم ونجّينه ولوطا إلى الأرض الّتى بركنا فيها للعلمين‏. انبياء (21) 69 و 71

شب با بركت‏

47) نزول قرآن در شب با بركت (شب قدر):

إنّا أنزلنه فى ليلة مّبركة ....[[21]](#footnote-21) دخان (44) 3

48) مقدّر شدن امور، در شب با بركت (قدر):

إنّا أنزلنه فى ليلة مّبركة ... فيها يفرق كلّ أمر حكيم‏. دخان (44) 3 و 4

عوامل بركت‏

1. ايمان‏

49) ايمان، عامل بهره‏مندى جوامع بشرى از بركت خداوند:

ولو أنّ أهل القرى‏ ءامنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركت مّن السّمآء والأرض .... اعراف (7) 96

2. تقوا

50) تقوا، عامل بهره‏مندى جوامع بشرى از بركت خداوند:

ولو أنّ أهل القرى‏ ءامنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركت مّن السّمآء والأرض .... اعراف (7) 96

محروميّت از بركت‏

51) تكذيب انبيا، سبب محروميّت از بركات خداوند:

ولو أنّ أهل القرى‏ ءامنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركت مّن السّمآء والأرض ولكن كذّبوا فأخذنهم بما كانوا يكسبون‏. اعراف (7) 96

منزلگاه با بركت‏

52) نوح (ع) مأمور دعا براى نزول كشتى خود در منزلگاه با بركت:

فإذا استويت أنت ومن مّعك على الفلك فقل الحمد للّه الّذى نجّينا من القوم الظَّلمين وقل رّبّ أنزلنى منزلا مّباركا وأنت خير المنزلين. مؤمنون (23) 28 و 29

فرهنگ قرآن، ج‏6، ص: 219

منشأ بركت همين مدخل، بركات‏خدا، بركت آب، بركت آسمان، بركت باران، بركت درخت زيتون، بركت زمين، بركت سلام، بركت عيسى، بركت قرآن، بركت كعبه، بركت مسجدالاقصى، بركت مؤمن، بركت يعقوب‏

نيز احسان، پاداش احسان، استغفار، آثار استغفار، استقامت، انفاق، پاداش انفاق، ايمان، ازدياد ايمان، تقوا، ازدياد تقوا، حسنه، حكمت، خير، زكات، صدقه، عطاياى خدا، فضل خدا و ليلةالقدر[[22]](#footnote-22)

### برکت در فرهنگ موضوعی تفاسیر

**فرهنگ موضوعى تفاسير    ج‏1    388**

بركت‏

اقسام بركت‏

الميزان 2817 انعام 92

بركات آسمان‏

مراد از بركات آسمانى‏

تبيان 4774 اعراف 95

نمونه 2656 ... 97

بركات زمين‏

اقسام بركت زمين‏

كبيرفخر 10227 فصلت 10

مراد از بركات زمين‏

تبيان 4774 اعراف 95

نمونه 2656 ... 97

بركت انفاق‏

(ح) كبيرفخر 1027 بقره 276

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 389

بركت بيتُ‏المقدّس‏

موجبات بركت بيتُ‏المقدّس‏

تبيان 2647 انبياء 71

التحرير 1515 اسراء 1

... 2015 ... 1

كشاف 1263 انبياء 71

كشف‏الاسرار 4815 اسراء 1

مجمع‏البيان 6116 ... 1

المنير 1315 ... 1

بركت شامات‏

بركت سرزمين شام‏

كشاف 1263 انبياء 71

كشف‏الاسرار 2696 ... 71

المنير 8817 ... 71

بركت طعام‏

سرگذشت بركت غذا به معجزه محمّد صلى الله عليه و آله‏

كشف‏الاسرار 6943 اعراف 96

بركت عيسى عليه السلام‏

التحرير 9916 مريم 31

كبيرفخر 21421 ... 31

بركت قرآن‏

التحرير 3707 انعام 92

(ح) الميزان 2827 ... 92

... 29614 انبياء 50

بركت كعبه‏

(ح) كبيرفخر 1588 آل‏عمران 96

بركت و عوامل طبيعى‏

رابطه بركت در موجودات با نقش عوامل طبيعى‏

الميزان 2817 انعام 92

شب مبارك‏---) شب‏

عوامل بركت‏

نمونه 12225 جن 17

دعاى محمّد صلى الله عليه و آله براى بركت‏

ابن‏كثير 2581 بقره 125

نقش ايمان در نزول بركات‏

مراغى 149 اعراف 96

المنار 249 ... 96

الميزان 2018 ... 96

نقش تقوا در نزول بركات‏

نمونه 2656 اعراف 96

نقش عمل صالح در بركت‏

الميزان 31311 رعد 11

مبارك بودن خدا

مراد از مبارك بودن خدا

ابن‏كثير 2074 زخرف 85

تبيان 5710 ملك 1

كبيرفخر 4424 فرقان 1

نمونه 13121 زخرف 85

... 31624 ملك 1

مفهوم بركت‏

تبيان 4774 اعراف 95

... 4707 فرقان 1

التحرير 3697 انعام 92

كبيرفخر 4424 فرقان 1

(ح) الميزان 2807 انعام 92

نمونه 2086 اعراف 54

... 2666 ... 97

... 13019 صافات 113

... 13121 زخرف 85

... 31624 ملك 1

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 390

نسبيّت بركت‏

(ح) الميزان 2827 انعام 92[[23]](#footnote-23)

### قاموس قرآن (قرشی)

**قاموس قرآن    ج‏1    189**

بركت: فايده ثابت. قاموس بركت را نموّ، زيادت، سعادت و بُرُوك‏ را ثبوت معنى كرده و گويد:

بَارِكْ‏ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يعنى شرف و كرامت آنها را هميشگى كن. مجمع البيان ذيل آيه‏ى 97 از سوره‏ى بقره گفته: اصل بركت بمعنى ثبوت است گويند: «بَرَكَ‏ بُرُوكاً» يعنى ثابت شد، پس بركت بمعنى ثبوت فايده است در اثر نموّ و رشد، مجمع آب را بِرْكَه‏ گويند كه آب در آن ثابت است.

در مفردات گويد: بركت يعنى ثبوت خير خدائى در يك چيز، و مجمع آب را از آن، بركه ناميده‏اند. مُبَارَك چيزى است كه در آن فايده ثابت باشد. تَبارَكَ اللَّهُ\* از آنجهت گفته ميشود كه فايده‏هاى ثابت در خدا و از خداست با بلندى مقام.

از مجموع آنچه كه نقل شد بدست ميايد كه بركت بمعنى فايده ثابت است (و ممكن است گاهى از آن مطلق ثبوت اراده شود) و آن با نموّ و زيادت و سعادت قابل جمع و بلكه از اين معانى كنار نيست.

«تَبارَكَ‏ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ» اعراف: 54 يعنى ثابت در خير است، هميشه مفيد است خدائيكه پرورش دهنده مخلوقات است. مجمع البيان آنرا ثبوت دائمى معنى كرده و گويد:

بلند مقام است در يكتائى ابدى.

ولى ترجمه‏ى ما بهتر از آنست مخصوصا كه‏ تَبارَكَ اللَّهُ\* در 9 محلّ از قرآن آمده و در قبل يا بعد آنها نعمت و قدرت خدا ذكر شده است و آن با فايده و مفيد بودن بسيار

قاموس قرآن، ج‏1، ص: 190

ميسازد، گر چه اين ترجمه (هميشگى است خدائيكه ربّ العالمين است) نيز كاملا درست و صحيح است.

«وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ‏ فِيها» فصِّلت: 10، در روى زمين كوههاى ثابت و فايده دائمى قرار داد «لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ‏ بَرَكاتٍ‏ مِنَ السَّماءِ» اعراف: 96 هر آينه ميگشاديم بر آنها فايده‏هاى ثابت از آسمان.

قرآن مجيد و كعبه و باران و عيسى از آن جهت در آيات شريفه، مبارك خوانده شده‏اند كه در آنها بركت و فايده ثابت هست و محلّ بركت‏اند.[[24]](#footnote-24)

## برکت در دائره المعارف ها :

### دائره المعارف قرآن کریم

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم

پرتال جامع علوم و فرهنگ معارف قرآن

https://quran.isca.ac.ir/fa/Home/Index

مقاله ذیل علاوه بر سایت فوق از نرم افزار جامع التفاسیر آوردم

**دايرة المعارف قرآن كريم    ج‏5    483**

بركت:

پيدايش، پايدارى و فزونى خير در پديده‏ها از سوى خداوند

اين واژه از ريشه «ب-/ ر-/ ك» است‏[[25]](#footnote-25) كه به سه معناى اصلى «سينه شتر»[[26]](#footnote-26)، «ثبات»[[27]](#footnote-27) و «فزونى»[[28]](#footnote-28) دانسته شده است، گرچه راغب معناى اوليه را «سينه شتر» و معناهاى ديگر را از استعمالهاى بعدى شمرده، واژه بركت را به معناى ثبوت خير الهى در امور، مشتق از «بِركه» به معناى جايگاه استقرار و ثبات آب مى‏داند.[[29]](#footnote-29) بعضى بركت را زياد شدن از خاستگاهى نامحسوس دانسته و به اين صورت بين «بركت يافتن» و «زياد شدن» تفاوت قائل شده‏اند.[[30]](#footnote-30)

آرتور جفرى اصل اين واژه را عربى نمى‏داند و معتقد است فعل «بَرَكَ» كه براى زانو زدن به ويژه‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 484

زانو زدن شتر به كار مى‏رود مشترك بين همه زبانهاى سامى است و پس از رواج زبانهاى سامى شمالى، اين ريشه، معناى بركت دادن پيدا كرده و از آنجا به ناحيه زبانهاى سامى جنوبى رسيده است و به اين ترتيب در زبانهاى عبرى، فنيقى، آرامى، پالميرى (تدمرى)، سبايى، حبشى و عربى معنايى نزديك به هم يافته است‏[[31]](#footnote-31)، به هر روى معناى متداول بركت را شامل فيض، فضل، خير و فزونى مادى يا معنوى دانسته‏اند.[[32]](#footnote-32)

بركت از مفاهيمى است كه در كتاب مقدس هم كاربرد زيادى دارد. در اين كاربردها از اعطاى بركت خداوند به پيامبران‏[[33]](#footnote-33) واز سوى پيامبران و كاهنان به ديگران‏[[34]](#footnote-34) سخن رفته است.

بركت متناسب با معناى لغوى آن، در اصطلاح قرآنى و دينى به معناى پديد آمدن خير الهى در كارها[[35]](#footnote-35) و از پربسامدترين اصطلاحات در شاخه‏هاى فرهنگ اسلامى است.[[36]](#footnote-36) كاربرد اين مفهوم در اصطلاحات عرفان اسلامى با نامگذارى يكى از مراحل سلوك به «منزل بركات»[[37]](#footnote-37) مى‏تواند بازتابى از اهميت بركت در فرهنگ دينى باشد؛ همچنين «بركت و خير الهى جُستن» كه از آن با اصطلاح «تبرك» ياد مى‏شود[[38]](#footnote-38) و مباحثى كلامى و فقهى‏[[39]](#footnote-39) بر محور آن سامان گرفته و فراگيرى «تبريك»[[40]](#footnote-40) در ميان مسلمانان به معناى دعا و درخواست بركت براى همديگر، نشانه‏اى از اهميت بركت و تأثير آن در زندگى مسلمانان است.

واژه «بركت» در قرآن نيامده؛ اما مشتقات «برك» در مجموع 32 بار در قرآن آمده است:

«بركات» (جمع بركت) سه مرتبه (اعراف/ 7، 96؛ هود/ 11، 48، 73)، «مبارك» 12 بار (براى نمونه نك: آل عمران/ 3، 96؛ انعام/ 6، 92) «باركنا» 6 مورد (براى نمونه نك: اعراف/ 7، 137؛ صافات/ 37، 113)، «تبارك» 9 مرتبه (براى نمونه نك:

اعراف/ 7، 54؛ مؤمنون/ 23، 14)، «بارك» (فصّلت/ 41، 10) و «بورك» (نمل/ 27، 8) هركدام يك مورد، افزون بر اين، آياتى هم كه بدون كاربرد واژه‏اى از مشتقات «برك»، با شرايطى وعده فزونى نعمت را طرح كرده، به موضوع بركت مرتبط است. (براى نمونه.

ر. ك: روم/ 30، 29؛ سبأ/ 34، 37؛ بقره/ 2، 261) در مجموع اين آيات، هر جا واژه «تبارك» آمده است، بر ثبوت بركت در ذات خداوند دلالت دارد. و آيات ديگر، بر مبارك بودن قرآن گواهى مى‏دهد. (براى نمونه نك: انعام/ 6، 92)، برخى پيامبران (براى نمونه نك: مريم/ 19، 31)،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 485

بعضى زمانها (دخان/ 44، 3) و مكانها (نمونه نك:

آل عمران/ 3، 96) و برخى نعمتهاى خداوند در طبيعت (نور/ 24، 35) و سلام (نور/ 24، 61).

علامه طباطبايى با استفاده از گزارشهاى واژه شناسان و كاربردهاى بركت در آيات، درصدد ترسيم چارچوب معنايى اين مفهوم در قرآن برآمده است. وى پس از بازگويى نظر راغب درباره واژه بركت، نتيجه مى‏گيرد كه بركت، خيرى است كه متناسب با ظرفيت و كاركرد هر پديده‏اى، در آن نهاده مى‏شود؛ مثلًا بركت در نسل، به فراوانى فرزندان است و بركت در وقت، اين است كه گستردگى كارهاى انسان در زمانى خاص، بيشتر از كار كسانى مانند او، در همان مقدار از زمان باشد؛ همچنين همان گونه كه بركت در هر پديده‏اى متناسب با آن تعريف مى‏شود، در هر پديده نيز ممكن است به اعتبارهاى مختلف، نمودهاى گوناگون يابد؛ مثلًا غذا به اعتبار اينكه هدف از آن سير شدن افراد باشد يا نرساندن زيان به خورنده آن يا شفاى بيمار يا اينكه در باطن انسان نورى پديد آورد كه او را به عبادت خدا توانا كند، بركت و خير در آن نيز گوناگون رخ مى‏نمايد. ايشان در پرتو هدف غايى دين كه رسيدن به كمال معنوى است، بركت را در همه گونه‏هاى آن، پديد آمدن خير معنوى يا مادىِ منتهى به خير معنوى تعريف مى‏كند، بر اين اساس آيه‏ «رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ» (هود/ 11، 73) به خيرهاى متنوع معنوى مانند دين و قرب به خداوند و خيرهاى مادى منتهى به خيرهاى معنوى مانند مال و فراوانى فرزندان تفسير شده است.[[41]](#footnote-41)

نگاه كلى قرآن به بركت:

قرآن در آياتى كه از واژه «تبارك» استفاده شده، بركت را در ذات خداوند مى‏داند: «تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ». (اعراف/ 7، 54 و نيز ر. ك: فرقان/ 25، 1؛ ملك/ 67، 1) برخى گفته‏اند: «تبارك» حصول بركت به طور مداوم را مى‏رساند، ازاين‏رو «تبارك الله» يا تعابيرى چون «تبارك الذى ...» بر استمرار فضل، احسان و فيض خداوند و ذاتى بودن آن دلالت دارد.[[42]](#footnote-42) در اين آيات در همنشينى با واژه «تبارك» از جلوه‏هاى علم (زخرف/ 43، 85)، قدرت (ملك/ 67، 1)، مالكيت (زخرف/ 43، 85؛ ملك/ 67، 1) و خالقيت (اعراف/ 7، 54؛ مؤمنون/ 23، 14؛ غافر/ 40، 64) خداوند و نعمتهاى گوناگون او براى انسان سخن رفته است كه مى‏تواند شاهدى بر معناى مورد نظر «تبارك» باشد. نعمتهايى كه در اين آيات آمده عبارت است از: آفرينش آسمان و زمين، شب و روز، ماه و ستارگان: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ‏ ... يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ» (اعراف/ 7، 54)، نزول قرآن بر

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 486

پيامبر براى انذار انسان: «تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى‏ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً» (فرقان/ 25، 1)، توانايى خداوند بر پديد آوردن شرايط بهترى در زندگى انسان: «تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ ...» (فرقان/ 25، 10) و مراحل آفرينش انسان: «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ».

(مؤمنون/ 23، 14 و نيز غافر/ 40، 64) در يكى از اين آيات استمرار بركت به «اسم پروردگار» نسبت داده شده است: «تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ». (الرحمن/ 55، 78) برخى مفسران با نگاهى عرفانى به آيه مراد از اسم را اسم رحمان دانسته‏اند كه در ابتداى سوره آمده است و نيز از اين آيه، تأثير اسما و صفات خداوند را در نزول بركات و خيرات برداشت كرده‏اند.[[43]](#footnote-43) در آيات مربوط به بركت هر جا مشتقات فعلى «برك» آمده (براى نمونه: اعراف/ 7، 137؛ فصّلت/ 41، 10) به خداوند نسبت داده شده است كه مى‏تواند دليلى بر منحصر بودن توانايى ايجاد بركت در ذات خدا باشد؛ همچنين نيامدن واژه بركت به صورت مفرد در قرآن و كاربرد بركات به صورت جمع در سه آيه: «بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ» (اعراف/ 7، 96؛ هود/ 11، 48، 73) مى‏تواند نشانى از كثرت بركت خداوند باشد.

خداوند به دو گونه، جهان آفرينش و به ويژه انسان را از بركت بهره‏مند مى‏سازد: نخست قرار دادن بركت در وجود بعضى انسانهاى برگزيده مانند پيامبران (براى نمونه نك: صافّات/ 37، 113) و مبارك ساختن برخى جلوه‏هاى طبيعت مانند باران (ق/ 50، 9) و بعضى زمانها (دخان/ 44، 3) و مكانها. (براى نمونه نك:

آل‏عمران/ 3، 96) اين بركتْ اكتسابى نيست و به خواست خدا در وجود بعضى انسانها و برخى آفريده‏هاى ديگر نهاده شده است. گونه ديگر بركت، اكتسابى و ويژه انسان است و براى برخوردارى از آن تحصيل شرايطى بايسته است.

(براى نمونه ر. ك: اعراف/ 7، 96) (همين مقاله:

عوامل بركت) بركت اكتسابى به دو گونه پديد مى‏آيد: نخست با دريافت فيض و خيرى از جانب خداوند در كارها و ديگرى با بهره‏مندى از بركت موجودات مباركى چون پيامبران يا زمان و مكانهاى مقدس. علامه طباطبايى براى حل مشكل تعارض بركت با علل و عوامل طبيعى پديد آمدن بركت را سازگار با ديگر عوامل و اسباب مى‏داند و معتقد است كه اراده خداوند براى بركت، در عرض ساير عوامل و اسباب نيست تا باطل شدن آنها را در پى داشته باشد، بلكه در طول ساير اسباب و عوامل با رفع موانع بركت و ايجاد عوامل مقتضى آن، بين عوامل و اسباب گوناگون سازگارى پديد مى‏آورد.[[44]](#footnote-44)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 487

اشخاص و پديده‏هاى با بركت:

قرآن از اشخاص و پديده‏هايى با وصف بركت يا مفهومى كه به معناى خير فراوان است ياد مى‏كند.

مفسران بر پايه دو معناى «ثبوت» يا «فزونى» خير كه براى بركت بازگو شده است، چگونگى بركت را در اين اشخاص و پديده‏ها توضيح داده‏اند:

1. اشخاص با بركت:

قرآن بعضى از پيامبران مانند نوح، ابراهيم، اسحاق، اسماعيل، موسى و عيسى را بهره‏مند از بركت و پيامبر اسلام را داراى «كوثر» مى‏داند. مطابق آيه 29 مؤمنون/ 23 پس از سوار شدن نوح به كشتى، خداوند به او وحى كرد كه از پروردگار خود بركت بخواهد: «وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبارَكاً». در قرائت واژه «مُنزَلًا» و معناى آن اختلاف است؛ ابوبكر از عاصم آن را مَنزِلًا (به فتح ميم و كسر زاء) و ديگران آن را مُنزَلًا (به ضمم ميم و فتح زاء) خوانده‏اند،[[45]](#footnote-45) كه در صورت نخست، آيه بر درخواست نوح براى فرود آمدن در جايى مبارك دلالت دارد و بر مبناى قرائت مشهور معناهاى گوناگونى براى‏ «مُنْزَلًا مُبارَكاً» وجود دارد؛ مجاهد آن را به معناى فرود آمدن مبارك (انزال يا نزول مبارك) از كشتى دانسته و جبائى آن را به جايگاه (منزل) مبارك معنا كرده و منظور از آن را كشتى دانسته است. كلبى اين تعبير را به معناى فرود آمدن در مكانى بركت يافته از آب و درختان گرفته است. به نظر مقاتل، منظور از بركت افزايش فرزندان و نسل ساكنان كشتى است‏[[46]](#footnote-46)، به هر روى اين درخواست نوح در آيه 48 هود/ 11 پاسخى فراتر از دعاى او گرفته و خداوند فرود نوح از كوه يا كشتى را با سلام و بركات خود همراه كرده است:

«قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ عَلَيْكَ».

مفسران بركات را به معناى نعمتها و خيرهاى هميشگى‏[[47]](#footnote-47) و اشاره به نعمت توحيد و فراوانى نسل نوح‏[[48]](#footnote-48) دانسته‏اند.

ابراهيم، اسماعيل و اسحاق (صافّات/ 37، 113) و اهل‏بيت ابراهيم (هود/ 11، 73) نيز از بهره‏مندان از بركت خداوند هستند. برخى مفسران تعبير «وَ بارَكْنا عَلَيْهِ» در «وَ بارَكْنا عَلَيْهِ وَ عَلى‏ إِسْحاقَ» (صافّات/ 37، 113) را درباره ابراهيم و بعضى اشاره به اسماعيل دانسته‏اند.[[49]](#footnote-49) نزول بركت بر ابراهيم و اسحاق مى‏تواند به معناى فراوانى فرزندان و ماندگارى نسل آنان تا قيامت‏[[50]](#footnote-50) باشد.

بعضى هم بركت بر ابراهيم را بركت در فرزندان و بركت بر اسحاق را به پيامبرانِ از نسل او دانسته‏[[51]](#footnote-51)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 488

و در معناى بركت بر اسماعيل به داستان ذبح او اشاره كرده‏اند.[[52]](#footnote-52) آيه 73 هود/ 11 نيز پس از بيان نازايى همسر ابراهيم و مژده بچه‏دار شدن به همسرش و شگفتى او از اين خبر در آيات پيشين، بهره‏مندى اهل‏بيت ابراهيم از رحمت و بركات خداوند را بازگو مى‏كند: «قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». مفسران سخن ملائكه: «رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ» را در ادامه‏ «أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» به اين معنا دانسته‏اند كه اين مسئله جاى شگفتى ندارد، زيرا شگفتى در جايى رخ مى‏نمايد كه سبب پديده‏ها بر انسان پوشيده باشد، در حالى كه خداوند بر هر كارى تواناست و نعمت و خير فراوان او، اهل‏بيت ابراهيم را در برگرفته است.[[53]](#footnote-53) سخن فرشتگان مى‏تواند خبرى از ثبوت نعمت\* و بركات خدا و يادآورى آن براى اهل‏بيت ابراهيم يا دعايى از سوى ملائكه براى آنان باشد.[[54]](#footnote-54) بر اساس اين آيه ساره همسر ابراهيم از اهل‏بيت او محسوب شده، از بركات خداوند بهره‏مند است.[[55]](#footnote-55) مفسران در اينكه ساره به اعتبار همسرى‏[[56]](#footnote-56) يا خويشاوندى ديگرش با ابراهيم‏[[57]](#footnote-57)، از اهل‏بيت او به شمار رفته است، اختلاف دارند. بعضى از مفسران با توجه به اينكه همه پيامبران بعد از ابراهيم را از نسل اسحاق و اسماعيل مى‏دانند، بركات را به «بركات نبوت» معنا كرده‏[[58]](#footnote-58)، صفات حميد و مجيد در آيه را نيز بازگو كننده علت رحمت\* و بركات خداوند دانسته‏اند.[[59]](#footnote-59)

آيه ديگرى كه در آن از بركت سخن رفته درباره برانگيخته شدن حضرت موسى عليه السلام به پيامبرى است. موسى پس از آنكه براى گرفتن خبر يا شعله‏اى به آتشى نزديك شد كه از دور ديده بود (نمل/ 27، 7) ندايى شنيد كه آنكه در آتش و پيرامون آن است مبارك است: «فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها».

(نمل/ 27، 8) برخى مفسران، منظور از «مَنْ فِي النَّارِ» را خداوند و «نار» را «نور» و «بُورِكَ» را به «قُدِّس» معنا كرده و تعبير «مَنْ حَوْلَها» را شامل موسى و ملائكه دانسته‏اند.[[60]](#footnote-60) گروهى ديگر معتقدند كه‏ «مَنْ فِي النَّارِ» بر ملائكه و «مَنْ حَوْلَها» بر موسى دلالت دارد.[[61]](#footnote-61) از سعيد بن جبير نقل است كه پس از «حجاب عزت»، «حجاب ملك» و «حجاب سلطان»، «حجاب نار» است و مراد از «نار» در آيه «حجاب نار» است كه از آن ندا

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 489

داده شده است.[[62]](#footnote-62) از پيامبران حضرت عيسى عليه السلام تنها پيامبرى است كه قرآن گواهى او را بر مبارك بودن خود نقل كرده است: «وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ». (مريم/ 19، 31) بعضى از مفسران مبارك را در اين آيه به نفع رسانى بسيار[[63]](#footnote-63) و خير[[64]](#footnote-64) در دين و دعوت به آن‏[[65]](#footnote-65) معنا كرده‏اند. بعضى نيز آن را به سبب امر به معروف و نهى از منكر و راهنمايى گمراهان و يارى مظلومان دانسته‏اند.[[66]](#footnote-66) خداوند، عيسى را به وسيله روح‏القدس تأييد كرده است: «وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ».

(بقره/ 2، 87) بعضى از مفسران «قُدس» را به معناى بركت دانسته‏اند.[[67]](#footnote-67)

قرآن پيامبر اسلام را داراى كوثر مى‏داند: «إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ». (كوثر/ 108، 1) مفسران كوثر را به خير فراوان‏[[68]](#footnote-68) معنا كرده‏اند كه به معناى بركت، بسيار نزديك است، افزون بر اين، آياتى كه از نزول قرآن مبارك بر پيامبر ياد مى‏كند (ر. ك: ص/ 38، 29) به گونه‏اى بر بركت وجود پيامبر نيز دلالت دارد. ابن عربى در تفسير «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ» (دخان/ 44، 3) با رويكردى عرفانى منظور از شب مبارك را پيامبر اسلام دانسته است.[[69]](#footnote-69)

افزون بر پيامبران، مى‏توان مؤمنان و صاحبان حكمت را نيز برخوردار از بركت (هود/ 11، 48) و خير فراوان (بقره/ 2، 269) دانست. در ادامه آيه 48 هود/ 11 كه سخن از بركات خداوند بر نوح دارد، بركات خداوند بر امتهاى همراه نوح و امتهاى ديگرى كه در آينده از نعمت خداوند بهره‏مند مى‏شوند بازگو شده است: «... وَ بَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلى‏ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ...». مفسران تعبير «أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» را شامل مؤمنان همراه نوح و هر مؤمنى از نسل آنان تا قيامت دانسته‏اند.[[70]](#footnote-70) خداوند هركه را خواهد حكمت مى‏دهد و دارندگان حكمت از خيرى فراوان بهره‏مندند: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ».

(بقره/ 2، 269)

2. پديده‏هاى با بركت:

يكى از پديده‏هاى مبارك، قرآن است كه در 4 آيه، از آن ياد شده است: «وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ». (انعام/ 6، 92، 155 و نيز انبياء/ 21، 50؛ ص/ 38، 29) مبارك بودن قرآن را بنابر تعريف بركت به «ثبوت خير»

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 490

به اين سبب دانسته‏اند كه تلاوت و عمل كردن به قرآن، راه رسيدن به سعادت و خير است و علم اولين و آخرين و بخشش گناهان و حلال و حرام در آن آمده است‏[[71]](#footnote-71) و بنابر تعريف بركت به «افزون شدن»، مبارك بودن قرآن را به سبب بيان افزون و ناسخ بودن آن نسبت به كتابهاى پيشين و ماندگارى آن تا پايان تكليف دانسته‏اند.[[72]](#footnote-72)

آيه ديگرى نزول قرآن را در شبى مبارك مى‏داند: «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ».

(دخان/ 44، 3) بيشتر مفسران‏[[73]](#footnote-73) منظور از «لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ» را شب قدر[[74]](#footnote-74) و بعضى شب پانزدهم شعبان‏[[75]](#footnote-75) دانسته‏اند؛ اما برخى به دلالت‏ «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (قدر/ 97، 1) و «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» (بقره/ 2، 185) قول نخست را صحيح‏تر مى‏دانند.[[76]](#footnote-76) وصف مبارك را به سبب اجابت دعا[[77]](#footnote-77) و نزول بركات و ثواب\* و خيرى دانسته‏اند كه در اين شب از جانب خداوند بر بندگان نازل مى‏شود.[[78]](#footnote-78)

در قرآن از پديده‏هاى مبارك ديگرى ياد شده است كه مى‏توان از آنها با عنوان مكانهاى مبارك نام برد. اين مكانها عبارت‏اند از: زمين مكه و سرزمين شام. زمين گسترده‏ترين مكانى است كه قرآن از بركت نهادن خداوند در آن سخن گفته است: «... بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ‏ ... وَ بارَكَ فِيها».

(فصّلت/ 41، 9-/ 10) منظور از بركت را خير دائمى زمين براى اهلش و روييدن درختان دانسته‏اند.[[79]](#footnote-79) در آيه‏اى از كعبه با وصف مبارك ياد شده است:

«إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً».

(آل‏عمران/ 3، 96) بركت كعبه را به سبب ثواب و بخشش گناهان دانسته‏اند كه حاجيان، عمره‏گزاران، معتكفان و طواف كنندگان كعبه به دست مى‏آورند.[[80]](#footnote-80)

در 6 آيه (اعراف/ 7، 137؛ اسراء/ 17، 1؛ انبياء/ 21، 71، 81؛ قصص/ 28، 30؛ سبأ/ 34، 18) به بركت سرزمينى اشاره شده است كه مشهور مفسران آن را سرزمين شام‏[[81]](#footnote-81) يا بخشى از آن منطقه‏[[82]](#footnote-82) دانسته و عامل بركت آن را با تعابيرى گوناگون در دو نظريه‏[[83]](#footnote-83) بيان كرده‏اند: عده‏اى‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 491

بركت اين سرزمين را به حاصلخيزى زمين و وجود محصولات كشاورزى، درختان و ميوه‏هاى فراوان و چشمه‏ها و نهرهاى جارى دانسته‏اند.[[84]](#footnote-84) بعضى به نزول وحى و ملائكه در اين سرزمين و وجود پيامبران بسيار و مدفن آنها اشاره كرده‏[[85]](#footnote-85) و سرزمين شام را بركت يافته از آنها دانسته‏اند. در روايتى از پيامبر، شام سرزمين برگزيده خدا و جايگاه گسيل بندگان برگزيده‏اش معرفى شده است.[[86]](#footnote-86) فخر رازى نيز بر اين باور است كه خداوند نشان بركات خود را بر سرزمين شام نهاده است.[[87]](#footnote-87)

بركت اين زمين در قرآن، ضمن وقايعى بازگو شده است:

1. خداوند در شب معراج، پيامبر را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصى كه در سرزمينى مبارك است، سير داد: «الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ». (اسراء/ 17، 1)[[88]](#footnote-88)

2. خداوند بنى‏اسرائيل را در سرزمينى بركت يافته مستقر كرد: «وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ‏ ... مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها». (اعراف/ 7، 137) مراد از اين سرزمين را شام يا مصر دانسته‏اند.[[89]](#footnote-89)

3. خداوند ابراهيم و لوط را نجات بخشيد و در سرزمينى با بركت براى همه جهانيان، جاى داد:

«وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ». (انبياء/ 21، 71) مفسران سخنان مختلفى در معرفى اين سرزمين گزارش كرده‏اند؛ قتاده آن را سرزمين شام و جبائى آن را بيت المقدس دانسته و به نظر ابن‏عباس به دليل آيه‏ «أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً» (آل عمران/ 3، 96) آن مكان، مكه است.[[90]](#footnote-90) بعضى هم آن را مصر[[91]](#footnote-91) دانسته‏اند.

4. قرآن از حركت تند باد به فرمان سليمان به سوى سرزمينى بركت يافته ياد مى‏كند:

«وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى‏ الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها». (انبياء/ 21، 81) باد به فرمان سليمان به هر جا مى‏رفت و در نهايت به محل استقرار سليمان در شام بازمى‏گشت.[[92]](#footnote-92)

5. در آيه 18 سبأ/ 34 نيز سخن از بركت يافتگى مكانى است كه قوم سبأ با آنجا ارتباط داشتند: «وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً ...». مفسران، اين سرزمين را شام و بركت آن را به داشتن 4700 قريه با آب و درختان و محصولات فراوان دانسته‏اند. بعضى هم گفته‏اند: با فراوانى قريه‏ها به آنجا بركت داده شده‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 492

است.[[93]](#footnote-93) بعضى هم منظور از اين سرزمين را بيت المقدس و ارض مقدسه گفته‏اند.[[94]](#footnote-94) در بعضى روايات شيعه براى اين آيه تأويلهايى آمده است؛ اين روايات، «الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها» را اهل‏بيت و «قُرىً ظاهِرَةً» را واسطه‏هاى بين اهل‏بيت و شيعيان مانند راويان حديث و فقيهان دانسته‏اند.[[95]](#footnote-95) بعضى از مفسران شيعه اين روايات را در مقام تفسير آيه نشمرده و آنها را بازگو كننده بطنى از قرآن دانسته‏اند.[[96]](#footnote-96)

6. قرآن از محل برانگيخته شدن موسى با تعبير «بقعه مباركه» ياد مى‏كند: «نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ».

(قصص/ 28، 30) فخر رازى وصف مبارك را به اين سبب دانسته كه پيامبرى موسى از آن مكان آغاز شده است.[[97]](#footnote-97) مفسران «بقعه مباركه» را همان سرزمين مقدس مى‏دانند كه هنگام ورود موسى به آنجا، خداوند او را اين گونه خطاب كرد: «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ». (طه/ 20، 12)[[98]](#footnote-98) مفسران «مقدس» را «مبارك» معنا كرده‏اند[[99]](#footnote-99)، افزون بر اين واژه‏هاى‏ «سَيْناءَ»: «شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ»[[100]](#footnote-100) (مؤمنون/ 23، 20) و «سِينِينَ»[[101]](#footnote-101): «وَ طُورِ سِينِينَ» (تين/ 95، 2) را به معناى مبارك و منظور از طور سيناء و طور سينين را كوهى دانسته‏اند كه در آنجا ندايى موسى را مخاطب قرار داد.[[102]](#footnote-102) مفسران براى اين دو عبارت معناهاى ديگرى نيز بازگو كرده‏اند.[[103]](#footnote-103)

بخشى ديگر از پديده‏هاى مبارك مربوط به بعضى از جلوه‏هاى طبيعت است؛ در آيه‏اى ضمن تمثيلى براى نور خداوند، از درخت مبارك زيتون سخن رفته است: «كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ». (نور/ 24، 35) مفسران بركت درخت زيتون را بدين سبب دانسته‏اند كه گونه‏هايى از منافع را در خود جاى داده است و روغن آن روشن‏ترين روغن است، افزون بر اين گفته‏اند كه درخت زيتون نخستين درختى است كه پس از طوفان نوح روييده و محل رويش آن منزلگاه انبيا بوده است.[[104]](#footnote-104)

يكى ديگر از جلوه‏هاى طبيعت باران است كه‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 493

قرآن از آن با تعبير «آب مبارك» ياد مى‏كند:

«وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً». (ق/ 50، 9) وجه بركت باران را در ادامه آيه با ذكر كاركرد آن در رويش باغها و دانه‏هاى كشاورزى و درختان و برخوردارى انسان از رزق و روزى، مى‏توان دريافت‏[[105]](#footnote-105): «فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ».

(ق/ 50، 9، 10، 11) مفسران بركت زمين (فصّلت/ 41، 10) را به رويش درختان تفسير كرده‏اند.[[106]](#footnote-106)

پديده مبارك ديگرى كه قرآن در ضمن دستورى اخلاقى براى حسن معاشرت مسلمانان از آن ياد كرده «سلام» است: «فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً». (نور/ 24، 61) مفسران، پيوسته سلام گفتن را سبب زيادى خير دانسته‏اند[[107]](#footnote-107)، زيرا از دعاى مؤمن براى مؤمن اميد خيرى از جانب خداوند مى‏رود.[[108]](#footnote-108) افزون بر اين پديده‏هاى با بركت كه در قرآن آمده، در روايات نيز پديده‏هاى بسيارى مانند:

آب، آتش، گوسفند، بز و ... داراى بركت معرفى شده‏اند.[[109]](#footnote-109)

عوامل بركت:

آيات بيانگر عوامل بركت را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد:

1. آياتى كه با استفاده از واژه «بركات» (اعراف/ 7، 96) به تبيين عوامل بركت پرداخته است. از آياتى كه در آنها يكى از مشتقات «برك» به كار رفته است، تنها يك آيه به عوامل بركت اشاره دارد. اين آيه ايمان و تقوا را سبب گشايش بركات آسمان و زمين مى‏داند: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ». (اعراف/ 7، 96) مفسران بركات آسمان را باران و بركات زمين را رويش گياهان و درختان دانسته‏اند.[[110]](#footnote-110) بعضى نيز با رويكردى عرفانى بركات آسمان را قبول دعا و بركات زمين را تسهيل حاجات گفته‏اند.[[111]](#footnote-111)

2. آياتى كه عوامل يكى از مصداقهاى بركت را معرفى مى‏كند. (هود/ 11، 52؛ نوح/ 71، 10، 11؛ جنّ/ 72، 16) با توجه به مبارك بودن باران:

«وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً» (ق/ 50، 9) و تفسير بركات آسمان (اعراف/ 7، 96) به باران مى‏توان باران را از مصاديق بركت و بخشى از عوامل بركت را با عوامل باران مشترك دانست، بر اين اساس افزون بر ايمان و تقوا، به اين موارد مى‏توان اشاره كرد: استقامت و پايدارى بر ايمان:

«و الو اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً» (جنّ/ 72، 16)، توبه: «تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً» (هود/ 11، 52) و استغفار:

«اسْتَغْفِرُوا ... يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً».

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏5، ص: 494

(نوح/ 71، 10-/ 11) «غَدَق» به معناى باران فراوان و فراگير يا آب زياد است‏[[112]](#footnote-112) و بعضى آن را تعبيرى كنايى براى فراوانى نعمت دانسته‏اند.[[113]](#footnote-113) «مِدْرار» هم به باران مفيد معنا شده است.[[114]](#footnote-114)

3. آياتى كه عوامل افزايش نعمت و بهره‏ورى بيشتر انسان از مواهب مادى و معنوى خداوند را بازگو مى‏كند. اين دسته بخش گسترده‏اى از آيات را شامل مى‏شود. علامه طباطبايى افزون بر تقوا، احسان: «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» (الرحمن/ 55، 60) و شكرگزارى: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (ابراهيم/ 14، 7) را ملازم بركت مى‏داند.[[115]](#footnote-115) بر اساس اين دسته از آيات موارد بسيار ديگرى با موضوع بركت مرتبطاند؛ از جمله:

انجام دادن حسنات (نساء/ 4، 40)، صدقه دادن (بقره/ 2، 276)، پرداخت زكات (روم/ 30، 39) و قرض‏الحسنه. (حديد/ 57، 18) در روايات نيز عوامل بسيارى مانند ياد،[[116]](#footnote-116) اطاعت و رضايت‏[[117]](#footnote-117) خدا، روزه گرفتن‏[[118]](#footnote-118)، صله رحم‏[[119]](#footnote-119) و عدل‏[[120]](#footnote-120) براى جلب يا افزايش بركت بازگو شده است و در مقابل، عواملى مانند خيانت، سرقت، شرب خمر، زنا[[121]](#footnote-121) و جنايات‏[[122]](#footnote-122) را ناسازگار با بركت دانسته‏اند.

منابع-

الامامة و التبصره؛ انوارالتنزيل و اسرار التأويل، بيضاوى؛ بحارالانوار؛ تاج العروس من جواهرالقاموس؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تفسير التحرير و التنوير؛ التفسير الكبير؛ تفسير القرآن الكريم، ابن‏عربى؛ جامع‏البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ سفينة البحار و مدينة الحكم و الآثار؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه؛ عيون الحكم و المواعظ؛ الفتوحات‏المكيه؛ الكافى؛ الكشاف؛ كشف الاسرار و عدةالابرار؛ كمال الدين و تمام النعمه؛ لسان العرب؛ لغت نامه؛ مجمع البحرين؛ مجمع‏البيان فى تفسير القرآن؛ مسند احمد بن حنبل؛ معجم الفروق اللغويه؛ معجم اللاهوت الكتابى؛ معجم مقاييس اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ الموسوعة الفقهية الميسره؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ واژه‏هاى دخيل در قرآن مجيد؛ وسائل‏الشيعه.

غلامرضا قدمى‏[[123]](#footnote-123)

### دائره المعارف بزرگ اسلامی

مقاله برکت در آدرس ذیل

https://www.cgie.org.ir/fa/article/228593/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

برکت

نویسنده (ها) : محمود کریمی

بَرَکَت، از مفاهیم دینی که در قرآن کریم و روایات اسلامی جایگاهی مهم دراد و در فرهنگ عامۀ مسلمانان گسترش چشمگیری یافته است. ریشۀ «ب ر ک» در زبان اقوام سامی وجود داشته (ER, II/250)، و در لغت عرب به معنای طلق رشد و فزونی (خلیل، ابن‌منظور، مادۀ برک)، یا فزونی و کثرت در خیر (ازهری، مادۀ برک) است. فیروز آبادی سعادت را نیز به همین معنا می‌افزاید (قاموس، مادۀ برک).

این واژه به صورت مفرد در قرآن به کار نرفته است و تنها به‌صورت جمع در ۳ آیه دیده می‌شود (اعراف/۷/۹۶؛ هود/۱۱/۴۸، ۷۳). واژه‌های هم خانوادۀ برکت ۳۲ بار در قرآن کریم به‌کار رفته است. در اصطلاح قرآن برکت ثبوت خیرالٰهی است (راغب، مادۀ برک) و برکات، نعمتهای دائمی و خیر ثابت هستند (شیخ طوسی، ۵/۴۹۸). شاید تفسیر برکات به خیرهای فزاینده توسط طوسی (۴/۶۹۷) نیز که با معنای لغوی سازگارتر است، همان خیز ثابت را افده نماید؛ چون هر خیری با رشد و فزونی، ثبوت و دوام خود را نیز حفظ می‌کند. برکات آسمان به فزونی باران و برکات زمین به فراوانی گیاه و میوۀ آن تفسیر شده است (شیخ طوسی، ۴/۴۷۷).

قرآن کریم افراد و گروههایی را مشمول برکات نازل شده از سوی خداوند شمرده است که عبارتند از انسانها و اقوام مؤمن و متقی (اعراف /۷/۹۶)، نوح(ع) و امت پیرو او (هود/۱۱/۴۸)، ابراهیم و اسحاق(ع) (صافات/۳۷/۱۱۳)، اهل بیت ابراهیم(ع) (هود/ ۱۱/۷۳)، موسى(ع) (نمل/۲۷/۸) و عیسى(ع) (مریم/۱۹/۳۱).

واژۀ «تبارَکَ» در قرآن ۹بار و همواره برای ذات مقدس خداوند به کار رفته، همان‌گونه که انزال برکات نیز تنها به خداوند نسبت داده شده است (اعراف /۷/۹۶؛ فصلت/۴۱/۱۰؛ انبیاء/ ۲۱/۷۱). معنای «تبارک»، ثابت در خیربودن خداوند (طریحی، ذیل بارک)، یا متعالی بودن او به واسطۀ وحدانیت وی در ازلی بودن و لایزال بودن است (طبرسی، ۴/۶۶۰).

«مبارک» صفتی است که خداوند برای کلام خود به کار برده است (انعام/۶/۹۲، ۱۵۵؛ انبیاء/۲۱/۵۰؛ ص /۳۸/۲۹)، چون خیر و نفع آن ثابت و دائمی است (طبرسی، ۷/۸۱)، یا فزونیهای بسیاری نسبت به کتب آسمانی پیشین دارد (طریحی، ذیل ب ر ک). علاوه بر خود قرآن، اشخاص و اشیائی که در این کتاب آسمانی مبارک خوانده شده‌اند، عبارتند از عیسى(ع) (مریم/۱۹/۳۱)، کعبه (آل‌عمران/۳/۹۶)، پیرامون مسجدالاقصى (اسراء/۱۷/۱)، سرزنیت فلسطین (انبیاء/۲۱/۷۱)، درخت زیتون (نور/۲۴/۳۵) و قطعه زمین مشتمل بر درخت مقدس که موسى از آن ندای «انی انا الله» را شنید (قصص/۲۸/۳۰)؛ نیز شب قدر، بنا بر قول مشهور مفسران در تفسیر «لیلةمبارکة» (دخان/۴۴/۳). در آیات قرآنی، ایمان، تقوا (اعراف/۷/۹۶) و استغفار (ﻧﻜ : ﻫود/۱۱/۵۲؛ ق/۵۰/۹؛ نوح/۷۱/۱۰، ۱۱) از عوامل برکت‌زا به‌شمار آمده‌اند و تکذیب پیامبران از عواملی است که برکت را از میان می‌برد (اعراف/۷/۹۶).

برکت از مفاهیمی است که علاوه بر قرآن، در کتب آسمانی پیشین نیز فراوان یافت می‌شود. مشتقات ریشۀ «برک/برخ» و واژّ عبری «بِراخاه» به معنای برکت ۳۹۸ بار در عهد عتیق به کار رفته است. براخوت نیز یکی از زیر بخشهای باب اول مِنشاست که جمع براخاه و به معنای برکات است. در عهد جدید نیز ابن مفهوم را به کرات می‌یابیم (برای نمونه: مرقس، ۱۰: ۱۶؛ لوقا، ۲۴: ۵۰). قرآن منشأ همۀ برکات را ذات اقدس خداوند می‌داند (اعراف/۷/۵۴)، هرچند به پیامبر و اولیا نیز پس از آنکه خود مشمول برکت الٰهی شده‌اند، می‌توان تبرک جست (بخاری، ۱/۵۴، ۵۹؛ ۷/۱۴۷). در عهد عتیق نیز منشأ و منبع اصلی برکت، خداوند است (پیدایش، ۱: ۲۲-۲۸، ۱:۹)، هرچند برخی از پیامبران و انسانهای والا نیز گاهی منشأ برکت خوانده شده‌اند (همان، ۲۷: ۲۷-۲۹، ۱۵:۴۸). در عهد جدید هم صدون برکت بارها به شخص عیسى(ع) نسبت داده شده است (متى، ۱۹:۱۴؛ مرقس، لوقا، همانجاها).

در برخی روایات پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع)، سخن از برکت بسط یافته است و اهمیت آن به حدی است که برکت یکی از سپاهیان ۷۵نفری عقل محسوب شده است (مجلسی، ۱/۱۱۰-۱۱۱). طبق برخی روایات خداوند ۳ برکت نازل کرده است: آب، آتش و گوسفند (همو، ۲۲/۲۲۶). در روایات به برکت مال، عمر و زن (ابن‌بابویه، ۳/۳۸۷) اشاره شد، و وجود هر مؤمن برای دیگر مؤمنان برکت شمرده شده است (مجلسی، ۲/۲۸۳).

برخی عوامل برکت‌زا در روایات عبارتند از سحرخیزی (ﻧﻜ : برازش، ۲۸۹) و شروع فعالیت در سحر یا جر (نهج‌البلاغة، نامۀ ۱۲)، بیع با مهلت دادن به خریدار برای پرداخت بها، مضاربه (ابن‌ماجه، ۲/۷۶۸)، خوردن سحری (کلینی، ۴/۹۵)، همراهی و نرمخویی (همو، ۲/۱۱۹)، سلام کردن بر خانوده (ابولیث، ۱۴۱)، پایین بودن مهریۀ زن، کم خرج بودن و آسان بودن زایمان وی (ابن‌بابویه، ۳/۳۸۷)، صبح زود شنبه و پنجشنبه صدقه‌دادن، کردار نیک، عدالت (برازش، همانجا) و تجارت (مجلسی، ۱۰۰/۵).

پیامبر اکرم(ص) هنگام حفر خندق در اطراف مدینه توسط مهاجرین و انصار، از خداوند برای آنان درخواست برکت کرد (بخاری، ۳/۲۱۲). برخی افراد که در زندگی خود مشمول دعای پیامبر به برکت شده‌اند، عبارتند: عبدالله بن جعفر، عروبن ابی‌الجعد و عبدالرحمان بن عوف (ﻧﻜ : وصابی، ۳۰۴-۳۰۵).

برخی عوامل برکت‌زدا در روایات عبارتند از اعمال بد و ناشایست (نهج‌البلاغة، خطبۀ ۱۴۳)، اسراف، سوگند خوردن در خریدوفروش، خوردن غذای داغ (کلینی، ۴/۵۵، ۵/۱۶۲، ۶/۳۲۲)، فساد نیت و جنایت، مال حرام (حرعاملی، ۶(۲)/۵۳)، خیانت، سرقت، شرب خمر و زنا (مجلسی، ۷۶/۱۹).

در تداول امروز فارسی‌زبانان، برکت به معنای بسیاری نعمت و فزونی در خیر است. در فرهنگ و ادب فارسی، «برکت» و واژه‌های هم خانوده و مرکبی که از آن ساخته شده، مانند بارک‌الله، تبرک و مبارک؛ فراوان به کار رفته است و مثلهایی نیز مشتمل بر این واژه‌ها در میان مردم رایج بوده و هست (دهخدا، ۱/۱۰۴، ۱۱۴، ۳۵۹، ۵۴۱). همچنین کلمات «تبریک» و «مبارک» در قالب عبارتها و جمله‌های گوناگون در مراسم شادی و جشنهای موفقیت و پیروزی عموماً به‌کار می‌رود. گفتنی است که برخی از مصادیق شایع نعم الٰهی، چون نان و نمک، درمیان مردم به عنوان نماد برکت شناخته شده‌اند.

مآخذ

ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، ۱۴۰۴ق؛ ابن ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۲-۱۹۵۳م؛ ابن منظور، لسان؛ ابولیث سمرقندی، نثر، تنبیه الغافلین، به کوشش احمد سلام، بیروت، ۱۴۰۶ق؛ ازهری، محمد، تهذیب اللغة، به کوشش علی حسن هلالی، قاهره، الدار المصریه؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق؛ برازش، علیرضا، المعجم المفهرس لالفاظ غررالحکم، تهران، ۱۳۷۱ش؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دارالحیاء، التراث العربی؛ خلیل بن احمد، فراهیدی، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیروت، ۱۴۰۸ق؛ دهخدا، علی‌اکبر، امثال و حکم، تهران، ۱۳۵۷ش؛ راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، به کوشش محمد سید کیلانی، بیروت، دارالمعرفه؛ شیخ طوسی، محمد، التبیان، به کوشش احمد حبیب قصیرعاملی، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ طبرسی، فضل، مجمع البیان، به کوشش هاشم رسولی محلاتی و فضل‌الله یزدی طباطبایی، بیروت، ۱۴۰۶ق؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، به کوشش محمودعادل، تهران، ۱۴۰۸ق؛ عهد جدید؛ عهد عتیق، قاموس؛ قرآن کریم؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۵ش؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق؛ نهج‌البلاغه؛ وصابی حبیشی، محمد، البرکة فی فضل السعی و الحرکة، بیروت، دارالمعرفه؛ نیز:

محمود کریمی

### دانشنامه جهان اسلام

مقاله برکت در این سایت

https://rch.ac.ir/article/Details/6400?%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

برکت

متن

بَرَکَت‌ ، در اصل‌ به‌ معنای‌ ثبات‌ و دوام‌ یا رشد و فزونی‌ (ابن‌منظور، ذیل‌ «ب‌ ر ک‌»؛ فخر رازی‌، ج‌ 8، ص‌ 158) و در قرآن‌ به‌ معنای‌ فراوانیِ همراه‌ با میمنت‌ و بالندگی‌ و افزونی‌ خیروخوبی‌ (در برابر شؤم‌ به‌ معنای‌ رشد و فزونی‌ شّر رجوع کنید به طبرسی‌، ج‌ 5، جزء 25، ص‌ 107). راغب‌ اصفهانی‌ (ذیل‌ «برک‌»)، ابن‌فارسِ (ذیل‌ «برک‌») و طبرسی‌ (ذیل‌ آیاتی‌ که‌ مشتقات‌ «ب‌ ر ک‌» در آنها آمده‌ است‌) فقط‌ ثبوت‌ را معنای‌ اصلی‌ آن‌ می‌دانند و کاربرد قرآنی‌ یا عرفی‌ آن‌ را در معانی‌ دیگر به‌ همین‌ معنی‌ باز می‌گردانند. بدین‌ ترتیب‌، مناسبت‌ معنایی‌ آن‌ با مفاد بَرَکَ الاءِبل‌ (= شتر به‌ زانو نشست‌ و در جای‌ خود ماند)، روشن‌ می‌شود. در اصطلاح‌ موحّدون‌، «برکت‌» به‌ معنای‌ پاداشی‌ به‌ کار رفته‌ است‌ که‌ به‌ حقوق‌ نظامیان‌ افزوده‌ می‌شود. در گویشهای‌ مغربی‌، از این‌ واژه‌، با مفهوم‌ قیدی‌، معنای‌ «به‌ قدر کفایت‌» اراده‌ می‌شود.واژه‌های‌ همخانوادة‌ برکت‌ در قرآن‌ به‌ صورتهای‌ تبارَکَ، بارَکَ، بارَکْنا، بُورِکَ، بَرَکات‌ (جمع‌ برکت‌)، مبارَک‌ و مبارکة‌ (جمعاً 32 مورد) آمده‌ است‌ که‌ کلمه‌ تَبارَک‌ (تَبارک‌اللّه‌، تَبارکَ اسمُ ربَّک‌، تبارک‌ الذّی‌...) به‌ طور اخص‌ برای‌ خدا به‌ کار رفته‌ است‌ (دربارة‌ معنای‌ تبارک‌ و وابستگی‌ آن‌ با معنای‌ اصلی‌ برکت‌ رجوع کنید به طبرسی‌، ذیل‌ انعام‌: 92، 155؛ فرقان‌: 1؛ زخرف‌: 85؛ ابن‌منظور؛ راغب‌ اصفهانی‌؛ ابن‌فارس‌، ذیل‌ برک‌). سایر مشتقات‌ برکت‌ در قرآن‌ به‌ اشخاص‌ و امکنه‌ای‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ از لحاظ‌ مادی‌ یا معنوی‌ به‌ این‌ معنی‌ ناظرند: زمین‌ به‌ لحاظ‌ دربرداشتن‌ نعمتهای‌ گوناگون‌ (اعراف‌:96، 137؛ فصّلت‌:10)؛ سرزمین‌ شام‌ به‌ لحاظ‌ مواهب‌ مادی‌ و موقعیت‌ خاصّ معنوی‌ (اسراء:1؛ انبیاء:71، 81؛ سباء:18)؛ حضرت‌ ابراهیم‌ و اسحاق‌ به‌ لحاظ‌ دوام‌ و فزایندگی‌ بخششهای‌ الهی‌ به‌ ایشان‌ (صافات‌: 113)؛ حضرت‌ موسی‌ و فرشتگان‌ وحی‌ و وادی‌ مقدس‌ (نمل‌: 8؛ قصص‌: 30)؛ قرآن‌ به‌ لحاظ‌ رستگار کردن‌ انسانها (انعام‌: 92، 155؛ انبیاء: 50؛ ص‌:29)؛ سرزمین‌ مکه‌ یا مسجدالحرام‌ به‌ لحاظ‌ خیرات‌ فراوان‌ یا دوام‌ بندگی‌ خدا در آن‌ (آل‌عمران‌: 96)؛ حضرت‌ عیسی‌ به‌ لحاظ‌ وجود پُر فایده‌ یا ارشاد به‌ سوی‌ خیرات‌ و یا پایداری‌ در ایمان‌ (مریم‌: 31)؛ آب‌ باران‌ به‌ لحاظ‌ رویاندن‌ گیاهان‌ و روزی‌ رساندن‌ به‌ بندگان‌ (ق‌: 9؛ اعراف‌: 96)؛ درخت‌ زیتون‌ به‌ لحاظ‌ فواید بسیار (نور: 35) و شب‌ قدر به‌ لحاظ‌ ویژگیهای‌ آن‌، از جمله‌ نزول‌ یکبارة‌ قرآن‌ در آن‌ (دخان‌: 3؛ و نیز رجوع کنید به شب‌ لیلة‌القدر \* ).برکت‌ الهی‌ همراه‌ با رحمت‌ و سلام‌ شامل‌ حال‌ همراهان‌ نوح‌ در کشتی‌ و اهل‌ بیت‌ ابراهیم‌ نیز بوده‌ است‌ (هود:48، 73) که‌ فراء (ج‌ 2، ص‌ 18، 23) و ابومنصور ازهری‌ (ج‌ 1، ص‌ 231ـ232) آن‌ را به‌ سعادت‌ دایمی‌ تفسیر کرده‌اند (نیز رجوع کنید به ابن‌منظور، همانجا). در روایات‌، دعا برای‌ برکت‌ یافتن‌ پیامبر و آل‌ او، مانند حضرت‌ ابراهیم‌ و دودمانش‌، بویژه‌ در طرز صلوات‌ فرستادن‌ بر رسول‌ اکرم‌ صلی‌اللّه‌وعلیه‌وآله‌وسلّم‌، که‌ از خود آن‌ حضرت‌ نقل‌ شده‌، فراوان‌ به‌ چشم‌ می‌خورد (ونسینک‌، ج‌ 1، ص‌ 173؛ سیوطی‌، ج‌ 5، ص‌ 215ـ219؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 4، ص‌ 1214) که‌ خواستار دوام‌ مواهب‌ معنوی‌ و کرامتهای‌ الهی‌ به‌ آل‌رسول‌ است‌ (ابن‌منظور، همانجا).در احادیث‌، گوسفند و بز شیرده‌ (مجلسی‌، ج‌ 61، ص‌ 116، 118، 127ـ 138)، اسب‌ (ابن‌حنبل‌، ج‌ 3، ص‌ 114، ج‌ 4، ص‌ 184)، آب‌ (مجلسی‌، ج‌ 61، ص‌ 134)، آتش‌ (همانجا)، شیر، گوشت‌ (مجلسی‌، ج‌ 63، ص‌ 76)، نان‌ (همان‌، ج‌ 63، ص‌ 270ـ274؛ نان‌ در میان‌ مردم‌ «برکت‌» نام‌ گرفته‌ و بدان‌ سوگند نیز می‌خورند رجوع کنید به دهخدا، ذیل‌ واژه‌)، عسل‌ (مجلسی‌، ج‌ 63، ص‌ 294)، سرکه‌ (همان‌، ج‌ 63، ص‌ 303)، خانه‌ای‌ وسیع‌ در مکانی‌ مناسب‌ و با همسایگانی‌ خوب‌ (ج‌ 73، ص‌ 154)، کارهایی‌ چون‌ اطاعت‌ و ذکر خدا و خواندن‌ قرآن‌ (کلینی‌، ج‌ 3، ص‌ 610؛ مجلسی‌، ج‌ 70، ص‌ 341)، روزه‌گرفتن‌ و خوردن‌ سحری‌ در ماه‌ رمضان‌ (ابن‌حنبل‌، ج‌ 3، ص‌ 12)، داد و ستد سهل‌ و صادقانه‌ (همان‌، ج‌ 3، ص‌ 402؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 12، ص‌ 3، 5) و مهلت‌ دادن‌ برای‌ پرداخت‌ بها (ابن‌ماجه‌، ج‌ 2، ص‌ 768)، اطعام‌ مساکین‌ (مجلسی‌، ج‌ 71، ص‌ 362، 368)، به‌ کار بستن‌ احکام‌ دینی‌، پیوند با خویشان‌ (همان‌، ج‌ 71، ص‌ 88ـ132 رجوع کنید به صلة‌ رحم‌ \* )، رفتار نیکو با همسایگان‌ (ج‌ 71، ص‌ 97، 153)، مواسات‌ \* با برادران‌ ایمانی‌ (ج‌ 71، ص‌ 395)، شستن‌ دستها قبل‌ و بعد از خوردن‌ غذا (ج‌ 63، ص‌ 355)، صرف‌ غذا با جمع‌ (ج‌ 63، ص‌ 424؛ ابن‌ماجه‌، ج‌ 2، ص‌ 1094)، نظافت‌ بدن‌ و خانه‌ (مجلسی‌، ج‌ 73، ص‌110، 113، 119، 314)، کم‌ کردن‌ هزینه‌های‌ ازدواج‌ (ابن‌حنبل‌، ج‌6، ص‌ 82، 145) برکت‌آور هستند و در مقابل‌، نپرداختن‌ زکات‌ (حرّعاملی‌، ج‌ 6، ص‌ 14)، ارتکاب‌ گناه‌ (مجلسی‌، ج‌ 70، ص‌ 358)، دزدی‌ و خیانت‌ و شرابخواری‌ و فحشاء (همان‌، ج‌76، ص‌19، 23)، سماع‌ غنا به‌افراط‌، ظلم‌ قضات‌، خواب‌ بامدادی‌ (ج‌ 73، ص‌ 184)، بی‌توجهی‌ به‌نظافت‌ خانه‌، مال‌اندوزی‌ از راه‌ نامشروع‌ (ابن‌حنبل‌، ج‌1، ص‌190، ج‌3، ص‌ 434)، سوگند خوردن‌ و دروغزنی‌ در معاملات‌ (همان‌، ج‌3، ص‌ 403)، غافل‌ ماندن‌ از ذکر خدا و تلاوت‌ قرآن‌ برکت‌زدا شمرده‌ می‌شوند (مجلسی‌، ج‌ 73، ص‌ 314ـ316، ج‌ 76، ص‌ 243). همچنین‌ اگر جامعه‌ای‌ به‌ تقوا روی‌ آورد، از برکات‌ آسمان‌ و زمین‌ بهره‌ خواهد برد (همان‌، ج‌52، ص‌280، 330؛ ابن‌حنبل‌، ج‌2، ص‌482؛ ج‌4، ص‌182). بنابر روایات‌، فقر، تنگی‌ معیشت‌ (مجلسی‌، ج‌70، ص‌318، 324)، کاهش‌ باران‌ و فراورده‌های‌ زمینی‌ از گیاهان‌ و معادن‌ آثار و نشانه‌های‌ زوال‌ برکت‌ است‌. بااینهمه‌ برکت‌ را نباید تنها فراوانیِ کمّی‌ دانست‌، بلکه‌ کفایت‌ کردن‌ موجود، هر چند کم‌، نشانة‌ آشکار برکت‌ است‌. در داستانهای‌ مربوط‌ به‌ برکت‌ یافتن‌ غذا یا آب‌ اندک‌ برای‌ گروه‌ بسیار، بر اثر دعا یا اعجاز رسول‌اکرم‌صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌، این‌ معنی‌ آشکار است‌.محمّدبن‌ عبدالرحمان‌ وصّابی‌ (متوفی‌ 166) مجموعة‌ اعمال‌ و ادعیة‌ مستخرج‌ از آیات‌ و احادیث‌ را در کتاب‌ البرکه‌ گردآورده‌ است‌. فعل‌ برکت‌ به‌ خداوند نسبت‌ داده‌ می‌شود و در روایات‌ بسیاری‌ از پیامبر نقل‌ شده‌ است‌ که‌ ایشان‌ همواره‌ برای‌ اشخاص‌، خواه‌ فرد و خواه‌ جمع‌، محصول‌ کشاورزی‌، تجارت‌، مواد غذایی‌ و بعضی‌ مکانها از خدا طلب‌ برکت‌ می‌کرده‌اند (ابن‌حنبل‌، ج‌1، ص‌251، 460، ج‌3، ص‌105، 416، 418، ج‌4، ص‌ 36، 171، 376، ج‌6، ص‌56، 212، 222، 347، 430؛ بخاری‌ جعفی‌، ج‌1، ص‌23؛ ج‌3، ص‌212؛ ج‌5، ص‌46، ج‌6، ص‌216؛ ترمذی‌، ج‌5، ص‌506). شماری‌ از روایات‌ تاریخی‌ نشان‌ می‌دهند که‌ شخص‌ پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ و اشیای‌ منسوب‌ به‌ایشان‌ برکت‌آور بوده‌ و مسلمانان‌، حتی‌ پس‌ از رحلت‌ آن‌ حضرت‌، از مرقد ایشان‌ برکت‌ می‌یافته‌اند (مجلسی‌، ج‌16، ص‌401، ج‌18، ص‌23ـ 45؛ عسکری‌، ج‌1، ص‌43ـ 48؛ سمهودی‌ در چند فصل‌ از کتاب‌ وفاء الوفاء ). در کتب‌ سیره‌ آمده‌ است‌ که‌ رسول‌ اکرم‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌، در اثنای‌ هجرت‌ از مکه‌، قصد دوشیدن‌ گوسفندِ از شیر رفتة‌ امّ مَعبَد کرد و از پستان‌ گوسفند، به‌برکت‌ تماس‌ دست‌ ایشان‌، شیر فوران‌ یافت‌. شیعه‌ برای‌ اهل‌بیت‌ پیامبرصلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ نیز این‌ فضیلت‌ را قایل‌اند و نمونه‌هایی‌ چند از برکت‌ وجود ایشان‌، درحیات‌ و ممات‌، گزارش‌ شده‌ است‌ (از جمله‌ رجوع کنید به مجلسی‌، ج‌ 42، ص‌ 311ـ 337، ج‌ 49، ص‌ 326ـ337). برخی‌ علما تبرک‌ جستن‌ به‌ مرقد پیامبر را ناروا دانسته‌اند، لیکن‌ دلیل‌  
عمدة‌ بیشتر ایشان‌ ـ بر خلاف‌ ابن‌تیمیه‌ و پیروانش‌ که‌ اینگونه‌ اعمال‌ را شرک‌ می‌دانند ـ حفظ‌ ادب‌ است‌. جواز تبرک‌جستن‌ به‌منبر آن‌ حضرت‌ نیز مؤید همین‌ معنی‌ است‌. با اینهمه‌، شواهد بیشماری‌ از یاران‌ رسول‌ اکرم‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ یاد شده‌ که‌ تماس‌ بدنی‌ با مرقد ایشان‌ را نیکو و سبب‌ برکت‌ دانسته‌اند (امین‌، ص‌ 429ـ 448(.برکت‌ یافتن‌ از اولیا و عالمان‌ دینی‌ در متون‌، بویژه‌ تذکره‌های‌ عرفا، فراوان‌ نقل‌ شده‌ است‌ (دهخدا، ذیل‌ واژه‌). محل‌ اقامت‌ و مسکن‌ اولیا و اشیای‌ متعلق‌ به‌ آنان‌ نیز مبارک‌ تلقّی‌ گردیده‌ است‌.منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ ابن‌حنبل‌، مسند احمدبن‌ حنبل‌ ، استانبول‌ 1402/1982؛ ابن‌فارس‌، معجم‌ مقاییس‌ اللغة‌ ، چاپ‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قم‌ 1404؛ ابن‌ماجه‌، سنن‌ ابن‌ماجة‌ ، استانبول‌ 1401/1981؛ ابن‌منظور، لسان‌ العرب‌ ، بیروت‌ ] تاریخ‌ مقدمه‌ 1300 [ ؛ محمدبن‌ احمد ازهری‌، تهذیب‌ اللغة‌ ، قاهره‌ 1964ـ1967؛ محسن‌ امین‌، کشف‌ الارتیاب‌ ، تهران‌ 1347؛ محمدبن‌ اسماعیل‌ بخاری‌ جعفی‌، صحیح‌ البخاری‌ ، استانبول‌ 1401/1981؛ محمدبن‌ عیسی‌ ترمذی‌، سنن‌ الترمذی‌ ، استانبول‌ 1401/1981؛ محمدبن‌ حسن‌ حر عاملی‌، وسائل‌ الشیعة‌ الی‌ تحصیل‌ مسائل‌ الشریعة‌ ، چاپ‌ عبدالرحیم‌ ربانی‌ شیرازی‌، بیروت‌ 1403/1983؛ علی‌ اکبر دهخدا، لغت‌نامه‌ ، زیرنظر محمد معین‌، تهران‌ 1325ـ1359 ش‌؛ حسین‌بن‌ محمد راغب‌ اصفهانی‌، المفردات‌ فی‌ غریب‌ القرآن‌ ، چاپ‌ محمد سید کیلانی‌، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ علی‌بن‌ عبدالله‌ سمهودی‌، وفاء الوفا ، چاپ‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ عبدالرحمان‌بن‌ ابی‌بکر سیوطی‌، الدر المنثور فی‌ التفسیر بالمأثور ، قم‌ 1404؛ فضل‌بن‌ حسن‌ طبرسی‌، مجمع‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌ ، بیروت‌ ] 1980 [ ؛ مرتضی‌ عسکری‌، معالم‌ المدرستین‌ ، تهران‌ 1413/1993؛ محمدبن‌ عمر فخررازی‌، التفسیر الکبیر ، قاهره‌ ] بی‌تا. [ ، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ یحیی‌بن‌ زیاد فراء، معانی‌القرآن‌ ، ج‌2، چاپ‌ محمدعلی‌ نجار، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌، الکافی‌ ، چاپ‌ علی‌ اکبر غفاری‌، بیروت‌ 1401؛ محمد باقربن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، بحارالانوار ، بیروت‌ 1403/1983؛ محمدبن‌ عبدالرحمان‌ وصّابی‌ حبشی‌، البرکه‌ ، مصر 1354؛ آرنت‌ یان‌ ونسینک‌، المعجم‌ المفهرس‌ لالفاظ‌ الحدیث‌ النبوی‌ ، لیدن‌ 1936ـ1969.

## برکت در ویکیها

### ویکی شیعه

مقاله برکت در این آدرس

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

برکت

برکت نعمت‌ها و خیر افزون و فراوان الهی برای مخلوقات است. این کلمه، سه بار در قرآن، تنها در حالت جمع، یعنی برکات به‌کار رفته است. از آنجا که در قرآن، برکت همواره مستند به خداوند شده، ایجاد آن را فقط به‌دست خداوند دانسته‌اند.

ایمان، تقوا، استغفار، ذکر، اطاعت خدا، عدالت و نرم‌خویی را از عوامل جلب برکات الهی و در مقابل، برخی از رفتارهای انسان از جمله ارتکاب گناهان و ترک امر به معروف و نهی از منکر را از موانع دریافت برکت الهی دانسته‌اند.

بعضی از مخلوقات خداوند، از مظاهر و نشانه‌های برکت قرار داده شده‌اند؛ پیامبرانی چون حضرت نوح(ع)، مؤمنان صالح، قرآن کریم، زمان‌هایی مانند شب قدر، مکان‌هایی مانند مکه و جلوه‌هایی از طبیعت مانند باران از نمونه‌های برکات الهی معرفی شده‌اند.

فهرست

۱ مفهوم‌شناسی

۲ عوامل

۲.۱ ایمان و تقوا

۲.۲ استغفار

۳ موانع

۳.۱ ارتکاب گناه و نافرمانی

۳.۲ ترک امر به معروف و نهی از منکر

۴ مصادیق

۵ پانویس

۶ منابع

۷ پیوند به بیرون

مفهوم‌شناسی

برکت، به‌معنای فزونی در خیر،[۱] علامه طباطبایی برکت را به معنای ثبوت خیر فراوان در چیزی می داند مانند ثبوت آب دربرکه [۲] وی هم چنان آن ر ا واژه‌ای نسبی دانسته که بر این اساس، خیر در هر چیزی، متناسب با ظرفیت و کارکرد آن است؛ مثلا برکت در نسل، به فراوانی فرزندان، و برکت در وقت، اشاره به گستردگی کارهای انسان در زمانی خاص اشاره دارد.[۳]

اصطلاح برکات در قرآن کریم، به نعمت‌ها و خیرهای فزاینده الهی اطلاق شده است؛[۴] بر همین اساس، برکات آسمان، به فزونی باران، و برکات زمین، به فراوانی گیاهان و میوه‌ها تفسیر شده است.[۵] واژه تبارک نیز از ریشه برکت و دربردارنده معنای مبالغه است در قرآن کریم، به طور خاص برای خداوند به‌کار برده شده وبرای غیر خدا جز در مواردی نادر بکار نمی رود. [۶] و باقی واژه‌های مترادف، به صورت مشترک به انسان‌ها، پدیده‌ها و مکان‌های خاص نسبت داده شده است.[۷]

برکت در قرآن کریم به صورت جمع در سه آیه به‌کار رفته است[۸] که برخی آن را نشانه کثرت برکت خداوند می‌دانند.[۹] واژه‌های مترادف برکت، از جمله «بارک»،[۱۰] «بارکنا»،[۱۱] «بورک»،[۱۲] «مبارک»،[۱۳] «مبارکا»،[۱۴] «مبارکة»[۱۵] و «تبارک»[۱۶] ۳۲ بار در قرآن استفاده شده است. استعمال واژه‌های برگرفته شده از «برک» در قرآن، همیشه با استناد به خداوند بوده است؛ این همنشینی، دلیلی بر این دانسته شده که تنها خداوند می‌تواند برکت ایجاد کند.[۱۷] واژه برکت در روایات اهل بیت هم آمده و یکی از جنود عقل دانسته شده است ونقطه مقابلش محق[یادداشت ۱] از جنود جهل دانسته شده که حسن مصطفوی [۱۸] آن را نقصان تدریجی یک چیز تا نابودی کامل و ازبین رفتن معنی کرده است .[۱۹] مفهوم برکت، علاوه بر قرآن کریم و متون اسلامی، در کتاب‌های آسمانی قبل از اسلام نیز استفاده شده است؛ اعطای برکت خداوند به پیامبران، و از سوی پیامبران و کاهنان به دیگران، نمونه‌هایی از این موارد است.[۲۰] مشتقات ریشه «برک/ برخ» و واژه عبری «براخاه»، به معنای برکت، در حدود ۴۰۰ بار در عهد عتیق و به کرات در عهد جدید به کار رفته است.[۲۱]

عوامل

در فرهنگ اسلامی، برکت یافتن انسان‌ها، به کردار و رفتار و سخن آنها پیوند خورده است؛ از این رو، در قرآن کریم و روایات معصومان، ایمان و تقوا، استغفار، شکر، اطاعت و ذکر خدا،[۲۲] عدالت،[۲۳] سحرخیزی،[۲۴] نرم‌خویی،[۲۵] سلام کردن،[۲۶] صدقه دادن،[۲۷] رعایت نظافت،[۲۸] کم کردن هزینه ازدواج،[۲۹] صله رحم،[۳۰] داد و ستد صادقانه،[۳۱] همسایه‌داری،[۳۲] مواسات با برادران دینی[۳۳] و روزه گرفتن و سحری خوردن،[۳۴] از جمله عوامل نزول برکت‌ معرفی شده است.

ایمان و تقوا

قرآن کریم در آیه ۹۶ سوره اعراف، نزول برکات آسمانی و زمینی را به ایمان و تقوای بیشتر اهل زمین یا شهرها مشروط کرده است؛ بنابر آنچه در تفاسیر قرآن درباره این آیات آمده، ایمان و تقوای عده کمی از مردم، نمی‌تواند ضامن نزول برکات آسمانی برای همگان باشد.[۳۵]

استغفار

در آیه ۵۲ سوره هود و آیات ۱۰ تا ۱۳ سوره نوح، نزول برکات خداوند، از جمله باران، منوط به برداشتن موانع شده، و چون گناه یکی از موانع نزول برکات دانسته شده، استغفار بندگان، راهی برای جلب رحمت الهی معرفی شده است.[۳۶]

بنابر آنچه در قرآن کریم آمده، خداوند، افزایش نعمت‌های خود را به شکر انسان مشروط کرده و در مقابل آن، کفران نعمت را عامل ازدیاد عذاب معرفی کرده است.[۳۷] امام علی(ع)، استغفار را وسیله‌ای دائمی برای فروریختن روزی و رحمت الهی دانسته است.[۳۸]

موانع

بنابر متون و فرهنگ اسلامی، انجام برخی از رفتارها و سخنان، باعث محرومیت انسان از دریافت برکات خداوند خواهد شد؛ ارتکاب گناهان و نافرمانی، ترک امر به معروف و نهی از منکر و غفلت از ذکر خدا،[۳۹] از جمله عواملی است که در قرآن و روایات به‌عنوان موانع نزول برکات معرفی شده است.

ارتکاب گناه و نافرمانی

گناهان و نافرمانی‌ها از عوامل سلب برکت از مال، عمر و زندگی معرفی شده است؛ مفسران قرآن کریم، در تفسیر آیه ۹۶ سوره اعراف، عاقبت کسانی که مرتکب گناه شده و پیامبران را تکذیب کردند، علاوه بر عذاب الهی، محرومیت از دریافت برکات آسمانی و زمینی دانسته‌اند.[۴۰]

اعمالی که موجب محروم‌شدن انسان از برکات الهی معرفی شده، عبارتند از: ترک نماز،[۴۱] کم‌فروشی،[۴۲] نپرداختن زکات،[۴۳] اسراف،[۴۴] خیانت،[۴۵] سرقت، شراب‌خواری، فحشا[۴۶] و سوگند دورغ در معاملات.[۴۷]

ترک امر به معروف و نهی از منکر

ترک امر به معروف و نهی از منکر، از موانع نزول برکت معرفی شده است؛ بر اساس روایتی از پیامبر اسلام(ص)، دریافت برکات الهی تنها تا زمانی میسر است که مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند و بر کارهای خیر به یکدیگر یاری رسانند؛ ولی اگر آن را ترک کردند، نعمت‌ها و خیرات از آنها دریغ می‌شود.[۴۸]

مصادیق

بنابر آیاتی از قرآن کریم، خداوند، بعضی از مخلوقات خود را از مظاهر و نشانه‌های برکت قرار داده است؛ از این جمله‌اند برخی از پیامبران و مؤمنان صالح، قرآن کریم، بعضی از زمان‌ها، برخی از اماکن، و همچنین جلوه‌هایی از طبیعت. از این میان، دلیل بابرکت بودن قرآن کریم،[۴۹] هدایت‌گر بودن آن دانسته شده است.[۵۰]

پیامبران و اشخاص دیگری که در قرآن کریم، بابرکت خوانده شده‌اند، عبارتند از نوح(ع) و همراهان او در کشتی،[۵۱] ابراهیم و فرزندانش، اسماعیل و اسحاق،[۵۲] موسی(ع)،[۵۳] عیسی(ع)،[۵۴] پیامبر اسلام(ص)[۵۵] و مؤمنان و صالحان.[۵۶]

همچنین، برخی از مکان‌ها و سرزمین‌ها مانند سرزمین مکه،[۵۷] شام،[۵۸] بیت المقدس[۵۹] و وادی طور[۶۰]، مبارک و بابرکت دانسته شده است.

شب قدر، از جمله زمان‌هایی است که به دلیل استجابت دعا، آمرزش گناهان و نزول قرآن در آن،[۶۱] مبارک و بابرکت خوانده شده است.[۶۲] همچنین بعضی از جلوه‌های طبیعت، بابرکت معرفی شده؛ مانند باران که در قرآن کریم، «آب مبارک» دانسته شده است.[۶۳]

پانویس

1. دهخدا، امثال و حکم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۰۴، ۱۱۴، ۳۵۹.
2. طباطبایی، المیزان، ج۱۵، ص۱۷۳.
3. علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۷، ص۲۸۰-۲۸۱.
4. طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۶۹۷.
5. شیخ طوسی، التبیان، ۱۳۸۳ق، ج۴، ص۴۷۷.
6. علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۱۵، ۱۷۳.
7. طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۵۱۶، ۵۹۶.
8. سوره اعراف، آیه ۹۶؛ سوره هود، آیه ۴۸ و ۷۳.
9. قدمی، «برکت: پیدایش، پایداری و فزونی خیر در پدیده‌ها از سوی خداوند» ج۵، ص۴۸۶.
10. سوره فصلت، آیه ۱۰.
11. سوره اعراف، آیه ۱۳۷؛ سوره اسراء، آیه ۱؛ سوره انبیا، آیه ۷۱ و ۸۱؛ سوره سبا، آیه ۱۸؛ سوره صافات، آیه ۱۱۳.
12. سوره نمل، آیه ۸.
13. سوره انعام، آیه ۹۲ و ۱۵۵؛ سوره انبیاء، آیه ۵۰؛ سوره ص، آیه ۲۹.
14. سوره آل عمران، آیه ۳؛ سوره مریم، آیه ۳۱؛ سوره مؤمنون، آیه ۲۹؛ سوره ق، آیه ۹.
15. سوره نور، آیه ۶۱ و ۳۵؛ سوره دخان، آیه ۳.
16. سوره اعراف، آیه ۵۴؛ سوره فرقان، آیه ۱ و ۱۰ و ۶۱؛ سوره زخرف، آیه ۶۵؛ سوره الرحمن، آیه ۷۸؛ سوره ملک، آیه ۱.
17. قدمی، «برکت: پیدایش، پایداری و فزونی خیر در پدیده‌ها از سوی خداوند» ج۵، ص۴۸۶.
18. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۱۳۶۸ش، ج۱۱، ص۳۹.
19. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۲.
20. قدمی، «برکت: پیدایش، پایداری و فزونی خیر در پدیده‌ها از سوی خداوند» ج۵، ص۴۸۴.
21. کریمی، برکت، ج۱۱، ص۷۴۴.
22. علامه مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۰، ص۳۴۱.
23. لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ۱۳۷۶ش، ص۱۸۸.
24. نهج البلاغه، به تصحیح صبحی صالح، نامه ۱۲.
25. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۱۹.
26. صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۵۸۳.
27. سوره بقره، آیه ۲۷۶؛ لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ۱۳۷۶ش، ص۱۹۵؛ کلینی، الکافی، ۱۴۰۳ق، ج۴، ص۲.
28. علامه مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۳، ص۱۱۰.
29. ابن حنبل، مسند، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۸۲، ۱۴۵.
30. نهج البلاغه، به تصحیح صبحی صالح، ۱۴۱۴ق، ص۱۶۴، خطبه ۱۱۰؛ کوفی اهوازی، الزهد، ۱۴۰۲ق، ص۳۹.
31. ابن حنبل، مسند، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۴۰۲.
32. علامه مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۱، ص۹۷.
33. علامه مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۱، ص۳۹۵.
34. ابن حنبل، مسند، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۲.
35. علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۸، ص۲۰۱؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۴، ص۳۲۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۶، ص۲۶۶.
36. علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۱۰، ص۴۴۴؛ ج۲۰، ص۴۵.
37. سوره ابراهیم، آیه ۷.
38. قمی مشهدی، تفسیر کنز الدقائق، ۱۳۶۸ش، ج۱۳، ص۴۵۴.
39. علامه مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۳، ص۳۱۴.
40. طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲، ج۴، ص۶۹۸؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۴، ص۳۲۲.
41. ابن طاووس، فلاح السائل، ۱۴۰۶ق، ص۲۲.
42. صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۵۸۴.
43. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۵۰۵.
44. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۵۵.
45. لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ۱۳۷۶ش، ص۱۳۴.
46. علامه مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۶، ص۱۹، ۲۳.
47. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۲.
48. شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۸۰۸.
49. سوره انعام، آیه ۹۲ و ۱۵۵؛ سوره انبیاء، آیه ۵۰؛ سوره ص، آیه ۲۹.
50. علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۷، ص۳۸۷.
51. نگاه کنید به: طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۵، ۲۵۵؛ بیضاوی، أنوار التنزیل، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۳۷.
52. طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۸، ص۷۰۹؛ قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ۱۳۶۴ش، ج۱۵، ص۱۱۳؛ بیضاوی، أنوار التنزیل، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۱۶؛ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۱۰، ص۳۲۵.
53. طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۷، ۳۳۰؛ طبری، جامع البیان، ۱۴۱۲ق، ج۱۹، ص۸۲.
54. سوره مریم، آیه ۳۱؛ طبری، جامع البیان، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۶۶؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۲۱، ص۵۳۵؛ قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ۱۳۶۴ش، ج۱۰، ص۷۰.
55. سوره کوثر، آیه ۱؛ شیخ طوسی، التبیان، ۱۳۸۵ق، ج۱۰، ۴۱۷؛ ابن عربی، تفسیر القرآن الکریم، ۱۹۷۸م، ج۲، ص۴۶۰.
56. سوره بقره، آیه ۲۶۹؛ سوره هود، آیه ۴۸.
57. سوره آل عمران، آیه ۹۶؛ زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۸۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۱۴.
58. سوره اعراف، آیه ۱۳۷؛ سوره انبیا، آیه ۷۱ و ۸۱؛ سوره سبا، آیه ۱۸؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۴، ص۳۴۸؛ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۸، ص۲۲۸؛ زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۲، ۱۴۹؛ قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ۱۳۶۴ش، ج۷، ص۲۷۲؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۲۲، ص۱۹۰-۲۰۱؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۷۲۵.
59. سوره اسراء، آیه ۱.
60. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۲۴، ص۵۹۳.
61. طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۹، ص۹۳.
62. سوره دخان، آیه ۳.
63. سوره ق، آیه ۹.

منابع

1. ابن حنبل، احمد، مسند، بیروت، موسسة الرسالة، ۱۴۱۶ق.
2. ابن طاووس، علی بن موسی، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم، بوستان کتاب، ۱۴۰۶ق.
3. ابن عربی، محمد بن علی، تفسیر القرآن الکریم، تصحیح مصطفی غالب، بیروت، دار الاندلس، ۱۹۷۸م.
4. بیضاوی، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۸ق.
5. دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۳ش.
6. شیخ صدوق، علی بن محمد، علل الشرایع، قم، کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ق.
7. شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تصحیح احمد حبیب عاملی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۸۳ق.
8. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
9. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
10. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۱۲ق.
11. علامه طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
12. علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
13. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
14. قدمی، غلامرضا، «برکت: پیدایش، پایداری و فزونی خیر در پدیده‌ها از سوی خداوند»، دائرة المعارف قرآن کریم، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
15. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۶۴ش.
16. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تصحیح حسین درگاهی، تهران، سازمان چاپ و انتشار وزارت ارشاد، ۱۳۶۸ش.
17. کریمی، محمود، «برکت»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۱ش.
18. کلینی، ‌محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
19. کوفی اهوازی، حسین بن سعید، الزهد، تصحیح غلامرضا عرفانیان یزدی، قم، المطبعة العلمیة، ۱۴۰۹ق.
20. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم، دار الحدیث، ۱۳۷۶ش.
21. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ ش.
22. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۱ش.

### ویکی فقه 1

مقاله برکت در این سایت

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA\_%D8%AF%D8%B1\_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86?hilight=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

برکت در قرآن

فهرست مندرجات

۱ - معنای برکت

۲ - ریشه واژه برکت از دیدگاه آرتور جفری

۳ - واژه برکت در کتاب مقدس

۴ - واژه برکت در اصطلاح قرآنی

۵ - کاربرد مفهوم برکت در عرفان اسلامی

۶ - واژه برکت در قرآن

۶.۱ - کاربرد واژه برکت در قرآن

۷ - کاربرد واژه برکت از دیدگاه علامه طباطبائی

۸ - نگاه کلی قرآن به برکت

۹ - بهره مندی جهان آفرینش از برکت

۹.۱ - قرار دادن برکت در وود بعضی از انسانها

۹.۲ - برخورداری از برکت بصورت اکتسابی

۱۰ - فهرست منابع

۱۱ - پانویس

۱۲ - منبع

۱ - معنای برکت

این واژه از ریشه «ب - ر - ک» است [۱]

که به سه معنای اصلی « سینه شتر » [۲] [۳] ، «ثبات» [۴] [۵] و «فزونی» [۶] دانسته شده است، گرچه راغب معنای اولیه را «سینه شتر» و معناهای دیگر را از استعمالهای بعدی شمرده، واژه برکت را به معنای ثبوت خیر الهی در امور، مشتق از «بِرکه» به معنای جایگاه استقرار و ثبات آب می‌داند. [۷]بعضی برکت را زیاد‌شدن از خاستگاهی نامحسوس دانسته و به این صورت بین «برکت یافتن» و «زیاد شدن» تفاوت قائل شده‌اند. [۸] [۹]

۲ - ریشه واژه برکت از دیدگاه آرتور جفری

آرتور جفری اصل این واژه را عربی نمی‌داند و معتقد است فعل «بَرَکَ» که برای زانو زدن به ویژه زانو زدن شتر به کار می‌رود مشترک بین همه زبانهای سامی است و پس از رواج زبانهای سامی شمالی، این ریشه، معنای برکت دادن پیدا کرده و از آن‌جا به ناحیه زبانهای سامی جنوبی رسیده است و به این ترتیب در زبانهای عبری، فنیقی، آرامی، پالمیری (تدمری)، سبایی، حبشی و عربی معنایی نزدیک به هم یافته است [۱۰]

، به هر روی معنای متداول برکت را شامل فیض ، فضل ، خیر و فزونی مادی یا معنوی دانسته‌اند. [۱۱]

۳ - واژه برکت در کتاب مقدس

برکت از مفاهیمی است که در کتاب مقدس هم کاربرد زیادی دارد. در این کاربردها از اعطای برکت خداوند به پیامبران [۱۲]

واز سوی پیامبران و کاهنان به دیگران [۱۳] سخن رفته‌است.

۴ - واژه برکت در اصطلاح قرآنی

برکت متناسب با معنای لغوی آن، در اصطلاح قرآنی و دینی به معنای پدید آمدن خیر الهی در کارها [۱۴] [۱۵] و از پربسامدترین اصطلاحات در شاخه‌های فرهنگ اسلامی است. [۱۶]

۵ - کاربرد مفهوم برکت در عرفان اسلامی

کاربرد این مفهوم در اصطلاحات عرفان اسلامی با نامگذاری یکی از مراحل سلوک به «منزل برکات» [۱۷] می‌تواند بازتابی از اهمیت برکت در فرهنگ دینی باشد؛ همچنین «برکت و خیر الهی جُستن» که از آن با اصطلاح « تبرک » یاد می‌شود [۱۸] [۱۹] و مباحثی کلامی و فقهی [۲۰] بر محور آن سامان گرفته و فراگیری «تبریک» [۲۱] در میان مسلمانان به معنای دعا و درخواست برکت برای همدیگر، نشانه‌ای از اهمیت برکت و تأثیر آن در زندگی مسلمانان است.

۶ - واژه برکت در قرآن

واژه «برکت» در قرآن نیامده؛ اما مشتقات «برک» در مجموع ۳۲ بار در قرآن آمده است:« برکات » (جمع برکت) سه مرتبه، [۲۲]

[۲۳] [۲۴] « مبارک » ۱۲ بار [۲۵] [۲۶] «بارکنا» ۶‌مورد، [۲۷] [۲۸] «تبارک» ۹ مرتبه، [۲۹] [۳۰] «بارک» [۳۱] و «بورک» [۳۲]

هرکدام یک مورد، افزون بر این، آیاتی هم که بدون کاربرد واژه‌ای از مشتقات «برک»، با‌شرایطی وعده فزونی نعمت را طرح کرده، به‌موضوع برکت مرتبط است. [۳۳] [۳۴] [۳۵]

۶.۱ - کاربرد واژه برکت در قرآن

در‌مجموع این آیات، هر جا واژه «تبارک» آمده‌است، بر ثبوت برکت در ذات خداوند دلالت‌دارد. و آیات‌دیگر، بر مبارک بودن قرآن گواهی می‌دهد.، [۳۶] برخی پیامبران، [۳۷] بعضی‌زمانها [۳۸] و مکانها [۳۹] و برخی نعمتهای خداوند در طبیعت [۴۰] و سلام. [۴۱]

۷ - کاربرد واژه برکت از دیدگاه علامه طباطبائی

علامه طباطبایی با استفاده از گزارشهای واژه‌شناسان و کاربردهای برکت در آیات، درصدد ترسیم چارچوب معنایی این مفهوم در قرآن برآمده است. وی پس از بازگویی نظر راغب درباره واژه برکت، نتیجه می‌گیرد که برکت، خیری است که متناسب با ظرفیت و کارکرد هر پدیده‌ای، در آن نهاده می‌شود؛ مثلاً برکت در نسل، به فراوانی فرزندان است و برکت در وقت، این است که گستردگی کارهای انسان در زمانی خاص، بیشتر از کار کسانی مانند او، در همان مقدار از زمان باشد؛ همچنین همان گونه که برکت در هر پدیده‌ای متناسب با آن تعریف می‌شود، در هر پدیده نیز ممکن است به اعتبارهای مختلف، نمودهای گوناگون یابد؛ مثلاً غذا به اعتبار این‌که هدف از آن سیر شدن افراد باشد یا نرساندن زیان به خورنده آن یا شفای بیمار یا این‌که در باطن انسان نوری پدید آورد که او را به عبادت خدا توانا کند، برکت و خیر در آن نیز گوناگون رخ می‌نماید. ایشان در پرتو هدف غایی دین که رسیدن به کمال معنوی است، برکت را در همه گونه‌های آن، پدید آمدن خیر معنوی یا مادیِ منتهی به خیر معنوی تعریف می‌کند، بر این اساس آیه «رَحمَتُ اللّهِ وبَرَکتُهُ عَلَیکُم اَهلَ البَیتِ» [۴۲]

به خیرهای متنوع معنوی مانند دین و قرب به خداوند و خیرهای مادی منتهی به خیرهای معنوی مانند مال و فراوانی فرزندان تفسیر شده است. [۴۳] [۴۴]

۸ - نگاه کلی قرآن به برکت

قرآن در آیاتی که از واژه «تبارک» استفاده شده، برکت را در ذات خداوند می‌داند:«تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العلَمین». [۴۵] [۴۶] [۴۷] برخی گفته‌اند:«تبارک» حصول برکت‌ به‌طور مداوم را می‌رساند، ازاین‌رو «تبارک‌الله» یا تعابیری چون «تبارک الذی...» بر استمرار فضل، احسان و فیض خداوند و ذاتی بودن آن دلالت دارد. [۴۸] در این آیات در همنشینی با واژه «تبارک» از جلوه‌های علم ، [۴۹] قدرت ، [۵۰] مالکیت [۵۱] [۵۲] و خالقیت [۵۳] [۵۴] [۵۵] خداوند و نعمتهای گوناگون او برای انسان سخن رفته است که می‌تواند شاهدی بر معنای مورد نظر «تبارک» باشد. نعمتهایی که در این آیات آمده عبارت است از:آفرینش آسمان و زمین ، شب و روز ، ماه و ستارگان :«اِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذی خَلَقَ السَّموتِ والاَرضَ فی سِتَّةِ اَیّام... یُغشِی الَّیلَ النَّهارَ یَطلُبُهُ حَثیثًا والشَّمسَ والقَمَرَ والنُّجومَ مُسَخَّرت بِاَمرِهِ‌اَلا لَهُ الخَلقُ والاَمرُ تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العلَمین»، [۵۶] نزول قرآن بر پیامبر برای انذار انسان :«تَبارَکَ الَّذی نَزَّلَ الفُرقانَ عَلی عَبدِهِ لِیَکونَ لِلعلَمینَ نَذیراً»، [۵۷] توانایی خداوند بر پدید آوردن شرایط بهتری در زندگی انسان:«تَبارَکَ الَّذی اِن شاءَ جَعَلَ لَکَ خَیراً مِن ذلِکَ...» [۵۸] و مراحل آفرینش انسان :«ثُمَّ‌خَلَقنَا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضغَةً فَخَلَقنَا المُضغَةَ عِظمًا‌فَکَسَونَا العِظمَ لَحمًا ثُمَّ اَنشَأنهُ خَلقًا ءاخَرَ فَتَبارَکَ اللّهُ اَحسَنُ الخلِقین». [۵۹] [۶۰] در یکی از این آیات استمرار برکت به «اسم پروردگار» نسبت داده شده است:«تَبرَکَ اسمُ رَبِّکَ». [۶۱]

برخی مفسران با نگاهی عرفانی به آیه مراد از اسم را اسم رحمان دانسته‌اند که در ابتدای سوره آمده است و نیز از این آیه، تأثیر اسما و صفات خداوند را در نزول برکات و خیرات برداشت کرده‌اند. [۶۲]در آیات مربوط به برکت هر جا مشتقات فعلی «برک» آمده [۶۳] [۶۴]

به خداوند نسبت داده شده است که می‌تواند دلیلی بر منحصر بودن توانایی ایجاد برکت در ذات خدا باشد؛ همچنین نیامدن واژه برکت به صورت مفرد در قرآن و کاربرد برکات به صورت جمع در سه آیه:«بَرَکت مِنَ السَّماءِ» [۶۵] [۶۶] [۶۷] می‌تواند نشانی از کثرت برکت خداوند باشد.

۹ - بهره مندی جهان آفرینش از برکت

خداوند به دو گونه، جهان آفرینش و به ویژه انسان را از برکت بهره‌مند می‌سازد:

۹.۱ - قرار دادن برکت در وود بعضی از انسانها

نخست قرار دادن برکت در وجود بعضی انسانهای برگزیده مانند پیامبران [۶۸]و مبارک ساختن برخی جلوه‌های طبیعت مانند باران [۶۹]

و بعضی زمانها [۷۰]و مکانها. [۷۱] این برکتْ اکتسابی نیست و به خواست خدا در وجود بعضی انسانها و برخی آفریده‌های دیگر نهاده شده است.

۹.۲ - برخورداری از برکت بصورت اکتسابی

گونه دیگر برکت، اکتسابی و ویژه انسان است و برای برخورداری از آن تحصیل شرایطی بایسته است. [۷۲] برکت اکتسابی به دو گونه پدید می‌آید:نخست با دریافت فیض و خیری از جانب خداوند در کارها و دیگری با بهره‌مندی از برکت موجودات مبارکی چون پیامبران یا زمان و مکانهای مقدس. علامه طباطبایی برای حل مشکل تعارض برکت با علل و عوامل طبیعی پدید آمدن برکت را سازگار با دیگر عوامل و اسباب می‌داند و معتقد است که اراده خداوند برای برکت، در عرض سایر عوامل و اسباب نیست تا باطل شدن آن‌ها را در پی داشته باشد، بلکه در طول سایر اسباب و عوامل با رفع موانع برکت و ایجاد عوامل مقتضی آن، بین عوامل و اسباب گوناگون سازگاری پدید می‌آورد. [۷۳]

۱۰ - فهرست منابع

الامامة و التبصره؛ انوارالتنزیل و اسرار التأویل، بیضاوی؛ بحارالانوار؛ تاج العروس من جواهرالقاموس؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر القرآن الکریم، ابن‌عربی؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه؛ عیون الحکم و المواعظ؛ الفتوحات‌المکیه؛ الکافی؛ الکشاف؛ کشف الاسرار و عدة‌الابرار؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ لسان العرب؛ لغت نامه؛ مجمع البحرین؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ مسند احمد‌بن حنبل؛ معجم الفروق اللغویه؛ معجم اللاهوت الکتابی؛ معجم مقاییس اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ الموسوعة الفقهیة المیسره؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ واژه‌های دخیل در قرآن مجید؛ وسائل‌الشیعه.

پانویس

۱. ↑ الصحاح، ج‌۴، ص‌۱۵۷۴، «برک».

۲. ↑ مفردات، ص‌۱۱۹

۳. ↑ لسان العرب، ج‌۱۰، ص‌۳۹۷، «برک».

۴. ↑ الصحاح، ج‌۴، ص‌۱۵۷۴

۵. ↑ مقاییس اللغه، ج‌۱، ص‌۲۲۷، «برک».

۶. ↑ التحقیق، ج‌۱، ص‌۲۵۷، «برک».

۷. ↑ مفردات، ص‌۱۱۹، «برک».

۸. ↑ الفروق اللغویه، ص‌۹۶

۹. ↑ مفردات، ص‌۱۱۹‌۱۲۰، «برک».

۱۰. ↑ واژه‌های دخیل، ص‌۱۲۶‌۱۲۷.

۱۱. ↑ التحقیق، ج‌۱، ص‌۲۵۹، «برک».

۱۲. ↑ معجم اللاهوت الکتابی، ص‌۱۵۹‌۱۶۰.

۱۳. ↑ المیزان، ج‌۷، ص‌۲۸۲.

۱۴. ↑ مفردات، ص۴۴

۱۵. ↑ المیزان، ج‌۷، ص‌۲۸۱.

۱۶. ↑ المیزان، ج‌۷، ص‌۲۸۲.

۱۷. ↑ الفتوحات المکیه، ج‌۳، ص‌۱۲۹.

۱۸. ↑ التبیان، ج۷، ص‌۱۲۴

۱۹. ↑ لغت‌نامه، ج‌۴، ص‌۵۵۷۳‌، «تبرک».

۲۰. ↑ الموسوعة الفقهیه، ج‌۱۰، ص‌۶۹‌.

۲۱. ↑ لغت‌نامه، ص‌۵۵۸۴‌، «تبریک».

۲۲. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۹۶.

۲۳. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۴۸.

۲۴. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۷۳.

۲۵. ↑ آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۶.

۲۶. ↑ انعام/سوره۶، آیه۹۲.

۲۷. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۷.

۲۸. ↑ صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۳.

۲۹. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۵۴‌.

۳۰. ↑ مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۴.

۳۱. ↑ فصلت/سوره۴۱، آیه۱۰.

۳۲. ↑ نمل/سوره۲۷، آیه۸.

۳۳. ↑ روم/سوره۳۰، آیه۲۹.

۳۴. ↑ سبأ/سوره۳۴، آیه۳۷.

۳۵. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۶۱.

۳۶. ↑ انعام/سوره۶، آیه۶‌۹۲.

۳۷. ↑ مریم/سوره۱۹، آیه۳۱.

۳۸. ↑ دخان/سوره۴۴، آیه۳.

۳۹. ↑ آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۶.

۴۰. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۵.

۴۱. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۶۱.

۴۲. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۷۳.

۴۳. ↑ المیزان، ج‌۷، ص‌۲۸۰.

۴۴. ↑ المیزان، ج‌۷، ص‌ ۲۸۱.

۴۵. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۵۴.

۴۶. ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۱.

۴۷. ↑ ملک/سوره۶۷، آیه۱.

۴۸. ↑ التحقیق، ج‌۱، ص‌۲۵۹‌۲۶۰، «برک».

۴۹. ↑ زخرف/سوره۴۳، آیه۸۵.

۵۰. ↑ ملک/سوره۶۷، آیه۱.

۵۱. ↑ زخرف/سوره۴۳، آیه۸۵‌.

۵۲. ↑ ملک/سوره۶۷، آیه۱.

۵۳. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۵۴‌.

۵۴. ↑ مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۴.

۵۵. ↑ غافر/سوره۴۰، آیه۶۴.

۵۶. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۵۴.

۵۷. ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۲۵.

۵۸. ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۱۰.

۵۹. ↑ مؤمنون/سوره۲۳، آیه۲۳.

۶۰. ↑ غافر/سوره۴۰، آیه۶۴.

۶۱. ↑ رحمن/سوره۵۵، آیه۷۸.

۶۲. ↑ المیزان، ج‌۱۹، ص‌۱۱۱‌۱۱۲.

۶۳. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۷.

۶۴. ↑ فصلت/سوره۴۱، آیه۱۰.

۶۵. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۹۶.

۶۶. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۴۸.

۶۷. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۷۳.

۶۸. ↑ صافّات/سوره۳۷، آیه۱۱۳.

۶۹. ↑ ق/سوره۵۰، آیه۹.

۷۰. ↑ دخان/سوره۴۴، آیه۳.

۷۱. ↑ آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۶.

۷۲. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۹۶.

۷۳. ↑ المیزان، ج‌۷، ص‌۲۸۱.

۱۲ - منبع

دائرةالمعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«برکت در قرآن»

### ویکی فقه 2

مقاله برکت در این سایت

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA?hilight=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

برکت

برکت به معنای زیاد شدن، رشد کردن است و از آن به مناسبت، در باب تجارت و نکاح یاد شده است. بَرَکَت‌، از مفاهیم‌ دینی‌ که‌ در قرآن‌ کریم‌ و روایات‌ اسلامی‌ جایگاهی‌ مهم‌ دارد و در فرهنگ‌ عامه مسلمانان‌ گسترش‌ چشمگیری‌ یافته‌ است‌.

فهرست مندرجات

۱ - معنای لغوی برکت

۲ - ارتباط معنای لغوی با إصطلاحی

۳ - واژه برکت در قرآن

۴ - نسبیت برکت

۵ - واژه تبارک و مبارک

۶ - اقسام برکت

۷ - افراد مشمول برکت

۸ - عوامل‌ برکت‌ زا و برکت‌زدا در قرآن

۹ - عوامل‌ برکت‌زا و برکت‌زدا در روایات‌

۱۰ - برکت در کتب‌ آسمانی‌

۱۱ - مکان‌های پر برکت

۱۱.۱ - کعبه

۱۱.۲ - شام

۱۱.۳ - أرض بیت المقدس

۱۱.۴ - وادی طور

۱۲ - زمان‌های پر برکت

۱۳ - أشیاء پر برکت

۱۴ - افراد پر برکت

۱۵ - برکت در تجارت و نکاح

۱۶ - فهرست منابع

۱۷ - پانویس

۱۸ - منبع

۱ - معنای لغوی برکت

برکت در أصل بَرْك به معنی سینه شتر می‌باشد، یعنی شتر سینه خود را به زمین زد، سپس این كلمه به معنى دوام و رشد آمده و بركت در إصطلاح یعنى استقرار خیر از سوی خداوند، در یك چیز. [۱][۲] ریشه «ب‌ ر ک‌» در زبان‌ اقوام‌ سامی‌ وجود داشته [۳]و در لغت‌ عرب‌ به‌ معنای‌ مطلق‌ رشد و فزونی‌، [۴] [۵] یا فزونی‌ و کثرت‌ در خیر [۶] است‌. فیروزآبادی‌ سعادت‌ را نیز به‌ همین‌ معنا می‌افزاید. [۷]

۲ - ارتباط معنای لغوی با إصطلاحی

چون سینه در هنگام نشستن و برخاستن شتر مقدم بربقیه اعضاء است و اینکه شتر مهمترین راه کسب روزی در بین اعراب است، به عنوان مصداق روشنی از خیر می‌باشد [۸] و لذا در مورد هر نعمتی که با دوام باشد استعمال شده است.

۳ - واژه برکت در قرآن

این‌ واژه‌ به‌ صورت‌ مفرد در قرآن‌ به‌ کار نرفته‌ است‌ و تنها به‌ صورت‌ جمع‌ در ۳ آیه‌ دیده‌ می‌شود [۹] [۱۰] [۱۱] واژه‌های‌ هم‌ خانواده برکت‌ ۳۲ بار در قرآن‌ کریم‌ به‌ کار رفته‌ است‌. در اصطلاح‌ قرآن‌ برکت‌ ثبوت‌ خیر الهی‌ است‌ [۱۲] و برکات‌، نعمت‌های‌ دائمی‌ و خیر ثابت‌ هستند. [۱۳]شاید تفسیر برکات‌ به‌ خیرهای‌ فزاینده‌ توسط طبرسی‌ [۱۴] نیز که‌ با معنای‌ لغوی‌ سازگارتر است‌، همان‌ خیر ثابت‌ را افاده‌ نماید؛ چون‌ هر خیری‌ با رشد و فزونی‌، ثبوت‌ و دوام‌ خود را نیز حفظ می‌کند. برکات‌ آسمان‌ به‌ فزونی‌ باران‌، و برکات‌ زمین‌ به‌ فراوانی‌ گیاه‌ و میوه آن‌ تفسیر شده‌ است‌. [۱۵]

۴ - نسبیت برکت

معنای برکت مانند امور نسبی است یعنی به حسب غرضی که در آن نهفته است مختلف می‌گردد، چون خیریت هر چیزى به حسب آن غرضى است كه متعلق به آن مى‌شود مثل غذا خوردن که اغراض متعددی مانند: سیری، سلامتی، إستشفاء و... را می‌توان از آن اراده نمود و لذا چون غرض از دین تنها و تنها سعادت معنوى و یا حسى منتهى به معنوى است، لذا مقصود از بركت در لسان دین، آن چیزى است كه در آن خیر معنوى و یا مادىِ منتهى به معنوى باشد. [۱۶] [۱۷] در تداول‌ امروز فارسی‌ زبانان‌، برکت‌ به‌ معنای‌ بسیاری‌ نعمت‌ و فزونی‌ در خیر است‌. در فرهنگ‌ و ادب‌ فارسی‌، «برکت‌» و واژه‌های‌ هم‌ خانواده‌ و مرکبی‌ که‌ از آن‌ ساخته‌ شده‌، مانند بارک‌ الله‌، تبرک‌ و مبارک‌، فراوان‌ به‌ کار رفته‌ است‌ و مثل‌هایی‌ نیز مشتمل‌ بر این‌ واژه‌ها در میان‌ مردم‌ رایج‌ بوده‌ و هست‌. [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] همچنین‌ کلمات‌ «تبریک‌» و «مبارک‌» در قالب‌ عبارت‌ها و جمله‌های‌ گوناگون‌ در مراسم‌ شادی‌ و جشن‌های‌ موفقیت‌ و پیروزی‌ عموماً به‌ کار می‌رود. گفتنی‌ است‌ که‌ برخی‌ از مصادیق‌ شایع‌ نعم‌ الهی‌، چون‌ نان‌ و نمک‌، در میان‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ نماد برکت‌ شناخته‌ شده‌اند.

۵ - واژه تبارک و مبارک

واژة «تبارَک‌َ» در قرآن‌ ۹ بار و همواره‌ برای‌ ذات‌ مقدس‌ خداوند به‌ کار رفته‌، همان‌ گونه‌ که‌ انزال‌ برکات‌ نیز تنها به‌ خداوند نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌. [۲۲] [۲۳] [۲۴] معنای‌ «تبارک‌»، ثابت‌ در خیر بودن‌ خداوند، [۲۵] یا متعالی‌ بودن‌ او به‌ واسطه وحدانیت‌ وی‌ در ازلی‌ بودن‌ و لایزال‌ بودن‌ است‌. [۲۶] «مبارک‌» صفتی‌ است‌ که‌ خداوند برای‌ کلام‌ خود به‌ کار برده‌ است‌، [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] چون‌ خیر و نفع‌ آن‌ ثابت‌ و دائمی‌ است‌، [۳۱] یا فزونی‌های‌ بسیاری‌ نسبت‌ به‌ کتب‌ آسمانی‌ پیشین‌ دارد. [۳۲] علاوه‌ بر خود قرآن‌، اشخاص‌ و اشیائی‌ که‌ در این‌ کتاب‌ آسمانی‌ مبارک‌ خوانده‌ شده‌اند، عبارتند از عیسی‌ (علیه‌السلام‌) [۳۳] ، کعبه‌، [۳۴] پیرامون‌ مسجد الاقصی‌، [۳۵] سرزمین‌ فلسطین‌، [۳۶] درخت‌ زیتون‌ [۳۷] و قطعه‌ زمین‌ مشتمل‌ بر درخت‌ مقدس‌ که‌ موسی‌ از آن‌ ندای‌ «انی‌ انا الله‌» را شنید [۳۸] نیز شب‌ قدر، بنابر قول‌ مشهور مفسران‌ در تفسیر «لیلة مبارکة». [۳۹]

۶ - اقسام برکت

«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‌ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض‌» [۴۰] «و اگر اهل آبادی‌ها، ایمان مى‌آوردند و تقوا پیشه مى‌كردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها مى‌گشودیم‌». بنابراین آیه، برکات به دو قسم تقسیم میشود:

۱- برکات آسمانی (بركات معنوى): [۴۱] بركات آسمانی عبارت است از توجّهات معنوى و رحمت‌هاى روحانى كه سبب گشایش و خوشى روح و وسعت قلبى و نورانیّت باطنى و استفاضه از فیوضات إلهى مى‌شود. [۴۲]

۲- برکات زمینی (بركات مادى یا حسّى): [۴۳] [۴۴] برکات زمینی برکاتی است که منشأ آنها از زمین است مانند: آب، خاك، هوا، اشجار، زراعات و حیوانات دریایى، صحرایى و هوایى و آنچه مورد استفاده انسانها قرار مى‌گیرد. [۴۵]

۷ - افراد مشمول برکت

قرآن‌ کریم‌ افراد و گروه‌هایی‌ را مشمول‌ برکات‌ نازل‌ شده‌ از سوی‌ خداوند شمرده‌ است‌ که‌ عبارتند از انسان‌ها و اقوام‌ مؤمن‌ و متقی‌، [۴۶]

نوح‌ (علیه‌السلام‌) و امت‌ پیرو او، [۴۷] ابراهیم‌ و اسحاق‌ (علیه‌السلام‌)، [۴۸] اهل‌بیت ‌ابراهیم‌ (علیه‌السلام‌)، [۴۹] موسی‌ (علیه‌السلام‌) [۵۰]

و عیسی‌ (علیه‌السلام‌). [۵۱]

۸ - عوامل‌ برکت‌ زا و برکت‌زدا در قرآن

برکات الهی، هدیه هایی است که خداوند از روی فضل، برای بندگان خود در نظر گرفته است، امّا این برکات بر اساس نوع و میزان عملکرد بندگان و آمادگی آنها، به ایشان میرسد و لذا باید شرایط را برای دریافت برکات فراهم نموده تا بهرۀ بیشتری ببریم، [۵۲]

عواملی که انسان را در این زمینه یاری می‌کنند عبارتند از: در آیات‌ قرآنی‌، ایمان‌، تقوا [۵۳] و استغفار [۵۴] [۵۵] [۵۶] از عوامل‌ برکت‌ زا به‌ شمار آمده‌اند و تکذیب‌ پیامبران‌ از عواملی‌ است‌ که‌ برکت‌ را از میان‌ می‌برد. [۵۷] ایمان و تقوا: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‌ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض » [۵۸] «و اگر اهل آبادیها، ایمان مى‌آوردند و تقوا پیشه مى‌كردند، بركات آسمان و زمین را بر آنها مى‌گشودیم» چرا که اهل ایمان و تقوا نعم الهى را وسیله عبادت‌ و اطاعت‌ می‌کنند، ولی کفار آن را در راه معصیت خرج می کنند. [۵۹]

إستغفار: برای دریافت برکات الهی باید موانع را از سر راه برداشت، یکی از وسایل این کار استغفار است:

«فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهارا ». [۶۰]

«به آنها گفتم: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید كه او بسیار آمرزنده است ،تا باران‌هاى پربركت آسمان را پى در پى بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمك كند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد!»

۹ - عوامل‌ برکت‌زا و برکت‌زدا در روایات‌

پیامبر اکرم‌ (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) هنگام‌ حفر خندق‌ در اطراف‌ مدینه‌ توسط مهاجرین‌ و انصار، از خداوند برای‌ آنان‌ درخواست‌ برکت‌ کرد. [۶۱] برخی‌ افراد که‌ در زندگی‌ خود مشمول‌ دعای‌ پیامبر به‌ برکت‌ شده‌اند، عبارتند: عبدالله‌ بن‌ جعفر، عروة بن‌ ابی‌ الجعد و عبدالرحمان‌ بن‌ عوف‌. [۶۲] برخی‌ عوامل‌ برکت‌زا در روایات‌ عبارتند از سحرخیزی‌ [۶۳] و شروع‌ فعالیت‌ در سحر یا فجر، [۶۴] بیع‌ با مهلت‌ دادن‌ به‌ خریدار برای‌ پرداخت‌ بها، مضاربه‌، [۶۵] خوردن‌ سحری‌، [۶۶] همراهی‌ و نرمخویی‌، [۶۷] سلام‌ کردن‌ بر خانواده‌، [۶۸] پایین‌ بودن‌ مهریه زن‌، کم‌ خرج‌ بودن‌ و آسان‌ بودن‌ زایمان‌ وی‌، [۶۹] صبح‌ روز شنبه‌ و پنجشنبه‌ صدقه‌ دادن‌، کردار نیک‌، عدالت‌ [۷۰] و تجارت‌. [۷۱] امام علی (علیه‌السلام) در این باره فرمودند: «وَ قَد جَعلَ اللّهُ الاستِغفارَ سَبَباً لِدُرر الرّزق وَ رَحمَة الخلق...» [۷۲] «خداوند استغفار را وسیله دائمی فروریختن روزی و موجب رحمت به خلق قرار داد...» برخی‌ عوامل‌ برکت‌ زدا در روایات‌ عبارتند از اعمال‌ بد و ناشایست‌، [۷۳] اسراف‌، سوگند خوردن‌ در خرید و فروش‌، خوردن‌ غذای‌ داغ‌، [۷۴] [۷۵] [۷۶] فساد نیت و جنایت‌، مال‌ حرام‌، [۷۷] خیانت‌، سرقت‌، شرب‌ خمر و زنا. [۷۸]

۱۰ - برکت در کتب‌ آسمانی‌

برکت‌ از مفاهیمی‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر قرآن‌، در کتب‌ آسمانی‌ پیشین‌ نیز فراوان‌ یافت‌ می‌شود. مشتقات‌ ریشه «برک‌ / برخ‌» و واژه عبری‌ «بِراخاه‌» به‌ معنای‌ برکت‌ ۳۹۸ بار در عهد عتیق‌ به‌ کار رفته‌ است‌. براخوت‌ نیز یکی‌ از زیر بخش‌های‌ باب‌ اول‌ مِشناست‌ که‌ جمع‌ براخاه‌ و به‌ معنای‌ برکات‌ است‌. در عهد جدید نیز این‌ مفهوم‌ را به‌ کرات‌ می‌یابیم‌ [۷۹] [۸۰] قرآن‌ منشأ همه برکات‌ را ذات‌ اقدس‌ خداوند می‌داند، [۸۱] هر چند به‌ پیامبر و اولیاء نیز پس‌ از آنکه‌ خود مشمول‌ برکت‌ الهی‌ شده‌اند، می‌توان‌ تبرک‌ جست‌. [۸۲][۸۳] [۸۴]در عهد عتیق‌ نیز منشأ و منبع‌ اصلی‌ برکت‌، خداوند است‌، [۸۵] [۸۶] هر چند برخی‌ از پیامبران‌ و انسان‌های‌ والا نیز گاهی‌ منشأ برکت‌ خوانده‌ شده‌اند. [۸۷]

[۸۸] در عهد جدید هم‌ صدور برکت‌ بارها به‌ شخص‌ عیسی‌ (علیه‌السلام‌) نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌. [۸۹] [۹۰] [۹۱]

۱۱ - مکان‌های پر برکت

برخی از مکان ها دارای برکت خاصی هستند که به اهم آن ها اشاره می نماییم:

۱۱.۱ - كعبه

یکی از مکان‌هایی که در قرآن با وصف مبارک از آن یاد شده کعبه میباشد:

«‌إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِین‌ » [۹۲]

«نخستین خانه‌اى كه براى مردم قرار داده شد، همان است كه در سرزمین مکّه است، كه پر بركت ...»

كعبه از این جهت مبارك است كه از نظر معنوى و مادى دارای امتیازات خاصی می‌باشد، بركات معنوى این سرزمین و وحدتى كه در پرتو آن مخصوصا در مراسم حج به وجود مى‌آید بر هیچكس پوشیده نیست، از نظر مادى نیز علی رغم شرایط بد آب و هوایی، این شهر در طول تاریخ همواره یكى از شهرهاى آباد و پر تحرك و یك مركز آماده براى زندگى و تجارت بوده است. [۹۳]

۱۱.۲ - شام

سرزمین دیگری که برکات الهی شامل آن شده، سرزمین شام است:

«وَ نَجَّیْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِی بارَكْنا فِیها لِلْعالَمِین‌ » [۹۴] «او و لوط را به سرزمینی كه آن را براى همه جهانیان پربركت ساختیم، نجات دادیم‌ »

گرچه نام این سرزمین صریحاً در قرآن نیامده ولى با توجه به آیه اول سوره اسراء معلوم مى‌شود همان سرزمین شام است (که شامل فلسطین، اردن، سوریه، لبنان بوده) كه هم از نظر ظاهرى پر بركت و حاصلخیز است و هم از نظر معنوى، چرا كه كانون پرورش انبیاء بوده است. [۹۵] [۹۶]

۱۱.۳ - أرض بیت المقدس

سرزمین بیت المقدس، مکان دیگری است که مشمول برکات الهی شده است:

«سُبْحانَ الَّذِی أَسْرى‌ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِی بارَكْنا حَوْلَه ‌» [۹۷]

«پاك و منزّه است خدایى كه بنده‌اش را در یك شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصی كه گرداگردش را پر بركت ساخته‌ایم، برد...»

مسجد الاقصى ‌مکان مقدسى است و سرزمین اطراف آن نیز سرزمینی پر بركت است، این آیه به بركات مادی یا معنوی این سرزمین اشاره دارد، چرا که این سرزمین مقدس، در طول تاریخ كانون پیامبران بزرگ خدا، و خاستگاه خدا پرستى بوده است. [۹۸]

۱۱.۴ - وادی طور

از وادی طور نیز در قرآن با وصف مبارک یاد شده است:

« فَلَمَّا أَتاها نُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَة..» [۹۹]

«هنگامى كه به سراغ آتش آمد، از كرانه راست درّه، در آن سرزمین پر بركت، از میان یك درخت ندا داده شد..»

۱۲ - زمان‌های پر برکت

بعضی از اوقات نیز وجود دارند که در قرآن با وصف مبارک از آنها یاد شده است که شب قدر بخاطر نزول قرآن که خیر کثیر است از جمله آنان به شمار می‌رود:

« إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَكَةٍ» [۱۰۰] «كه ما آن را در شبى پر بركت نازل كردیم‌ »

۱۳ - أشیاء پر برکت

از جمله چیزهایی که از نگاه خداوند، دارای برکت فراوانی است، قرآن می‌باشد چرا که در این کتاب آسمانی خیر كثیر نهفته شده و همواره مردم را به استوارترین راه هدایت نموده و خداوند به وسیله آن، مؤمنان را به راه‌هاى سلامت رهبرى مى‌كند، مردم در امر دنیایشان از آن منتفع شده و در نتیجه صاحب زندگى پاکیزه مى‌گردند. جهل و بخل و کینه از میانشان رخت بربسته و سعادتمند مى‌گردند و در آخرت از نعمت جاوید برخوردار مى‌شوند. [۱۰۱] [۱۰۲] «وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ» [۱۰۳] «و این كتابى است كه ما آن را نازل كردیم كتابى است پربركت‌»

آب نیز از جمله چیزهاییست که خداوند از آن با عنوان مبارک یاد نموده است و مباركی آن بدین جهت است كه خیرات آن به زمین و اهل زمین عاید مى‌شود. [۱۰۴] «وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكا » [۱۰۵] «‌و از آسمان، آبى پربركت نازل كردیم ‌»

۱۴ - افراد پر برکت

خداوند در قرآن به برخی از افراد توجّه خاصی نموده و آنها را مشمول برکات خود نموده است:

«قِیلَ یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ عَلَیْكَ وَ عَلى‌ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ..» [۱۰۶]

«(به نوح) گفته شد: اى نوح! با سلامت و بركاتى از ناحیه ما بر تو و بر تمام امت‌هایى كه با تواند، فرود آى!..»

در این آیه مراد از بركات، که نصیب نوح و همراهان او شده، مطلق نعمت‌ها در زندگى نیست، بلكه خصوص آن نعمت‌هایى است كه آدمى را به سعادت رسانیده است. [۱۰۷] [۱۰۸] ابراهیم و خاندان او نیز از جمله افرادی بودند که برکات خداوند شامل حال آنها شد: «سَلامٌ عَلى‌ إِبْراهِیم‌.. وَ بارَكْنا عَلَیْهِ وَ عَلى‌ إِسْحاقَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِینٌ» [۱۰۹]

«سلام بر ابراهیم!.. ما به او و اسحاق بركت دادیم و از دودمان آن دو، افرادى بودند نیكوكار و افرادى آشكارا به خود ستم كردند»

در این آیه، سخن از بركتى است كه خدا به ابراهیم و اسحاق ارزانى داشت، این آیه فعل«بارَكْنا»به صورت مطلق ‌آمده و معنى عموم را مى‌رساند، بنابراین بركت در همه چیز را شامل مى‌شود، در عمر و زندگى، در نسل‌هاى آینده،در تاریخ و مكتب و ..، و گفته شد که‌ این کلمه در مورد هر نعمتی که با دوام باشد استعمال می‌شود و لذا این آیه اشاره به دوام نعمت‌هاى الهى بر ابراهیم و اسحاق (و خاندانشان) مى‌باشد و از بركاتى كه خداوند به آنها داد این بود كه تمام انبیاى بنی اسرائیل از دودمان اسحاق به وجود آمدند. [۱۱۰]

موسی (علیه‌السلام) نیز از شخصیّت‌هایی است که برکت خداوند شامل او گردیده است: «فَلَمَّا جاءَها نُودِیَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِی النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِین‌» [۱۱۱]

«هنگامى كه نزد آتش آمد، ندایى برخاست كه مبارك باد آن كس كه در آتش است و كسى كه در اطراف آن است ...» صاحب مجمع در تفسیر « مَنْ حَوْلَها » آورده است که مراد، حضرت موسی است. [۱۱۲]

عیسی (علیه‌السلام) نیز از جانب خداوند منشأ برکات فراوانی بوده است: «وَ جَعَلَنِی مُبارَكاً أَیْنَ ما كُنْت» [۱۱۳]

«و مرا (هر جا كه باشم) وجودى پر بركت قرار داده‌» معناى مبارك بودن‌ او این است که براى مردم منافع بسیار دارد، علم نافع به ایشان مى‌آموزد و به عمل صالح دعوتشان مى‌كند و به ادبى پاكیزه‌تر تربیتشان مى‌كند و کور و پیس را شفا داده، اقویا را اصلاح و ضعفا را تقویت و یارى مى‌كند. [۱۱۴] [۱۱۵]

۱۵ - برکت در تجارت و نکاح

۱. مستحب است خریدار، هنگام خرید کالا از خداوند درخواست برکت نماید. [۱۱۶]

۲. داد و ستد با کسانى که در کسب و کارشان برکت نیست، مکروه مى‌باشد. [۱۱۷]

۳. مستحب است مرد جهت اختیار همسر، دو رکعت، نماز بخواند و پاکدامن‌ترین، پر روزى‌ترین و بابرکت‌ترین زن را از خداوند طلب کند. [۱۱۸]

۴. مستحب است داماد، پس از آنکه عروس را به خانه برد، دست بر قسمت پیشین سرش نهاده و براى زندگى مشترکشان از خداوند طلب برکت نماید. [۱۱۹]

فهرست منابع

(۱) محمد بن‌ بابویه‌، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، به‌ کوشش‌ علی‌ اکبر غفاری‌، قم‌، ۱۴۰۴ق‌.

(۲) محمد بن‌ ماجه‌، سنن‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، ۱۹۵۲- ۱۹۵۳م‌.

(۳) ابن‌ منظور، لسان‌.

(۴) ابولیث‌ سمرقندی‌، نصر، تنبیه‌ الغافلین‌، به‌ کوشش‌ احمد سلام‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌.

(۵) محمد ازهری‌، تهذیب‌ اللغة، به‌ کوشش‌ علی‌ حسن‌ هلالی‌، قاهره‌، الدار المصریه‌.

(۶) محمد بخاری‌، صحیح‌، استانبول‌، ۱۳۱۵ق‌.

(۷) علیرضا برازش‌، المعجم‌ المفهرس‌ لالفاظ غرر الحکم‌، تهران‌، ۱۳۷۱ش‌.

(۸) محمد بن حسن حرعاملی‌، وسائل‌الشیعة، به‌ کوشش‌ عبدالرحیم‌ ربانی‌ شیرازی‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌.

(۹) خلیل‌ بن‌ احمد فراهیدی‌، العین‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ مخزومی‌ و ابراهیم‌ سامرایی‌، بیروت‌، ۱۴۰۸ق‌.

(۱۰) علی‌ اکبر دهخدا، امثال‌ و حکم‌، تهران‌، ۱۳۵۷ش‌.

(۱۱) حسین راغب‌ اصفهانی‌، المفردات‌ فی‌غریب‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ محمد سیدکیلانی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌.

(۱۲) محمد بن حسن طوسی‌، التبیان‌، به‌ کوشش‌ احمد حبیب‌ قصیر عاملی‌، بیروت‌، دار احیاء التراث‌ العربی‌.

(۱۳) فضل بن حسن طبرسی‌، مجمع‌ البیان‌، به‌ کوشش‌ هاشم‌ رسولی‌ محلاتی‌ و فضل‌ الله‌ یزدی‌ طباطبایی‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌.

(۱۴) فخرالدین طریحی‌، مجمع‌ البحرین‌، به‌ کوشش‌ محمود عادل‌، تهران‌، ۱۴۰۸ق‌.

(۱۵) عهد جدید.

(۱۶) عهد عتیق‌،.

(۱۷) قاموس‌.

(۱۸) قرآن‌ کریم‌.

(۱۹) محمد بن یعقوب کلینی‌، الکافی‌، به‌ کوشش‌ علی‌اکبرغفاری‌، تهران‌، ۱۳۶۵ش‌.

(۲۰) سیدمحمدباقر مجلسی‌، بحارالانوار، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌.

(۲۱) امام علی علیه‌السلام، نهج‌ البلاغة.

(۲۲) محمد وصابی‌ حبیشی‌، البرکة فی‌ فضل‌ السعی‌ و الحرکة، بیروت‌، دارالمعرفه‌.

(۲۳) سیدمحمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان.

(۲۴) ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه.

(۲۵) حسن مصطفوی، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، بنگاه ترجمه ونشر کتاب،۱۳۶۰ ش.

(۲۶) سيدعبدالحسين طيب، أطيب البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۷۸ ش،چاپ دوم.

(۲۷) محمد بن حسن طوسی المبسوط.

(۲۸) احمد بن فهد، المهذب البارع.

(۲۹) زین‌الدین بن علی عاملی، الروضة البهیة.

(۳۰) سیدمحمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان.

(۳۱) سیّدمحمدحسین طباطبائی، ترجمه الميزان، سیّد محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفترانتشارت اسلامی جامعۀ مدرسین،۱۳۷۴ ش،چاپ پنجم.

(۳۲) ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه.

(۳۳) ER.

پانویس

۱. ↑ حسین راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، واژه برک، دار العلم الدار الشامیة، دمشق بیروت، چاپ یکم،۱۴۱۲ق، تحقیق:صفوان عدنان داودی.

۲. ↑ محمد بن منظور، لسان العرب، ج‌۱۰، ص ۳۹۵، بیروت،دار صادر،۱۴۱۴.

۳. ↑ ER، ج۲، ص۲۵۰.

۴. ↑ خلیل‌ بن‌ احمد فراهیدی‌، العین‌، ماده برک، به‌ کوشش‌ مهدی‌ مخزومی‌ و ابراهیم‌ سامرایی‌، بیروت‌، ۱۴۰۸ق‌.

۵. ↑ محمد بن‌ منظور، لسان‌ العرب، ماده برک.

۶. ↑ محمد ازهری‌، تهذیب‌ اللغة، ماده برک، به‌ کوشش‌ علی‌ حسن‌ هلالی‌، قاهره‌، الدار المصریه‌.

۷. ↑ فیروزآبادی‌، مجدالدین، قاموس‌، ماده برک.

۸. ↑ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‌۱، ص ۲۵۹، تهران، بنگاه ترجمه ونشر کتاب،۱۳۶۰ ش.

۹. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۹۶.

۱۰. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۴۸.

۱۱. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۷۳.

۱۲. ↑ حسین راغب‌ اصفهانی‌، المفردات‌ فی‌غریب‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ محمد سیدکیلانی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌.

۱۳. ↑ محمد بن حسن طوسی‌، التبیان‌، ج۵، ص۴۹۸، به‌ کوشش‌ احمد حبیب‌ قصیر عاملی‌، بیروت‌، دار احیاء التراث‌ العربی‌.

۱۴. ↑ فضل بن حسن طبرسی‌، مجمع‌ البیان‌، ج۴، ص۶۹۷، به‌ کوشش‌ هاشم‌ رسولی‌ محلاتی‌ و فضل‌ الله‌ یزدی‌ طباطبایی‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌.

۱۵. ↑ محمد بن حسن طوسی‌، التبیان‌، ج۴، ص۴۷۷، به‌ کوشش‌ احمد حبیب‌ قصیر عاملی‌، بیروت‌، دار احیاء التراث‌ العربی‌.

۱۶. ↑ سیّدمحمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القران،ج۷،ص۲۸۰.

۱۷. ↑ سیّدمحمدحسین طباطبائی، ترجمه المیزان، ج‌۷، ص۳۸۹-۳۹۰، سیّد محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفترانتشارت اسلامی جامعۀ مدرسین،۱۳۷۴ ش،چاپ پنجم.

۱۸. ↑ علی‌ اکبر دهخدا، امثال‌ و حکم‌، ج۱، ص۱۰۴، تهران‌، ۱۳۵۷ش‌.

۱۹. ↑ علی‌ اکبر دهخدا، امثال‌ و حکم‌، ج۱، ص۱۱۴، تهران‌، ۱۳۵۷ش‌.

۲۰. ↑ علی‌ اکبر دهخدا، امثال‌ و حکم‌، ج۱، ص۳۵۹، تهران‌، ۱۳۵۷ش‌.

۲۱. ↑ علی‌ اکبر دهخدا، امثال‌ و حکم‌، ج۱، ص۵۴۱، تهران‌، ۱۳۵۷ش‌.

۲۲. ↑ اعراف‌/سوره۷، آیه۹۶.

۲۳. ↑ فصلت‌/سوره۴۱، آیه۱۰.

۲۴. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۱.

۲۵. ↑ فخرالدین طریحی‌، مجمع‌ البحرین‌، ذیل‌ بارک‌، به‌ کوشش‌ محمود عادل‌، تهران‌، ۱۴۰۸ق‌.

۲۶. ↑ فضل بن حسن طبرسی‌، مجمع‌ البیان‌، ج۴، ص۶۶۰، به‌ کوشش‌ هاشم‌ رسولی‌ محلاتی‌ و فضل‌ الله‌ یزدی‌ طباطبایی‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌.

۲۷. ↑ انعام‌/سوره۶، آیه۹۲.

۲۸. ↑ انعام‌/سوره۶، آیه۱۵۵.

۲۹. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۰.

۳۰. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۲۹.

۳۱. ↑ فضل بن حسن طبرسی‌، مجمع‌ البیان‌، ج۷، ص۸۱، به‌ کوشش‌ هاشم‌ رسولی‌ محلاتی‌ و فضل‌ الله‌ یزدی‌ طباطبایی‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌.

۳۲. ↑ فخرالدین طریحی‌، مجمع‌ البحرین‌، ذیل‌ ب‌ ر ک‌، به‌ کوشش‌ محمود عادل‌، تهران‌، ۱۴۰۸ق‌.

۳۳. ↑ مریم/سوره۱۹، آیه۳۱.

۳۴. ↑ آل‌عمران‌/سوره۳، آیه۹۶.

۳۵. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱.

۳۶. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۱.

۳۷. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۵.

۳۸. ↑ قصص‌/سوره۲۸، آیه۳۰.

۳۹. ↑ دخان‌/سوره۴۴، آیه۳.

۴۰. ↑ اعراف(۷)،آیه ۱۹۶.

۴۱. ↑ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‌۶، ص۳۲۱.

۴۲. ↑ حسن مصطفوی، تفسير روشن، ج‌۹، ص۷۱، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰ ش، چاپ اول.

۴۳. ↑ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‌۶، ص۳۲۱.

۴۴. ↑ سیّدمحمدحسین طباطبائی، ترجمه المیزان، ج‌۷، ص۳۹۰، سیّد محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفترانتشارت اسلامی جامعۀ مدرسین،۱۳۷۴ ش،چاپ پنجم.

۴۵. ↑ حسن مصطفوی، تفسير روشن، ج‌۹، ص ۷۱، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰ ش، چاپ اول.

۴۶. ↑ اعراف‌/سوره۷، آیه۹۶.

۴۷. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۴۸.

۴۸. ↑ صافات‌/سوره۳۷، آیه۱۱۳.

۴۹. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۷۳.

۵۰. ↑ نمل‌/سوره۲۷، آیه۸.

۵۱. ↑ مریم‌/سوره۱۹، آیه۳۱.

۵۲. ↑ حسن مصطفوی، تفسير روشن، ج‌۹، ص ۷۱، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰ ش، چاپ اول.

۵۳. ↑ اعراف‌/سوره۷، آیه۹۶.

۵۴. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۵۲.

۵۵. ↑ ق‌/سوره۵۰، آیه۹.

۵۶. ↑ نوح‌/سوره۷۱، آیه۱۰-۱۱.

۵۷. ↑ اعراف‌/سوره۷، آیه۹۶.

۵۸. ↑ اعراف(۷)،آیه ۹۶.

۵۹. ↑ سيدعبدالحسين طيب، أطيب البيان في تفسير القرآن، ج‌۵، ص ۳۹۸، تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۷۸ ش،چاپ دوم.

۶۰. ↑ نوح(۷۱)،آیات ۱۳-۱۰.

۶۱. ↑ محمد بخاری‌، صحیح‌، ج۴، ص۲۵.

۶۲. ↑ محمد وصابی‌ حبیشی‌، البرکة فی‌ فضل‌ السعی‌ و الحرکة، ج۱، ص۳۰۴- ۳۰۵، بیروت‌، دارالمعرفه‌.

۶۳. ↑ علیرضا برازش‌، المعجم‌ المفهرس‌ لالفاظ غرر الحکم‌، ج۱، ص۲۸۹، تهران‌، ۱۳۷۱ش‌.

۶۴. ↑ امام علی علیه‌السلام، نهج‌ البلاغه، نامه۱۲.

۶۵. ↑ محمد بن‌ ماجه‌، سنن‌، ج۲، ص۷۶۸، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، ۱۹۵۲- ۱۹۵۳م‌.

۶۶. ↑ محمد بن یعقوب کلینی‌، الکافی‌، ج۴، ص۹۵، به‌ کوشش‌ علی‌اکبرغفاری‌، تهران‌، ۱۳۶۵ش‌.

۶۷. ↑ محمد بن یعقوب کلینی‌، الکافی‌، ج۲، ص۱۱۹، به‌ کوشش‌ علی‌اکبرغفاری‌، تهران‌، ۱۳۶۵ش‌.

۶۸. ↑ نصر ابولیث‌ سمرقندی‌، ج۱، ص۱۴۱، تنبیه‌ الغافلین‌، به‌ کوشش‌ احمد سلام‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌.

۶۹. ↑ محمد بن‌ بابویه‌، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، ج۳، ص۳۸۷، به‌ کوشش‌ علی‌ اکبر غفاری‌، قم‌، ۱۴۰۴ق‌.

۷۰. ↑ علیرضا برازش‌، المعجم‌ المفهرس‌ لالفاظ غرر الحکم‌، ج۱، ص۲۸۹، تهران‌، ۱۳۷۱ش‌.

۷۱. ↑ سیدمحمدباقر مجلسی‌، بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۵، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌.

۷۲. ↑ محمد بن محمدرضا قمی مشهدی، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‌۱۳، ص۴۵۴، سازمان چاپ و انتشار وزارت ارشاد، تهران،۱۳۶۸ ش، چاپ اول.

۷۳. ↑ امام علی علیه‌السلام، نهج‌ البلاغه، خطبه۱۴۳.

۷۴. ↑ محمد بن یعقوب کلینی‌، الکافی‌، ج۴، ص۵۵، به‌ کوشش‌ علی‌اکبرغفاری‌، تهران‌، ۱۳۶۵ش‌.

۷۵. ↑ محمد بن یعقوب کلینی‌، الکافی‌، ج۵، ص۱۶۲، به‌ کوشش‌ علی‌اکبرغفاری‌، تهران‌، ۱۳۶۵ش‌.

۷۶. ↑ محمد بن یعقوب کلینی‌، الکافی‌، ج۶، ص۳۲۲، به‌ کوشش‌ علی‌اکبرغفاری‌، تهران‌، ۱۳۶۵ش‌.

۷۷. ↑ محمد بن حسن حرعاملی‌، وسائل‌الشیعة، ج۶، ص۵۳، به‌ کوشش‌ عبدالرحیم‌ ربانی‌ شیرازی‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌.

۷۸. ↑ سیدمحمدباقر مجلسی‌، بحارالانوار، ج۷۶، ص۱۹، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌.

۷۹. ↑ عهد جدید، مرقس‌، ۱۰:۱۶.

۸۰. ↑ عهد جدید، لوقا، ۲۴:۵۰.

۸۱. ↑ اعراف‌/سوره۷، آیه۵۴.

۸۲. ↑ محمد بخاری‌، صحیح‌، ج۱، ص۵۴، استانبول‌، ۱۳۱۵ق‌.

۸۳. ↑ محمد بخاری‌، صحیح‌، ج۱، ص۵۹، استانبول‌، ۱۳۱۵ق‌.

۸۴. ↑ محمد بخاری‌، صحیح‌، ج۷، ص۱۴۷، استانبول‌، ۱۳۱۵ق‌.

۸۵. ↑ عهد عتیق‌، ۱:۲۲، ۲۸.

۸۶. ↑ عهد عتیق‌، ۹:۱.

۸۷. ↑ عهد عتیق‌، ۲۷:۲۷،۲۹.

۸۸. ↑ عهد عتیق‌، ۴۸:۱۵.

۸۹. ↑ عهد جدید، متی‌، ۱۴:۱۹.

۹۰. ↑ عهد جدید، مرقس‌، ۱۰:۱۶.

۹۱. ↑ عهد جدید، لوقا، ۲۴:۵۰.

۹۲. ↑ آل عمران،(۳)،آیه۹۶.

۹۳. ↑ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‌۳، ص۳۲.

۹۴. ↑ انبیا(۲۱)،آیه ۷۱.

۹۵. ↑ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‌۱۳، ص۴۵۲.

۹۶. ↑ محمد صادقى تهرانى، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج‌۱۹، ص ۳۳۱، قم، انتشارات فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۵ ش، چاپ دوم.

۹۷. ↑ اسراء(۱۷)،آیه ۱.

۹۸. ↑ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‌۱۲، ص۲۲.

۹۹. ↑ قصص(۲۸)،آیه ۳۰.

۱۰۰. ↑ دخان(۴۴)،آیه ۲.

۱۰۱. ↑ سیّدمحمدحسین طباطبائی، ترجمه المیزان، ج‌۷، ص۳۸۷، سیّد محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفترانتشارت اسلامی جامعۀ مدرسین،۱۳۷۴ ش،چاپ پنجم.

۱۰۲. ↑ سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران،ج۷،ص۲۷۹.

۱۰۳. ↑ انعام(۶)،آیه ۹۲.

۱۰۴. ↑ سیّدمحمدحسین طباطبائی، ترجمه المیزان، ج‌۱۸، ص۵۰۹، سیّد محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفترانتشارت اسلامی جامعۀ مدرسین،۱۳۷۴ ش،چاپ پنجم.

۱۰۵. ↑ ق(۵۰)،آیه ۹.

۱۰۶. ↑ هود(۱۱)،آیه ۴۸.

۱۰۷. ↑ سیّدمحمدحسین طباطبائی، ترجمه المیزان، ج‌۱۰، ص۳۵۸، سیّد محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفترانتشارت اسلامی جامعۀ مدرسین،۱۳۷۴ ش،چاپ پنجم.

۱۰۸. ↑ سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران،ج۱۰،ص۲۴۰.

۱۰۹. ↑ صافات(۳۷)،آیات ۱۱۳-۱۰۳.

۱۱۰. ↑ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۹،ص۱۴۷.

۱۱۱. ↑ نمل(۲۷)،آیه ۸.

۱۱۲. ↑ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۷، ص۳۳۰، تهران، انتشارات ناصر خسرو،۱۳۷۲ ش، چاپ سوم.

۱۱۳. ↑ مریم(۱۹)،آیه۳۱.

۱۱۴. ↑ سیّدمحمدحسین طباطبائی، ترجمه المیزان، ج۱۴، ص۶۱، سیّد محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفترانتشارت اسلامی جامعۀ مدرسین،۱۳۷۴ ش،چاپ پنجم.

۱۱۵. ↑ سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران،ج۱۴،ص۴۷.

۱۱۶. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام،ج ۲۲، ص۴۶۴.

۱۱۷. ↑ زین‌الدین بن علی عاملی، الروضة البهیة،ج ۳، ص۲۹۳.

۱۱۸. ↑ احمد بن فهد، المهذب البارع، ج۳، ص۲۰۲.

۱۱۹. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط، ج۴، ص۲۶۷.

۱۸ - منبع

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «برکت»، شماره۴۷۷۳.

دانشنامه قرآنی

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۱۰۲.

### ویکی فقه 3

مقاله تبرک در این سایت

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DA%A9\_(%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D8%AC)?hilight=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

تبرک (دانشنامه‌حج)

تبرک به معنای برکت‌جویی از بزرگان دین و اشیای مربوط به آنها از مباحث کلامی و فقهی است. وهابی‌ها آن را شرک، بدعت و حرام می‌دانند ولی همه علمای شیعه و برخی از علمای اهل سنت آن را جایز و یا مستحب می‌دانند. علمای شیعه دلیل‌هایی از قرآن، سنت، روایات و سیره‌ متشرعه بر جواز تبرک آورده‌ و ادله وهابیت را رد کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ - معنای لغوی و اصطلاحی

۲ - تبرک و توسل

۳ - تبرک در قرآن

۴ - مکان‌های مبارک در قرآن

۵ - تبرک باطل

۶ - شیوه‌های انتقال برکت

۷ - تبرک در قبل از اسلام

۸ - مشروعیت

۹ - باور وهابیان

۱۰ - رد نظر وهابیت

۱۱ - دیدگاه فقهای شیعه

۱۲ - دیدگاه فقهای اهل سنت

۱۳ - ادله جواز

۱۳.۱ - دلیل قرآنی

۱۳.۲ - سنت نبوی

۱۳.۳ - سیره اهل بیت

۱۳.۴ - سیره صحابه و تابعین

۱۳.۴.۱ - تبرک به خود پیامبر

۱۳.۴.۲ - تعظیم قبر نبوی

۱۳.۴.۳ - تبرک‌جویی از اجزای بدن پیامبر

۱۳.۴.۴ - باقی‌مانده آب آشامیدنی

۱۳.۴.۵ - وسیله‌های متعلق به پیامبر

۱۳.۴.۶ - مکان‌های مربوط به پیامبر

۱۴ - دلیل وهابیان بر حرمت و رد آن

۱۵ - تفاوت برکت‌جویی مسلمانان با کار مشرکان

۱۶ - تبرک‌جویی به غیر پیامبر

۱۷ - موارد مهم

۱۸ - فتوای برخی فقیهان اهل سنت

۱۹ - کتاب‌های مربوط

۲۰ - فهرست منابع

۲۱ - پانویس

۲۲ - منبع

۱ - معنای لغوی و اصطلاحی

«تبرک» مصدر باب تفعّل از ریشه «ب ـ ر ـ ک» به معنای خیر کثیر و فزونی، [۱] سینه شتر، [۲] سعادت [۳] و ثبات [۴] [۵] است. برخی معنای فراگیر برکت را فایده پایدار می‌دانند و باور دارند که این معنا با معانی دیگر آن سازگار است. [۶] برخی نیز اصل آن را «پایداری» دانسته، بر این باورند که دیگر معانی با آن نزدیک هستند. [۷] بعضی نیز اصل آن را فضل، خیر و افزونیِ مادی و معنوی می‌دانند. [۸]

آورده‌اند که این واژه در اصل، سامی و به معنای نزدیکی و قرابت است و از واژه‌های راه‌یافته در زبان عربی است. [۹] بر این اساس، برکت در اصطلاح متون دینی، عبارت است از پدید آمدن خیر الهی در امور [۱۰] [۱۱] و فراوانی خیر و بسیار شدن آن [۱۲] که شامل امور خیر دنیوی و اخروی از جمله پاداش اعمال، امنیت و مایه دوری انسان از دنیا است. [۱۳] تبرک همچنین عبارت است از تیمن [۱۴] [۱۵] و مبارک شمردن چیزی [۱۶] و در اصطلاح متون دینی، یعنی طلب برکت و خیر الهی [۱۷] که در یک موجود نهاده شده [۱۸] و خداوند برای او امتیازها و مقام‌هایی خاص قرار داده است، [۱۹] خواه این برکت مادی باشد و خواه معنوی. [۲۰]

۲ - تبرک و توسل

هم در توسل و هم در تبرک، انسان در پی دریافت خیری به واسطه یک موجود دیگر است. ازاین‌رو، این دو شباهت مفهومی و مصداقی فراوان با هم دارند؛ به ویژه آن جا که شخص در صدد دستیابی به خیر معنوی است. برخی باور دارند که حقیقت تبرک، توسل است؛ پس تفاوتی میان این دو نیست. اما با فرض تفاوت این دو، توسل عبارت است از واسطه قرار دادن بزرگان دین در پیشگاه خداوند برای رسیدن به خواسته‌ای. تبرک نیز یعنی طلب خیر و برکت مادی و معنوی که خداوند در انسان‌ها یا اشیا قرار داده است. [۲۱]

۳ - تبرک در قرآن

واژه تبرک در قرآن مجید به کار نرفته است؛ اما ماده آن ۳۴ بار و در قالب واژه‌های «بارک»، «بارکنا»، «بورک»، «تبارک»، «برکات»، «برکاته»، «مبارک»، «مبارکاً» و «مبارکة» به کار رفته است. [۲۲]

در قرآن، «مبارک» وصف انسان‌ها، موجودات، مکان‌ها و زمان‌های خاص شده است که عبارتند از: نوح (علیه‌السّلام) و همراهانش: «اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَکاتٍ عَلَیْکَ وَ عَلی‌ اُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ» [۲۳] ؛ موسی (علیه‌السلام): [۲۴] [۲۵] [۲۶] «فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِیَ اَن بُورِکَ مَن فیِ النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا» [۲۷]؛ عیسی (علیه‌السلام): «وَ جَعَلَنیِ مُبَارَکا اَیْنَ مَا کُنتُ» [۲۸] ؛ ابراهیم (علیه‌السّلام)؛ اسحاق (علیه‌السلام): «وَ بَارَکْنَا عَلَیْهِ وَ عَلیَ اِسْحَاقَ» [۲۹] ؛ خاندان ابراهیم (علیه‌السلام): «رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ عَلَیْکمُ اَهْلَ الْبَیْتِ» [۳۰] ؛ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)؛ مؤمنان صالح؛ قرآن کریم: «هذا کِتابٌ اَنْزَلْناهُ مُبارَکٌ» [۳۱] ؛ فرشتگان: [۳۲] [۳۳] «فَلَمَّا جاءَها نُودِیَ اَنْ بُورِکَ مَنْ فِی النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها» [۳۴]

؛ آب: «وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً...» [۳۵] ؛ زیتون: «... شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَة...» [۳۶]

۴ - مکان‌های مبارک در قرآن

مکان‌های مبارک در قرآن عبارتند از: بیت الله [۳۷] که در روایتی از علی (علیه‌السلام) نخستین خانه‌ مبارک است [۳۸] ؛ مسجدالحرام: [۳۹] [۴۰] [۴۱] «اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً» [۴۲] ؛ مسجدالنبی [۴۳] [۴۴] [۴۵] ؛ شهر مدینه [۴۶] [۴۷] [۴۸] ؛ وادی طور: «فَلَمَّا اَتاها نُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ» [۴۹] ؛ فلسطین [۵۰] ؛ مسجد الاقصی [۵۱] و پیرامون آن: [۵۲]

«... الْمَسْجِدِ الْاَقْصَـی الَّذی بارَکْنا حَوْلَهُ» [۵۳] ؛ مصر [۵۴] و شام: [۵۵] [۵۶] [۵۷] «وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذینَ کانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتی‌ بارَکْنا فیها» [۵۸] ؛ یمن [۵۹] [۶۰] ؛ عریش مصر؛ ثنیه؛ قبر هود نبی (علیه‌السلام) [۶۱] ؛ فلسطین [۶۲] که هم با نعمت‌های مادی برکت یافته [۶۳] [۶۴] و هم به دلیل مبعوث شدن بیشتر پیامبران از آن منطقه و انتشار شرایع و کتاب‌های آسمانی [۶۵] [۶۶] و سکونت پیامبران [۶۷] و قبر پیامبرانی همانند ابراهیم (علیه‌السّلام) و اسحق (علیه‌السّلام) و یعقوب (علیه‌السّلام): و صالحان برکت معنوی یافته است [۶۸] ؛ شب قدر: [۶۹] «اِنَّا اَنْزَلْناهُ فی‌ لَیْلَةٍ مُبارَکَة» [۷۰] بر پایه آیات و روایات و شواهد تاریخی در سیره اهل شریعت، طلب برکت مجاز است؛ همچون: تبرک به بسم الله [۷۱] و نام و یاد خداوند، [۷۲] [۷۳] صلوات بر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) [۷۴] و قرآن کریم. [۷۵] [۷۶] [۷۷]

۵ - تبرک باطل

البته هرگاه آن موجود دارای برکت نباشد و نیز در جایی که توهم شود شخص متبرک در رساندن خیر مستقل است [۷۸] و کاری را می‌تواند انجام دهد که خداوند از انجام آن عاجز است، [۷۹] به صورت مجازی و از باب مشاکله، آن را تبرک می‌نامند، در حالی که برکتی در میان نیست و تنها توهم شخص طالب برکت، او را به این کار واداشته است؛ همچون: تبرک به بت‌ها که در داستان حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) بیان شده است. حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) در برابر گمان قوم خویش درباره تبرک یافتن به غذایی که پیش بت‌ها قرار می‌دادند، [۸۰] [۸۱] فرمود: «فَمَا ظَنُّکمُ بِرَبّ‌ِ الْعَالَمِینَ». [۸۲] نیز مشرکان برای تبرک جستن، حیوانات خود را بر سنگ‌های پیرامون کعبه قربانی می‌کردند [۸۳] و ازاین‌رو، خوردن آن گوشت‌ها حرام خوانده شد: [۸۴] «وَ مَا ذُبِحَ عَلیَ النُّصُبِ». [۸۵] حرمت این کار از آن رو بوده [۸۶] که برای غیر خدا صورت پذیرفته است: [۸۷] «وَ ما اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ...». [۸۸] شماری از مشرکان نیز برای نذر و دریافت برکت، فرزندان خویش را برای بت‌ها قربانی می‌نمودند: «وَ کَذَالِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِّنَ الْمُشْـرِکِینَ قَتْلَ اَوْلَدِهِمْ شُـرَکاؤُهُمْ لِیـُرْدُوهُمْ وَ لِیَلْبِسُواْ عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ». [۸۹] برکت از این لحاظ که از چه چیز برکت جسته شود، سه دسته است: تبرک به اعیان، تبرک به آثار، و تبرک به مکان‌هایی که به گونه‌ای با اشخاص دارای تبرک ارتباط دارد. برکت‌جویی در‌گونه دوم و سوم، تنها به سبب انتساب آن امور و مکان‌ها به اعیان متبرک است، نه این‌که خود آن اثر یا مکان، مقصود اصلی باشد. [۹۰]

۶ - شیوه‌های انتقال برکت

تبرک به سه‌گونه تحقق می‌یابد: گاه با تماس و لمس موجود مبارک صورت می‌پذیرد؛ همچون: لمس نمودن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) [۹۱] یا اجزای جدا شده از بدن ایشان [۹۲] و یا اشیایی که با بدن وی تماس داشته است، [۹۳] استلام حجرالاسود و ارکان کعبه [۹۴] به دست زائران کعبه در مناسک حج و عمره، لمس ضریح یا صندوق قبر امامان معصوم (علیهم‌السّلام) و اولیای الهی، لمس جای پای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در سنگی در بخش جنوبی مسجدالحرام. [۹۵] گاه در موارد مشابهت با موجودات و اشیای دارای برکت، آن شباهت افزون بر این‌که خود مایه برکت است، قدرت برکت‌دهی نیز دارد؛ همچون: طلب برکت از تصاویر مکه و مدینه که مسلمانان در خانه‌های خویش دارند یا تابوت‌واره‌های همانند قبر و تابوت امام حسین (علیه‌السلام) در مراسم تعزیه. [۹۶]

تبرک گاهی بر خواست و التفات شخصی استوار است. در این حالت، خداوند یا کسی که قدرت برکت‌بخشی دارد، آگاهانه کسی یا چیزی را متبرک می‌کند. ممکن است این کار تنها با بیان اراده یا با دست نهادن بر کسی یا چیزی و یا با دعای خیر و طلب برکت برای کسی یا چیزی صورت گیرد. در این حال، انتقال برکت به صورت ابتدایی و بدون درخواست شخص خواهان برکت است؛ همچون موردی که خداوند به یعقوب (علیه‌السلام) برکت داد [۹۷] [۹۸] و نیز اسحاق (علیه‌السلام) به پسرش یعقوب (علیه‌السلام) برکت بخشید [۹۹] و یعقوب (علیه‌السلام) با دعای خیر به پسرانش برکت بخشید و آن‌ها را مبارک ساخت [۱۰۰] و یا رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دختر و دامادش را متبرک نمود. [۱۰۱] وجه مشترک در این سه نوع، وجود التفات و اراده‌ای از سوی خداوند یا شخصی مقدس است که مایه برکت می‌شود.

۷ - تبرک در قبل از اسلام

برکت جستن در متون دینی آمده است. در عهد عتیق، درباره احوال حضرت یعقوب (علیه‌السلام) و یوسف (علیه‌السلام)، از تبرّک سخن رفته است. [۱۰۲] در «ده فرمان» حضرت موسی (علیه‌السلام) آمده که روز هفتم و سبَّت (شنبه) را مبارک قرار داده است. [۱۰۳] در انجیل مرقس نیز بیان شده که حضرت مسیح (علیه‌السلام) با کشیدن دست بر سر کودکان، به آنان برکت می‌داد. [۱۰۴] در میان بنی‌اسرائیل رسم بوده که برای تبرک جستن، با روغن زیتون متبرک، خود را روغن‌مالی می‌کردند. آورده‌اند که وجه تسمیه حضرت عیسی (علیه‌السلام) به مسیح، همین است که با روغن زیتون متبرک، مسح شده است. [۱۰۵]

۸ - مشروعیت

بر پایه دیدگاه رایج میان مسلمانان، زیارت قبور بزرگان و تبرک به آثار منسوب به ایشان، کاری پسندیده بوده است. برکت و مغفرت الهی به واسطه انبیا و اولیا نازل می‌گردد. [۱۰۶] در این فرایند، واسطه‌هایی از سوی خداوند قرار داده شده‌اند که ریشه آن، برکت خداوند است [۱۰۷] و امور مقدس که مسلمانان از آن‌ها برکت می‌طلبند، شانی مستقل از خداوند ندارند. ازاین‌رو، تبرک جستن از آن‌ها با شرک ملازم نیست.

۹ - باور وهابیان

برخلاف این دیدگاه، به باور وهابیان، تبرک نوعی عبادت است؛ اما عبادت امری توقیفی است. پس تبرک جستن تنها در مواردی مانند نام خدا، قرآن، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در زمان زندگانی ایشان، و آثار مربوط به هنگام حیات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که دلیلی بر جواز آن‌ها در قرآن یا سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و صحابه یافت می‌شود، جایز است [۱۰۸] [۱۰۹] و در موارد دیگر که نصی بر جواز آن در قرآن و سنت در دست نیست و پیشینه‌ای میان سلف صالح وجود ندارد، تبرک غیر مشروع [۱۱۰] [۱۱۱] و بدعت [۱۱۲] [۱۱۳]

[۱۱۴] است و هر بدعتی نیز ضلالت و گمراهی به شمار می‌رود. [۱۱۵] ازاین‌رو، استلام دو رکن پیرامون حجرالاسود، دیوارهای کعبه، مقام ابراهیم (علیه‌السلام)، صخره بیت المقدس، و قبرهای پیامبران و صالحان بدعت و نادرست است. [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] ازاین‌رو، برخی از صحابه، لمس حجرالاسود را تنها به عنوان پیروی از رفتار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مفید می‌دانستند. [۱۲۱]

۱۰ - رد نظر وهابیت

این دیدگاه از چند جهت مردود است:

یکم. عبادت کاری است که به نیت پرستش خداوند انجام پذیرد؛ اما کسی که در صدد تبرک‌جویی از آثار بزرگان دین برمی‌آید، هرگز این افراد را دارای مقام الوهیت نمی‌داند و در تبرک‌جویی هرگز قصد عبادت ندارد. بنابراین، کار او مصداق عبادت نیست [۱۲۲] تا با توحید در الوهیت و عبودیت منافات داشته باشد یا غلوآمیز قلمداد گردد. شاهد این سخن، نهی نکردن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از مواردی است که در محضر ایشان به دست صحابه انجام می‌گرفته، [۱۲۳] حال آن‌که ایشان از برخی الفاظ غلوآمیز منع می‌نمودند. [۱۲۴]

دوم. با وجود ادله و شواهد گوناگون بر جواز این کار، نمی‌توان آن را بدعت‌آمیز شمرد. از این گذشته، هر‌گونه بدعتی ناپسند و حرام نیست؛ بلکه بدعت ناپسند و حرام، امری جدید است که در دین درونی شود و دلیلی بر مشروعیت آن نباشد و با سنت سازگار نگردد. [۱۲۵] تبرک را که دارای ادله و شواهد گوناگون از سنت و سیره مسلمانان است، نمی‌توان بدعت ناپسند دانست؛ بلکه بر پایه نظر شافعی، بدعتی پسندیده است. [۱۲۶] در مواردی هم که نصی بر جواز در میان نیست، برخلاف نظر وهابیان، اصل عملی مورد استناد، اصل اباحه است که بر پایه آن، هر کاری که دلیلی استوار بر عدم جواز و حرمتش در دست نباشد، مجاز و مباح است. [۱۲۷]

۱۱ - دیدگاه فقهای شیعه

از دیدگاه فقیهان شیعی، طلب برکت از چیزهایی که در شرع از قداست، عظمت و طهارت برخوردارند، جایز و بلکه راجح و مستحب است. [۱۲۸] از دیدگاه ایشان، تبرک جستن به نام امامان (علیهم‌السّلام): با نوشتن بر کفن و جریدتین (دو تکه چوب تازه) [۱۲۹] و نیز به واسطه نام‌گذاری فرزندان به نام ایشان، [۱۳۰] قرار دادن تربت در قبر به قصد تبرک، [۱۳۱] [۱۳۲] تبرک به قرآن با نوشتن آن بر کفن [۱۳۳]

[۱۳۴] و مس کلمات و حروف آن [۱۳۵] مستحب است.

۱۲ - دیدگاه فقهای اهل سنت

علما و فقیهان اهل سنت، میان جواز و استحباب و کراهت تبرک به قبر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اختلاف نظر دارند. [۱۳۶] حکم به کراهت نیز شاید به علت ترس از منافات آن رفتار با ادب‌ورزی در حق پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) باشد. [۱۳۷] [۱۳۸] احمد بن حنبل تبرک به منبر و قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و بوسیدن آن را مجاز می‌داند. [۱۳۹] شهاب‌الدین خفاجی حنفی نیز به کراهت مس و بوسیدن و چسباندن سینه به قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) باور دارد. [۱۴۰] برخی از فقیهان شافعی همانند رملی شافعی، لمس قبر نبی، ولیّ خدا یا عالم و نیز سردرهای ورودی قبر اولیا و بوسیدن آن را به قصد تبرک مجاز می‌داند. [۱۴۱] محب الدین طبری شافعی نیز مس قبر و بوسیدن آن را جایز و موافق با سیره دانشوران و صالحان می‌شمرد. [۱۴۲] زرقانی مالکی نیز باور دارد که بوسیدن قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به قصد تبرک ایرادی ندارد. [۱۴۳]

۱۳ - ادله جواز

حکم به جواز تبرک، مستند به قرآن، سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و سیره پیوسته اهل شریعت است. در مواردی که جواز و صحت برکت‌جویی مشکوک باشد، اصل اباحه پشتوانه حکم به جواز است.

۱۳.۱ - دلیل قرآنی

تبرک در قرآن کریم: قرآن کریم در چند آیه به موضوع تبرک پرداخته است. تبرک یعقوب (علیه‌السلام) به پیراهن یوسف (علیه‌السلام) یکی از این موارد است. هنگامی که یوسف به برادرانش گفت که پیراهنش را بر چشمان پدرشان بیفکنند: «اذْهَبُواْ بِقَمِیصیِ هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلیَ‌ وَجْهِ اَبیِ یَاْتِ بَصِیرًا» [۱۴۴] رحمت حق از مجرای پیراهن یوسف بر حضرت یعقوب جاری شد و یعقوب با برکت جستن از آن لباس، [۱۴۵]

بینایی خود را بازیافت. [۱۴۶] [۱۴۷] نمونه دیگر، تبرک بنی‌اسرائیل به تابوت موسی بوده است. این تابوت، صندوقی بود که در آن، امور متعلق به خاندان موسی و‌ هارون و الواح مقدس نازل شده بر موسی (علیه‌السلام) قرار داشت و موسی بن عمران (علیه‌السلام) آن را به یوشع بن نون (علیه‌السلام) سپرده بود. [۱۴۸] بنی‌اسرائیل این صندوق را که مایه آرامش آنان بوده است، بسیار مقدس می‌دانستند و در نبرد با بت‌پرستان آن را با خود حمل می‌نمودند: [۱۴۹] [۱۵۰] «... التَّابُوتُ فِیهِ سَکِینَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَ بَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ ءَالُ مُوسیَ‌ وَ ءَالُ هَرُونَ تحَمِلُهُ الْمَلَائکَةُ» [۱۵۱] و به آن تبرک می‌جستند. [۱۵۲] این عمل ممکن است افزون بر تبرک، به قصد احترام و تعظیم نیز باشد؛ اما این قصد منافاتی با تبرک ندارد. پیدا است که حمل این تابوت به ویژه هنگام جنگ، جز به جهت تبرک و استمداد از آن وجهی نداشته است. [۱۵۳] مقام ابراهیم (علیه‌السلام) نیز که اثر گام‌های حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) بر آن قرار دارد، به همین سبب محل نماز خواندن مردم گشته است: «وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا وَ اتخَّذُواْ مِن مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلیً...» [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] به جهت تماس آن سنگ با پای حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) مردم به آن تبرک می‌جویند. [۱۵۷] ازاین‌روی، می‌توان گفت که تبرک به محل نشستن و نماز پیامبر اسلام نیز مجاز است. در روایتی، میان حجرالاسود و مقام ابراهیم مدفن شماری فراوان از پیامبران خوانده شده که به همین جهت، مبارک است. [۱۵۸]

۱۳.۲ - سنت نبوی

سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به عنوان یکی از پشتوانه‌های احکام شرعی، پشتوانه جواز تبرک‌جویی است. برخی روایات حکایت دارند که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اصحاب را به این کار برمی‌انگیخت. متون تاریخی و حدیثی شیعه و سنی مواردی فراوان از این دست را گزارش نموده‌اند. [۱۵۹] برای نمونه، ایشان به اصحاب امر فرمود که از چاه ناقه صالح تبرک جوید. همین دلیل جواز تبرک به آثار پیامبران و صالحان است، اگر چه درگذشته باشند. [۱۶۰] [۱۶۱] در شب ازدواج حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پس از وضو، باقی‌مانده آب وضوی خویش را به سر و صورت و بدن حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و علی (علیه‌السلام) پاشید و از خداوند خواستار برکت برای ایشان و نسلشان شد. [۱۶۲] امام علی (علیه‌السلام) روایت نموده که به برکت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و مسح ایشان در جنگ خیبر گرفتار چشم‌درد و بیماری نشده است. [۱۶۳] آورد‌ه‌اند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آب وضویش را بر فردی بیمار ریخت و او به برکت آن شفا یافت. [۱۶۴] در چند روایت گزارش شده که ایشان پس از انجام اعمال حج، موهای خویش را تراشید و آن‌ها را میان مسلمانان تقسیم نمود. [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] نیز ایشان در شب معراج، در مکان‌های منسوب به پیامبران نماز خواند. [۱۶۸] پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به هنگام دفن فاطمه بنت اسد، او را با لباس خودش کفن نمود [۱۶۹] [۱۷۰] و در قبر او خوابید تا به برکت ایشان سختی قبر بر وی آسان گردد. [۱۷۱] [۱۷۲] عبدالله بن ابیّ نیز از حضرت درخواست کرد که او را در لباسی که بر تن داشته‌، به خاک بسپارد. [۱۷۳] وی با این کار در پی تبرک به لباس رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و پیشگیری از عذاب الهی بوده است.

فرستاده قریش در رویداد صلح حدیبیه، اهتمام فراوان اصحاب برای تبرک به قطرات وضوی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را حکایت می‌کند. این کار که در محضر حضرت اتفاق می‌افتاده، آن گاه که با عدم منع ایشان همراه می‌شود، می‌تواند ماخذ جواز برکت‌جویی قلمداد گردد. تبرک به آب وضوی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و باقی‌مانده آن، نه تنها با نهی ایشان روبه‌رو نشد؛ بلکه گاه خود به اصحاب می‌فرمود که به آن آب تبرک جویند. [۱۷۴]

۱۳.۳ - سیره اهل بیت

در متون روایی و تاریخی، مواردی فراوان از تبرک‌جویی اهل بیت و امامان شیعه (علیهم‌السّلام) به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گزارش شده است. فاطمه، دختر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، پس از وفات ایشان بر مزارش حضور می‌یافت و خاک آن را به نشانه تبرک بر سر و صورت خویش می‌مالید. [۱۷۵] [۱۷۶] تبرک‌جویی به قبر شریف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، سیره پیوسته امامان معصوم (علیهم‌السّلام) و اهل بیت بوده است. در منابع روایی، تبرک امام حسین (علیه‌السلام)، [۱۷۷] [۱۷۸] امام صادق (علیه‌السلام)، [۱۷۹] امام رضا (علیه‌السلام) [۱۸۰] [۱۸۱] و امام جواد (علیه‌السلام): [۱۸۲] [۱۸۳] به مزار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گزارش شده است. امام حسن (علیه‌السلام) نیز وصیت نمود که در صورت امکان، کنار مزار رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به خاک سپرده شود. [۱۸۴] تبرک امام صادق (علیه‌السلام) به عصای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) [۱۸۵] و نیز تبرک حضرت علی (علیه‌السلام) به باقی‌مانده حنوط پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) [۱۸۶] شواهد دیگر این سیره است. از دیگر موارد برکت‌جویی اهل بیت، تبرک به سنگی در خانه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است که محل نشستن ایشان بوده است. [۱۸۷]

۱۳.۴ - سیره صحابه و تابعین

صحابه نیز هم‌زمان با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و بعد از ایشان به وی تبرک می‌جستند.

۱۳.۴.۱ - تبرک به خود پیامبر

بررسی زندگانی پیامبر گرامی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و چگونگی رفتار یاران ایشان حکایت از این دارد که مسلمانان در روزگار آغاز اسلام، به برکت‌جویی از وجود وی و امور متعلق به او اهتمام داشته‌اند. [۱۸۸] گاهی این اهتمام از سوی یک فرد چندان اوج می‌گرفت که گمان می‌رفت او مجنون شده است. [۱۸۹] از همین رو، صحابه به نگهداری آثار حضرت و بزرگداشت آن‌ها می‌پرداختند.

تبرک به ایشان افزون بر دریافت آثار معنوی و فیض الهی از مسیر غیر طبیعی، به انگیزه اظهار ارادت و محبت به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اهل بیت ایشان، از سوی خداوند و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز توصیه شده است؛ زیرا احترام به پیامبران و اولیا و آثار ایشان از مصداق‌های بزرگداشت شعائر الهی است [۱۹۰] که قرآن بر آن تاکید کرده است: «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَاِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» [۱۹۱] با دقت در موارد تبرک‌جویی اصحاب آشکار می‌شود که آنان افزون بر برکت‌جویی، در صدد بزرگداشت آن انسان بزرگ بوده‌اند.

۱۳.۴.۲ - تعظیم قبر نبوی

مواردی مانند تعظیم قبر و تربت مزار نبوی از سوی دختر پیامبر(ص) [۱۹۲] و امامان شیعه (علیهم‌السّلام): [۱۹۳] [۱۹۴] بر چشم نهادن موی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به دست احمد بن حنبل، و خودداری امام شافعی از اسب‌سواری در مدینه به این دلیل که آن جا محل گام‌های رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده است، [۱۹۵] نشان می‌دهد که مسلمانان آغاز اسلام برای مکان‌ها و آثار منسوب به اولیای دین عظمتی خاص باور داشته‌اند و این تعظیم به واسطه انتساب به ولیّ خدا بوده است.

۱۳.۴.۳ - تبرک‌جویی از اجزای بدن پیامبر

تبرک‌جویی مسلمانان به رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر سه‌گونه بوده است: تبرک به اجزایی از بدن ایشان، تبرک به اشیای متعلق به ایشان، و تبرک به مکان‌های مرتبط با ایشان.

یکی از اشیای مورد اهتمام مسلمانان در تبرک [۱۹۶] موهای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده است. اصحاب موی سر ایشان را برای تبرک و تیمن [۱۹۷] [۱۹۸] نزد خویش نگاه می‌داشتند. [۱۹۹] آورده‌اند هنگامی که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) موی سرش را اصلاح می‌کرد، اصحاب گرد او می‌گشتند و هر تار مویی که بر زمین می‌افتاد، برای تبرک برمی‌داشتند. [۲۰۰] خالد بن ولید برای تبرک و به امید پیروزی، در جنگ‌ها پیشانی‌بندی می‌بست که چند تار از موهای رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در آن قرار داشت. [۲۰۱] [۲۰۲]

احمد بن حنبل نیز به موی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تبرک می‌جسته است. [۲۰۳] تبرک به عرق ایشان هم میان اصحاب گزارش شده است. تبرک انس بن مالک [۲۰۴] و امّ سلیم [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] به عرق ایشان از گزارش‌های معتبر در این زمینه است.

ناخن رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) [۲۰۸] که گاهی ایشان آن را برای تبرک میان اصحاب تقسیم می‌نمود، [۲۰۹]

۱۳.۴.۴ - باقی‌مانده آب آشامیدنی

باقی‌مانده آب آشامیدنی [۲۱۰] ایشان، [۲۱۱] [۲۱۲] آب بئر بضاعه [۲۱۳] که با آشامیدن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) متبرک شده است، و آب وضوی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از موارد تبرک‌جویی اصحاب بوده است. [۲۱۴] حتی گاه اصحاب آب وضوی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را می‌نوشیدند. [۲۱۵] آورده‌اند که صحابه دهانه مشکی را که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از آن آب آشامیده بود، بریدند و به قصد تبرک بردند. [۲۱۶] در منابع تاریخی، نام ۲۰ چشمه و چاه آمده که با آشامیدن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) متبرّک شده و مورد اهتمام اصحاب بوده‌اند. [۲۱۷]

۱۳.۴.۵ - وسیله‌های متعلق به پیامبر

وسیله‌های متعلق به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز مورد تبرک بوده است. [۲۱۸] لباس، [۲۱۹] [۲۲۰] عبا، [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] عمامه، [۲۲۴] [۲۲۵] کفش [۲۲۶] و سجاده نبوی [۲۲۷] از جمله این موارد است. مسلمانان حتی به دستی که در بیعت با رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با ایشان در تماس بوده، تبرک می‌جستند. [۲۲۸] [۲۲۹]

۱۳.۴.۶ - مکان‌های مربوط به پیامبر

مسلمانان آغاز اسلام به مکان‌هایی که با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت داشت و ایشان در آن جا نماز خوانده [۲۳۰] [۲۳۱] یا نشسته بود، [۲۳۲] تبرک می‌جستند. آنان کوشیدند تا فهرست مکان‌هایی را که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر آن گام نهاده بود، ثبت کنند. حتی در آغاز اسلام، برای زیارت مسجد قبا، درست همان کوچه‌ها و راه‌هایی را طی می‌کردند که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پیموده بود. [۲۳۳] فهرست این مکان‌ها در سده سوم ق. به دست فاکهی با عنوان «المواضع التی دخلها رسول الله» ثبت گشته [۲۳۴] و در برخی منابع دیگر یاد گشته است. [۲۳۵] عبدالله بن عمر اهتمامی ویژه به این امر داشت و در مکان‌های منسوب به پیامبر نماز می‌خواند. [۲۳۶] [۲۳۷] البته برخی از مخالفان تبرک‌جویی، این کار وی را بر پایه اجتهاد شخصی می‌دانند. اما بعضی بر پایه همین روایات و نقل‌ها بر آنند که پی‌جویی آثار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و تبرک به آن مستحب است. [۲۳۸] برخی از این مکان‌ها که در مکه قرار داشته‌اند، عبارتند از: محل تولد [۲۳۹] و جایی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شترهای خود را در حج قربانی می‌کرد [۲۴۰] ؛ مسجد محل آغاز هجرت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از مکه و نیز مسجد بنا شده در آن منطقه [۲۴۱] ؛ مسجد الغنم که پس از فتح مکه، مشرکان در آن جا با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیعت کردند [۲۴۲] ؛ مسجد خَیْف که محل خطبه حجة الوداع [۲۴۳] [۲۴۴] و نماز ۷۰۰ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است [۲۴۵] و به نماز خواندن در آن بسیار سفارش شده است [۲۴۶] [۲۴۷] ؛ مسجد ردم الاعلی؛ مسجد مختفی؛ خانه‌ام‌هانی؛ مسجدی در راه ذی طوی؛ مسجد عُرَیض [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] خانه خدیجه (سلام‌الله‌علیها) که مکان تولد فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) بوده است [۲۵۱] ؛ خانه ارقم بن ابی‌ارقم که محل پنهان شدن مسلمانان از هجوم مشرکان مکه بوده [۲۵۲] ؛مسجد الغدیر در مکان خواندن خطبه غدیر [۲۵۳] ؛ مسجد الجن، جایگاه بیعت جنیان با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) [۲۵۴] سنگ در نزدیک قبة الوحی در مسجدالحرام که به پیغمبر سلام نموده است [۲۵۵] ؛ سنگی نزدیک مکه که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در بازگشت از عمره روی آن استراحت نموده است [۲۵۶] ؛ سنگی در گوشه مسجدالحرام که نقش گام‌های مبارک پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر آن قرار داشته است. [۲۵۷]

۱۴ - دلیل وهابیان بر حرمت و رد آن

با وجود این پشتوانه‌ها و سیره پیوسته و قطعی مسلمانان در برکت‌جویی، شماری از وهابیان باور دارند که تبرک جستن هنگام زندگانی پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به دلیل رفتار صحابه و عدم منع پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مشروع بوده است؛ اما پس از وفات ایشان، صحابه و مسلمانان به صورت مطلق این رفتار را ترک نمودند. بنابراین، برکت‌جویی ویژه دوران حیات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده که ولایت ایشان بر مسلمانان جریان داشته [۲۵۸] ؛ اما پس از وفات او جایز نیست. [۲۵۹] پاسخ دیگر آن است که پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دارای زندگانی برزخی است و بر پایه برخی روایات، ایشان سلام افراد به خود را می‌شنود و پاسخ می‌دهد. [۲۶۰]

[۲۶۱] پس ولایت او منحصر به هنگام حیاتش نیست و پس از وفاتش نیز جریان دارد. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهند که تبرک‌جویی همواره پس از وفات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مورد اهتمام اصحاب و تابعین بوده است. [۲۶۲] یکی از دیگر مکان‌های متبرک مدینه، منبر [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] و روضه نبوی است که دعا خواندن کنار آن از آداب دینی مورد اتفاق مسلمانان بوده است. [۲۶۶] مسلمانان تربت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را برای تبرک برمی‌داشتند. این کار به‌اندازه‌ای رواج یافت که عایشه دستور داد دیواری پیشاپیش قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بنا نهند. [۲۶۷] آورده‌اند که چون صحابه به مسجدالنبی وارد می‌شدند، قسمتی از منبر را که کنار قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بود، می‌گرفتند و رو به قبله دعا می‌کردند. [۲۶۸] هنگامی که مردم مدینه از خشکسالی شکایت داشتند، به سفارش عایشه، سوراخی بالای روضه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گشودند و به برکت قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر مردم باران بارید. [۲۶۹] این‌که ابوبکر و عمر خواستند کنار قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به خاک سپرده شوند، جز متبرک شدن به ایشان وجهی نداشته است. [۲۷۰] [۲۷۱] از دیگر مکان‌های متبرک مدینه، می‌توان به این موارد اشاره کرد: غار ثور، غار حراء، [۲۷۲] مسجد شجره که محل احرام پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده است، [۲۷۳] مسجد الاجابه که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در بازگشت از عمره در آن نماز خوانده بود و مردم آن را برای تبرک می‌بوسند، [۲۷۴] مسجد البغله، مسجد الفتح، [۲۷۵] مسجد قبا که نماز در آن پاداش فراوان دارد، [۲۷۶] مشربه‌ ام ابراهیم، [۲۷۷] مسجد فضیخ، قبور شهیدان احد، مسجد احزاب یا فتح، [۲۷۸] مسجد عتبان بن مالک. [۲۷۹] تبرک به این مکان‌ها که یا پس از وفات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بنا شده‌اند و یا پس از ایشان بازسازی گشته‌اند، دلیل بطلان دیدگاه شماری از وهابیان است که باور دارند تبرک پس از وفات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تنها درباره آثاری مجاز است که با بدن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تماس داشته و صحابه نیز به این موارد تبرک می‌جستند. [۲۸۰] آن‌ها تبرک به مواردی مانند در و دیوار مسجدالحرام و مسجدالنبی و نیز ضریح نبوی را جایز نمی‌شمرند [۲۸۱] و این کار را در زمره رفتار بت‌پرستان و مشرکان می‌دانند. [۲۸۲]

اما چنان‌که گفتیم، ادله و شواهد آشکار بر جواز تبرک به آثار نبوی پس از زندگانی ایشان، حتی در مواردی که با بدن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در تماس نبوده، دلالت دارند. فتوای احمد بن حنبل در جواز مسح منبر و روضه نبوی نیز این سخن را تایید می‌کند. [۲۸۳]

۱۵ - تفاوت برکت‌جویی مسلمانان با کار مشرکان

نکته مغفول در نظر این گروه، تفاوت برکت‌جویی مسلمانان با کار مشرکان است. قصد مسلمانان در زیارت قبور و بارگاه اولیای دین، خود صاحب قبر و بارگاه است، نه سنگ و خاک و دیوار. اما مشرکان به خود بت‌ها نظر دارند.ابو ایوب انصاری در پاسخ به اعتراض مروان درباره قرار دادن صورتش بر قبر نبوی، بیان کرد که قصدش زیارت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است، نه زیارت سنگ و خاک. [۲۸۴]

۱۶ - تبرک‌جویی به غیر پیامبر

تبرک‌جویی به غیر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): مسلمانان افزون بر تبرک به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، به افراد یا چیزهای دیگر نیز تبرک می‌جسته‌اند. این رفتار در روزگار خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز انجام می‌گرفته است. آورده‌اند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به عرق پیشانی حضرت علی(علیه‌السلام) تبرّک جسته است. [۲۸۵] [۲۸۶]

۱۷ - موارد مهم

موارد دیگر تبرک به غیر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، عبارتند از: قرآن کریم، [۲۸۷] حجرالاسود، [۲۸۸] پرچم امام حسن (علیه‌السلام) و امام حسین (علیه‌السلام)، شمشیر جعفر طیار، قرآن منسوب به علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام)، پرده کعبه، [۲۸۹] [۲۹۰] غذای اهل بیت: [۲۹۱] [۲۹۲] امام حسین (علیه‌السلام)، عباس بن عبدالمطلب، علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام)، [۲۹۳] نیم‌خورده مؤمن، [۲۹۴] آب فرات، [۲۹۵] آب زمزم، [۲۹۶] خاک مدینه، [۲۹۷] خانه عقیل بن ابی‌طالب، مسجد کوفه. [۲۹۸]

تبرک به قبور نیز در میان مسلمانان منحصر به قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نبوده است. آنان به قبرهای صحابه و تابعین و صالحان نیز متبرک می‌شدند. [۲۹۹] سبکی باور دارد که از دیدگاه دین، حتی تبرک به قبرهای برخی از اموات صالح جایز است. [۳۰۰] شماری از موارد تبرک‌جویی صحابه و تابعین عبارتند از: تربت امام حسین (علیه‌السلام) [۳۰۱] و نیز مزارهای این افراد: علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام)، [۳۰۲] موسی بن جعفر (علیه‌السلام)، [۳۰۳] حمزة بن عبدالمطلب در منطقه احد، [۳۰۴] بلال حبشی در شام، [۳۰۵] [۳۰۶]

ابوایوب انصاری در استانبول، [۳۰۷] سیده نفیسه [۳۰۸] در مصر، سعید بن جبیر در واسط میان بصره و کوفه، [۳۰۹] ابوعوانه از دانشمندان حدیث در اسفراین. [۳۱۰] همچنین در عسقلان جایی به نام «مشهد راس الحسین» دارای ضریح و مسجدی است که برخی باور دارند سر مبارک امام حسین (علیه‌السلام) درآن جا است و مردم سرزمین‌های گوناگون به آن تبرک می‌جویند. [۳۱۱] [۳۱۲] قبرهای افرادی صالح در منطقه لوشه [۳۱۳] و شیخ صالح قطب الدین بختیار کعکی در دهلی [۳۱۴] نیز مورد تبرک بوده است.

با این ادله و شواهد، اختصاص تبرک به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) [۳۱۵] نادرست است. نیز نمی‌توان ادعا کرد که صحابه به سبب پیشگیری از افتادن در شرک [۳۱۶][۳۱۷] و غلو [۳۱۸] [۳۱۹] از تبرک‌جویی به غیر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) خودداری می‌نمودند. [۳۲۰] [۳۲۱]

۱۸ - فتوای برخی فقیهان اهل سنت

شماری از فقیهان اهل سنت فتوا داده‌اند که تبرک به آثار صالحان [۳۲۲] [۳۲۳] و قبر نبوی و مکان‌های مشرفه [۳۲۴] جایز است و حتی بوسیدن دست و پای صالحان و دانشوران نیز در باور برخی از دانشمندان اهل سنت جایز شمرده شده است. [۳۲۵] علی بن میمون از شافعی گزارش می‌کند که او به ابوحنیفه متبرک می‌شده و برای گزاردن حاجت نزد قبر او می‌آمده است. [۳۲۶] نیز آورده‌اند که احمد بن حنبل لباس محمد شافعی را شست و آب بازمانده از آن را نوشید. [۳۲۷] تبرک سفیان ثوری، از افراد مورد احترام اهل سنت، به عمرو بن قیس [۳۲۸] و نیز تبرک به لباس و خاک قدم ابواسحاق شیرازی در منابع روایی و تاریخی گزارش شده است. [۳۲۹] در تشییع جنازه ابن تیمیه نیز برخی به جنازه او تبرک می‌جستند. [۳۳۰]

۱۹ - کتاب‌های مربوط

در این آثار، به صورت مستقل و تفصیلی به موضوع تبرک پرداخته شده است: تبرک الصحابة بآثار رسول الله نوشته محمد طاهر کردی مکی، التبرک نوشته علی احمدی میانجی، التبرک المشروع و التبرک الممنوع نوشته علی بن نفیع علیانی، التبرک انواعه و احکامه نوشته ناصر بن عبدالرحمن جدیع، تبرک و قبور نوشته سید حسن طاهری خرم‌آبادی، التوسل بالنبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و التبرک بآثاره نوشته مرتضی عسکری، اقناع المؤمنین بتبرک الصالحین نوشته عثمان بن شیخ شافعی، و وهابیت و تبرک نوشته علی اصغر رضوانی.

فهرست منابع

۱. آثار اسلامی مکه و مدینه: رسول جعفریان، قم، مشعر، ۱۳۸۶ش.

۲. آثار البلاد: زکریا بن محمد قزوینی (م،۶۸۲ق.)، ترجمه: میرزا جهانگیر، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۳ش.

۳. آلاء الرحمن: بلاغی (م،۱۳۵۲ق.)، تهران، بعثت، ۱۴۲۰ق.

۴. احسن الحدیث: سید علی اکبر قرشی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۶ق.

۵. احقاق الحق: نورالله حسینی شوشتری (م،۱۰۱۹ق.)، تعلیقات: شهاب‌الدین نجفی، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۶ق.

۶. احکام القرآن: ابن عربی (م،۵۴۳ق.)، به کوشش محمدعطاء، لبنان، دار الفکر.

۷. اخبار مکه: ازرقی (م،۲۴۸ق.)، به کوشش رشدی الصالح، مکه، مکتبة الثقافه، ۱۴۱۵ق.

۸. اخبار مکه: فاکهی (م،۲۷۹ق.)، به کوشش ابن دهیش، بیروت، دار خضر، ۱۴۱۴ق.

۹. ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن: محمد سبزواری (م،۱۴۰۹ق.)، بیروت، دار التعارف، ۱۴۱۹ق.

۱۰. ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء: ولی الله محدث دهلوی، پاکستان، سهیل اکیدیمی، ۱۳۹۶ق.

۱۱. اسد الغابه: ابن اثیر (م،۶۳۰ق.)، بیروت، دار الکتاب العربی.

۱۲. الاستیعاب: ابن عبدالبر (م،۴۶۳ق.)، به کوشش البجاوی، بیروت، دار الجیل، ۱۴۱۲ق.

۱۳. الاصابه: ابن حجر عسقلانی (م،۸۵۲ق.)، به کوشش علی معوض و عادل عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.

۱۴. الاصول الاربعة فی تردید الوهابیه: حکیم معراج الدین (م،۱۳۴۶ق.)، به کوشش مولوی، استانبول، اشیق.

۱۵. الاعتصام: شاطبی (م،۷۹۰ق.)، به کوشش عبدالرزاق المهدی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۱۷ق.

۱۶. اقتضاء الصراط المستقیم: ابن تیمیه (م،۷۲۸ق.)، به کوشش ناصر عبدالکریم، بیروت، دار عالم الکتاب، ۱۴۱۹ق.

۱۷. بحار الانوار: مجلسی (م،۱۱۱۰ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.

۱۸. البحر المحیط: ابوحیان اندلسی (م،۷۵۴ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۲ق.

۱۹. البحر المدید: ابن عجیبه (م،۱۲۲۴ق.)، به کوشش القرشی، قاهره، حسن عباس زکی، ۱۴۱۹ق.

۲۰. البدایة و النهایه: ابن کثیر (م،۷۷۴ق.)، بیروت، مکتبة المعارف.

۲۱. البراهین الجلیلة فی رفع تشکیکات الوهابیه: محمد حسن قزوینی، قاهره، ۱۳۹۷ق.

۲۲. تاریخ الخمیس: حسین دیاربکری (م،۹۶۶ق.)، بیروت، مؤسسة شعبان، ۱۲۸۳ق.

۲۳. تاریخ المدینة المنوره: ابن شبّه (م،۲۶۲ق.)، به کوشش شلتوت، قم، دار الفکر، ۱۴۱۰ق.

۲۴. تبرک الصحابه: محمد طاهر بن عبدالقادر، جده، دار المنهاج، ۱۴۳۳ق.

۲۵. التبرک: صباح بیاتی، مرکز الابحاث العقائدیه.

۲۶. التبرک: علی احمدی میانجی، تهران، مشعر، ۱۴۲۲ق.

۲۷. التبرک انواعه و احکامه: ناصر بن عبدالرحمن جدیع، ریاض، مکتبة الرشد، ۱۴۲۱ق.

۲۸. التبرک و التوسل و الصلح مع العدوّ الصیهونی: فتح الله بن تقی نجار، تهران، مشعر، ۱۴۲۸.

۲۹. تبیین القرآن: سید محمد شیرازی، کربلا، مجتبی، ۱۳۸۹ق.

۳۰. التحقیق: مصطفوی، تهران، وزارت ارشاد، ۱۳۷۴ش.

۳۱. التحذیر من تعظیم الآثار غیر المشروعه: عبدالمحسن بن حمد العباد بدر، مصر، دار الحدیثه، ۱۴۲۵ق.

۳۲. التذکرة فی احوال الموتی و امور الآخره: قرطبی، المکتبة الاسلامیه.

۳۳. ترتیب المدارک: قاضی عیاض (م،۵۴۴ق.)، به کوشش گروهی از نویسندگان، مغرب، مطبعة فضالة المحمدیه، ۱۹۸۱م.

۳۴. تسنیم: جوادی آملی، قم، اسراء، ۱۳۷۸ش.

۳۵. تسهیل العقیدة الاسلامیه: عبدالله بن عبدالعزیز جبرین، ریاض، دار العصیمی.

۳۶. تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم): ابن کثیر (م،۷۷۴ق.)، به کوشش شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.

۳۷. تفسیر الجلالین: جلال الدین محلی (م،۸۶۴ق.)، جلال الدین سیوطی (م. ۹۱۱ق.)، بیروت، النور، ۱۴۱۶ق.

۳۸. تفسیر القمی: القمی (م،۳۰۷ق.)، به کوشش جزائری، قم، دار الکتاب، ۱۴۰۴ق.

۳۹. التفسیر الکبیر: فخر رازی (م،۶۰۶ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.

۴۰. تفسیر بیضاوی (انوار التنزیل): بیضاوی (م،۶۸۵ق.)، به کوشش مرعشلی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۸ق.

۴۱. تفسیر سمرقندی (بحر العلوم): سمرقندی (م،۳۷۵ق.)، به کوشش عمر بن غرامه، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۶ق.

۴۲. تفسیر شاهی (آیات الاحکام): ابوالفتح جرجانی (م،۹۷۶ق.)، به کوشش اشراقی، تهران، نوید، ۱۳۶۲ش.

۴۳. تفسیر شریف لاهیجی: شریف لاهیجی (م،۱۰۸۸ق.)، به کوشش حسینی و آیتی، انتشارات علمی، ۱۳۶۳ش.

۴۴. تفسیر قرطبی (الجامع لاحکام القرآن): قرطبی (م،۶۷۱ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.

۴۵. توحید در قرآن: جوادی آملی، قم، اسراء، ۱۳۸۳ش.

۴۶. التوحید: صالح بن فوزان، ریاض، وزارت اوقاف، ۱۴۲۳ق.

۴۷. تهذیب الاصول: تقریرات بحث امام خمینی۱، سبحانی، تهران، نشر آثار امام، ۱۴۲۳ق.

۴۸. تهذیب التهذیب: ابن حجر عسقلانی (م،۸۵۲ق.)، به کوشش مصطفی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.

۴۹. جامع الاحادیث: جلال الدین سیوطی (م،۹۱۱ق.).

۵۰. جامع العلوم و الحکم: عبدالرحمن سلامی (م،۷۹۵ق.)، به کوشش ارنؤوط و ابراهیم باجس، بیروت، الرساله، ۱۴۰۸ق.

۵۱. جغرافیای حافظ ابرو: عبدالله حافظ ابرو (م،۸۳۳ق.)، به کوشش سجادی، تهران، میراث مکتوب، ۱۳۷۵ش.

۵۲. جلاء الافهام فی الصلاة و السلام علی خیر الانام: ابن قیم جوزیه (م،۷۵۱ق.)، به کوشش ارنؤوط، کویت، دار العروبه، ۱۴۰۷ق.

۵۳. الجواب الباهر لزوار المقابر: ابن تیمیه (م،۷۲۸ق.).

۵۴. جوامع الجامع: الطبرسی (م،۵۴۸ق.)، به کوشش گرجی، تهران، ۱۳۷۸ش.

۵۵. جواهر الکلام: نجفی (م،۱۲۶۶ق.)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

۵۶. حکم الجدیرة بالاذاعه: عبدالرحمن سلامی (م،۷۹۵ق.)، به کوشش ارنؤوط، دمشق، دار المامون، ۱۹۹۰م.

۵۷. دائرة المعارف بزرگ اسلامی: زیر نظر بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ، ۱۳۷۲ش.

۵۸. الدر المنثور: سیوطی (م،۹۱۱ق.)، بیروت، دار المعرفه، ۱۳۶۵ق.

۵۹. دعائم الاسلام: نعمان مغربی (م،۳۶۳ق.)، به کوشش فیضی، قاهره، دار المعارف، ۱۳۸۳ق.

۶۰. دلائل النبوه: بیهقی (م،۴۵۸ق.)، به کوشش عبدالمعطی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۵ق.

۶۱. رحلة ابن بطوطه: ابن بطوطه (م،۷۷۹ق.)، به کوشش تازی، رباط، المملکة المغربیه، ۱۴۱۷ق.

۶۲. رحلة ابن جبیر: محمد بن احمد (م،۶۱۴ق.)، بیروت، دار مکتبة الهلال، ۱۹۸۶م.

۶۳. روح المعانی: آلوسی (م،۱۲۷۰ق.)، به کوشش عبدالباری، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.

۶۴. زیارة القبور و الاستنجاد بالمقبور: ابن تیمیه (م،۷۲۸ق.)، ریاض، ادارة العامه، ۱۴۱۰ق.

۶۵. سبل الهدی: محمد بن یوسف صالحی (م،۹۴۲ق.)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.

۶۶. السجود علی الارض: علی احمدی، بیروت، مرکز جواد، ۱۴۱۴ق.

۶۷. سفرنامه ناصر خسرو: ناصر خسرو (م،۴۸۱ق.)، تهران، زوّار، ۱۳۸۱ش.

۶۸. سلفی‌گری و پاسخ به شبهات: علی اصغر رضوانی، قم، مسجد جمکران، ۱۳۸۴ش.

۶۹. سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م،۲۷۵ق.)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۵ق.

۷۰. السنن الکبری: بیهقی (م،۴۵۸ق.)، بیروت، دار الفکر.

۷۱. سیر اعلام النبلاء: ذهبی (م،۷۴۸ق.)، به کوشش گروهی از محققان، بیروت، الرساله، ۱۴۱۳ق.

۷۲. شذرات الذهب: عبدالحی بن العماد (م،۱۰۸۹ق.)، به کوشش ارنؤوط، بیروت، دار ابن کثیر، ۱۴۰۶ق.

۷۳. شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیه: محمد زرقانی (م،۱۱۲۲ق.)، قاهره، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۷ق.

۷۴. شرح نهج البلاغه: ابن ابی‌الحدید (م،۶۵۶ق.)، به کوشش محمد ابوالفضل، دار احیاء الکتب العربیه، ۱۳۷۸ق.

۷۵. شفاء السقام: تقی الدین سبکی (م،۷۵۶ق.)، به کوشش حسینی جلالی، ۱۴۱۹ق.

۷۶. الشفاء بتعریف حقوق مصطفی۹: قاضی عیاض (م،۵۴۴ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۹ق.

۷۷. الصحاح: جوهری (م،۳۹۳ق.)، به کوشش عطار، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۴۰۷ق.

۷۸. صحیح البخاری: بخاری (م،۲۵۶ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق.

۷۹. صحیح مسلم بشرح النووی: نووی (م،۶۷۶ق.)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.

۸۰. صحیح مسلم: مسلم (م،۲۶۱ق.)، بیروت، دار الفکر.

۸۱. صفة الصفوة: ابوالفرج جوزی (م،۵۹۷ق.)، بیروت، دار الجیل، ۱۴۱۲ق.

۸۲. طبقات الشافعیة الکبری: تاج‌ الدین سبکی (م،۷۷۱ق.)، به کوشش طناحی و عبدالفتاح، هجر للطباعة و النشر، ۱۴۱۳ق.

۸۳. الطبقات الکبری: ابن سعد (م،۲۳۰ق.)، بیروت، دار صادر.

۸۴. العبودیه: ابن تیمیه (م،۷۲۸ق.)، به کوشش شاویش، بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۴۲۶ق.

۸۵. العلل و معرفة الرجال: احمد بن حنبل (م،۲۴۱ق.)، به کوشش وصی ‌الله، بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۴۰۸ق.

۸۶. عمدة القاری: العینی (م،۸۵۵ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

۸۷. الغدیر: امینی (م،۱۳۹۰ق.)، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۶ش.

۸۸. فتح الباری: ابن حجر عسقلانی (م،۸۵۲ق.)، بیروت، دار المعرفه.

۸۹. فتح القدیر: شوکانی (م،۱۲۵۰ق.)، بیروت، دار ابن کثیر، ۱۴۱۴ق.

۹۰. الفتوح: ابن اعثم کوفی (م،۳۱۴ق.)، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الاضواء، ۱۴۱۱ق.

۹۱. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت: : سید محمود شاهرودی، قم، دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.

۹۲. فضائل الخمسة من الصحاح الستة و غیرها: مرتضی حسینی فیروزآبادی، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ق.

۹۳. فی ظلال التوحید: جعفر سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، ۱۴۱۲ق.

۹۴. قاموس قرآن: علی اکبر قرشی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.

۹۵. الکافی: کلینی (م،۳۲۹ق.)، به کوشش غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش.

۹۶. کتاب مقدس: ترجمه: فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران، اساطیر، ۱۳۸۰ش.

۹۷. کشف الارتیاب: سید محسن امین (م،۱۳۷۱ق.)، به کوشش امین، مکتبة الحریس، ۱۳۸۲ق.

۹۸. کنز العمال: متقی هندی (م،۹۷۵ق.)، به کوشش دمیاطی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.

۹۹. الکنی و الالقاب: شیخ عباس قمی (م،۱۳۵۹ق.)، تهران، مکتبة الصدر، ۱۳۶۸ش.

۱۰۰. لسان العرب: ابن منظور (م،۷۱۱ق.)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.

۱۰۱. لغت‌نامه: دهخدا (م،۱۳۳۴ش.) و دیگران، مؤسسه لغت‌نامه و دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.

۱۰۲. مجمع البیان: طبرسی (م،۵۴۸ق.)، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق.

۱۰۳. مجمع الزوائد: هیثمی (م،۸۰۷ق.)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۲ق.

۱۰۴. مجموع الفتاوی: ابن تیمیه (م،۷۲۸ق.)، به کوشش عبدالرحمن، مکتبة ابن تیمیه.

۱۰۵. مجموعه آثار: مرتضی مطهری (م،۱۳۵۸ش.)، تهران، صدرا، ۱۳۷۷ش.

۱۰۶. مختلف الشیعه: علامه حلی (م،۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.

۱۰۷. مسالک الابصار فی ممالک الامصار: احمد عمری (م،۷۴۹ق.)، به کوشش شاذلی، ابوظبی، المجمع الثقافی، ۱۴۲۳ق.

۱۰۸. مستدرک الوسائل: نوری (م،۱۳۲۰ق.)، بیروت، آل البیت:، ۱۴۰۸ق.

۱۰۹. المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری (م،۴۰۵ق.)، به کوشش مرعشلی، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق.

۱۱۰. مستمسک العروة الوثقی: سید محسن حکیم (م،۱۳۹۰ق.)، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۴ق.

۱۱۱. مسند احمد: احمد بن حنبل (م،۲۴۱ق.)، بیروت، دار صادر.

۱۱۲. مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی: میرزا محمد تقی آملی، تهران، ناشر: مؤلف، ۱۳۸۰ش.

۱۱۳. المعجم الکبیر: طبرانی (م،۳۶۰ق.)، به کوشش حمدی عبدالمجید، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.

۱۱۴. معجم مقاییس اللغه: ابن فارس (م،۳۹۵ق.)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ق.

۱۱۵. المغنی: عبدالله بن قدامه (م،۶۲۰ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه.

۱۱۶. مفاهیم یجب ان تصحح: سید محمد بن علوی مالکی حسنی، دبی، دائرة الاوقاف و الشؤون الاسلامیه، ۱۴۱۵ق.

۱۱۷. مفردات: راغب (م،۴۲۵ق.)، نشر الکتاب، ۱۴۰۴ق.

۱۱۸. من لا یحضره الفقیه: صدوق (م،۳۸۱ق.)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق.

۱۱۹. المناقب: خوارزمی (م،۵۶۸ق.)، به کوشش مالک محمودی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.

۱۲۰. مواهب الجلیل: حطاب رعینی (م،۹۵۴ق.)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.

۱۲۱. المواهب اللدنیه: قسطلانی (م،۹۲۳ق.)، قاهره، المکتبة التوفیقیه.

۱۲۲. الموسوعة الفقهیه: کویت، وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.

۱۲۳. المیزان: طباطبائی (م،۱۴۰۲ق.)، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ق.

۱۲۴. نخل‌گردانی: علی بلوکباشی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۰ش.

۱۲۵. نمونه: مکارم شیرازی و دیگران، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش.

۱۲۶. النهایه: مبارک ابن اثیر (م،۶۰۶ق.)، به کوشش زاوی و طناحی، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.

۱۲۷. واژه‌های دخیل در قرآن مجید: آرتور جفری، ترجمه: بدره‌ای، توس، ۱۳۷۲ش.

۱۲۸. وسائل الشیعه: حر عاملی (م،۱۱۰۴ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۲ق.

۱۲۹. وفاء الوفاء: سمهودی (م،۹۱۱ق.)، به کوشش خالد عبدالغنی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۲۰۰۶م.

۱۳۰. وفیات الاعیان: ابن خلکان (م،۶۸۱ق.)، به کوشش احسان عباس، بیروت، دار صادر.

۱۳۱. ینابیع الموده: قندوزی (م،۱۲۹۴ق.)، به کوشش حسینی، تهران، اسوه، ۱۴۱۶ق..

پانویس

۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۳۹۵-۳۹۶، «برک».

۲. ↑ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ص۴۴، «برک».

۳. ↑ قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۱، ص۱۸۹.

۴. ↑ ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۱، ص۲۲۷.

۵. ↑ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۴، ص۱۵۷۴، «برک.

۶. ↑ قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج۱، ص۱۸۹.

۷. ↑ ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۱، ص۲۲۷.

۸. ↑ مصطفوی، حسن‌، التحقیق، ج۱، ص۲۵۹، «برک».

۹. ↑ جفری، آرتور، واژه‌های دخیل، ص۱۳۵-۱۳۶.

۱۰. ↑ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ص۴۴.

۱۱. ↑ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج۷، ص۲۸۰-۲۸۱.

۱۲. ↑ قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، ج۴، ص۱۳۹.

۱۳. ↑ ابن عربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، ابن عربی، ج۱، ص۱۰۲.

۱۴. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۳۹۶.

۱۵. ↑ ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه، ج۵، ص۳۰۲، «یمن».

۱۶. ↑ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج۱، ص۶۳۶۷.

۱۷. ↑ جبرین، عبدالله بن عبد العزیز، تسهیل العقیدة الاسلامیه، ص۳۳۴.

۱۸. ↑ مجموعه نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۱۰، ص۶۹.

۱۹. ↑ رضوانی، علی اصغر، سلفی‌گری و پاسخ به شبهات، ص۴۳۴.

۲۰. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۴۳.

۲۱. ↑ مجموعه نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۱۰، ص۶۹.

۲۲. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۳۱.

۲۳. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۴۸.

۲۴. ↑ طبرسی، علی بن فضل، مجمع البیان، ج۷، ص۳۳۰.

۲۵. ↑ بیضاوی، عبدالله بن عمر، تفسیر بیضاوی، ج۴، ص۱۵۵.

۲۶. ↑ ابو حیان، محمد بن یوسف، البحر المحیط، ج۸، ص۲۱۲.

۲۷. ↑ نمل/سوره۲۷، آیه۸.

۲۸. ↑ مریم/سوره۱۹، آیه۳۱.

۲۹. ↑ صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۳.

۳۰. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۷۳.

۳۱. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۵۵.

۳۲. ↑ طبرسی، علی بن فضل، مجمع البیان، ج۷، ص۳۳۰.

۳۳. ↑ ابن عجیبه، احمد بن عجیبه، البحر المدید، ج۴، ص۱۷۷.

۳۴. ↑ نمل/سوره۲۷، آیه۲۷.

۳۵. ↑ ق/سوره۵۰، آیه۹.

۳۶. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۵.

۳۷. ↑ قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، ج۴، ص۱۳۸-۱۳۹.

۳۸. ↑ فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۸، ص۳۰۰.

۳۹. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۲، ص۵۸.

۴۰. ↑ ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج۱، ص۴۵۱.

۴۱. ↑ ابن عربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، ج۱، ص۳۷۱.

۴۲. ↑ آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۶.

۴۳. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۲، ص۵۸.

۴۴. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۲۴.

۴۵. ↑ ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج۱، ص۴۵۱.

۴۶. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۲، ص۲۲۱.

۴۷. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۸، ص۱۵۳.

۴۸. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۱۲-۱۱۴.

۴۹. ↑ قصص/سوره۲۸، آیه۳۰.

۵۰. ↑ طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۸، ص۲۲۸.

۵۱. ↑ ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج۱، ص۴۵۱-۴۵۲.

۵۲. ↑ ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند احمد، ج۲، ص۲۷۸.

۵۳. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱.

۵۴. ↑ ابو حیان محمد بن یوسف، البحر المحیط، ج۵، ص۱۵۴-۱۵۵.

۵۵. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۲، ص۳۳.

۵۶. ↑ آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی، ج۵، ص۳۷-۳۸.

۵۷. ↑ شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، ج۳، ص۲۴۶.

۵۸. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۷.

۵۹. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۲، ص۳۳.

۶۰. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، ج۱۳، ص۳۹.

۶۱. ↑ آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی، ج۹، ص۳۸.

۶۲. ↑ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج۸، ص۲۲۸.

۶۳. ↑ شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، ج۲، ص۲۷۵.

۶۴. ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ص۲۸۷.

۶۵. ↑ فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۲، ص۱۶۴-۱۶۵.

۶۶. ↑ طبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع، ج۱، ص۴۸۸.

۶۷. ↑ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج۵، ص۲۸۸.

۶۸. ↑ قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، ج۱۰، ص۲۱۲.

۶۹. ↑ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج۱۸، ص۱۳۰.

۷۰. ↑ دخان/سوره۴۴، آیه۳.

۷۱. ↑ قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، ج۱، ص۹۵، ۹۸.

۷۲. ↑ ابن تیمیه، احمد بن حلیم، مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج۶، ص۱۹۳.

۷۳. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۲۰۳-۲۰۴.

۷۴. ↑ ابن‌قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر، جلاء الافهام فی الصلاة، ج۱، ص۴۴۷.

۷۵. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۱، ص۵۵۳.

۷۶. ↑ ابن تیمیه، احمد بن حلیم، مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج۱۲، ص۵۹۹.

۷۷. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۴۵، ۲۱۵.

۷۸. ↑ جبرین، عبدالله بن عبد العزیز، تسهیل العقیدة الاسلامیه، ص۲۸۷-۲۸۹.

۷۹. ↑ ابن تیمیه، احمد بن حلیم، مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج۲۷، ص۹۶.

۸۰. ↑ سیوطی، عبدالرحمن‌ بن ‌ابی‌بکر و محمد بن ‌احمد محلی، تفسیر جلالین، ص۴۵۲.

۸۱. ↑ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر ابن کثیر، ج۷، ص۲۵.

۸۲. ↑ صافات/سوره۳۷، آیه۸۷.

۸۳. ↑ جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم، تفسیر شاهی، ج۲، ص۱۲۶.

۸۴. ↑ لاهیجی، محمد بن علی، تفسیر لاهیجی، ج۱، ص۶۰۸.

۸۵. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳.

۸۶. ↑ جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۲۱، ص۵۶۸-۵۶۹.

۸۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۶۰.

۸۸. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳.

۸۹. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۳۷.

۹۰. ↑ مالکی، محمد بن علوی، مفاهیم یجب ان تصحح، ص۱۲۶.

۹۱. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه، ج۱، ص۵۳.

۹۲. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۷، ص۸۱-۸۲.

۹۳. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۷، ص۷۹-۸۰.

۹۴. ↑ ازرقی، محمد بن عبدالله، اخبار مکه، ج۱، ص۳۳۷.

۹۵. ↑ ناصر خسرو، ناصر بن خسرو، سفرنامه، ص۱۲۸.

۹۶. ↑ بلوکباشی، علی، نخل‌گردانی، ص۲۳-۳۲.

۹۷. ↑ کتاب مقدس، سفر پیدایش، ۳۲: ۳۰.

۹۸. ↑ کتاب مقدس، سفر پیدایش، ۲۸: ۱-۴.

۹۹. ↑ کتاب مقدس، سفر پیدایش، ۲۷: ۸-۴۰.

۱۰۰. ↑ کتاب مقدس، سفر پیدایش، ۴۸: ۲۰.

۱۰۱. ↑ دهلوی، ولی‌الله، ازالة الخفاء، ج۲، ص۲۵۴.

۱۰۲. ↑ کتاب مقدس، سفر پیدایش، ۴۸: ۲۰.

۱۰۳. ↑ کتاب مقدس، سفر خروج، ۲۰: ۸-۱۱.

۱۰۴. ↑ کتاب مقدس، مرقس، ۱۰: ۱۳-۱۶.

۱۰۵. ↑ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج۳، ص۱۹۴.

۱۰۶. ↑ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار مطهری، ج۱، ص۲۵۹، «عدل الهی».

۱۰۷. ↑ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار مطهری، ج۱، ص۲۶۱-۲۶۲، «عدل الهی».

۱۰۸. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۳۲۹.

۱۰۹. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۳۴۳.جدیع، ناصر، التبرک، ص۴۰۱.

۱۱۰. ↑ ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، العبودیه، ص۷۲.

۱۱۱. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۳۲۹-۳۳۲.

۱۱۲. ↑ ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج۲، ص۱۹۳.

۱۱۳. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۴۲۶-۴۲۷.

۱۱۴. ↑ جبرین، عبدالله بن عبد العزیز، تسهیل العقیدة الاسلامیه، ص۳۳۶-۳۳۷.

۱۱۵. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۲، ص۵۹۲.

۱۱۶. ↑ ابن تیمیه، احمد بن حلیم، زیارة القبور، ج۱، ص۱۳۱.

۱۱۷. ↑ ابن تیمیه، احمد بن حلیم، مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج۲۷، ص۷۹.

۱۱۸. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۴۲۶-۴۲۸.

۱۱۹. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۴۴۹-۴۵۳.

۱۲۰. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۴۵۸-۴۶۰.

۱۲۱. ↑ ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند احمد، ج۲۲، ص۳۲۶.

۱۲۲. ↑ سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، ج۱، ص۱۴۷.

۱۲۳. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۲۴۴.

۱۲۴. ↑ فوزان، صالح بن عبدالله، التوحید، ص۱۰۶-۱۰۸.

۱۲۵. ↑ زین الدین، عبد الرحمن بن أحمد، جامع العلوم و الحکم، ج۲، ص۱۲۷.

۱۲۶. ↑ زین الدین، عبد الرحمن بن أحمد، جامع العلوم و الحکم، ج۲، ص۱۳۱.

۱۲۷. ↑ حسینی، سید محسن امین، کشف الارتیاب، ص۸۲.

۱۲۸. ↑ شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، ج۲، ص۳۳۵.

۱۲۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۲۲۵-۲۴۱.

۱۳۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۵۴.

۱۳۱. ↑ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۲، ص۳۱۲.

۱۳۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۳۰۴.

۱۳۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۲۲۷.

۱۳۴. ↑ حکیم، سید محسن، مستمسک العروه، ج۴، ص۱۸۲.

۱۳۵. ↑ آملی، محمد تقی، مصباح الهدی، ج۳، ص۱۷۰.

۱۳۶. ↑ امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج۵، ص۱۴۶-۱۵۵.

۱۳۷. ↑ حسینی، سید محسن امین، کشف الارتیاب، ص۳۴۴-۳۴۵.

۱۳۸. ↑ امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج۵، ص۱۴۶.

۱۳۹. ↑ ابن حنبل، احمد بن محمد، العلل و معرفة الرجال، ج۲، ص۴۹۲.

۱۴۰. ↑ امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج۵، ص۱۵۳.

۱۴۱. ↑ امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج۵، ص۱۵۳.

۱۴۲. ↑ امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج۵، ص۲۲۳.

۱۴۳. ↑ زرقانی، محمد بن عبد الباقی، شرح الزرقانی علی المواهب، ج۱۲، ص۲۱۵.

۱۴۴. ↑ یوسف/سوره۱۲، آیه۹۳.

۱۴۵. ↑ جوادی آملی، عبدالله، توحید در قرآن، ص۵۳۴.

۱۴۶. ↑ ابو حیان محمد بن یوسف، البحر المحیط، ج۶، ص۳۲۴.

۱۴۷. ↑ شیرازی، سید محمد، تبیین القرآن، ج۲، ص۵۷.

۱۴۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۲۴۰.

۱۴۹. ↑ طبرسی، علی بن فضل، مجمع البیان، ج۲، ص۶۱۴-۶۱۵.

۱۵۰. ↑ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، الدر المنثور، ج۱، ص۳۱۴-۳۱۵.

۱۵۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.

۱۵۲. ↑ قمی، علی ابن ابراهیم، تفسیر قمی، ج۱، ص۸۱-۸۲.

۱۵۳. ↑ سبحانی، جعفر، فی ظلال التوحید، ص۲۹۴.

۱۵۴. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۲۵.

۱۵۵. ↑ طبرسی، علی بن فضل، مجمع البیان، ج۱، ص۳۸۳.

۱۵۶. ↑ بلاغی، محمدجواد، آلاء الرحمن، ج۱، ص۱۲۶.

۱۵۷. ↑ حسینی، سید محسن امین، کشف الارتیاب، ص۳۴۱-۳۴۳.

۱۵۸. ↑ قرشی، سید علی اکبر، احسن الحدیث، ج۱، ص۲۴۳.

۱۵۹. ↑ احمدی میانجی، علی، التبرک، ص۴۲-۶۲.

۱۶۰. ↑ قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، ج۱۰، ص۴۷.

۱۶۱. ↑ حطاب رعینی، محمد بن محمد، مواهب الجلیل، ج۱، ص۴۹.

۱۶۲. ↑ قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع الموده، ج۲، ص۶۳.

۱۶۳. ↑ قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع الموده، ج۱، ص۱۵۳.

۱۶۴. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۱، ص۵۶-۵۷.

۱۶۵. ↑ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۲، ص۴۲.

۱۶۶. ↑ حسینی فیروزآبادی‌، مرتضی‌، فضائل الخمسه، ج۱، ص۳۳.

۱۶۷. ↑ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۶، ص۲۱۳.

۱۶۸. ↑ صالحی، محمد بن یوسف، سبل الهدی، ج۳، ص۸۰-۸۱.

۱۶۹. ↑ حاکم نیشابوری، محمد بن حسن، المستدرک، ج۳، ص۱۱۶.

۱۷۰. ↑ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ج۲۴، ص۳۵۱.

۱۷۱. ↑ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، جامع الاحادیث، ج۳۲، ص۴۲.

۱۷۲. ↑ حاکم نیشابوری، محمد بن حسن، المستدرک، ج۳، ص۱۱۶.

۱۷۳. ↑ سمرقندی، نصر بن محمد، تفسیر سمرقندی، ج۲، ص۷۹.

۱۷۴. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۱، ص۴۹.

۱۷۵. ↑ سمهودی، علی بن عبدالله، وفاء الوفاء، ج۴، ص۲۱۷.

۱۷۶. ↑ حسینی، نورالله، احقاق الحق، ج۱۰، ص۴۳۵.

۱۷۷. ↑ ابن اعثم کوفی، محمد بن علی، الفتوح، ج۵، ص۱۸-۱۹.

۱۷۸. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۴، ص۳۲۸.

۱۷۹. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۹۷، ص۱۵۰-۱۵۳.

۱۸۰. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۰، ص۳۱۴.

۱۸۱. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۹۳، ص۱۵۳.

۱۸۲. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۳۵۳.

۱۸۳. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۵۰، ص۶۸.

۱۸۴. ↑ حسینی فیروزآبادی‌، مرتضی‌، فضائل الخمسه، ج۳، ص۳۱۳.

۱۸۵. ↑ قمی، عباس، الکنی و الالقاب، ج۱، ص۲۷.

۱۸۶. ↑ حاکم نیشابوری، محمد بن حسن، المستدرک، ج۱، ص۵۱۵.

۱۸۷. ↑ سمهودی، علی بن عبدالله، وفاء الوفاء، ج۲، ص۵۸.

۱۸۸. ↑ کردی مکی، محمد طاهر بن عبدالقادر، تبرک الصحابه، ص۱۵-۱۷.

۱۸۹. ↑ ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۳، ص۲۱۳.

۱۹۰. ↑ قزوینی حائری، محمدحسن، البراهین الجلیه، ص۵۸.

۱۹۱. ↑ حج/سوره۲۲، آیه۳۲.

۱۹۲. ↑ ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۴۰۷.

۱۹۳. ↑ ابن اعثم کوفی، محمد بن علی، الفتوح، ج۵، ص۱۸-۱۹.

۱۹۴. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۴، ص۳۲۸.

۱۹۵. ↑ قاضی عیاض، عیاض بن موسی، ترتیب المدارک، ج۲، ص۵۳.

۱۹۶. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۱۲.

۱۹۷. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۱۲.

۱۹۸. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، نووی، ج۱۵، ص۸۲.

۱۹۹. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، ج۳، ص۵۶۵.

۲۰۰. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۷، ص۳۲.

۲۰۱. ↑ دیار بکری، حسین، تاریخ الخمیس، ج۲، ص۱۵۱.

۲۰۲. ↑ صالحی، محمد بن یوسف، سبل الهدی، ج۲، ص۱۶.

۲۰۳. ↑ ابن الجوزی، عبد الرحمن بن علی، صفة الصفوه، ج۱، ص۴۸۸.

۲۰۴. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۷، ص۱۴۰.

۲۰۵. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۷، ص۱۴۰.

۲۰۶. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، ج۱۱، ص۷۲.

۲۰۷. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۱۵.

۲۰۸. ↑ بیهقی، ابوبکر، دلائل النبوه، ج۵، ص۴۴۱.

۲۰۹. ↑ قسطلانی، احمد بن محمد، المواهب اللدنیه، ج۳، ص۴۹۵.

۲۱۰. ↑ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۱۸۴.

۲۱۱. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۵، ص۱۵۷.

۲۱۲. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، ج۱، ص۲۵۴.

۲۱۳. ↑ مالکی، محمد بن علوی، مفاهیم یجب ان تصحح، ص۲۲۰.

۲۱۴. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۷، ص۳۲.

۲۱۵. ↑ ابن اثیر، علی بن محمد، اسد الغابه، ج۲، ص۲۵۸.

۲۱۶. ↑ ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب، ج۴، ص۱۹۰۷.

۲۱۷. ↑ سمهودی، علی بن عبدالله، وفاء الوفاء، ج۳، ص۱۱۹.

۲۱۸. ↑ احمدی میانجی، علی، التبرک، ص۱۲۳، ۱۷۱.

۲۱۹. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۸، ص۱۴.

۲۲۰. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۷، ص۱۱۶.

۲۲۱. ↑ احمدی میانجی، علی، التبرک، ص۱۷۷.

۲۲۲. ↑ ابن اثیر، علی بن محمد، اسد الغابه، ج۳، ص۱۵۴.

۲۲۳. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه، ج۴، ص۶۸.

۲۲۴. ↑ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۵، ص۴۷۶.

۲۲۵. ↑ ابن ماکولا، علی بن هبةالله، اکمال الکمال، ص۲۸۳.

۲۲۶. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۸، ص۱۱۳.

۲۲۷. ↑ احمدی میانجی، علی، التبرک، ص۲۵.

۲۲۸. ↑ هیثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد، ج۹، ص۳۲۵.

۲۲۹. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، ج۶، ص۱۴۸.

۲۳۰. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۱، ص۱۰۳.

۲۳۱. ↑ ابن اثیر، علی بن محمد، اسد الغابه، ج۳، ص۲۲۷.

۲۳۲. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، ج۱، ص۵۲۲.

۲۳۳. ↑ نمیری، عمر بن شبه، تاریخ المدینه، ج۱، ص۵۶-۵۷.

۲۳۴. ↑ فاکهی، محمد بن اسحاق، اخبار مکه، ج۵، ص۵۹.

۲۳۵. ↑ سمهودی، علی بن عبدالله، وفاء الوفاء، ج۳، ص۵-۷.

۲۳۶. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۱، ص۱۰۴.

۲۳۷. ↑ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۵، ص۱۴۹-۱۵۰.

۲۳۸. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، ج۱، ص۵۲۲.

۲۳۹. ↑ زرقانی، احمد بن عبد الباقی، شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیه، ج۱، ص۲۵۷.

۲۴۰. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۲، ص۱۷۱.

۲۴۱. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۱۵۸.

۲۴۲. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۱۲۲.

۲۴۳. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۴۰۳.

۲۴۴. ↑ فاکهی، محمد بن اسحاق، اخبار مکه، ج۴، ص۲۷۰.

۲۴۵. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۵۱۹.

۲۴۶. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۵۱۹.

۲۴۷. ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۲۳۰.

۲۴۸. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۱۲۰.

۲۴۹. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۱۲۷.

۲۵۰. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۱۲۷.

۲۵۱. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۱۵۱.

۲۵۲. ↑ فاکهی، محمد بن اسحاق، اخبار مکه، ج۴، ص۱۴.

۲۵۳. ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۲۲۹.

۲۵۴. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۱۱۱.

۲۵۵. ↑ ابن بطوطة، محمد بن عبدالله، رحلة ابن بطوطه، ج۱، ص۳۷۹-۳۸۰.

۲۵۶. ↑ ابن بطوطة، محمد بن عبدالله، رحلة ابن بطوطه، ج۱، ص۳۸۲.

۲۵۷. ↑ ناصر خسرو، ناصر بن خسرو، سفرنامه، ص۱۲۸.

۲۵۸. ↑ شاطبی، ابراهیم بن موسی، الاعتصام، ص۴۸۲.

۲۵۹. ↑ سلامی، عبدالرحمن، حکم الجدیرة بالاذاعه، ص۴۶.

۲۶۰. ↑ سبکی، علی بن عبد الکافی، شفاء السقام، ص۱۱۹.

۲۶۱. ↑ مالکی، محمد بن علوی، مفاهیم یجب ان تصحح، ص۷۱.

۲۶۲. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۴، ص۴۶.

۲۶۳. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۵۵۳.

۲۶۴. ↑ ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الجواب الباهر، ج۱، ص۷۳.

۲۶۵. ↑ یحصبی، عیاض، الشفاء، ج۲، ص۵۷.

۲۶۶. ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۳، ص۵۴۳.

۲۶۷. ↑ سمهودی، علی بن عبدالله، وفاء الوفاء، ج۱، ص۹۴.

۲۶۸. ↑ یحصبی، عیاض، الشفاء، ج۲، ص۸۶.

۲۶۹. ↑ سمهودی، علی بن عبدالله، وفاء الوفاء، ج۲، ص۱۱۵.

۲۷۰. ↑ حسینی، سید محسن امین، کشف الارتیاب، ص۳۴۴.

۲۷۱. ↑ احمدی میانجی، علی، التبرک، ص۱۵۷.

۲۷۲. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۵۷، ص۱۱۸.

۲۷۳. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۲۴۸.

۲۷۴. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۲۸۰.

۲۷۵. ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۲۷۶.

۲۷۶. ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۳، ص۵۴۷.

۲۷۷. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۵۶۰.

۲۷۸. ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۲۲۹.

۲۷۹. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۲۵۵.

۲۸۰. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۲۵۲.

۲۸۱. ↑ نجار، فتح الله بن تقی، التبرک و التوسل، ص۴۰-۴۱.

۲۸۲. ↑ حسینی، سید محسن امین، کشف الارتیاب، ص۳۴۲-۳۴۳.

۲۸۳. ↑ ابن حنبل، احمد بن محمد، العلل و معرفة الرجال و معرفة الرجال، ج۲، ص۴۹۲.

۲۸۴. ↑ حاکم نیشابوری، محمد بن حسن، المستدرک، ج۴، ص۵۶۰.

۲۸۵. ↑ ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة‌الله، شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۶۹.

۲۸۶. ↑ خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، ص۸۵.

۲۸۷. ↑ متقی هندی، علی بن حسام، کنز العمال، ج۱، ص۵۲۸.

۲۸۸. ↑ ازرقی، محمد بن عبدالله، اخبار مکه، ج۱، ص۳۳۰.

۲۸۹. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۲۲۹.

۲۹۰. ↑ جعفریان، رسول، آثار اسلامی، ص۹۱.

۲۹۱. ↑ مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج۲، ص۱۰۴.

۲۹۲. ↑ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۶، ص۳۲۹.

۲۹۳. ↑ احمدی، علی، السجود علی الارض، ص۱۳۲.

۲۹۴. ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۲۶۳.

۲۹۵. ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۴۰۴-۴۰۷.

۲۹۶. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۶۶، ص۴۵۰.

۲۹۷. ↑ سمهودی، علی بن عبدالله، وفاء الوفاء، ج۱، ص۶۸.

۲۹۸. ↑ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۹۷، ص۳۹۶.

۲۹۹. ↑ بیاتی، علی، التبرک، ج۵، ص۱۱.

۳۰۰. ↑ سبکی، علی بن عبد الکافی، شفاء السقام، ص۱۹۶.

۳۰۱. ↑ احمدی میانجی، علی، التبرک، ص۲۶۷.

۳۰۲. ↑ عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۷، ص۳۳۹.

۳۰۳. ↑ ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۵، ص۳۱۰.

۳۰۴. ↑ سمهودی، علی بن عبدالله، وفاء الوفاء، ج۱، ص۹۵.

۳۰۵. ↑ ابن جبیر، محمد بن احمد، رحلة ابن جبیر، ص۲۲۶.

۳۰۶. ↑ حافظ ابرو، عبدالله بن لطف‌الله، جغرافیای حافظ ابرو، ج۱، ص۳۳۵.

۳۰۷. ↑ ابن اثیر، علی بن محمد، اسد الغابه، ج۲، ص۸۲.

۳۰۸. ↑ قسطلانی، احمد بن محمد، المواهب اللدنیه، ج۲، ص۶۸۸.

۳۰۹. ↑ ابن عماد، عبد الحی بن احمد، شذرات الذهب، ج۱، ص۳۸۶.

۳۱۰. ↑ عمری، احمد، مسالک الابصار، ج۵، ص۴۶۰.

۳۱۱. ↑ قزوینی، زکریا بن محمد، آثار البلاد، ص۲۲۲.

۳۱۲. ↑ ابن بطوطة، محمد بن عبدالله، رحلة ابن بطوطه، ج۱، ص۲۰۵.

۳۱۳. ↑ قزوینی، زکریا بن محمد، آثار البلاد، ص۵۰۲.

۳۱۴. ↑ ابن بطوطة، محمد بن عبدالله، رحلة ابن بطوطه، ج۳، ص۱۱۳.

۳۱۵. ↑ شاطبی، ابراهیم بن موسی، الاعتصام، ص۲۹۴-۲۹۶.

۳۱۶. ↑ بدر، عبدالمحسن بن حمد، التحذیر من تعظیم الآثار، ج۱، ص۲۶-۲۷.

۳۱۷. ↑ جبرین، عبدالله بن عبد العزیز، تسهیل العقیدة الاسلامیه، ص۳۳۷-۳۳۸.

۳۱۸. ↑ سلامی، عبدالرحمن، حکم الجدیرة بالاذاعه، ص۴۶.

۳۱۹. ↑ جدیع، ناصر، التبرک، ص۲۶۸.

۳۲۰. ↑ شاطبی، ابراهیم بن موسی، الاعتصام، ص۲۹۵.

۳۲۱. ↑ سلامی، عبدالرحمن، حکم الجدیرة بالاذاعه، ص۴۶.

۳۲۲. ↑ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۱۵.

۳۲۳. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، ج۱،ص، ۵۶۹.

۳۲۴. ↑ عینی، محمود بن احمد، عمدة القاری، ج۹، ص۲۴۱.

۳۲۵. ↑ عینی، محمود بن احمد، عمدة القاری، ج۹، ص۲۴۱.

۳۲۶. ↑ سرهندی، محمد حسن، الاصول الاربعة فی تردید الوهابیه، ص۳۵.

۳۲۷. ↑ عینی، محمود بن احمد، عمدة القاری، ج۹، ص۲۴۱.

۳۲۸. ↑ قرطبی، محمد بن احمد، التذکرة فی احوال الموتی، ص۸۱۳.

۳۲۹. ↑ سبکی، عبد الوهاب بن علی، طبقات الشافعیة الکبری، ج۴، ص۲۱۹-۲۲۰.

۳۳۰. ↑ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۴، ص۱۳۵-۱۳۶.

منبع

دانشنامه حج و حرمین شریفین، برگرفته از مقاله «تبرک»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۹/۲۳.

### ویکی فقه 4

مقاله تبرک در این سایت

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DA%A9

تبرک

برکت جستن از خداوند، پیامبران، امامان و اولیا و آثار آنان را تبرّک می‌گویند که از آن در بابهایی همچون طهارت، زکات، صوم، حج، نکاح، طلاق، ظهار، عتق، اقرار، یمین و نذر به مناسبت سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ - حکم تبرک

۲ - موارد تبرّک

۳ - مصادیق تبرک

۳.۱ - تبرک حیوان به اسماء الهی

۳.۲ - تبرک به نام امامان معصوم علیهم السّلام

۳.۳ - تبرّک به مشاهد مشرّفه

۳.۴ - تبرک به نیم خورده مؤمن

۳.۵ - تبرک به قرآن

۳.۶ - تبرک به کعبه

۳.۷ - تبرک به زمزم

۴ - آثار تبرّک

۵ - تبیین اعتقاد به تبرک

۶ - شیوع تبرک در ادیان دیگر

۷ - فلسفه تبرک

۸ - نحوه اثرگذاری تبرک

۹ - تبرک در قرآن و احادیث

۹.۱ - مستندات قرآنی

۹.۲ - مستندات روایی

۱۰ - بدعت شمردن تبرک از دید برخی

۱۱ - جواز تبرک از دید فقهای اهل تسنن

۱۲ - استدلال در برابر عقیده منافی دانستن تبرک با توحید

۱۳ - نمونه ای از فیض الهی در قرآن

۱۴ - سازگاری قانون علیت با تبرک

۱۵ - تبرک در روابط محبت آمیز

۱۶ - کتب چاپ شده در رابطه با تبرک

۱۷ - منابع جهت مطالعه

۱۸ - پانویس

۱۹ - منابع

۱ - حکم تبرک

تبرّک جستن به چیزهایی که از نظر شرع از قداست، عظمت و طهارت برخوردارند جایز، بلکه راجح و مستحب است.

۲ - موارد تبرّک

آنچه بدان تبرّک جسته می‌شود یا به جهت قداست، عظمت و طهارت آن است، مانند نامهای خداوند، پیامبران، جانشینان ایشان، قرآن و مؤمنان و یا به جهت انتساب به چیزهای مقدّس و باعظمت، مانند جلد و قاب قرآن و مشاهد مشرفه معصومان علیهم‌السّلام.

از دیگر موارد تبرّک در شرع مقدّس برخی زمانها و مکانها هستند. زمانها، مانند بعضی روزها همچون جمعه، عید فطر، عید قربان، عید غدیر، مبعث و ایّام ولادت معصومان علیهم السّلام و بعضی ماهها نظیر رجب، شعبان و رمضان، و مکانها، مانند کعبه، مسجد، بویژه مسجدالحرام، مسجد النبی صلّی اللّه علیه وآله و بیت المقدس.

۳ - مصادیق تبرک

فقها در کتابهای فقهی پاره‌ای از موارد و مصادیق تبرّک را ذکر کرده‌اند که بدان اشاره می‌شود.

۳.۱ - تبرک حیوان به اسماء الهی

مستحب است بر حیوانی که به جهت زکات یا جزیه گرفته شده، داغ نهند و سزاوار است بر وسیله‌ای که برای داغ نهادن به کار می‌رود به جهت تبرّک نام خداوند نوشته شود. [۱]

۳.۲ - تبرک به نام امامان معصوم علیهم السّلام

تبرّک جستن به نام‌های امامان علیهم السّلام با نوشتن بر کفن و جریدتین [۲] [۳] و نیز نام گذاری فرزندان به نام‌های آنان و نیز نام‌های [[|انبیا]] و اوصیای الهی به جهت تبرّک، مستحب است. [۴]

۳.۳ - تبرّک به مشاهد مشرّفه

تبرّک جستن به مشاهد مشرّفه [۵] و نیز تربت قبور امامان علیهم‌السّلام بویژه تربت امام حسین علیه‌السّلام به تسبیح درست کردن و سجده نمودن بر آن، نهادن آن در قبر همراه میت و مالیدن کفن به آن، [۶] همچنین تبرّک جستن به دفن جنازه در مشاهد مشرّفه ـ هرچند با انتقال میّت به آن مکان‌ها ـ مستحب است. [۷]

۳.۴ - تبرک به نیم خورده مؤمن

تبرّک جستن به نیم خورده مؤمن مستحب است. [۸]

۳.۵ - تبرک به قرآن

تبرّک جستن به قرآن با نوشتن آن بر کفن [۹] و نیز مسّ کلمات و حروف آن مستحب است. [۱۰]

۳.۶ - تبرک به کعبه

تبرّک جستن به کعبه و ارکان آن بویژه رکن حجر الاسود و رکن یمانی با چسبانیدن شکم و صورت به آنها و بوسیدن و مانند آن، مستحب است. [۱۱]

۳.۷ - تبرک به زمزم

تبرّک جستن به آب زمزم با نوشیدن و همراه بردن آن، مستحب است. [۱۲] [۱۳]

۴ - آثار تبرّک

قصد تبرّک، آثاری دارد، ازجمله:

۱. رفع مانعیّت:اگر فردی بگوید من فردا روزه‌دار هستم إن شاء اللّه، در صورتی که قصد وی از گفتن{إن شاء اللّه }تبرّک جستن به آن باشد، صحیح است؛ چون منافات با جزم ـ که از شرایط نیت است ـ ندارد. [۱۴] اگر شخصی در پی اجرای صیغه طلاق، عتق، نذر، اقرار [۱۵] یا ظهار [۱۶] به قصد تبرّک إن شاء اللّه بگوید، مانع صحّت نیست، بر خلاف صورتی که قصد گوینده مشروط کردن عقود یادشده به آن باشد. گفتن (إن شاء اللّه) به قصد تبرّک، بنابر قولی به انعقاد قسم ضرر نمی‌رساند؛ [۱۷] لیکن معروف میان فقها آن است که گفتن جمله یادشده حتّی با قصد تبرّک مانع انعقاد قَسم است. [۱۸] [۱۹]

۲. وجوب احترام:

احترام تربت معصومان علیهم السّلام که به قصد تبرّک و شفا برداشته می‌شود، واجب است؛ از این‌رو استنجاء به آن و نجس کردن آن حرام، بلکه بنابر قول برخی ازاله نجاست از آن نیز واجب می‌باشد. [۲۰] [۲۱] بعضی در وجوب ازاله تأمّل کرده‌اند. [۲۲]

۳. تحریم عمل:

روزه گرفتن در روز عاشورا به قصد تبرّک حرام، بلکه از بزرگ‌ترین محرّمات است. [۲۳]

۵ - تبیین اعتقاد به تبرک

گذشته از مستندبودن این عمل به شواهد قرآنی و احادیث و سنّت نبوی و نیز سیره ائمه علیهم‌السلام، اعتقاد بدان بر اساس مبانی کلامی و روان شناختی قابل تبیین است.

۶ - شیوع تبرک در ادیان دیگر

همچنین در غالب ادیان اینگونه اعمال رایج است، برای نمونه می توان به برکت جستن از بزرگان دینی در دین یهود و مراسم عشاء ربانی در مسیحیت اشاره کرد.

۷ - فلسفه تبرک

انسان در عملِ برکت جستن سعی دارد به واسطه آثار برکت بخش، از فیض و قدرت الاهی بهره مند شود. برکت عطیه ای الاهی است که بر انسان و طبیعت و اشیا نزول می یابد و عبارت است از احسان و منفعتی مادّی یا معنوی که از رحمت الاهی نشأت می‌گیرد.

۸ - نحوه اثرگذاری تبرک

بدینسان در نحوه تحقق آن می‌توان گفت انتقال قدرتی است مقدّس و مؤثر که از جهان فوق طبیعت صادر می‌شود و کیفیتی نو به متعلَّق آن می‌بخشد.

۹ - تبرک در قرآن و احادیث

تبرّک و فعل برکت در آیات و احادیث بسیاری تأیید و بر آن تأکید شده است.

۹.۱ - مستندات قرآنی

یکی از مستندات قرآنیِ تبرّک را آیه ۹۳ و ۹۶ سوره یوسف [۲۴] [۲۵] دانسته‌اند، که بنا بر آن یعقوب با برکت جستن از پیراهن یوسف، بینایی‌اش را بازیافت. (که جمعی عامل بینایی او را سرور و شادمانی می دانند). در آیات دیگری نیز به اشخاص و مکان‌های متبرک اشاره شده است. (مثلاً بقره آیه۱۲۵ [۲۶] در باره مقام ابراهیم، بقره آیه۲۱۸ [۲۷] در باره تابوت بنی اسرائیل، کهف آیه۲۱ [۲۸] در باره ساختن مسجد در محل به خواب رفتن اصحاب کهف.

۹.۲ - مستندات روایی

به استناد روایات تاریخی، تبرّک به آثار پیامبر اکرم از صدر اسلام رایج بوده است و محدّثان و سیره نویسان نیز احادیث و اخبار بسیاری در این باره نقل کرده‌اند.

از جمله اینکه صحابه از آب وضو و باقیمانده غذا و مکان نماز آن حضرت برکت می‌جستند، فرزندان خود را جهت کام برداشتن (تحنیک ) نزد پیامبر می‌بردند و بعد از رحلت نیز مرقد و منبر ایشان را عامل برکت می‌دانستند.

بنابه روایاتی، پیامبر اکرم خود نیز به برکت جستن از آب زمزم و قرآن و گاه محصولات مدینه و مانند اینها ترغیب می کرده اند.

۱۰ - بدعت شمردن تبرک از دید برخی

به رغم این شواهد از کتاب و سنّت، برخی مؤلفان، همچون ابن تیمیه و پیروانش، تبرّک به مرقد و دیگر آثار پیامبر و اولیا را بدعت شمرده و هرگونه برکت جویی از غیر خدا را شرک دانسته‌اند.

در دوره اخیر محمدبن عبدالوهاب و وهابیان، با استناد به چند حدیث بر این عقیده پافشاری کرده اند.

۱۱ - جواز تبرک از دید فقهای اهل تسنن

عمده ترین مخالفت اینان در برکت جستن از قبر و منبر پیامبر است که بنابه نظر بسیاری از فقهای اهل سنّت این اعمال جایز و بدعت بودن آن منتفی است، برای نمونه از عبداللّه فرزند امام احمدبن حنبل روایت شده که او از پدرش در باره برکت جستن از منبر و قبر پیامبر سؤال کرد و پدرش پاسخ داد که این کار رواست.

۱۲ - استدلال در برابر عقیده منافی دانستن تبرک با توحید

از نظر کلامی، کسانی که برکت جستن را منافی با توحید و آن را مصداق شرک دانسته‌اند، این نکته را درنظر نگرفته‌اند که به اعتقاد کسی که از چیزی برکت می‌جوید، فاعل فعلِ برکت، خداوند است.

به تعبیر دیگر، چنین نیست که فعل خداوند در همه امور عالم، بی‌واسطه باشد؛ خداوند عالَم را بر اساس نظامی ایجاد کرده و تحقق بسیاری از امور را به علل و اسباب موکول کرده است.

کسی که برکت می جوید، در حقیقت به عوامل و اسبابی که خداوند برای تحقق امور قرار داده، متوسل می‌شود و بنابراین، کنه آن توسل به خدا و باور به توحید است.

نهایت اینکه، در فضای ایمانی، اسباب و عوامل به مجموعه عوامل شناخته شده مادّی منحصر نیست و خداوند از بسیاری راه‌های ناشناخته فیض می‌رساند.

۱۳ - نمونه ای از فیض الهی در قرآن

گزارش قرآن از داستان مریم متضمن نمونه هایی از فیض الاهی، به طریق غیرمعهود، است؛ مریم در محراب به عبادت اشتغال داشت و هر روز که زکریا برای سرکشی به او می رفت با غذایی آماده روبرو می شد و چون از مریم در این باره می پرسید، پاسخ می شنید که این روزی از جانب خداست و خدا به هر که بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد. [۲۹] ، برهمین قیاس است حوادثی که به ولادت عیسی علیه‌السلام انجامید.

۱۴ - سازگاری قانون علیت با تبرک

تأثیر اشیای مادّی و عوامل طبیعی نیز، در تحلیل کلامی و فلسفی، مستند به اراده خداست. در واقع، کسی که از آثار و اشیای پیامبر و اولیای دین برکت می جوید، دایره عوامل مؤثر در این عالم را از محدوده جهان شناخته شده مادّی فراتر می داند.

بر همین اساس، تأثیرگذاری در عالم از راه «برکت » با قانون علیت نیز سازگار است و برخلاف نظر کسانی که برکت جستن را توسل به اموری می دانند که در نظام علّی و معلولی جا ندارد، اعتقاد به تبرّک، اعتقاد به این واقعیت است که در نظام علّت و معلول، مجموعه ای از علل ناشناخته وجود دارد.

۱۵ - تبرک در روابط محبت آمیز

برکت جویی در روابط محبت آمیز نیز قابل مطرح شدن و بررسی است. گاه در روابط انسانی نیز اقبال و توجه از سر محبت و ارادت به شخصی خاص و اشیا و امور وابسته به او بر کیفیت یا کمیّت امور اثر می گذارد.

حال، با توجه به تصریح و تأکید بر محبت داشتن به پیامبر اکرم و اهل بیت و اولیا در سنّت اسلامی، مسلماً این محبت بدون آثار و مظاهر در زندگانی مسلمانان نیست و بسیاری از کارهایی که مؤمنان با عنوان برکت جستن از اولیای دین انجام می دهند ــ و گاه با فرهنگهای بومی و تلقی بسیط و عوامانه آمیخته است ــ تنها نشانه محبت و پیوند قلبی با آنان است.

در این میان ممکن است برخی از این کارها مستند دینی نداشته باشد، که طبعاً از این حیث مورد تأیید عالمان دینی نیست. با اینهمه، توصیه آنان به کنار گذاشتن اینگونه امور، از منظر پالایش و محفوظ نگاه داشتن دین از افزوده‌ها و تحریف‌ها بررسی می‌شود، نه از منظر مبارزه با شرک و بدعت.

کتب چاپ شده در رابطه با تبرک

در باره تبرّک، علی احمدی کتاب التبرّک و محمدطاهربن عبدالقادر تبرّک الصحابة را نگاشته اند و مجموعه اعمال و ادعیه مستخرج از آیات و احادیث در کتاب البرکة اثر محمدبن عبدالرحمان وصابی (متوفی ۱۶۶) گرد آمده است.

منابع جهت مطالعه

•علاوه بر قرآن.

• ابن حجر عسقلانی.

•ابن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، ( قاهره ) ۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.

•ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج۱۰، چاپ احمد ملحم و دیگران، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.

•علی احمدی، التبرّک، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.

•محمدبن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.

•محمدجواد بلاغی، الرّدّ علی الوهّابیّة، چاپ محمدعلی حکیم، به ضمیمه تراثنا، سال ۹، ش ۲ـ۳ (ربیع الاخر ـ رمضان ۱۴۱۴).

•زمخشری.

• جعفر سبحانی، البدعة:مفهومها، حدها و آثارها، قم ۱۴۱۶.

•جعفر سبحانی، فی ظل اصول الاسلام، بقلم جعفرالهادی، قم ۱۴۱۴.

•جعفر سبحانی، الوهابیة فی المیزان، تهران ۱۴۱۷.

•طباطبائی.

• نجم الدین طبسی، الوهابیة:دعاوی و ردود، تهران ۱۴۲۰.

•طنطاوی بن جوهری، الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، ( بیروت).

•محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره، چاپ افست تهران.

•جمال الدین قاسمی، تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التأویل، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸.

•احمدمصطفی مراغی، تفسیرالمراغی، بیروت ۱۹۸۵.

•مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.

•احمدبن محمد مقری، فتح المتعال فی مدح النعال، حیدرآباد دکن ۱۳۳۴.

•الموسوعة الفقهیة، ج۱۰، کویت: وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیّة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶.

پانویس

۱. ↑ مجمع الفائدة، ج۲، ص۲۲۸

۲. ↑ جواهر الکلام، ج۴، ص۲۲۵.

۳. ↑ العروة الوثقی، ج۱، ص۴۱۷.

۴. ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۵۴.

۵. ↑ وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۵۶۱.

۶. ↑ العروة الوثقی، ج۲، ص۷۵.

۷. ↑ البیان، ص۳۱.

۸. ↑ مستمسک العروة، ج۱، ص ۲۷۱.

۹. ↑ جواهر الکلام، ج۴، ص۲۲۷.

۱۰. ↑ العروة الوثقی، ج۱، ص۳۶۲.

۱۱. ↑ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۶۱.

۱۲. ↑ المقنعة، ج۱، ص۴۲۰.

۱۳. ↑ المبسوط، ج۱، ص۳۵۴.

۱۴. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۱۰.

۱۵. ↑ الدروس الشرعیة، ج۲، ص۱۶۵.

۱۶. ↑ جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۴۲.

۱۷. ↑ نهایة المرام، ج۲، ص۳۳۱.

۱۸. ↑ الروضة البهیة، ج۳، ص۵۲-۵۳.

۱۹. ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۴۳.

۲۰. ↑ جواهر الکلام، ج۲، ص۵۲.

۲۱. ↑ جواهر الکلام، ج۶، ص۹۸-۹۹.

۲۲. ↑ مصباح الفقیه، ج۸، ص۵۷ـ۵۸.

۲۳. ↑ مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۰۵.

۲۴. ↑ یوسف/ سوره۱۲، آیه۹۳.

۲۵. ↑ یوسف/ سوره۱۲، آیه۹۶.

۲۶. ↑ بقره/ سوره۲، آیه۱۲۵.

۲۷. ↑ بقره/ سوره۲، آیه۲۱۸.

۲۸. ↑ کهف/ سوره۱۸، آیه۲۱.

۲۹. ↑ آل عمران/ سوره۳، آیه۳۷.

۱۹ - منابع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۳۴-۳۳۶.

دانشنامه جهان اسلام، مقاله شماره۳۲۱۹.

### ویکی فقه 5

مقاله پدیده های با برکت در این سایت

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87\_%D9%87%D8%A7%DB%8C\_%D8%A8%D8%A7\_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA?hilight=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

پدیده های با برکت

فهرست مندرجات

۱ - پدیده‌های با برکت

۱.۱ - نزول قرآن در شبی مبارک

۱.۲ - پدیده های مبارک در قرآن

۱.۳ - با برکت بودن سرزمین شام

۱.۳.۱ - علت با برکت بودن سرزمین شام

۱.۴ - وقایع مبارک در سرزمین شام در قرآن

۱.۴.۱ - واقعه اول

۱.۴.۲ - واقعه دوم

۱.۴.۳ - واقعه سوم

۱.۴.۴ - واقعه چهارم

۱.۴.۵ - واقعه پنجم

۱.۴.۶ - واقعه ششم

۱.۵ - جلوه های طبیعت پدیده ای مبارک

۱.۵.۱ - درخت زتون

۱.۵.۲ - بارش باران

۱.۶ - سلام کردن از جمله پدیده های مبارک

۱.۷ - پدیده های مبارک دیگر در قرآن

۲ - فهرست منابع

۳ - پانویس

۴ - منبع

۱ - پدیده‌های با برکت

یکی از پدیده‌های مبارک، قرآن است که در ۴ آیه، از آن یاد شده است:«و هذا کِتبٌ اَنزَلنهُ مُبارَکٌ». [۱] [۲] [۳] [۴] مبارک بودن قرآن را بنابر تعریف برکت به «ثبوت خیر» به این سبب دانسته‌اند که تلاوت و عمل کردن به قرآن، راه رسیدن به سعادت و خیر است و علم اولین و آخرین و بخشش گناهان و حلال و حرام در آن آمده است [۵] و بنابر تعریف برکت به «افزون شدن»، مبارک بودن قرآن را به سبب بیان افزون و ناسخ بودن آن نسبت به کتابهای پیشین و ماندگاری آن تا پایان تکلیف دانسته‌اند. [۶] [۷]

۱.۱ - نزول قرآن در شبی مبارک

آیه دیگری نزول قرآن را در شبی مبارک می‌داند:«اِنّا اَنزَلنهُ فی لَیلَة مُبرَکَة» [۸] بیشتر مفسران [۹] منظور از «لَیلَة مُبارَکَة» را شب قدر [۱۰] [۱۱] و بعضی شب پانزدهم شعبان [۱۲] دانسته‌اند؛ اما برخی به دلالت «اِنّا اَنزَلنهُ فی لَیلَةِ القَدر» [۱۳] و «شَهرُ رَمَضانَ الَّذِی اُنزِلَ فیهِ القُرءانُ» [۱۴] قول نخست را صحیح‌تر می‌دانند. [۱۵] [۱۶] وصف مبارک را به سبب اجابت دعا [۱۷] و نزول برکات و ثواب و خیری دانسته‌اند که در این شب از جانب خداوند بر بندگان نازل می‌شود. [۱۸]

۱.۲ - پدیده های مبارک در قرآن

در قرآن از پدیده‌های مبارک دیگری یاد شده است که می‌توان از آن‌ها با عنوان مکانهای مبارک نام برد. این مکانها عبارت‌اند از: زمین مکه و سرزمین شام . زمین گسترده‌ترین مکانی است که قرآن از برکت نهادن خداوند در آن سخن گفته است:«... بِالَّذی خَلَقَ الاَرضَ... وبرَکَ فیها». [۱۹] منظور از برکت را خیر دائمی زمین برای اهلش و روییدن درختان دانسته‌اند. [۲۰] در آیه‌ای از کعبه با وصف مبارک یاد شده است:«اِنَّ اَوَّلَ بَیت وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکًا». [۲۱] برکت کعبه را به سبب ثواب و بخشش گناهان دانسته‌اند که حاجیان ، عمره‌گزاران ، معتکفان و طواف کنندگان کعبه به دست می‌آورند. [۲۲] [۲۳]

۱.۳ - با برکت بودن سرزمین شام

در ۶ آیه [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] به برکت سرزمینی اشاره شده است که مشهور مفسران آن را سرزمین شام [۳۰] [۳۱] [۳۲] یا بخشی از آن منطقه [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] دانسته و عامل برکت آن را با تعابیری گوناگون در دو نظریه [۳۹] [۴۰] [۴۱] بیان کرده‌اند:

۱.۳.۱ - علت با برکت بودن سرزمین شام

عده‌ای برکت این سرزمین را به حاصلخیزی زمین و وجود محصولات کشاورزی، درختان و میوه‌های فراوان و چشمه‌ها و نهرهای جاری دانسته‌اند. [۴۲] بعضی به نزول وحی و ملائکه در این سرزمین و وجود پیامبران بسیار و مدفن آن‌ها اشاره کرده [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] و سرزمین شام را برکت یافته از آن‌ها دانسته‌اند. در روایتی از پیامبر ، شام سرزمین برگزیده خدا و جایگاه گسیل بندگان برگزیده‌اش معرفی شده است. [۴۷] فخر رازی نیز بر این باور است که خداوند نشان برکات خود را بر سرزمین شام نهاده‌است. [۴۸]

۱.۴ - وقایع مبارک در سرزمین شام در قرآن

برکت این زمین در قرآن، ضمن وقایعی بازگو شده است:

۱.۴.۱ - واقعه اول

خداوند در شب معراج ، پیامبر را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که در سرزمینی مبارک است، سیر داد:«المَسجِدِ الاَقصَا الَّذی برَکنا حَولَهُ». [۴۹] [۵۰]

۱.۴.۲ - واقعه دوم

خداوند بنی‌اسرائیل را در سرزمینی برکت یافته مستقر کرد:«و اَورَثنَا القَومَ... مَشرِقَ الاَرضِ ومَغرِبَهَا الَّتی برَکنا فیها». [۵۱] مراد از این سرزمین را شام یا مصر دانسته‌اند. [۵۲]

۱.۴.۳ - واقعه سوم

خداوند ابراهیم و لوط را نجات بخشید و در سرزمینی با برکت برای همه جهانیان، جای داد:«و‌نَجَّینهُ ولوطًا اِلَی الاَرضِ الَّتی برَکنا فیها لِلعلَمین». [۵۳] مفسران سخنان مختلفی در معرفی این سرزمین گزارش کرده‌اند؛ قتاده آن را سرزمین شام و جبائی آن را بیت المقدس دانسته و به نظر ابن‌عباس به دلیل آیه «اَوَّلَ بَیت وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکًا» (آل‌عمران:‌۹۶) آن مکان، مکه است. [۵۴] [۵۵] بعضی هم آن را مصر [۵۶] دانسته‌اند.

۱.۴.۴ - واقعه چهارم

قرآن از حرکت تند باد به فرمان سلیمان به سوی سرزمینی برکت یافته یاد می‌کند:«ولِسُلَیمنَ الرِّیحَ عاصِفَةً تَجری بِاَمرِهِ اِلَی‌الاَرضِ الَّتی برَکنا فیها». [۵۷] باد به فرمان سلیمان به هر جا می‌رفت و در نهایت به محل استقرار سلیمان در شام بازمی‌گشت. [۵۸]

۱.۴.۵ - واقعه پنجم

در آیه ۱۸ سبأ نیز سخن از برکت یافتگی مکانی است که قوم سبأ با آن‌جا ارتباط داشتند:«و‌جَعَلنا بَینَهُم وبَینَ القُرَی الَّتی برَکنا فیها قُرًی ظهِرَة...» [۵۹] مفسران، این سرزمین را شام و برکت آن را به داشتن ۴۷۰۰ قریه با آب و درختان و محصولات فراوان دانسته‌اند. بعضی هم گفته‌اند:با فراوانی قریه‌ها به آن‌جا برکت داده شده است. [۶۰] بعضی هم منظور از این سرزمین را بیت‌المقدس و ارض مقدسه گفته‌اند. [۶۱] در بعضی روایات شیعه برای این آیه تأویلهایی آمده است؛ این روایات، «القُرَی الَّتی برَکنا فیها» را اهل‌بیت و «قُرًی ظهِرَة» را واسطه‌های بین اهل‌بیت و شیعیان مانند راویان حدیث و فقیهان دانسته‌اند. [۶۲] [۶۳] [۶۴] بعضی از مفسران شیعه این روایات را در مقام تفسیر آیه نشمرده و آن‌ها را بازگو کننده بطنی از قرآن دانسته‌اند. [۶۵]

۱.۴.۶ - واقعه ششم

قرآن از محل برانگیخته شدن موسی با تعبیر «بقعه مبارکه» یاد می‌کند:«نودِیَ مِن شطِیِ الوادِ الاَیمَنِ فِی البُقعَةِ المُبرَکَةِ». [۶۶] فخر رازی وصف مبارک را به این سبب دانسته که پیامبری موسی از آن مکان آغاز شده است. [۶۷] مفسران « بقعه مبارکه » را همان سرزمین مقدس می‌دانند که هنگام ورود موسی به آنجا، خداوند او را این گونه خطاب کرد:«فَاخلَع نَعلَیکَ اِنَّکَ بِالوادِ المُقَدَّسِ». [۶۸] [۶۹] مفسران «مقدس» را «مبارک» معنا کرده‌اند [۷۰] [۷۱] ، افزون بر این واژه‌های «سَیناء»:«شَجَرَةً تَخرُجُ مِن طورِ سَیناءَ» [۷۲] [۷۳] [۷۴] و «سینین» [۷۵] [۷۶] :«و طور سینین» [۷۷] را به معنای مبارک و منظور از طور سیناء و طور سینین را کوهی دانسته‌اند که در آن‌جا ندایی موسی را مخاطب قرار داد. [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] مفسران برای این دو عبارت معناهای دیگری نیز بازگو کرده‌اند. [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵]

۱.۵ - جلوه های طبیعت پدیده ای مبارک

بخشی دیگر از پدیده‌های مبارک مربوط به بعضی از جلوه‌های طبیعت است؛

۱.۵.۱ - درخت زتون

در آیه‌ای ضمن تمثیلی برای نور خداوند، از درخت مبارک زیتون سخن رفته است:«کَاَنَّها کَوکَبٌ دُرّیٌّ یوقَدُ مِن شَجَرَة مُبرَکَة زَیتونَة». [۸۶]

مفسران برکت درخت زیتون را بدین سبب دانسته‌اند که گونه‌هایی از منافع را در خود جای داده است و روغن آن روشن‌ترین روغن است، افزون بر این گفته‌اند که درخت زیتون نخستین درختی است که پس از طوفان نوح روییده و محل رویش آن منزلگاه انبیا بوده است. [۸۷]

۱.۵.۲ - بارش باران

یکی دیگر از جلوه‌های طبیعت باران است که قرآن از آن با تعبیر « آب مبارک » یاد می‌کند:«ونَزَّلنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبرَکًا». [۸۸] وجه برکت باران را در ادامه آیه با ذکر کارکرد آن در رویش باغها و دانه‌های کشاورزی و درختان و برخورداری انسان از رزق و روزی، می‌توان دریافت [۸۹] [۹۰] :«فَاَنبَتنا بِهِ جَنّت وحَبَّ الحَصید». [۹۱] [۹۲] [۹۳]مفسران برکت زمین [۹۴] را به رویش درختان تفسیر کرده‌اند. [۹۵]

۱.۶ - سلام کردن از جمله پدیده های مبارک

پدیده مبارک دیگری که قرآن در ضمن دستوری اخلاقی برای حسن معاشرت مسلمانان از آن یاد کرده « سلام » است:«فَاِذا دَخَلتُم بُیوتًا فَسَلِّموا عَلی اَنفُسِکُم تَحِیَّةً مِن عِندِ اللّهِ مُبرَکَةً». [۹۶] مفسران، پیوسته سلام گفتن را سبب زیادی خیر دانسته‌اند [۹۷] ، زیرا از دعای مؤمن برای مؤمن امید خیری از جانب خداوند می‌رود. [۹۸]

۱.۷ - پدیده های مبارک دیگر در قرآن

افزون بر این پدیده‌های با برکت که در قرآن آمده، در روایات نیز پدیده‌های بسیاری مانند: آب ، آتش ، گوسفند ، بز و... دارای برکت معرفی شده‌اند. [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳]

فهرست منابع

الامامة و التبصره؛ انوارالتنزیل و اسرار التأویل، بیضاوی؛ بحارالانوار؛ تاج العروس من جواهرالقاموس؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر القرآن الکریم، ابن‌عربی؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه؛ عیون الحکم و المواعظ؛ الفتوحات‌المکیه؛ الکافی؛ الکشاف؛ کشف الاسرار و عدة‌الابرار؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ لسان العرب؛ لغت نامه؛ مجمع البحرین؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ مسند احمد‌بن حنبل؛ معجم الفروق اللغویه؛ معجم اللاهوت الکتابی؛ معجم مقاییس اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ الموسوعة الفقهیة المیسره؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ واژه‌های دخیل در قرآن مجید؛ وسائل‌الشیعه.

پانویس

۱. ↑ انعام/سوره۶، آیه۹۲.

۲. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۵۵.

۳. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۰‌.

۴. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۲۹.

۵. ↑ مجمع البیان، ج‌۴، ص‌۵۱۶‌.

۶. ↑ مجمع البیان، ج‌۴، ص‌۵۱۶‌.

۷. ↑ مجمع البحرین، ج‌۱، ص‌۱۹۱، «برک».

۸. ↑ دخان/سوره۴۴، آیه۳.

۹. ↑ روح المعانی، مج ۱۴، ج ۲۵، ص‌۱۷۰.

۱۰. ↑ جامع‌البیان، مج‌۱۳، ج‌۲۵، ص‌۱۳۸

۱۱. ↑ تفسیر بیضاوی، ج‌۴، ص‌۱۱۷.

۱۲. ↑ جامع‌البیان، مج‌۱۳، ج‌۲۵، ص‌۱۳۹.

۱۳. ↑ قدر/سوره۹۷، آیه۱.

۱۴. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.

۱۵. ↑ مجمع البیان، ج‌۹، ص‌۹۳

۱۶. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۶، ص‌۸۵‌.

۱۷. ↑ مجمع البیان، ج‌۱۰، ص‌۷۸۶.

۱۸. ↑ روح‌المعانی، مج‌۱۴، ج‌۲۵، ص‌۱۷۲.

۱۹. ↑ فصّلت/سوره۴۱، آیه۹ - ۱۰.

۲۰. ↑ جامع البیان، مج‌۱۲، ج‌۲۴، ص‌۱۲۰.

۲۱. ↑ آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۶.

۲۲. ↑ الکشاف، ج‌۱، ص‌۳۸۷

۲۳. ↑ مجمع البیان، ج‌۲، ص‌۷۹۸.

۲۴. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۷.

۲۵. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱.

۲۶. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۱.

۲۷. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۱‌.

۲۸. ↑ قصص/سوره۲۸، آیه۳۰.

۲۹. ↑ سبأ/سوره۳۴، آیه۱۸.

۳۰. ↑ جامع البیان، مج‌۱۲، ج‌۲۲، ص‌۱۰۲

۳۱. ↑ الکشاف، ج‌۲، ص‌۱۴۹

۳۲. ↑ مجمع البیان، ج‌۴، ص‌۷۲۵.

۳۳. ↑ الکشاف، ج‌۲، ص‌۱۴۹

۳۴. ↑ الکشاف، ج‌۲، ۶۴۸‌

۳۵. ↑ مجمع البیان، ج‌۴، ص‌۷۲۵

۳۶. ↑ مجمع البیان، ج‌۶‌، ص‌۶۱۱‌

۳۷. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۱، ص‌۲۰۲

۳۸. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۴، ص‌۱۸۵.

۳۹. ↑ مجمع‌البیان، ج‌۷، ص‌۳۹۲

۴۰. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۰، ص‌۱۳۹

۴۱. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۱، ص‌۲۰۲.

۴۲. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۴، ص‌۱۸۵.

۴۳. ↑ مجمع‌البیان، ج‌۶‌، ص‌۶۱۱‌

۴۴. ↑ التفسیر الکبیر، ج‌۲۲، ص‌۱۹۰

۴۵. ↑ التفسیر الکبیر، ج‌۲۲، ص۲۰۱

۴۶. ↑ التحریر و التنویر، ج‌۱۳، ص‌۲۰.

۴۷. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۰، ص‌۱۳۹.

۴۸. ↑ التفسیر الکبیر، ج‌۲۲، ص‌۱۹۰.

۴۹. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱.

۵۰. ↑ مجمع البیان، ج‌۶‌، ص‌۶۱۱‌.

۵۱. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۷.

۵۲. ↑ مجمع البیان، ج‌۴، ص‌۷۲۵.

۵۳. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۱.

۵۴. ↑ مجمع‌البیان، ج‌۷، ص‌۸۹‌

۵۵. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۱، ص‌۲۰۲.

۵۶. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۱، ص‌۲۰۲.

۵۷. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۱.

۵۸. ↑ جامع‌البیان، مج‌۱۰، ج‌۱۷، ص‌۷۳.

۵۹. ↑ سبأ/سوره۳۴، آیه۱۸.

۶۰. ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۴، ص‌۱۸۵.

۶۱. ↑ جامع البیان، مج‌۱۲، ج‌۲۲، ص‌۱۰۲.

۶۲. ↑ الامامة والتبصره، ص‌۱۴۰

۶۳. ↑ کمال الدین، ص‌۴۸۳

۶۴. ↑ وسائل‌الشیعه، ج‌۲۷، ص‌۱۵۲.

۶۵. ↑ المیزان، ج‌۱۶، ص‌۳۶۸.

۶۶. ↑ قصص/سوره۲۸، آیه۳۰.

۶۷. ↑ التفسیر الکبیر، ج‌۲۴، ص‌۲۴۴.

۶۸. ↑ طه/سوره۲۰، آیه۱۲.

۶۹. ↑ مجمع‌البیان، ج‌۷، ص‌۳۹۲.

۷۰. ↑ جامع البیان، مج‌۹، ج‌۱۶، ص‌۱۸۲

۷۱. ↑ التبیان، ج‌۱۰، ص‌۲۵۶.

۷۲. ↑ جامع البیان، مج‌۱۰، ج‌۱۸، ص‌۱۹

۷۳. ↑ التبیان، ج‌۷، ص‌۳۵۷.

۷۴. ↑ مؤمنون/سوره۲۳، آیه۲۰.

۷۵. ↑ جامع البیان، مج‌۱۵، ج‌۳۰، ص‌۳۰۵

۷۶. ↑ التبیان، ج‌۱۰، ص‌۳۷۵.

۷۷. ↑ تین/سوره۹۵، آیه۲.

۷۸. ↑ جامع البیان، مج ۱۰، ج‌۱۸، ص‌۱۹

۷۹. ↑ جامع البیان، مج ۱۵، ج‌۳۰، ص‌۳۰۳

۸۰. ↑ التبیان، ج‌۷، ص‌۳۵۸

۸۱. ↑ التبیان، ج‌۱۰، ص‌۳۷۵.

۸۲. ↑ جامع البیان، مج‌۱۰، ج‌۱۸، ص‌۱۹

۸۳. ↑ جامع البیان، مج‌۱۵، ج‌۳۰، ص‌۳۰۳‌۳۰۵

۸۴. ↑ التبیان، ج‌۷، ص‌۳۵۸

۸۵. ↑ التبیان، ج‌۱۰، ص‌۳۷۶.

۸۶. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۵.

۸۷. ↑ مجمع البیان، ج‌۷، ص‌۲۲۵.

۸۸. ↑ ق/سوره۵۰، آیه۹.

۸۹. ↑ جامع‌البیان، مج‌۱۳، ج‌۲۶، ص‌۱۹۶‌۱۹۷

۹۰. ↑ الکشاف، ج‌۴، ص‌۳۸۱.

۹۱. ↑ ق/سوره۵۰، آیه۹.

۹۲. ↑ ق/سوره۵۰، آیه۱۰.

۹۳. ↑ ق/سوره۵۰، آیه۱۱.

۹۴. ↑ فصّلت/سوره۴۱، آیه۱۰.

۹۵. ↑ جامع البیان، مج‌۱۲، ج‌۲۴، ص‌۱۲۰.

۹۶. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۶۱.

۹۷. ↑ مجمع البیان، ج‌۷، ص‌۲۴۷.

۹۸. ↑ الکشاف، ج‌۳، ص‌۲۵۸.

۹۹. ↑ بحارالانوار، ج‌۶۱‌، ص‌۱۱۶

۱۰۰. ↑ بحارالانوار، ج‌۶۱‌، ص ۱۲۷

۱۰۱. ↑ بحارالانوار، ج‌۶۱‌، ص۱۳۰ - ۱۳۴

۱۰۲. ↑ بحارالانوار، ج‌۲۲، ص‌۲۲۶

۱۰۳. ↑ سفینة‌البحار، ج‌۱، ص‌۱۸۶، «برک».

منبع

دائرةالمعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«پدیده های با برکت»

### ویکی فقه 6

مقاله برکات خدا در این سایت

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA\_%D8%AE%D8%AF%D8%A7\_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)?hilight=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

برکات خدا (قرآن)

برکت به معنای ثبوت و پایداری خیر الهی در چیزی [۱] و رشد و افزایش است. [۲] برخی از آیات قرآن اشاره به جلوه‌هایی از برکات خدا دارد.

فهرست مندرجات

۱ - برکت برج‌های آسمان

۲ - برکت اسحاق و یعقوب

۳ - برکت ایمان و تقوا

۴ - برکت نبوت موسی

۵ - برکت سرزمین شام

۶ - برکت آفرینش انسان

۷ - برکت آفرینش زمین

۸ - برکت آفرینش آسمان

۹ - برکت قرآن کریم

۱۰ - برکت روزی‌های پاکیزه

۱۱ - برکت فواید زمین

۱۲ - برکت خداوند

۱۳ - برکت سرزمین فلسطین

۱۴ - جلوه ربوبیت خداوند

۱۵ - پانویس

۱۶ - منبع

۱ - برکت برج‌های آسمان

خورشید و ماه و برج‌های آسمان، جلوه‌هایی از برکت خداوند:

تبـرک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سرجا وقمرا منیرا. «جاودان و پربرکت است آن (خدایی) که در آسمان منزلگاه‌هایی برای ستارگان قرار داد؛ و در میان آن، چراغ روشن و ماه تابانی آفرید!». [۳]

۲ - برکت اسحاق و یعقوب

اسحاق و یعقوب علیهما السلام جلوه‌ای از برکت خداوند برای خاندان ابراهیم علیه السلام:

وامراته قآئمة فضحکت فبشرنـها باسحـق ومن وراء اسحـق یعقوب• قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکـته علیکم اهل البیت... «و همسرش ایستاده بود، (از خوشحالی) خندید؛ پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از او یعقوب دادیم.• گفتند: «آیا از فرمان خدا تعجب میکنی؟! این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است؛ چرا که او ستوده و والا است!». [۴] [۵]

۳ - برکت ایمان و تقوا

ایمان و تقوا، سبب بهره مندی از برکات الهی:

ولو ان اهل القری ءامنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکـت من السمآء والارض ولـکن کذبوا فاخذنـهم بما کانوا یکسبون. «و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم». [۶]

۴ - برکت نبوت موسی

جلوه برکت خدا به صورت نور (نبوت) بر موسی علیه‌السّلام در وادی مقدس:

فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحـن الله رب العــلمین. «هنگامی که نزد آتش آمد، ندایی برخاست که: «مبارک باد آن کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است (فرشتگان و موسی) و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است». [۷]

بنا بر یک احتمال مقصود از «من فی النار» موسی علیه‌السّلام و جمله «بورک من فی النار» خبریه و متضمن بشارت برکت نبوت به موسی علیه‌السّلام است. [۸]

۵ - برکت سرزمین شام

برکت بخشی خداوند به سرزمین شام:

ونجینـه ولوطا الی الارض التی بـرکنا فیها للعــلمین. «و او و لوط را به سرزمین (شام) - که آن را برای همه جهانیان پربرکت ساختیم- نجات دادیم!». [۹] مقصود از «الارض»، سرزمین شام است. [۱۰] ولسلیمـن الریح عاصفة تجری بامره الی الارض التی بـرکنا فیها وکنا بکل شیء عــلمین. «و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم، که بفرمان او به سوی سرزمینی که آن را پربرکت کرده بودیم جریان می‌یافت؛ و ما از همه چیز آگاه بوده‌ایم.». [۱۱] وجعلنا بینهم وبین القری التی بـرکنا فیها قری ظـهرة وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی وایاما ءامنین. «و میان آنها و شهرهایی که برکت داده بودیم، آبادیهای آشکاری قرار دادیم؛ و سفر در میان آنها را بطور متناسب (با فاصله نزدیک) مقرر داشتیم؛ (و به آنان گفتیم: ) شبها و روزها در این آبادیها با ایمنی (کامل) سفر کنید». [۱۲]

۶ - برکت آفرینش انسان

آفرینش انسان، نشانه‌ای از برکت خداوند:

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظـما فکسونا العظـم لحما ثم انشانـه خلقا ءاخر فتبارک الله احسن الخــلقین. «سپس نطفه را بصورت علقه (خون بسته)، و علقه را بصورت مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده شده)، و مضغه را بصورت استخوانهایی درآوردیم؛ و بر استخوانها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم؛ پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است». [۱۳]

الله الذی... وصورکم فاحسن صورکم فتبارک الله رب العــلمین. «خداوند کسی است که ... و شما را صورتگری کرد، و صورتتان را نیکو آفرید؛ و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد؛ این است خداوند پروردگار شما! جاوید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است!». [۱۴]

۷ - برکت آفرینش زمین

آفرینش زمین، به صورت جایگاه امن و آرام، جلوه‌ای از برکت خداوند برای انسانها:

الله الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء... فتبارک الله رب العــلمین. «خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی (بالای سرتان)؛ ... خداوند پروردگار شما! جاوید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است!». [۱۵]

۸ - برکت آفرینش آسمان

آفرینش آسمان به صورت بنای برافراشته، پرتوی از برکت خداوند:

الله الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبـت ذلکم الله ربکم فتبارک الله رب العــلمین. «خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی (بالای سرتان)؛ و شما را صورتگری کرد، و صورتتان را نیکو آفرید؛ و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد؛ این است خداوند پروردگار شما! جاوید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است!». [۱۶]

۹ - برکت قرآن کریم

قرآن، کتابی مبارک و نازل شده از سوی خدا:

وهـذا کتـب انزلنـه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر‌ام القری ومن حولها والذین یؤمنون بالاخرة یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون. «و این کتابی است که ما آن را نازل کردیم؛ کتابی است پربرکت، که آنچه را پیش از آن آمده، تصدیق می‌کند؛ (آن را فرستادیم تا مردم را به پاداش های الهی، بشارت دهی،) و تا (اهل) ‌ ام القری (مکه) و کسانی را که گرد آن هستند، بترسانی! (یقین بدان) آنها که به آخرت ایمان دارند، و به آن ایمان می‌آورند؛ و بر نمازهای خویش، مراقبت می‌کنند!». [۱۷] وهـذا کتـب انزلنـه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. «و این کتابی است پر برکت، که ما (بر تو) نازل کردیم؛ از آن پیروی کنید، و پرهیزگاری پیشه نمائید، باشد که مورد رحمت (خدا) قرار گیرید!». [۱۸]

۱۰ - برکت روزی‌های پاکیزه

بهره مندی انسانها از انواع روزی های پاکیزه، نشانه‌ای از برکت خداوند:

الله الذی... ورزقکم من الطیبـت... فتبارک الله رب العــلمین. «خداوند کسی است که ... و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد؛ این است خداوند پروردگار شما! جاوید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است!». [۱۹]

۱۱ - برکت فواید زمین

فواید زمین، جلوه‌ای از برکات خداوند:

قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العــلمین• و جعل فیها روسی من فوقها وبـرک فیها وقدر فیها اقوتها فی اربعة ایام سواء للسائلین. «بگو: آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می‌دهید؟! او پروردگار جهانیان است!• او در زمین کوه‌های استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود، - اینها همه در چهار روز بود- درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان!». [۲۰] [۲۱]

۱۲ - برکت خداوند

خداوند، منبع تمام خیرات و برکات:

فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحـن الله رب العــلمین. «هنگامی که نزد آتش آمد، ندایی برخاست که: «مبارک باد آن کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است (فرشتگان و موسی) و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است!». [۲۲]

طبق یک احتمال، مقصود از «من فی النار» خداست. [۲۳]

۱۳ - برکت سرزمین فلسطین

برکت دهی خداوند به سرزمین فلسطین:

واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشـرق الارض ومغـربها التی بـرکنا فیها... «و مشرقها و مغربهای پر برکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده (زیر زنجیر ظلم و ستم)، واگذار کردیم...». [۲۴] منظور از «الارض»، سرزمین شام و فلسطین است. [۲۵] سبحـن الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذی بـرکنا حوله... «پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب، از مسجدالحرام به مسجدالاقصی - که گرداگردش را پربرکت ساخته‌ایم- برد، تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم؛ چرا که او شنوا و بیناست». [۲۶]

۱۴ - جلوه ربوبیت خداوند

برکات خداوند، جلوه‌ای از ربوبیت او:

ان ربکم الله الذی خلق السمـوت والارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش یغشی الیل النهار یطـلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرت بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العــلمین. «پروردگار شما، خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز (شش دوران) آفرید؛ سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت؛ با (پرده تاریک) شب، روز را می‌پوشاند؛ و شب به دنبال روز، به سرعت در حرکت است؛ و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید، که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر (جهان)، از آن او (و به فرمان او) ست! پر برکت (و زوال ناپذیر) است خداوندی که پروردگار جهانیان است!». [۲۷] الله الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبـت ذلکم الله ربکم فتبارک الله رب العــلمین. «خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی (بالای سرتان)؛ و شما را صورتگری کرد، و صورتتان را نیکو آفرید؛ و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد؛ این است خداوند پروردگار شما! جاوید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است!». [۲۸] قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العــلمین• و جعل فیها روسی من فوقها وبـرک فیها وقدر فیها اقوتها فی اربعة ایام سواء للسائلین. «بگو: آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می‌دهید؟! او پروردگار جهانیان است!• او در زمین کوه‌های استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود، - اینها همه در چهار روز بود- درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان». [۲۹] [۳۰]

پانویس

۱. ↑ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۱۱۹.

۲. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج‌۱۰، ص۳۹۵.

۳. ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۶۱.

۴. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۷۱.

۵. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۷۳.

۶. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۹۶.

۷. ↑ نمل/سوره۲۷، آیه۸.

۸. ↑ تفسیر ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج ۱۹، ص۲۲۶.

۹. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۱.

۱۰. ↑ آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج۹، ص۶۸.

۱۱. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۱.

۱۲. ↑ سبا/سوره۳۴، آیه۱۸.

۱۳. ↑ مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۴.

۱۴. ↑ غافر/سوره۴۰، آیه۶۴.

۱۵. ↑ غافر/سوره۴۰، آیه۶۴.

۱۶. ↑ غافر/سوره۴۰، آیه۶۴.

۱۷. ↑ انعام/سوره۶، آیه۹۲.

۱۸. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۵۵.

۱۹. ↑ غافر/سوره۴۰، آیه۶۴.

۲۰. ↑ فصلت/سوره۴۱، آیه۹.

۲۱. ↑ فصلت/سوره۴۱، آیه۱۰.

۲۲. ↑ نمل/سوره۲۷، آیه۸.

۲۳. ↑ المیزان، طباطبایی، ج۱۵، ص۳۴۳.

۲۴. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۷.

۲۵. ↑ طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۲۲۸.

۲۶. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱.

۲۷. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۵۴.

۲۸. ↑ غافر/سوره۴۰، آیه۶۴.

۲۹. ↑ فصلت/سوره۴۱، آیه۹.

۳۰. ↑ فصلت/سوره۴۱، آیه۱۰.

منبع

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۱۲، برگرفته از مقاله «برکات خدا».

### ویکی فقه 7

مقاله برکت در قرآن و احادیث در این سایت

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA\_%D8%AF%D8%B1\_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86\_%D9%88\_%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB?hilight=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

برکت در قرآن و احادیث

فهرست مندرجات

۱ - معنای برکت

۲ - واژه‌های هم‌خانواده برکت در قرآن

۳ - برکت الهی به انبیا

۴ - امور بابرکت در احادیث

۵ - اعمال و ادعیه مستخرج از آیات و احادیث در کتاب البرکه

۶ - سایر امرات بابرکت

۷ - فهرست منابع

۸ - پانویس

۹ - منبع

۱ - معنای برکت

بَرَکَت، در اصل به معنای ثبات و دوام یا رشد و فزونی [۱]

[۲]

و در قرآن به معنای فراوانیِ همراه با میمنت و بالندگی و افزونی خیروخوبی (در برابر شؤم به معنای رشد و فزونی شر). [۳] راغب اصفهانی، [۴] ابن فارسِ [۵] و طبرسی [۶] فقط ثبوت را معنای اصلی آن می‌دانند و کاربرد قرآنی یا عرفی آن را در معانی دیگر به همین معنی باز می‌گردانند. بدین ترتیب، مناسبت معنایی آن با مفاد بَرَکَ الابل (شتر به زانو نشست و در جای خود ماند)، روشن می‌شود. در اصطلاح موحّدون، «برکت» به معنای پاداشی به کار رفته است که به حقوق نظامیان افزوده می‌شود. در گویشهای مغربی، از این واژه، با مفهوم قیدی، معنای «به قدر کفایت» اراده می‌شود.

۲ - واژه‌های هم‌خانواده برکت در قرآن

واژه‌های هم‌خانواده برکت در قرآن به صورتهای تبارَکَ، بارَکَ، بارَکْنا، بُورِکَ، بَرَکات (جمع برکت)، مبارَک و مبارکه (جمعاً ۳۲ مورد) آمده است که کلمه تَبارَک (تَبارک الله، تَبارکَ اسمُ ربَّک، تبارک الذّی) به طور اخص برای خدا به کار رفته است. [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]

[۱۳] سایر مشتقات برکت در قرآن به اشخاص و امکنه‌ای نسبت داده شده است که از لحاظ مادی یا معنوی به این معنی ناظرند: زمین به لحاظ دربرداشتن نعمتهای گوناگون [۱۴] [۱۵] [۱۶] سرزمین شام به لحاظ مواهب مادی و موقعیت خاصّ معنوی [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] حضرت ابراهیم و اسحاق به لحاظ دوام و فزایندگی بخششهای الهی به ایشان [۲۱] حضرت موسی و فرشتگان وحی و وادی مقدس [۲۲]

[۲۳] قرآن به لحاظ رستگار کردن انسانها [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] سرزمین مکه یا مسجدالحرام به لحاظ خیرات فراوان یا دوام بندگی خدا در آن [۲۸] حضرت عیسی به لحاظ وجود پُر فایده یا ارشاد به سوی خیرات و یا پایداری در ایمان [۲۹] آب باران به لحاظ رویاندن گیاهان و روزی رساندن به بندگان [۳۰] [۳۱] درخت زیتون به لحاظ فواید بسیار [۳۲] و شب قدر به لحاظ ویژگیهای آن، از جمله نزول یک‌باره قرآن در آن. [۳۳]

۳ - برکت الهی به انبیا

برکت الهی همراه با رحمت و سلام شامل حال همراهان نوح در کشتی و اهل بیت ابراهیم نیز بوده است [۳۴] [۳۵] که فراء [۳۶] [۳۷] و ابومنصور ازهری [۳۸] آن را به سعادت دایمی تفسیر کرده‌اند. [۳۹] در روایات، دعا برای برکت یافتن پیامبر و آل او، مانند حضرت ابراهیم و دودمانش، بویژه در طرز صلوات فرستادن بر رسول اکرم صلی الله وعلیه وآله وسلّم، که از خود آن حضرت نقل شده، فراوان به چشم می‌خورد [۴۰] [۴۱] [۴۲] که خواستار دوام مواهب معنوی و کرامتهای الهی به آل رسول است. [۴۳]

۴ - امور بابرکت در احادیث

در احادیث، گوسفند و بز شیرده، [۴۴] [۴۵] [۴۶] اسب، [۴۷] [۴۸] آب، [۴۹] آتش، [۵۰] شیر، گوشت، [۵۱] نان [۵۲] (نان در میان مردم «برکت» نام گرفته و بدان سوگند نیز می‌خورند)، [۵۳] عسل، [۵۴] سرکه، [۵۵] خانه‌ای وسیع در مکانی مناسب و با همسایگانی خوب، [۵۶] کارهایی چون اطاعت و ذکر خدا و خواندن قرآن، [۵۷] [۵۸] روزه گرفتن و خوردن سحری در ماه رمضان، [۵۹] داد و ستد سهل و صادقانه [۶۰] [۶۱] [۶۲] و مهلت دادن برای پرداخت بها، [۶۳] اطعام مساکین، [۶۴] [۶۵] به کار بستن احکام دینی، پیوند با خویشان، [۶۶] رفتار نیکو با همسایگان، [۶۷] [۶۸] مواسات با برادران ایمانی، [۶۹] شستن دستها قبل و بعد از خوردن غذا، [۷۰] صرف غذا با جمع، [۷۱] [۷۲] نظافت بدن و خانه، [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] کم کردن هزینه‌های ازدواج [۷۷] [۷۸] برکت آور هستند و در مقابل، نپرداختن زکات [۷۹] ، ارتکاب گناه، [۸۰] دزدی و خیانت و شرابخواری و فحشاء، [۸۱] [۸۲] سماع غنا به افراط، ظلم قضات، خواب بامدادی، [۸۳] بی توجهی به نظافت خانه، مال اندوزی از راه نامشروع، [۸۴] [۸۵] سوگند خوردن و دروغ‌زنی در معاملات، [۸۶] غافل ماندن از ذکر خدا و تلاوت قرآن برکت زدا شمرده می‌شوند. [۸۷] [۸۸] همچنین اگر جامعه‌ای به تقوا روی آورد، از برکات آسمان و زمین بهره خواهد برد. [۸۹]

[۹۰] [۹۱] [۹۲] بنابر روایات، فقر، تنگی معیشت، [۹۳] [۹۴] کاهش باران و فراورده‌های زمینی از گیاهان و معادن آثار و نشانه‌های زوال برکت است.

بااین‌همه برکت را نباید تنها فراوانیِ کمّی دانست، بلکه کفایت کردن موجود، هر چند کم، نشانه آشکار برکت است. در داستانهای مربوط به برکت یافتن غذا یا آب اندک برای گروه بسیار، بر اثر دعا یا اعجاز رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وسلّم، این معنی آشکار است.

۵ - اعمال و ادعیه مستخرج از آیات و احادیث در کتاب البرکه

محمّدبن عبدالرحمان وصّابی (متوفی ۱۶۶) مجموعه اعمال و ادعیه مستخرج از آیات و احادیث را در کتاب البرکه گردآورده است.

فعل برکت به خداوند نسبت داده می‌شود و در روایات بسیاری از پیامبر نقل شده است که ایشان همواره برای اشخاص، خواه فرد و خواه جمع، محصول کشاورزی، تجارت، مواد غذایی و بعضی مکانها از خدا طلب برکت می‌کرده‌اند. [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱]

[۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] شماری از روایات تاریخی نشان می‌دهند که شخص پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وسلّم و اشیای منسوب به ایشان برکت آور بوده و مسلمانان، حتی پس از رحلت آن حضرت، از مرقد ایشان برکت می‌یافته‌اند. [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] در کتب سیره آمده است که رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وسلّم، در اثنای هجرت از مکه، قصد دوشیدن گوسفند از شیر رفته‌امّ مَعبَد کرد و از پستان گوسفند، به برکت تماس دست ایشان، شیر فوران یافت.

شیعه برای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلّم نیز این فضیلت را قایل‌اند و نمونه‌هایی چند از برکت وجود ایشان، در حیات و ممات، گزارش شده است. [۱۱۶] [۱۱۷] برخی علما تبرک جستن به مرقد پیامبر را ناروا دانسته‌اند، لیکن دلیل عمده بیش‌تر ایشان ـ بر خلاف ا بن تیمیه و پیروانش که اینگونه اعمال را شرک می‌دانند ـ حفظ ادب است. جواز تبرک جستن به منبر آن حضرت نیز مؤید همین معنی است.

با این‌همه، شواهد بیشماری از یاران رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وسلّم یاد شده که تماس بدنی با مرقد ایشان را نیکو و سبب برکت دانسته‌اند. [۱۱۸]

۶ - سایر امرات بابرکت

برکت یافتن از اولیا و عالمان دینی در متون، بویژه تذکره‌های عرفا، فراوان نقل شده است. [۱۱۹] محل اقامت و مسکن اولیا و اشیای متعلق به آنان نیز مبارک تلقّی گردیده است.

۷فهرست منابع

(۱) علاوه بر قرآن.

(۲) ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

(۳) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.

(۴) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

(۵) ابن منظور، لسان العرب، بیروت تاریخ مقدمه ۱۳۰۰.

(۶) محمدبن احمد ازهری، تهذیب اللغة، قاهره ۱۹۶۴ـ۱۹۶۷.

(۷) محسن امین، کشف الارتیاب، تهران ۱۳۴۷.

(۸) محمدبن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

(۹) محمدبن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

(۱۰) محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

(۱۱) علی اکبر دهخدا، لغت نامه، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ ش.

(۱۲) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، بیروت.

(۱۳) علی بن عبدالله سمهودی، وفاء الوفا، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت.

(۱۴) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، قم ۱۴۰۴.

(۱۵) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت (۱۹۸۰).

(۱۶) مرتضی عسکری، معالم المدرستین، تهران ۱۴۱۳/۱۹۹۳.

(۱۷) محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره، چاپ افست تهران.

(۱۸) یحیی بن زیاد فراء، معانی القرآن، ج ۲، چاپ محمدعلی نجار، چاپ افست تهران.

(۱۹) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.

(۲۰) محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

(۲۱) محمدبن عبدالرحمان وصّابی حبشی، البرکه، مصر ۱۳۵۴.

(۲۲) آرنت یان ونسینک، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، لیدن ۱۹۳۶ـ۱۹۶۹.

پانویس

۱. ↑ ابن منظور، لسان العرب، ذیل «ب ر ک»، بیروت تاریخ مقدمه ۱۳۰۰.

۲. ↑ محمدبن عمر فخررازی ، التفسیر الکبیر ، ج ۸، ص ۱۵۸، قاهره ، چاپ افست تهران

۳. ↑ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، جزء ۲۵، ص۱۰۷، بیروت (۱۹۸۰).

۴. ↑ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «برک»، چاپ محمد سید کیلانی، بیروت.

۵. ↑ ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ذیل «برک»، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.

۶. ↑ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل آیاتی با مشتقات «ب ر ک»، بیروت (۱۹۸۰).

۷. ↑ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل انعام آیه ۹۲، بیروت (۱۹۸۰).

۸. ↑ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل انعام آیه ۱۵۵، بیروت (۱۹۸۰).

۹. ↑ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل فرقان آیه ۱، بیروت (۱۹۸۰).

۱۰. ↑ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل زخرف آیه ۸۵، بیروت (۱۹۸۰).

۱۱. ↑ ابن منظور، لسان العرب، ذیل برک، بیروت تاریخ مقدمه ۱۳۰۰.

۱۲. ↑ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل برک، چاپ محمد سید کیلانی، بیروت.

۱۳. ↑ ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ذیل برک، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.

۱۴. ↑ اعراف /سوره۷، آیه۹۶.

۱۵. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۷.

۱۶. ↑ فصّلت /سوره۴۱، آیه۱۰.

۱۷. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱.

۱۸. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۱.

۱۹. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۱.

۲۰. ↑ سباء/سوره۳۴آیه۱۸.

۲۱. ↑ صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۳.

۲۲. ↑ نمل/سوره۲۷، آیه۸.

۲۳. ↑ قصص/سوره۲۸، آیه۳۰.

۲۴. ↑ انعام/سوره۶، آیه۹۲.

۲۵. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۵۵.

۲۶. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۰.

۲۷. ↑ ص /سوره۳۸، آیه۲۹.

۲۸. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۹۶.

۲۹. ↑ مریم/سوره۱۹، آیه۳۱.

۳۰. ↑ ق/سوره۵۰، آیه۹.

۳۱. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۹۶.

۳۲. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۵.

۳۳. ↑ دخان/سوره۴۴، آیه۳.

۳۴. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۴۸.

۳۵. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۷۳.

۳۶. ↑ یحیی بن زیاد فراء، ج۲، ص۱۸، معانی القرآن، ج ۲، چاپ محمدعلی نجار، چاپ افست تهران.

۳۷. ↑ یحیی بن زیاد فراء، ج۲، ص۲۳، معانی القرآن، ج ۲، چاپ محمدعلی نجار، چاپ افست تهران.

۳۸. ↑ محمدبن احمد ازهری، تهذیب اللغة، ج۱، ص۲۳۱ـ۲۳۲، قاهره ۱۹۶۴ـ۱۹۶۷.

۳۹. ↑ ابن منظور، لسان العرب، ذیل برک، بیروت تاریخ مقدمه ۱۳۰۰.

۴۰. ↑ آرنت یان ونسینک ، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی ،ج ۱، ص ۱۷۳، لیدن ۱۹۳۶ـ۱۹۶۹.

۴۱. ↑ عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج۵، ص۲۱۵ـ۲۱۹، قم ۱۴۰۴.

۴۲. ↑ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۴، ص۱۲۱۴، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۴۳. ↑ ابن منظور، لسان العرب، ذیل برک، بیروت تاریخ مقدمه ۱۳۰۰.

۴۴. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۱، ص۱۱۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۴۵. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۱، ص۱۱۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۴۶. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۱، ص۱۲۷ ۱۳۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۴۷. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۳، ص۱۱۴، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۴۸. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۴، ص۱۸۴، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۴۹. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۱، ص۱۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۵۰. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۱، ص۱۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۵۱. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۳، ص۷۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۵۲. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۳، ص۲۷۰۲۷۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۵۳. ↑ علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ ش.

۵۴. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۳، ص۲۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۵۵. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۳، ص۳۰۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۵۶. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۳، ص۱۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۵۷. ↑ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۶۱۰، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.

۵۸. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۰، ص۳۴۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۵۹. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۳، ص۱۲، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۶۰. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۳، ص۴۰۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۶۱. ↑ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۲، ص۳، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۶۲. ↑ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۲، ص۵، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۶۳. ↑ ابن ماجه، سنن ابن ماجة، ج۲، ص۷۶۸، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

۶۴. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۳۶۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۶۵. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۳۶۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۶۶. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۸۸۱۳۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۶۷. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۹۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۶۸. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۶۹. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۳۹۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۷۰. ↑ باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۳، ص۳۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۷۱. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۳، ص۴۲۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۷۲. ↑ ابن ماجه، سنن ابن ماجة، ج۲، ص۱۰۹۴، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

۷۳. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۳، ص۱۱۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۷۴. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۳، ص۱۱۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۷۵. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۳، ص۱۱۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۷۶. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۳، ص۳۱۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۷۷. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۶، ص۸۲، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۷۸. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۶، ص۱۴۵، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۷۹. ↑ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة،ج۶، ص۱۴چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳

۸۰. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۰، ص۳۵۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۸۱. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۶، ص۱۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۸۲. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۶، ص۲۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۸۳. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۳، ص۱۸۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۸۴. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۱، ص۱۹۰، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۸۵. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۳، ص۴۳۴، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۸۶. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۳، ص۴۰۳، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۸۷. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۳، ص۳۱۴۳۱۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۸۸. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۶، ص۲۴۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۸۹. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار،ج۵۲، ص۲۸۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۹۰. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۰،بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۹۱. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۲، ص۴۸۲، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۹۲. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۴، ص۱۸۲، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۹۳. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۰، ص۳۱۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۹۴. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۷۰، ص۳۲۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۹۵. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۱، ص۲۵۱، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۹۶. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۱، ص۴۶۰، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۹۷. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل،ج۱، ص۱۰۵، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۹۸. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۱، ص۴۱۶، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۹۹. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۱، ص۴۱۸، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۱۰۰. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۴، ص۳۶، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۱۰۱. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل،ج ۴، ۱۷۱، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۱۰۲. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل،ج ۴، ۳۷۶، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۱۰۳. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج۶، ص۵۶، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۱۰۴. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ۲۱۲، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۱۰۵. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ص۲۲۲، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۱۰۶. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ص۳۴۷استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۱۰۷. ↑ ابن حنبل، مسند احمدبن حنبل، ص۴۳۰،استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

۱۰۸. ↑ محمدبن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۱، ص۲۳، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

۱۰۹. ↑ محمدبن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۳، ص۲۱۲، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

۱۱۰. ↑ محمدبن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۵، ص۴۶، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

۱۱۱. ↑ محمدبن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۶، ص۲۱۶، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

۱۱۲. ↑ محمدبن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج۵، ص۵۰۶، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

۱۱۳. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۴۰۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۱۱۴. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۱۸، ص۲۳ـ ۴۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۱۱۵. ↑ مرتضی عسکری، معالم المدرستین، ج۱، ص۴۳ـ ۴۸، تهران ۱۴۱۳/۱۹۹۳.

۱۱۶. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۴۲، ص۳۱۱ـ ۳۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۱۱۷. ↑ محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۴۹، ص۳۲۶ـ۳۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۱۱۸. ↑ محسن امین، کشف الارتیاب، ج۱، ص۴۲۹ـ ۴۴۸، تهران ۱۳۴۷.

۱۱۹. ↑ علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه برک ، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ ش.

منبع

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «برکت»، شماره۱۰۱۳.

### دانشنامه امامت و ولایت (امامت پدیا)

مقاله برکت در این سایت

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

برکت

Logo disambig-rtl.svg برکت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: برکت در قرآن - برکت در حدیث - برکت در نهج البلاغه - برکت در کلام اسلامی - برکت در اخلاق اسلامی - برکت در عرفان اسلامی - برکت در معارف دعا و زیارات - برکت در معارف و سیره سجادی - برکت در معارف و سیره رضوی - پرسش‌های مرتبط

فهرست

۱ واژه‌شناسی لغوی

۲ برکت در قرآن

۳ نگاه کلی قرآن به برکت

۴ اشخاص و پدیده‌های با برکت

۴.۱ اشخاص با برکت

۴.۲ پدیده‌های با برکت

۵ عوامل برکت

۶ منابع

۷ پانویس

واژه‌شناسی لغوی

این واژه از ریشه "ب - ر - ک" است[۱] که به سه معنای اصلی "سینه شتر"[۲]، "ثبات"[۳] و "فزونی"[۴] دانسته شده است، گرچه راغب معنای اولیه را "سینه شتر" و معناهای دیگر را از استعمال‌های بعدی شمرده، واژه برکت را به معنای ثبوت خیر الهی در امور، مشتق از "بِرکه" به معنای جایگاه استقرار و ثبات آب می‌داند[۵]. بعضی برکت را زیاد‌ شدن از خاستگاهی نامحسوس دانسته و به این صورت بین "برکت یافتن" و "زیاد شدن" تفاوت قائل شده‌اند[۶].

آرتور جفری اصل این واژه را عربی نمی‌داند و معتقد است فعل "بَرَک" که برای زانو زدن به ویژه زانو زدن شتر به کار می‌رود مشترک بین همه زبان‌های سامی است و پس از رواج زبان‌های سامی شمالی، این ریشه، معنای برکت دادن پیدا کرده و از آنجا به ناحیه زبان‌های سامی جنوبی رسیده است و به این ترتیب در زبان‌های عبری، فنیقی، آرامی، پالمیری "تدمری"، سبایی، حبشی و عربی معنایی نزدیک به هم یافته است[۷]، به هر روی معنای متداول برکت را شامل فیض، فضل، خیر و فزونی مادی یا معنوی دانسته‌اند[۸].

برکت از مفاهیمی است که در کتاب مقدس هم کاربرد زیادی دارد. در این کاربردها از اعطای برکت خداوند به پیامبران[۹] واز سوی پیامبران و کاهنان به دیگران[۱۰]سخن رفته‌است.

برکت متناسب با معنای لغوی آن، در اصطلاح قرآنی و دینی به معنای پدید آمدن خیر الهی در کارها[۱۱] و از پربسامدترین اصطلاحات در شاخه‌های فرهنگ اسلامی است[۱۲]. کاربرد این مفهوم در اصطلاحات عرفان اسلامی با نامگذاری یکی از مراحل سلوک به "منزل برکات"[۱۳]. می‌تواند بازتابی از اهمیت برکت در فرهنگ دینی باشد؛ همچنین "برکت و خیر الهی جُستن" که از آن با اصطلاح "تبرک" یاد می‌شود [۱۴] و مباحثی کلامی و فقهی[۱۵] بر محور آن سامان گرفته و فراگیری "تبریک"[۱۶] در میان مسلمانان به معنای دعا و درخواست برکت برای همدیگر، نشانه‌ای از اهمیت برکت و تأثیر آن در زندگی مسلمانان است[۱۷].

برکت در قرآن

واژه "برکت" در قرآن نیامده؛ اما مشتقات "برک" در مجموع ۳۲ بار در قرآن آمده است:

﴿بَرَكَاتٍ﴾: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾[۱۸]؛ ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[۱۹]، ﴿قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾[۲۰]،

"﴿مُبَارَكٌ﴾" ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾[۲۱]؛ ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾[۲۲]،

"﴿بَارَكْنَا﴾" ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ﴾[۲۳]؛ ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾[۲۴]،

"﴿تَبَارَكَ﴾": ۹ مرتبه﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[۲۵]؛ ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾[۲۶]،

"﴿بَارَكَ﴾" ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾[۲۷]،

"﴿بُورِكَ﴾" ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[۲۸].

هرکدام یک مورد، افزون بر این، آیاتی هم که بدون کاربرد واژه‌ای از مشتقات "برک"، با‌شرایطی وعده فزونی نعمت را طرح کرده، به‌موضوع برکت مرتبط است. (برای نمونه. ر. ک: ﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾[۲۹]؛ ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾[۳۰]؛ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[۳۱] در‌ مجموع این آیات، هرجا واژه ﴿تَبَارَكَ﴾ آمده‌ است، بر ثبوت برکت در ذات خداوند دلالت‌ دارد. و آیات‌ دیگر، بر مبارک بودن قرآن گواهی می‌دهد. (برای نمونه نک: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾[۳۲])، برخی پیامبران (برای نمونه نک: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾[۳۳])، بعضی‌ زمان‌ها ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾[۳۴] و مکان‌ها (نمونه نک: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾[۳۵]) و برخی نعمت‌های خداوند در طبیعت: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[۳۶] و سلام ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[۳۷].

علامه طباطبائی با استفاده از گزارش‌های واژه‌شناسان و کاربردهای برکت در آیات، درصدد ترسیم چارچوب معنایی این مفهوم در قرآن برآمده است. وی پس از بازگویی نظر راغب درباره واژه برکت، نتیجه می‌گیرد که برکت، خیری است که متناسب با ظرفیت و کارکرد هر پدیده‌ای، در آن نهاده می‌شود؛ مثلاً برکت در نسل، به فراوانی فرزندان است و برکت در وقت، این است که گستردگی کارهای انسان در زمانی خاص، بیشتر از کار کسانی مانند او، در همان مقدار از زمان باشد؛ همچنین همان گونه که برکت در هر پدیده‌ای متناسب با آن تعریف می‌شود، در هر پدیده نیز ممکن است به اعتبارهای مختلف، نمودهای گوناگون یابد؛ مثلاً غذا به اعتبار اینکه هدف از آن سیر شدن افراد باشد یا نرساندن زیان به خورنده آن یا شفای بیمار یا اینکه در باطن انسان نوری پدید آورد که او را به عبادت خدا توانا کند، برکت و خیر در آن نیز گوناگون رخ می‌نماید. ایشان در پرتو هدف غایی دین که رسیدن به کمال معنوی است، برکت را در همه گونه‌های آن، پدید آمدن خیر معنوی یا مادی منتهی به خیر معنوی تعریف می‌کند، بر این اساس آیه: ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾[۳۸] به خیرهای متنوع معنوی مانند دین و قرب به خداوند و خیرهای مادی منتهی به خیرهای معنوی مانند مال و فراوانی فرزندان تفسیر شده است[۳۹][۴۰].

نگاه کلی قرآن به برکت

قرآن در آیاتی که از واژه ﴿تَبَارَكَ﴾ استفاده شده، برکت را در ذات خداوند می‌داند: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[۴۱] و نیز ر. ک: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾[۴۲]؛ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[۴۳] برخی گفته‌اند: ﴿تَبَارَكَ﴾ حصول برکت به طور مداوم را می‌رساند، از این‌رو ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ ﴾ یا تعابیری چون ﴿تَبَارَكَ الَّذِي﴾ بر استمرار فضل، احسان و فیض خداوند و ذاتی بودن آن دلالت دارد[۴۴].

در این آیات در همنشینی با واژه ﴿تَبَارَكَ﴾ از جلوه‌های علم ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[۴۵]، قدرت ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[۴۶]، مالکیت ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[۴۷]؛ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[۴۸] و خالقیت ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[۴۹]؛ ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾[۵۰]؛ ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[۵۱]. خداوند و نعمت‌های گوناگون او برای انسان سخن رفته است که می‌تواند شاهدی بر معنای مورد نظر ﴿تَبَارَكَ﴾ باشد. نعمت‌هایی که در این آیات آمده عبارت است از: آفرینش آسمان و زمین، شب و روز، ماه و ستارگان: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[۵۲]، نزول قرآن بر پیامبر برای انذار انسان: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾[۵۳]، توانایی خداوند بر پدید آوردن شرایط بهتری در زندگی انسان: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا﴾[۵۴] و مراحل آفرینش انسان: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾[۵۵] و نیز ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[۵۶]. در یکی از این آیات استمرار برکت به "اسم پروردگار" نسبت داده شده است: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾[۵۷].

برخی مفسران با نگاهی عرفانی به آیه مراد از اسم را اسم رحمان دانسته‌اند که در ابتدای سوره آمده است و نیز از این آیه، تأثیر اسما و صفات خداوند را در نزول برکات و خیرات برداشت کرده‌اند[۵۸]. در آیات مربوط به برکت هر جا مشتقات فعلی "برک" آمده (برای نمونه: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾[۵۹]؛ ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾[۶۰] به خداوند نسبت داده شده است که می‌تواند دلیلی بر منحصر بودن توانایی ایجاد برکت در ذات خدا باشد؛ همچنین نیآمدن واژه برکت به صورت مفرد در قرآن و کاربرد برکات به صورت جمع در سه آیه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[۶۱]؛ ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[۶۲]، ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾[۶۳] می‌تواند نشانی از کثرت برکت خداوند باشد.

خداوند به دو گونه، جهان آفرینش و به ویژه انسان را از برکت بهره‌مند می‌سازد:

نخست قرار دادن برکت در وجود بعضی انسان‌های برگزیده مانند پیامبران (برای نمونه نک: ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾[۶۴]) و مبارک ساختن برخی جلوه‌های طبیعت مانند باران ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾[۶۵] و بعضی زمان‌ها ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾[۶۶] و مکان‌ها. (برای نمونه نک: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾[۶۷]) این برکت اکتسابی نیست و به خواست خدا در وجود بعضی انسان‌ها و برخی آفریده‌های دیگر نهاده شده است.

گونه دیگر برکت، اکتسابی و ویژه انسان است و برای برخورداری از آن تحصیل شرایطی بایسته است. (برای نمونه ر. ک: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[۶۸]).

برکت اکتسابی به دو گونه پدید می‌آید: نخست با دریافت فیض و خیری از جانب خداوند در کارها و دیگری با بهره‌مندی از برکت موجودات مبارکی چون پیامبران یا زمان و مکان‌های مقدس. علامه طباطبایی برای حل مشکل تعارض برکت با علل و عوامل طبیعی پدید آمدن برکت را سازگار با دیگر عوامل و اسباب می‌داند و معتقد است که اراده خداوند برای برکت، در عرض سایر عوامل و اسباب نیست تا باطل شدن آنها را در پی داشته باشد، بلکه در طول سایر اسباب و عوامل با رفع موانع برکت و ایجاد عوامل مقتضی آن، بین عوامل و اسباب گوناگون سازگاری پدید می‌آورد[۶۹][۷۰].

اشخاص و پدیده‌های با برکت

قرآن از اشخاص و پدیده‌هایی با وصف برکت یا مفهومی که به معنای خیر فراوان است یاد می‌کند. \* مفسران بر پایه دو معنای "ثبوت" یا "فزونی" خیر که برای برکت بازگو شده است، چگونگی برکت را در این اشخاص و پدیده‌ها توضیح داده‌اند[۷۱]:

اشخاص با برکت

قرآن بعضی از پیامبران مانند نوح، ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، موسی و عیسی را بهره‌مند از برکت و پیامبر اسلام را دارای "کوثر" می‌داند. مطابق آیه ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾[۷۲] پس از سوار شدن نوح به کشتی، خداوند به او وحی کرد که از پروردگار خود برکت بخواهد.

در قرائت واژه ﴿مُنْزَلًا﴾ و معنای آن اختلاف است؛ ابوبکر از عاصم آن را مَنزِلاً (به فتح میم و کسر زاء) و دیگران آن را مُنزَلاً (به ضمم میم و فتح زاء) خوانده‌اند [۷۳]، که در صورت نخست، آیه بر درخواست نوح برای فرود آمدن در جایی مبارک دلالت دارد و بر مبنای قرائت مشهور معناهای گوناگونی برای ﴿مُنْزَلًا مُبَارَكًا﴾ وجود دارد؛ مجاهد آن را به معنای فرود آمدن مبارک (انزال یا نزول مبارک) از کشتی دانسته و جبائی آن را به جایگاه (منزل) مبارک معنا کرده و منظور از آن را کشتی دانسته است. کلبی این تعبیر را به معنای فرود آمدن در مکانی برکت یافته از آب و درختان گرفته است. به نظر مقاتل، منظور از برکت افزایش فرزندان و نسل ساکنان کشتی است[۷۴]، به هر روی این درخواست نوح در آیه ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[۷۵] پاسخی فراتر از دعای او گرفته و خداوند فرود نوح از کوه یا کشتی را با سلام و برکات خود همراه کرده است. مفسران برکات را به معنای نعمتها و خیرهای همیشگی[۷۶] و اشاره به نعمت توحید و فراوانی نسل نوح [۷۷] دانسته‌اند.

ابراهیم، اسماعیل و اسحاق ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾[۷۸] و اهل‌بیت ابراهیم ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾[۷۹] نیز از بهره‌مندان از برکت خداوند هستند. برخی مفسران تعبیر ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ﴾ در ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾[۸۰] را درباره ابراهیم و بعضی اشاره به اسماعیل دانسته‌اند[۸۱]. نزول برکت بر ابراهیم و اسحاق می‌تواند به معنای فراوانی فرزندان و ماندگاری نسل آنان تا قیامت[۸۲] باشد. بعضی هم برکت بر ابراهیم را برکت در فرزندان و برکت بر اسحاق را به پیامبرانِ از نسل او دانسته[۸۳] و در معنای برکت بر اسماعیل به داستان ذبح او اشاره کرده‌اند[۸۴].

آیه ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾[۸۵] نیز پس از بیان نازایی همسر ابراهیم و مژده بچه‌دار شدن به همسرش و شگفتی او از این خبر در آیات پیشین، بهره‌مندی اهل‌بیت ابراهیم از رحمت و برکات خداوند را بازگو می‌کند.

مفسران سخن ملائکه: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ را در ادامه ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ﴾ به این معنا دانسته‌اند که این مسئله جای شگفتی ندارد، زیرا شگفتی در جایی رخ می‌نماید که سبب پدیده‌ها بر انسان پوشیده باشد، در حالی که خداوند بر هر کاری تواناست و نعمت و خیر فراوان او، اهل‌بیت ابراهیم را در برگرفته است[۸۶].

سخن فرشتگان می‌تواند خبری از ثبوت نعمت و برکات خدا و یادآوری آن برای اهل‌بیت ابراهیم یا دعایی از سوی ملائکه برای آنان باشد[۸۷] بر اساس این آیه ساره همسر ابراهیم از اهل‌بیت او محسوب شده، از برکات خداوند بهره‌مند است [۸۸].

مفسران در اینکه ساره به اعتبار همسری[۸۹] یا خویشاوندی دیگرش با ابراهیم[۹۰]، از اهل‌بیت او به شمار رفته است، اختلاف دارند. بعضی از مفسران با توجه به اینکه همه پیامبران بعد از ابراهیم را از نسل اسحاق و اسماعیل می‌دانند، برکات را به "برکات نبوت" معنا کرده [۹۱]، صفات حمید و مجید در آیه را نیز بازگو کننده علت رحمت و برکات خداوند دانسته‌اند[۹۲].

آیه دیگری که در آن از برکت سخن رفته درباره برانگیخته شدن حضرت موسی (ع) به پیامبری است. موسی پس از آنکه برای گرفتن خبر یا شعله‌ای به آتشی نزدیک شد که از دور دیده بود﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾[۹۳] ندایی شنید که آنکه در آتش و پیرامون آن است مبارک است: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[۹۴]. برخی مفسران، منظور از ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ را خداوند و "نار" را "نور" و ﴿بُورِكَ﴾ را به "قُدِّس" معنا کرده و تعبیر ﴿مَنْ حَوْلَهَا﴾ را شامل موسی و ملائکه دانسته‌اند[۹۵]. گروهی دیگر معتقدند که ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ بر ملائکه و ﴿مَنْ حَوْلَهَا﴾ بر موسی دلالت دارد[۹۶]. از سعید بن جبیر نقل است که پس از "حجاب عزت"، "حجاب ملک" و "حجاب سلطان"، "حجاب نار" است و مراد از "نار" در آیه "حجاب نار" است که از آن ندا داده شده است [۹۷].

از پیامبران حضرت عیسی (ع) تنها پیامبری است که قرآن گواهی او را بر مبارک بودن خود نقل کرده است: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾[۹۸] بعضی از مفسران مبارک را در این آیه به نفع رسانی بسیار[۹۹] و خیر[۱۰۰] در دین و دعوت به آن [۱۰۱] معنا کرده‌اند. بعضی نیز آن را به سبب امر به معروف و نهی از منکر و راهنمایی گمراهان و یاری مظلومان دانسته‌اند[۱۰۲].

خداوند، عیسی را به وسیله روح‌القدس تأیید کرده است: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾[۱۰۳]. بعضی از مفسران ﴿الْقُدُسِ﴾ را به معنای برکت دانسته‌اند[۱۰۴].

قرآن پیامبر اسلام را دارای کوثر می‌داند:﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾[۱۰۵]. مفسران کوثر را به خیر فراوان[۱۰۶] معنا کرده‌اند که به معنای برکت، بسیار نزدیک است، افزون بر این، آیاتی که از نزول قرآن مبارک بر پیامبر یاد می‌کند (ر. ک: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾[۱۰۷]. به گونه‌ای بر برکت وجود پیامبر نیز دلالت دارد. ابن عربی در تفسیر ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾[۱۰۸] با رویکردی عرفانی منظور از شب مبارک را پیامبر اسلام دانسته است[۱۰۹].

افزون بر پیامبران، می‌توان مؤمنان و صاحبان حکمت را نیز برخوردار از برکت ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[۱۱۰] و خیر فراوان ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾[۱۱۱] دانست. در ادامه آیه ۴۸ سوره هود که سخن از برکات خداوند بر نوح دارد، برکات خداوند بر امت‌های همراه نوح و امت‌های دیگری که در آینده از نعمت خداوند بهره‌مند می‌شوند بازگو شده است: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[۱۱۲]. مفسران تعبیر ﴿أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ﴾ را شامل مؤمنان همراه نوح و هر مؤمنی از نسل آنان تا قیامت دانسته‌اند[۱۱۳]. خداوند هرکه را خواهد حکمت می‌دهد و دارندگان حکمت از خیری فراوان بهره‌مندند: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾[۱۱۴][۱۱۵].

پدیده‌های با برکت

یکی از پدیده‌های مبارک، قرآن است که در ۴ آیه، از آن یاد شده است: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾[۱۱۶]، ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[۱۱۷] و نیز ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾[۱۱۸]؛ ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾[۱۱۹].

مبارک بودن قرآن را بنابر تعریف برکت به "ثبوت خیر" به این سبب دانسته‌اند که تلاوت و عمل کردن به قرآن، راه رسیدن به سعادت و خیر است و علم اولین و آخرین و بخشش گناهان و حلال و حرام در آن آمده است[۱۲۰]. و بنابر تعریف برکت به "افزون شدن"، مبارک بودن قرآن را به سبب بیان افزون و ناسخ بودن آن نسبت به کتاب‌های پیشین و ماندگاری آن تا پایان تکلیف دانسته‌اند[۱۲۱].

آیه دیگری نزول قرآن را در شبی مبارک می‌داند: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾[۱۲۲] بیشتر مفسران[۱۲۳] منظور از ﴿لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ را شب قدر[۱۲۴] و بعضی شب پانزدهم شعبان[۱۲۵] دانسته‌اند؛ اما برخی به دلالت ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾[۱۲۶] و ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾[۱۲۷] قول نخست را صحیح‌تر می‌دانند [۱۲۸]. وصف مبارک را به سبب اجابت دعا[۱۲۹] و نزول برکات و ثواب و خیری دانسته‌اند که در این شب از جانب خداوند بر بندگان نازل می‌شود [۱۳۰].

در قرآن از پدیده‌های مبارک دیگری یاد شده است که می‌توان از آنها با عنوان مکان‌های مبارک نام برد. این مکان‌ها عبارت‌اند از:زمین مکه و سرزمین شام.

زمین گسترده‌ترین مکانی است که قرآن از برکت نهادن خداوند در آن سخن گفته است: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾[۱۳۱]. منظور از برکت را خیر دائمی زمین برای اهلش و روییدن درختان دانسته‌اند[۱۳۲].

در آیه‌ای از کعبه با وصف مبارک یاد شده است: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾[۱۳۳]. برکت کعبه را به سبب ثواب و بخشش گناهان دانسته‌اند که حاجیان، عمره‌گزاران، معتکفان و طواف کنندگان کعبه به دست می‌آورند [۱۳۴].

در ۶ آیه ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾[۱۳۵]؛ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾[۱۳۶]؛ ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾[۱۳۷]، ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾[۱۳۸]؛ ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[۱۳۹]؛ ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾[۱۴۰]. به برکت سرزمینی اشاره شده است که مشهور مفسران آن را سرزمین شام[۱۴۱] یا بخشی از آن منطقه[۱۴۲] دانسته و عامل برکت آن را با تعابیری گوناگون در دو نظریه [۱۴۳] بیان کرده‌اند: عده‌ای برکت این سرزمین را به حاصل‌ خیزی زمین و وجود محصولات کشاورزی، درختان و میوه‌های فراوان و چشمه‌ها و نهرهای جاری دانسته‌اند[۱۴۴]. بعضی به نزول وحی و ملائکه در این سرزمین و وجود پیامبران بسیار و مدفن آنها اشاره کرده[۱۴۵] و سرزمین شام را برکت یافته از آنها دانسته‌اند. در روایتی از پیامبر، شام سرزمین برگزیده خدا و جایگاه گسیل بندگان برگزیده‌اش معرفی شده است [۱۴۶]. فخر رازی نیز بر این باور است که خداوند نشان برکات خود را بر سرزمین شام نهاده است[۱۴۷].

برکت این زمین در قرآن، ضمن وقایعی بازگو شده است:

خداوند در شب معراج، پیامبر را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که در سرزمینی مبارک است، سیر داد: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾[۱۴۸][۱۴۹].

خداوند بنی‌اسرائیل را در سرزمینی برکت یافته مستقر کرد: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾[۱۵۰]. مراد از این سرزمین را شام یا مصر دانسته‌اند[۱۵۱].

خداوند ابراهیم و لوط را نجات بخشید و در سرزمینی با برکت برای همه جهانیان، جای داد: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾[۱۵۲]. مفسران سخنان مختلفی در معرفی این سرزمین گزارش کرده‌اند؛ قتاده آن را سرزمین شام و جبائی آن را بیت المقدس دانسته و به نظر ابن‌عباس به دلیل آیه ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾[۱۵۳] آن مکان، مکه است.[۱۵۴] بعضی هم آن را مصر [۱۵۵] دانسته‌اند.

قرآن از حرکت تند باد به فرمان سلیمان به سوی سرزمینی برکت یافته یاد می‌کند: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾[۱۵۶] باد به فرمان سلیمان به هر جا می‌رفت و در نهایت به محل استقرار سلیمان در شام بازمی‌گشت[۱۵۷].

در آیه ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾[۱۵۸] نیز سخن از برکت یافتگی مکانی است که قوم سبأ با آنجا ارتباط داشتند. مفسران، این سرزمین را شام و برکت آن را به داشتن ۴۷۰۰ قریه با آب و درختان و محصولات فراوان دانسته‌اند. بعضی هم گفته‌اند: با فراوانی قریه‌ها به آنجا برکت داده شده است[۱۵۹]. بعضی هم منظور از این سرزمین را بیت المقدس و ارض مقدسه گفته‌اند[۱۶۰]. در بعضی روایات شیعه برای این آیه تأویلهایی آمده است؛ این روایات، ﴿الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ را اهل‌بیت و ﴿قُرًى ظَاهِرَةً﴾ را واسطه‌های بین اهل‌بیت و شیعیان مانند راویان حدیث و فقیهان دانسته‌اند [۱۶۱]. بعضی از مفسران شیعه این روایات را در مقام تفسیر آیه نشمرده و آنها را بازگو کننده بطنی از قرآن دانسته‌اند[۱۶۲].

قرآن از محل برانگیخته شدن موسی با تعبیر ﴿الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ یاد می‌کند: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[۱۶۳]. فخر رازی وصف مبارک را به این سبب دانسته که پیامبری موسی از آن مکان آغاز شده است[۱۶۴]. مفسران ﴿الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ را همان سرزمین مقدس می‌دانند که هنگام ورود موسی به آنجا، خداوند او را این گونه خطاب کرد: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾[۱۶۵][۱۶۶]. مفسران "مقدس" را "مبارک" معنا کرده‌اند[۱۶۷]، افزون بر این واژه‌های ﴿سَيْنَاءَ﴾: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ﴾[۱۶۸][۱۶۹] و ﴿سِينِينَ﴾: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾[۱۷۰][۱۷۱] را به معنای مبارک و منظور از طور سیناء و طور سینین را کوهی دانسته‌اند که در آنجا ندایی موسی را مخاطب قرار داد[۱۷۲]. مفسران برای این دو عبارت معناهای دیگری نیز بازگو کرده‌اند[۱۷۳].

بخشی دیگر از پدیده‌های مبارک مربوط به بعضی از جلوه‌های طبیعت است؛ در آیه‌ای ضمن تمثیلی برای نور خداوند، از درخت مبارک زیتون سخن رفته است: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[۱۷۴]. مفسران برکت درخت زیتون را بدین سبب دانسته‌اند که گونه‌هایی از منافع را در خود جای داده است و روغن آن روشن‌ترین روغن است، افزون بر این گفته‌اند که درخت زیتون نخستین درختی است که پس از طوفان نوح روییده و محل رویش آن منزلگاه انبیا بوده است[۱۷۵].

یکی دیگر از جلوه‌های طبیعت باران است که قرآن از آن با تعبیر "آب مبارک" یاد می‌کند:﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾[۱۷۶] وجه برکت باران را در ادامه آیه با ذکر کارکرد آن در رویش باغها و دانه‌های کشاورزی و درختان و برخورداری انسان از رزق و روزی، می‌توان دریافت: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾[۱۷۷][۱۷۸]. مفسران برکت زمین: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾[۱۷۹] را به رویش درختان تفسیر کرده‌اند[۱۸۰].

پدیده مبارک دیگری که قرآن در ضمن دستوری اخلاقی برای حسن معاشرت مسلمانان از آن یاد کرده "سلام" است: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[۱۸۱]. مفسران، پیوسته سلام گفتن را سبب زیادی خیر دانسته‌اند[۱۸۲]، زیرا از دعای مؤمن برای مؤمن امید خیری از جانب خداوند می‌رود [۱۸۳]. افزون بر این پدیده‌های با برکت که در قرآن آمده، در روایات نیز پدیده‌های بسیاری مانند: آب، آتش، گوسفند، بز و... دارای برکت معرفی شده‌اند[۱۸۴][۱۸۵].

عوامل برکت

آیات بیانگر عوامل برکت را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

آیاتی که با استفاده از واژه ﴿بَرَكَاتٍ﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[۱۸۶] به تبیین عوامل برکت پرداخته است. از آیاتی که در آنها یکی از مشتقات "برک" به کار رفته است، تنها یک آیه به عوامل برکت اشاره دارد. این آیه ایمان و تقوا را سبب گشایش برکات آسمان و زمین می‌داند. مفسران برکات آسمان را باران و برکات زمین را رویش گیاهان و درختان دانسته‌اند[۱۸۷]. بعضی نیز با رویکردی عرفانی برکات آسمان را قبول دعا و برکات زمین را تسهیل حاجات گفته‌اند[۱۸۸].

آیاتی که عوامل یکی از مصداق‌های برکت را معرفی می‌کند. ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾[۱۸۹]؛ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾[۱۹۰]؛ ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا﴾[۱۹۱] با توجه به مبارک بودن باران: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾[۱۹۲] و تفسیر برکات آسمان ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[۱۹۳] به باران می‌توان باران را از مصادیق برکت و بخشی از عوامل برکت را با عوامل باران مشترک دانست، بر این اساس افزون بر ایمان و تقوا، به این موارد می‌توان اشاره کرد: استقامت و پایداری بر ایمان: ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا﴾[۱۹۴]، توبه: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾[۱۹۵] و استغفار:﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾[۱۹۶]، ﴿غَدَقًا﴾ به معنای باران فراوان و فراگیر یا آب زیاد است[۱۹۷] و بعضی آن را تعبیری کنایی برای فراوانی نعمت دانسته‌اند[۱۹۸]. ﴿مِدْرَارًا﴾ هم به باران مفید معنا شده است[۱۹۹].

آیاتی که عوامل افزایش نعمت و بهره‌وری بیشتر انسان از مواهب مادی و معنوی خداوند را بازگو می‌کند. این دسته بخش گسترده‌ای از آیات را شامل می‌شود. علامه طباطبایی افزون بر تقوا، احسان: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾[۲۰۰] و شکرگزاری: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾[۲۰۱] را ملازم برکت می‌داند[۲۰۲]. بر اساس این دسته از آیات موارد بسیار دیگری با موضوع برکت مرتبط‌اند؛ از جمله: انجام دادن حسنات ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾[۲۰۳]، صدقه دادن ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾[۲۰۴]، پرداخت زکات ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾[۲۰۵] و قرض‌الحسنه: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾[۲۰۶] در روایات نیز عوامل بسیاری مانند یاد[۲۰۷]، اطاعت و رضایت[۲۰۸] خدا، روزه گرفتن[۲۰۹]، صله رحم[۲۱۰] و عدل[۲۱۱] برای جلب یا افزایش برکت بازگو شده است و در مقابل، عواملی مانند خیانت، سرقت، شرب خمر، زنا[۲۱۲] و جنایات[۲۱۳] را ناسازگار با برکت دانسته‌اند[۲۱۴].

منابع

000056.jpg قدمی، غلام رضا، برکت، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۵

پانویس

1. الصحاح، ج‌۴، ص‌۱۵۷۴، «برک».
2. مفردات، ص‌۱۱۹؛ لسان العرب، ج‌۱، ص‌۳۸۷، «برک».
3. الصحاح، ج‌۴، ص‌۱۵۷۴؛ مقاییس اللغه، ج‌۱، ص‌۲۲۷، «برک».
4. التحقیق، ج‌۱، ص‌۲۵۷، «برک».
5. مفردات، ص‌۱۱۹، «برک».
6. الفروق اللغویه، ص‌۹۶؛ مفردات، ص‌۱۱۹‌ـ‌۱۲۰، «برک».
7. واژه‌های دخیل، ص‌۱۲۶‌ـ‌۱۲۷.
8. التحقیق، ج‌۱، ص‌۲۵۹، «برک».
9. معجم اللاهوت الکتابی، ص‌۱۵۹‌ـ‌۱۶۰.
10. المیزان، ج‌۷، ص‌۲۸۲.
11. مفردات، ص‌۱۱۹؛ المیزان، ج‌۷، ص‌۲۸۱.
12. المیزان، ج‌۷، ص‌۲۸۲.
13. الفتوحات المکیه، ج‌۳، ص‌۱۲۹.
14. التبیان، ج۷، ص‌۱۲۴؛ لغت‌نامه، ج‌۴، ص‌۵۵۷۳‌، «تبرک».
15. الموسوعة الفقهیه، ج‌۱۰، ص‌۶۹‌.
16. لغت‌نامه، ص‌۵۵۸۴‌، «تبریک».
17. قدمی، غلام رضا، برکت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۵.]]
18. و اگر مردم آن شهرها ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌ورزیدند بر آنان از آسمان و زمین برکت‌هایی می‌گشودیم اما (پیام ما را) دروغ شمردند بنابراین برای آنچه می‌کردند آنان را فرو گرفتیم؛ سوره اعراف، آیه: ۹۶.
19. گفته شد: ای نوح! (از کشتی) فرود آی با درودی از ما و برکت‌هایی بر تو و بر امت‌هایی از همراهانت و امت‌هایی که به زودی آنان را برخوردار خواهیم کرد سپس از ما عذابی دردناک به ایشان خواهد رسید؛ سوره هود، آیه:۴۸.
20. گفتند: آیا از کار خداوند در شگفتی با آنکه بخشایش خداوند و برکات او ارزانی شما خاندان (رسالت) است؟ بی‌گمان او ستوده‌ای ارجمند است؛ سوره هود، آیه:۷۳.
21. بی‌گمان نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم (بنا) نهاده شد همان است که در مکّه است، خجسته و رهنمون برای جهانیان؛ سوره آل عمران، آیه:۹۶.
22. و این کتاب خجسته‌ای است که آن را فرو فرستاده‌ایم، آنچه را پیش از آن بوده است راست می‌شمارد و تا (مردم) «مادر شهر» (مکّه) و مردم پیرامون آن را بیم‌دهی و مؤمنان به جهان واپسین، بدان ایمان می‌آورند و بر نماز خویش، نگهداشت دارند؛ سوره انعام، آیه:۹۲.
23. و قومی را که (از سوی فرعونیان) ناتوان شمرده می‌شدند وارث شرق و غرب آن سرزمین کردیم که در آن برکت نهاده بودیم و سخن نیکوی پروردگارت درباره بنی اسرائیل به خاطر شکیبی که ورزیدند راست آمد و آنچه را فرعون و قومش می‌ساختند و آنچه را بر می‌افراختند زیر و زبر کردیم؛ سوره اعراف، آیه: ۱۳۷.
24. «و به او و به اسحاق، خجستگی بخشیدیم و برخی از فرزندان آن دو نیکوکارند و برخی آشکارا به خویش ستم می‌ورزند» سوره صافات، آیه ۱۱۳.
25. «به راستی پروردگارتان همان خداوند است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر اورنگ (فرمانفرمایی جهان) استیلا یافت، شب را بر روز می‌پوشاند- که آن را شتابان می‌جوید- و خورشید و ماه و ستارگان را رام فرمان خویش آفرید؛ آگاه باشید که آفرینش و فرمان او راست؛ بزرگوار است خداوند پروردگار جهانیان» سوره اعراف، آیه ۵۴.
26. «سپس نطفه را خونی بسته و آنگاه خون بسته را گوشتپاره‌ای و گوشتپاره را استخوان‌هایی آفریدیم پس از آن بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم سپس آن را آفرینشی دیگر دادیم؛ پس بزرگوار است خداوند که نیکوترین آفریدگاران است» سوره مؤمنون، آیه ۱۴.
27. «و بر روی آن کوه‌هایی استوار پدید آورد و در آن خجستگی نهاد و در چهار روز روزی‌هایش را در آن برای خواهندگان یکسان اندازه‌گیری کرد» سوره فصلت، آیه ۱۰.
28. «و چون نزد آن آمد، بانگی برآمد که خجسته باد آن کس که در (کنار این) آتش و آنکه پیرامون آن است و پاکا خداوندی که پروردگار جهانیان است» سوره نمل، آیه ۸.
29. «(لوط) گفت: خداوندا! مرا در برابر این قوم تبهکار یاوری کن» سوره عنکبوت، آیه ۳۰.
30. «و چیزی که شما را به ما نزدیک می‌کند، دارایی‌ها و فرزندانتان نیست مگر کسانی که ایمان آورده و کاری شایسته کرده باشند، که آنان را برای آنچه کرده‌اند پاداش دو چندان است و آنها در کوشک‌ها (ی بهشتی) آسوده‌اند» سوره سبأ، آیه ۳۷.
31. «داستان (بخشش) آنان که دارایی‌های خود را در راه خداوند می‌بخشند چون دانه‌ای است که هفت خوشه بر آورده باشد، در هر خوشه صد دانه و خداوند برای هر که بخواهد (آن را) چند برابر می‌گرداند و خداوند نعمت‌گستری داناست» سوره بقره، آیه ۲۶۱.
32. «و این کتاب خجسته‌ای است که آن را فرو فرستاده‌ایم، آنچه را پیش از آن بوده است راست می‌شمارد و تا (مردم) «مادر شهر» (مکّه) و مردم پیرامون آن را بیم‌دهی و مؤمنان به جهان واپسین، بدان ایمان می‌آورند و بر نماز خویش، نگهداشت دارند» سوره انعام، آیه ۹۲.
33. «و هر جا باشم مرا خجسته گردانیده و تا زنده‌ام به نماز و زکاتم سفارش فرموده است» سوره مریم، آیه ۳۱.
34. «که ما آن را در شبی خجسته فرو فرستادیم، بی‌گمان ما بیم‌دهنده بودیم» سوره دخان، آیه ۳.
35. «بی‌گمان نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم (بنا) نهاده شد همان است که در مکّه است، خجسته و رهنمون برای جهانیان» سوره آل عمران، آیه ۹۶.
36. «خداوند، نور آسمان‌ها و زمین است، مثل نور او چون چراغدانی است در آن چراغی، آن چراغ در شیشه‌ای، آن شیشه گویی ستاره‌ای درخشان است کز درخت خجسته زیتونی می‌فروزد که نه خاوری است و نه باختری، نزدیک است روغن آن هر چند آتشی بدان نرسیده برفروزد، نوری است فرا نوری، خداوند هر که را بخواهد به نور خویش رهنمون می‌گردد و خداوند این مثل‌ها را برای مردم می‌زند و خداوند به هر چیزی داناست» سوره نور، آیه ۳۵.
37. «بر نابینا و بر لنگ و بر بیمار و بر شما گناهی نیست که از (خوراک و آذوقه) خانه‌های خویش بخورید یا از خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های مادرانتان یا خانه‌های برادرانتان یا خانه‌های خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان یا خانه‌های عمّه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان یا آن خانه‌ای که کلیدش را در اختیار دارید یا (خانه) دوستتان؛ نیز (بر شما گناهی نیست) در اینکه با هم یا پراکنده غذا بخورید پس چون به هر خانه‌ای در آمدید به همدیگر درود گویید، درودی خجسته پاکیزه از نزد خداوند؛ بدین گونه خداوند آیات را برای شما روشن می‌دارد باشد که خرد ورزید» سوره نور، آیه ۶۱.
38. «گفتند: آیا از کار خداوند در شگفتی با آنکه بخشایش خداوند و برکات او ارزانی شما خاندان (رسالت) است؟ بی‌گمان او ستوده‌ای ارجمند است» سوره هود، آیه ۷۳.
39. الميزان، ج ۷، ص ۲۸۰، ۲۸۱.
40. قدمی، غلام رضا، برکت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۵.]]
41. «به راستی پروردگارتان همان خداوند است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر اورنگ (فرمانفرمایی جهان) استیلا یافت، شب را بر روز می‌پوشاند- که آن را شتابان می‌جوید- و خورشید و ماه و ستارگان را رام فرمان خویش آفرید؛ آگاه باشید که آفرینش و فرمان او راست؛ بزرگوار است خداوند پروردگار جهانیان» سوره اعراف، آیه۵۴.
42. «بزرگوار است آن (خداوند) که فرقان را بر بنده خویش فرو فرستاد تا جهانیان را بیم‌دهنده باشد» سوره فرقان، آیه ۱.
43. «بزرگوار است آنکه پادشاهی در کف اوست و او بر هر کاری تواناست» سوره ملک، آیه ۱.
44. التحقیق، ج ۱، ص ۲۵۹ ـ ۲۶۰، «برک».
45. «و بزرگوار است آن که فرمانفرمایی آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست او راست و دانش رستخیز، تنها نزد اوست و به سوی او بازگردانده می‌شوید» سوره زخرف، آیه ۸۵.
46. «بزرگوار است آنکه پادشاهی در کف اوست و او بر هر کاری تواناست» سوره ملک، آیه ۱.
47. «و بزرگوار است آن که فرمانفرمایی آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست او راست و دانش رستخیز، تنها نزد اوست و به سوی او بازگردانده می‌شوید» سوره زخرف، آیه ۸۵.
48. «بزرگوار است آنکه پادشاهی در کف اوست و او بر هر کاری تواناست» سوره ملک، آیه ۱.
49. «به راستی پروردگارتان همان خداوند است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر اورنگ (فرمانفرمایی جهان) استیلا یافت، شب را بر روز می‌پوشاند- که آن را شتابان می‌جوید- و خورشید و ماه و ستارگان را رام فرمان خویش آفرید؛ آگاه باشید که آفرینش و فرمان او راست؛ بزرگوار است خداوند پروردگار جهانیان» سوره اعراف، آیه۵۴.
50. «سپس نطفه را خونی بسته و آنگاه خون بسته را گوشتپاره‌ای و گوشتپاره را استخوان‌هایی آفریدیم پس از آن بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم سپس آن را آفرینشی دیگر دادیم؛ پس بزرگوار است خداوند که نیکوترین آفریدگاران است» سوره مؤمنون، آیه ۱۴.
51. «خداوند همان است که زمین را آسایشگاه و آسمان را سرپناه شما کرد و شما را چهره‌نگاری کرد و چهره‌هایتان را نیکو نگاشت و از چیزهای پاکیزه روزیتان داد، این است خداوند پروردگارتان پس خجسته بادا خداوند که پروردگار جهانیان است» سوره غافر، آیه ۶۴.
52. «به راستی پروردگارتان همان خداوند است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر اورنگ (فرمانفرمایی جهان) استیلا یافت، شب را بر روز می‌پوشاند- که آن را شتابان می‌جوید- و خورشید و ماه و ستارگان را رام فرمان خویش آفرید؛ آگاه باشید که آفرینش و فرمان او راست؛ بزرگوار است خداوند پروردگار جهانیان» سوره اعراف، آیه۵۴.
53. «بزرگوار است آن (خداوند) که فرقان را بر بنده خویش فرو فرستاد تا جهانیان را بیم‌دهنده باشد» سوره فرقان، آیه ۱.
54. «بزرگوار است آن (خداوند) که اگر بخواهد برای تو بهتر از آن برمی‌گمارد:بوستان‌هایی که از بن آنها جویبارها روان است و برای تو کاخ‌ها پدید می‌آورد» سوره فرقان، آیه ۱۰.
55. «سپس نطفه را خونی بسته و آنگاه خون بسته را گوشتپاره‌ای و گوشتپاره را استخوان‌هایی آفریدیم پس از آن بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم سپس آن را آفرینشی دیگر دادیم؛ پس بزرگوار است خداوند که نیکوترین آفریدگاران است» سوره مؤمنون، آیه ۱۴.
56. «خداوند همان است که زمین را آسایشگاه و آسمان را سرپناه شما کرد و شما را چهره‌نگاری کرد و چهره‌هایتان را نیکو نگاشت و از چیزهای پاکیزه روزیتان داد، این است خداوند پروردگارتان پس خجسته بادا خداوند که پروردگار جهانیان است» سوره غافر، آیه ۶۴.
57. «خجسته باد نام پروردگارت آن (خداوند) بشکوه و کرامند» سوره الرحمن، آیه ۷۸.
58. المیزان، ج ۱۹، ص ۱۱۱ ـ ۱۱۲.
59. «و قومی را که (از سوی فرعونیان) ناتوان شمرده می‌شدند وارث شرق و غرب آن سرزمین کردیم که در آن برکت نهاده بودیم و سخن نیکوی پروردگارت درباره بنی اسرائیل به خاطر شکیبی که ورزیدند راست آمد «۴» و آنچه را فرعون و قومش می‌ساختند و آنچه را بر می‌افراختند زیر و زبر کردیم» سوره اعراف، آیه ۱۳۷.
60. «و بر روی آن کوه‌هایی استوار پدید آورد و در آن خجستگی نهاد و در چهار روز روزی‌هایش را در آن برای خواهندگان یکسان اندازه‌گیری کرد» سوره فصلت، آیه ۱۰.
61. «و اگر مردم آن شهرها ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌ورزیدند بر آنان از آسمان و زمین برکت‌هایی می‌گشودیم اما (پیام ما را) دروغ شمردند بنابراین برای آنچه می‌کردند آنان را فرو گرفتیم» سوره اعراف، آیه ۹۶.
62. «گفته شد: ای نوح! (از کشتی) فرود آی با درودی از ما و برکت‌هایی بر تو و بر امت‌هایی از همراهانت و امت‌هایی که به زودی آنان را برخوردار خواهیم کرد سپس از ما عذابی دردناک به ایشان خواهد رسید» سوره هود، آیه ۴۸.
63. «گفتند: آیا از کار خداوند در شگفتی با آنکه بخشایش خداوند و برکات او ارزانی شما خاندان (رسالت) است؟ بی‌گمان او ستوده‌ای ارجمند است» سوره هود، آیه ۷۳.
64. «و به او و به اسحاق، خجستگی بخشیدیم و برخی از فرزندان آن دو نیکوکارند و برخی آشکارا به خویش ستم می‌ورزند» سوره صافات، آیه ۱۱۳.
65. «و از آسمان، آبی خجسته فرو فرستادیم آنگاه با آن بوستان‌ها و دانه درویدنی رویاندیم» سوره ق، آیه ۹.
66. «که ما آن را در شبی خجسته فرو فرستادیم، بی‌گمان ما بیم‌دهنده بودیم» سوره دخان، آیه ۳.
67. «بی‌گمان نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم (بنا) نهاده شد همان است که در مکّه است، خجسته و رهنمون برای جهانیان» سوره آل عمران، آیه ۹۶.
68. «و اگر مردم آن شهرها ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌ورزیدند بر آنان از آسمان و زمین برکت‌هایی می‌گشودیم اما (پیام ما را) دروغ شمردند بنابراین برای آنچه می‌کردند آنان را فرو گرفتیم» سوره اعراف، آیه ۹۶.
69. المیزان، ج ۷، ص ۲۸۱.
70. قدمی، غلام رضا، برکت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۵.]]
71. قدمی، غلام رضا، برکت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۵.]]
72. «و بگو: پروردگارا مرا به جایگاهی خجسته فرود آور و تو بهترین میزبانانی» سوره مؤمنون، آیه ۲۹.
73. جامع‌البیان، مج ۱۰، ج ۱۸، ص ۲۵؛ مجمع‌البیان، ج ۷، ص ۱۶۶.
74. مجمع البیان، ج ۷، ص ۱۶۶.
75. «گفته شد: ای نوح! (از کشتی) فرود آی با درودی از ما و برکت‌هایی بر تو و بر امت‌هایی از همراهانت و امت‌هایی که به زودی آنان را برخوردار خواهیم کرد سپس از ما عذابی دردناک به ایشان خواهد رسید» سوره هود، آیه ۴۸.
76. مجمع البیان، ج ۵، ص ۲۵۵.
77. الکشاف، ج ۲، ص ۴۰۱؛ تفسیر بیضاوی، ج ۲، ص ۲۶۶.
78. «و به او و به اسحاق، خجستگی بخشیدیم و برخی از فرزندان آن دو نیکوکارند و برخی آشکارا به خویش ستم می‌ورزند» سوره صافات، آیه ۱۱۳.
79. «گفتند: آیا از کار خداوند در شگفتی با آنکه بخشایش خداوند و برکات او ارزانی شما خاندان (رسالت) است؟ بی‌گمان او ستوده‌ای ارجمند است» سوره هود، آیه ۷۳.
80. «و به او و به اسحاق، خجستگی بخشیدیم و برخی از فرزندان آن دو نیکوکارند و برخی آشکارا به خویش ستم می‌ورزند» سوره صافات، آیه ۱۱۳.
81. تفسیر قرطبی، ج ۱۵، ص ۷۵.
82. تفسیر قرطبی، ج ۱۵، ص ۷۵؛ مجمع البیان، ج ۸، ص ۷۰۹؛ تفسیر بیضاوی، ج ۳، ص ۴۶۸.
83. تفسیر بیضاوی، ج ۳، ص ۴۶۸.
84. تفسیر قرطبی، ج ۱۵، ص ۷۵.
85. «گفتند: آیا از کار خداوند در شگفتی با آنکه بخشایش خداوند و برکات او ارزانی شما خاندان (رسالت) است؟ بی‌گمان او ستوده‌ای ارجمند است» سوره هود، آیه ۷۳.
86. المیزان، ج ۱۰، ص ۳۲۵.
87. مجمع البیان، ج ۵، ص ۲۷۴.
88. مجمع البیان، ج ۵، ص ۲۷۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۹، ص ۴۸.
89. تفسیر قرطبی، ج ۹، ص ۴۸.
90. مجمع‌البیان، ج ۵، ص ۲۷۴.
91. کشف الاسرار، ج ۴، ص ۴۱۶.
92. المیزان، ج ۱۰، ص ۳۲۶.
93. «(یاد کن) آنگاه را که موسی به خانواده‌اش گفت: من آتشی دیدم، به زودی برای شما خبری از آن خواهم آورد یا شعله‌ای آتش برایتان می‌آورم باشد که گرم شوید» سوره نمل، آیه ۷.
94. «و چون نزد آن آمد، بانگی برآمد که خجسته باد آن کس که در (کنار این) آتش و آنکه پیرامون آن است و پاکا خداوندی که پروردگار جهانیان است» سوره نمل، آیه ۸.
95. جامع‌البیان، مج ۱۱، ج ۱۹، ص ۱۶۳ ـ ۱۶۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۰۶.
96. مجمع البیان، ج ۷، ص ۳۳۰.
97. جامع‌البیان، مج ۱۱، ج ۱۹، ص ۱۶۴.
98. «و هر جا باشم مرا خجسته گردانیده و تا زنده‌ام به نماز و زکاتم سفارش فرموده است» سوره مریم، آیه ۳۱.
99. جامع‌البیان، مج ۹، ج ۱۶، ص ۱۰۱؛ مجمع‌البیان، ج ۶، ص ۷۹۳.
100. رحمة من‌الرحمن، ج ۳، ص ۴۸.
101. التفسیر الکبیر، ج ۲۱، ص ۲۱۴.
102. کشف الاسرار، ج ۶، ص ۴۳؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۰، ص ۷۰.
103. «و بی‌گمان به موسی کتاب بخشیدیم و پس از وی پیامبران (دیگر) را در پی آوردیم و به عیسی پسر مریم برهان‌ها (ی روشن) دادیم و او را با روح القدس نیرومند کردیم؛ پس چرا هرگاه پیامبری، پیامی نادلخواه شما نزدتان آورد سرکشی ورزیدید، گروهی را دروغگو شمردید و گروهی را می‌کشتید؟» سوره بقره، آیه ۸۷.
104. جامع البیان، مج ۱، ج ۱، ص ۵۷۰؛ التبیان، ج ۱، ص ۳۴۱.
105. «ما به تو «کوثر» دادیم» سوره کوثر، آیه ۱.
106. التبیان، ج ۱۰، ص ۴۱۷؛ التفسیر الکبیر، ج ۳۲، ص ۱۲۴؛ المیزان، ج ۲۰، ص ۳۷۰.
107. این کتابی خجسته است که ما به سوی تو فرو فرستاده‌ایم تا در آیات آن نیک بیندیشند و تا خردمندان از آن پند گیرند؛ سوره ص، آیه:۲۹.
108. «که ما آن را در شبی خجسته فرو فرستادیم، بی‌گمان ما بیم‌دهنده بودیم» سوره دخان، آیه ۳.
109. تفسیر ابن‌عربی، ج ۲، ص ۴۶۰.
110. «گفته شد: ای نوح! (از کشتی) فرود آی با درودی از ما و برکت‌هایی بر تو و بر امت‌هایی از همراهانت و امت‌هایی که به زودی آنان را برخوردار خواهیم کرد سپس از ما عذابی دردناک به ایشان خواهد رسید» سوره هود، آیه ۴۸.
111. «به هر که خواهد فرزانگی می‌بخشد و هر که را فرزانگی دهند به راستی خیری فراوان داده‌اند؛ و جز خردمندان در یاد نمی‌گیرند» سوره بقره، آیه ۲۶۹.
112. «گفته شد: ای نوح! (از کشتی) فرود آی با درودی از ما و برکت‌هایی بر تو و بر امت‌هایی از همراهانت و امت‌هایی که به زودی آنان را برخوردار خواهیم کرد سپس از ما عذابی دردناک به ایشان خواهد رسید» سوره هود، آیه ۴۸.
113. جامع البیان، مج ۷، ج ۱۲، ص ۷۳؛ الکشاف، ج ۲، ص ۴۰۱؛ تفسیر قرطبی، ج ۹، ص ۳۳.
114. «به هر که خواهد فرزانگی می‌بخشد و هر که را فرزانگی دهند به راستی خیری فراوان داده‌اند؛ و جز خردمندان در یاد نمی‌گیرند» سوره بقره، آیه ۲۶۹.
115. قدمی، غلام رضا، برکت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۵.]]
116. «و این کتاب خجسته‌ای است که آن را فرو فرستاده‌ایم، آنچه را پیش از آن بوده است راست می‌شمارد و تا (مردم) «مادر شهر» (مکّه) و مردم پیرامون آن را بیم‌دهی و مؤمنان به جهان واپسین، بدان ایمان می‌آورند و بر نماز خویش، نگهداشت دارند» سوره انعام، آیه ۹۲.
117. «و این (قرآن) کتابی است خجسته که آن را فرو فرستاده‌ایم پس، از آن پیروی کنید و پرهیزگاری ورزید باشد که بر شما بخشایش آورند» سوره انعام، آیه ۱۵۵.
118. «و این (قرآن) یادکردی خجسته است که آن را فرو فرستاده‌ایم پس آیا شما آن را انکار می‌کنید؟» سوره انبیاء، آیه ۵۰.
119. «این کتابی خجسته است که ما به سوی تو فرو فرستاده‌ایم تا در آیات آن نیک بیندیشند و تا خردمندان از آن پند گیرند» سوره ص، آیه۲۹.
120. مجمع البیان، ج ۴، ص ۵۱۶.
121. مجمع البیان، ج ۴، ص ۵۱۶؛ مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۹۱، «برک».
122. «که ما آن را در شبی خجسته فرو فرستادیم، بی‌گمان ما بیم‌دهنده بودیم» سوره دخان، آیه ۳.
123. روح المعانی، مج ۱۴، ج ۲۵، ص ۱۷۰.
124. جامع‌البیان، مج ۱۳، ج ۲۵، ص ۱۳۸؛ تفسیر بیضاوی، ج ۴، ص ۱۱۷.
125. جامع‌البیان، مج ۱۳، ج ۲۵، ص ۱۳۹.
126. «ما آن (قرآن) را در شب قدر فرو فرستادیم» سوره قدر، آیه ۱.
127. «روزهای روزه گرفتن در ماه رمضان است که قرآن را در آن فرو فرستاده‌اند؛ به رهنمودی برای مردم و برهان‌هایی (روشن) از راهنمایی و جدا کردن حقّ از باطل. پس هر کس از شما این ماه را دریافت (و در سفر نبود)، باید (تمام) آن را روزه بگیرد و اگر بیمار یا در سفر بود، شماری از روزهایی دیگر (روزه بر او واجب است)؛ خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برایتان دشواری نمی‌خواهد و (می‌خواهد) تا شمار (روزه‌ها) را کامل کنید و تا خداوند را برای آنکه راهنمایی‌تان کرده است به بزرگی یاد کنید و باشد که سپاس گزارید» سوره بقره، آیه ۱۸۵.
128. مجمع البیان، ج ۹، ص ۹۳؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۶، ص ۸۵.
129. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۷۸۶.
130. روح‌المعانی، مج ۱۴، ج ۲۵، ص ۱۷۲.
131. «بگو آیا شما به کسی کفر می‌ورزید و برای او همتایانی می‌آورید که زمین را دو روزه آفریده است؟ او پروردگار جهانیان است و بر روی آن کوه‌هایی استوار پدید آورد و در آن خجستگی نهاد و در چهار روز روزی‌هایش را در آن برای خواهندگان یکسان اندازه‌گیری کرد» سوره فصلت، آیه ۹-۱۰.
132. جامع البیان، مج ۱۲، ج ۲۴، ص ۱۲۰.
133. «بی‌گمان نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم (بنا) نهاده شد همان است که در مکّه است، خجسته و رهنمون برای جهانیان» سوره آل عمران، آیه ۹۶.
134. الکشاف، ج ۱، ص ۳۷۸؛ مجمع البیان، ج ۲، ص ۷۹۸.
135. «و قومی را که (از سوی فرعونیان) ناتوان شمرده می‌شدند وارث شرق و غرب آن سرزمین کردیم که در آن برکت نهاده بودیم و سخن نیکوی پروردگارت درباره بنی اسرائیل به خاطر شکیبی که ورزیدند راست آمد و آنچه را فرعون و قومش می‌ساختند و آنچه را بر می‌افراختند زیر و زبر کردیم» سوره اعراف، آیه ۱۳۷.
136. «پاکا آن (خداوند) که شبی بنده خویش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی - که پیرامون آن را خجسته گردانده‌ایم- برد تا از نشانه‌هایمان بدو نشان دهیم، بی‌گمان اوست که شنوای بیناست» سوره اسراء، آیه ۱.
137. «و او و لوط را رهاندیم، به سوی سرزمینی که در آن برای جهانیان خجستگی نهاده بودیم» سوره انبیاء، آیه ۷۱.
138. «و برای سلیمان، باد تیزپا را (رام کردیم) که به فرمان وی به سرزمینی که ما در آن خجستگی نهاده بودیم می‌وزید و ما به هر چیزی داناییم» سوره انبیاء، آیه ۸۱.
139. «چون به آن (آتش) رسید از کناره راست آن درّه در آن پاره زمین خجسته، از آن درخت بانگ برآمد که: ای موسی! منم، خداوند پروردگار جهانیان» سوره قصص، آیه ۳۰.
140. «و میان آنان و شهرهایی که در آنها خجستگی نهاده بودیم شهرهایی به هم پیوسته پدید آوردیم و در آنها راه رفت و آمد را به اندازه (برقرار) کردیم (و گفتیم) شب‌ها و روزها در آنها با ایمنی سفر کنید» سوره سبأ، آیه ۱۸.
141. جامع البیان، مج ۱۲، ج ۲۲، ص ۱۰۲؛ الکشاف، ج ۲، ص ۱۴۹؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۷۲۵.
142. الکشاف، ج ۲، ص ۱۴۹، ۶۴۸؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۷۲۵؛ ج ۶، ص ۶۱۱؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۱، ص ۲۰۲؛ ج ۱۴، ص ۱۸۵.
143. مجمع‌البیان، ج ۷، ص ۳۹۲؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۰، ص ۱۳۹؛ ج ۱۱، ص ۲۰۲.
144. تفسیر قرطبی، ج ۱۴، ص ۱۸۵.
145. مجمع‌البیان، ج ۶، ص ۶۱۱؛ التفسیر الکبیر، ج ۲۲، ص ۱۹۰، ۲۰۱؛ التحریر و التنویر، ج ۱۳، ص ۲۰.
146. تفسیر قرطبی، ج ۱۰، ص ۱۳۹.
147. التفسیر الکبیر، ج ۲۲، ص ۱۹۰.
148. «پاکا آن (خداوند) که شبی بنده خویش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی - که پیرامون آن را خجسته گردانده‌ایم- برد تا از نشانه‌هایمان بدو نشان دهیم، بی‌گمان اوست که شنوای بیناست» سوره اسراء، آیه ۱.
149. مجمع البیان، ج ۶، ص ۶۱۱.
150. «و قومی را که (از سوی فرعونیان) ناتوان شمرده می‌شدند وارث شرق و غرب آن سرزمین کردیم که در آن برکت نهاده بودیم و سخن نیکوی پروردگارت درباره بنی اسرائیل به خاطر شکیبی که ورزیدند راست آمد و آنچه را فرعون و قومش می‌ساختند و آنچه را بر می‌افراختند زیر و زبر کردیم» سوره اعراف، آیه ۱۳۷.
151. مجمع البیان، ج ۴، ص ۷۲۵.
152. «و او و لوط را رهاندیم، به سوی سرزمینی که در آن برای جهانیان خجستگی نهاده بودیم» سوره انبیاء، آیه ۷۱.
153. «بی‌گمان نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم (بنا) نهاده شد همان است که در مکّه است، خجسته و رهنمون برای جهانیان» سوره آل عمران، آیه ۹۶.
154. مجمع‌البیان، ج ۷، ص ۸۹؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۱، ص ۲۰۲.
155. تفسیر قرطبی، ج ۱۱، ص ۲۰۲.
156. «و برای سلیمان، باد تیزپا را (رام کردیم) که به فرمان وی به سرزمینی که ما در آن خجستگی نهاده بودیم می‌وزید و ما به هر چیزی داناییم» سوره انبیاء، آیه ۸۱.
157. جامع‌البیان، مج ۱۰، ج ۱۷، ص ۷۳.
158. «و میان آنان و شهرهایی که در آنها خجستگی نهاده بودیم شهرهایی به هم پیوسته پدید آوردیم و در آنها راه رفت و آمد را به اندازه (برقرار) کردیم (و گفتیم) شب‌ها و روزها در آنها با ایمنی سفر کنید» سوره سبأ، آیه ۱۸.
159. تفسیر قرطبی، ج ۱۴، ص ۱۸۵.
160. جامع البیان، مج ۱۲، ج ۲۲، ص ۱۰۲.
161. الامامة والتبصره، ص ۱۴۰؛ کمال الدین، ص ۴۸۳؛ وسائل‌الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۵۲.
162. المیزان، ج ۱۶، ص ۳۶۸.
163. «چون به آن (آتش) رسید از کناره راست آن درّه در آن پاره زمین خجسته، از آن درخت بانگ برآمد که: ای موسی! منم، خداوند پروردگار جهانیان» سوره قصص، آیه ۳۰.
164. التفسیر الکبیر، ج ۲۴، ص ۲۴۴.
165. «بی‌گمان این منم پروردگار تو، پای‌پوش‌های خویش را درآور که تو در سرزمین مقدس طوی‌یی» سوره طه، آیه ۱۲.
166. مجمع‌البیان، ج ۷، ص ۳۹۲.
167. جامع البیان، مج ۹، ج ۱۶، ص ۱۸۲؛ التبیان، ج ۱۰، ص ۲۵۶.
168. «و نیز درختی را که از طور سینا بیرون می‌آید که (دانه) روغنی و نانخورشی برای خورندگان می‌رویاند» سوره مؤمنون، آیه ۲۰.
169. جامع البیان، مج ۱۰، ج ۱۸، ص ۱۹؛ التبیان، ج ۷، ص ۳۵۷.
170. «و به کوه سینا،» سوره تین، آیه ۲.
171. جامع البیان، مج ۱۵، ج ۳۰، ص ۳۰۵؛ التبیان، ج ۱۰، ص ۳۷۵.
172. جامع البیان، مج ۱۰، ج ۱۸، ص ۱۹، مج ۱۵، ج ۳۰، ص ۳۰۳؛ التبیان، ج ۷، ص ۳۵۸؛ ج ۱۰، ص ۳۷۵.
173. جامع البیان، مج ۱۰، ج ۱۸، ص ۱۹؛ مج ۱۵، ج ۳۰، ص ۳۰۳ ـ ۳۰۵؛ التبیان، ج ۷، ص ۳۵۸؛ ج ۱۰، ص ۳۷۶.
174. «خداوند، نور آسمان‌ها و زمین است، مثل نور او چون چراغدانی است در آن چراغی، آن چراغ در شیشه‌ای، آن شیشه گویی ستاره‌ای درخشان است کز درخت خجسته زیتونی می‌فروزد که نه خاوری است و نه باختری، نزدیک است روغن آن هر چند آتشی بدان نرسیده برفروزد، نوری است فرا نوری، خداوند هر که را بخواهد به نور خویش رهنمون می‌گردد و خداوند این مثل‌ها را برای مردم می‌زند و خداوند به هر چیزی داناست» سوره نور، آیه ۳۵.
175. مجمع البیان، ج ۷، ص ۲۲۵.
176. «و از آسمان، آبی خجسته فرو فرستادیم آنگاه با آن بوستان‌ها و دانه درویدنی رویاندیم» سوره ق، آیه ۹.
177. «و از آسمان، آبی خجسته فرو فرستادیم آنگاه با آن بوستان‌ها و دانه درویدنی رویاندیم و خرمابن‌های بالا بلند را که شکوفه‌های بر هم نهاده (و انبوه) دارند تا روزی بندگان شود و با آن (آب)، سرزمین مرده را بارور کردیم؛ رستخیز (نیز) همین گونه است» سوره ق، آیه ۹ -۱۱.
178. جامع‌البیان، مج ۱۳، ج ۲۶، ص ۱۹۶ ـ ۱۹۷؛ الکشاف، ج ۴، ص ۳۸۱.
179. «و بر روی آن کوه‌هایی استوار پدید آورد و در آن خجستگی نهاد و در چهار روز روزی‌هایش را در آن برای خواهندگان یکسان اندازه‌گیری کرد» سوره فصلت، آیه ۱۰.
180. جامع البیان، مج ۱۲، ج ۲۴، ص ۱۲۰.
181. «بر نابینا و بر لنگ و بر بیمار و بر شما گناهی نیست که از (خوراک و آذوقه) خانه‌های خویش بخورید یا از خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های مادرانتان یا خانه‌های برادرانتان یا خانه‌های خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان یا خانه‌های عمّه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان یا آن خانه‌ای که کلیدش را در اختیار دارید یا (خانه) دوستتان؛ نیز (بر شما گناهی نیست) در اینکه با هم یا پراکنده غذا بخورید پس چون به هر خانه‌ای در آمدید به همدیگر درود گویید، درودی خجسته پاکیزه از نزد خداوند؛ بدین گونه خداوند آیات را برای شما روشن می‌دارد باشد که خرد ورزید» سوره نور، آیه ۶۱.
182. مجمع البیان، ج ۷، ص ۲۴۷.
183. الکشاف، ج ۳، ص ۲۵۸.
184. بحارالانوار، ج ۶۱، ص ۱۱۶، ۱۲۷، ۱۳۰ - ۱۳۴؛ ج ۲۲، ص ۲۲۶؛ سفینه‌البحار، ج ۱، ص ۱۸۶، «برک».
185. قدمی، غلام رضا، برکت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۵.]]
186. «و اگر مردم آن شهرها ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌ورزیدند بر آنان از آسمان و زمین برکت‌هایی می‌گشودیم اما (پیام ما را) دروغ شمردند بنابراین برای آنچه می‌کردند آنان را فرو گرفتیم» سوره اعراف، آیه ۹۶.
187. الکشاف، ج ۲، ص ۱۳۳.
188. کشف الاسرار، ج ۳، ص ۶۸۶.
189. «و ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید و آنگاه به سوی او توبه آورید تا از آسمان بر شما بارانی یکریز فرستد و شما را نیرو بر نیرو بیفزاید و گناهکارانه رو مگردانید» سوره هود، آیه ۵۲.
190. «و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است و ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید و آنگاه به سوی او توبه آورید تا از آسمان بر شما بارانی یکریز فرستد و شما را نیرو بر نیرو بیفزاید و گناهکارانه رو مگردانید» سوره نوح، آیه ۱۰-۱۱.
191. «و اینکه (به من وحی شده است) اگر بر راه (حقّ) پایداری ورزند آنان را از آبی (و رفاهی) فراوان سیراب می‌کنیم» سوره جن، آیه ۱۶.
192. «و از آسمان، آبی خجسته فرو فرستادیم آنگاه با آن بوستان‌ها و دانه درویدنی رویاندیم» سوره ق، آیه ۹.
193. «و اگر مردم آن شهرها ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌ورزیدند بر آنان از آسمان و زمین برکت‌هایی می‌گشودیم اما (پیام ما را) دروغ شمردند بنابراین برای آنچه می‌کردند آنان را فرو گرفتیم» سوره اعراف، آیه ۹۶.
194. «و اینکه (به من وحی شده است) اگر بر راه (حقّ) پایداری ورزند آنان را از آبی (و رفاهی) فراوان سیراب می‌کنیم» سوره جن، آیه ۱۶.
195. «و ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید و آنگاه به سوی او توبه آورید تا از آسمان بر شما بارانی یکریز فرستد و شما را نیرو بر نیرو بیفزاید و گناهکارانه رو مگردانید» سوره هود، آیه ۵۲.
196. «و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است و ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید و آنگاه به سوی او توبه آورید تا از آسمان بر شما بارانی یکریز فرستد و شما را نیرو بر نیرو بیفزاید و گناهکارانه رو مگردانید» سوره نوح، آیه ۱۰-۱۱.
197. لسان‌العرب، ج۱۰، ص ۲۴؛ تاج‌العروس، ج ۱۳، ص ۳۷۰ ـ ۳۷۱، «غدق».
198. مجمع البیان، ج ۳، ص ۳۸۰؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۹، ص ۱۷ ـ ۱۹.
199. المیزان، ج ۱۰، ص ۲۹۹.
200. «آیا پاداش نیکی، جز نیکی است؟» سوره الرحمن، آیه ۶۰.
201. «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگارتان اعلام داشت: اگر سپاسگزار باشید به یقین بر (نعمت) شما می‌افزایم و اگر ناسپاسی کنید بی‌گمان عذاب من سخت است» سوره ابراهیم، آیه ۷.
202. المیزان، ج ۱۱، ص ۳۱۳.
203. «خداوند همسنگ ذرّه‌ای ستم نمی‌ورزد و اگر (آن ذرّه) کاری نیک باشد آن را دو چندان می‌کند و از سوی خود پاداشی سترگ می‌دهد» سوره نساء، آیه ۴۰.
204. «خداوند ربا را کاستی می‌دهد و صدقات را افزایش می‌بخشد و خداوند هیچ ناسپاس بزهکاری را دوست نمی‌دارد» سوره بقره، آیه ۲۷۶.
205. «بنابراین با درستی آیین روی (دل) را برای این دین راست بدار! بر همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است؛ هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار اما بیشتر مردم نمی‌دانند» سوره روم، آیه ۳۰.
206. «بی‌گمان مردان و زنان صدقه‌دهنده و کسانی که در راه خدا وامی نیکو دادند برای آنان دو چندان خواهد شد و پاداشی ارزشمند خواهند داشت» سوره حدید، آیه ۱۸.
207. الکافی، ج۳، ص۶۱۰؛ بحارالانوار، ج ۷، ص ۳۴۱.
208. الکافی، ج۲، ص۲۷۵؛ بحارالانوار، ج۷۰، ص۳۴۱.
209. مسند احمد، ج ۳، ص ۱۲.
210. بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۱۳۲.
211. عیون الحکم، ص ۱۸۸.
212. بحارالانوار، ج ۷۹، ص ۱۹.
213. الکافی، ج ۵، ص ۱۲۵.
214. قدمی، غلام رضا، برکت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۵.]]

### دانشنامه اسلامی (ویکی اهل بیت علیهم السلام)

مقاله برکت در این سایت

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

برکت

برکة به معنای فرخندگی و خجستگی، افزونی خیر و سود بسیار است. جمع آن برکات در قرآن مذکور است «لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ» (سوره اعراف، 96) اگر مردم شهرها ایمان آورند و عمل نیکو کنند برکت های بسیار از آسمان و زمین بروی ایشان می گشائیم.

بركت به معناى ثبوت و پايدارى خير الهى در چيزى[۱] و رشد و افزايش است.[۲] مفسّران بركت را به معناى خير نافع[۳] و امرى غيرمحسوس و اعمّ از مادّى و معنوى مى‌دانند و بين آن و نظام جارى اسباب و مسببات منافاتى نمى‌بينند، چنان‌كه معتقدند بركت، امرى نسبى است و در هر چيزى به حسب هدفى است كه در آن نهفته است.[۴]

محتویات

۱ مفهوم و معنای برکت[۵]

۲ مصادیق اشیا و امور بابرکت در آیات قرآن[۸]

۳ بركت‌ در روایات

۴ پانویس

۵ منابع

مفهوم و معنای برکت[۵]

راغب در مفردات مى‌گويد: اصل كلمه "بركت"، "برك" - به فتحه باء - و به معناى سينه شتر است وليكن در غير اين معنا نيز استعمال مى‌شود، از آن جمله مى‌گويند: "فلانى داراى بركه است" و "برك البعير" به معناى اين است كه شتر سينه خود را به زمين زد و چون اين معنا مستلزم يك نحو قرار گرفتن و ثابت شدن است لذا كلمه مزبور را در ثبوت كه لازمه معناى اصلى است نيز استعمال كرده و مى‌گويند: "ابتركوا فى الحرب - در جنگ پاى‌برجا شده و به عقب برنگشتند" و به همين مناسبت آن محلى را كه مردان دلير و شجاعان لشكر موضع مى‌گيرند. "براكاء" و "بروكاء" مى‌نامند و نيز در جايى كه حيوان از راه رفتن بازمى‌ايستد و به هيچ وجه تكان نمى‌خورد مى‌گويند: "ابتركت الدابة" و آب انبار را نيز به همين جهت "بركه" مى‌نامند، براى اين كه آب انبار محل ثابت شدن و قرار گرفتن آب است.

"بركت" ثبوت خير خداوندى است در چيزى و اگر فرموده: «لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ» براى اين بوده كه خيرات در زمين و آسمان قرار گرفته، همچنان كه آب در بركه جاى‌ مى‌گيرد و "مبارك" چيزى است كه اين خبر در آن باشد و به همين معنا است. آيه "هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ".

سپس مى‌گويد: از آنجايى كه خيرات الهى از مقام ربوبيتش به طور نامحسوس صادر مى‌شود و مقدار و عدد آن هم قابل شمردن نيست، لذا به هر چيزى كه داراى زياده غيرمحسوسى است مى‌گويند: اين چيز مبارك و داراى بركت است، روايتى هم كه مى‌گويد: "هيچ مالى از صدقه دادن كم نمى‌شود" مقصودش همين نقصان غيرمحسوس است نه كاهش مخصوص كه بعضى از زيانكاران پنداشته و در رد آن گفته‌اند: ما ترازو مى‌گذاريم و از فلان مال، مقدارى صدقه داده سپس آن را بار ديگر مى‌سنجيم و مى‌بينيم كه به مقدار صدقه كم شده است.

راغب سپس اضافه كرده است كه: مراد از "تَبارَكَ اللَّهُ" اختصاص خداوند است به خيرات.[۶] پس بنابراين، بركت به معناى خيرى است كه در چيزى مستقر گشته و لازمه آن شده باشد، مانند بركت در نسل كه به معناى فراوانى اعقاب يا بقاى نام و دودمان است و بركت در غذا كه به معناى سيركردن مردم بيشترى است و بركت در وقت كه به معناى گنجايش داشتن براى انجام كارى است كه آن مقدار وقت معمولاً گنجايش انجام چنان كارى را ندارد.

چيزى كه هست از آنجا كه غرض از دين تنها و تنها سعادت معنوى و يا حسى منتهى به معنوى است، لذا مقصود از بركت در لسان دين آن چيزى است كه در آن خير معنوى و يا مادى منتهى به معنوى باشد، مانند آن دعايى كه ملائكه در حق حضرت ابراهيم علیه السلام كرده و گفتند: رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ[۷] كه مراد از آن، بركت معنوى مانند دين و قرب خدا و ساير خيرات گوناگون معنوى و نيز بركت حسى مانند مال و كثرت و بقاى نسل و دودمان و ساير خيرات مادى است كه برگشت آن به معنويات مى‌باشد.

بنابر آنچه گفته شد، معناى بركت مانند امور نسبى به اختلاف اغراض مختلف مى‌شود، چون خيريت هر چيزى به حسب آن غرضى است كه متعلق به آن مى‌شود، مثلاً طعامى كه انسان مى‌خورد بعضى غرضشان از خوردن آن سير شدن است و بعضى غرضشان از خوردن آن تنها حفظ سلامت است، چون غذاى مورد نظرشان را در ميان همه غذاها نسبت به مزاج خود سالم‌تر تشخيص داده، بعضى ديگر غذايى را كه مى‌خورند منظورشان استشفاء به آن و بهبودى‌ كسالتى است كه دارند، بعضى ديگر نظرشان از فلان غذا تحصيل نورانيتى است در باطن كه بدان وسيله بهتر بتوانند خداى را عبادت كنند، پس وقتى عمل واحدى چند جور غرض متعلق به آن مى‌شود بركت در آن نيز معنايش مختلف مى‌گردد ولى جامع همه آن معانى اين است كه خداوند خير منظور را با تسبيب اسباب و رفع موانع در آن غذا قرار داده و در نتيجه غرض از آن حاصل گردد.

پس نبايد پنداشت كه نزول بركت الهى بر چيزى منافات با عمل ساير عوامل دارد زيرا همان طورى كه در ابحاث قبلى گذرانديم معناى اين كه خداوند اراده كرده كه فلان چيز داراى بركت و خيركثير باشد، اين نيست كه اثر اسباب و علل مقتضى را ابطال كند، براى اين كه اراده خداوند سببى است در طول ساير علل و اسباب نه در عرض آن، مثلا اگر مى‌گوييم:

خداوند فلان طعام را بركت داده معنايش اين نيست كه علل و اسبابى را كه در آن طعام و در مزاج خورنده آن است همه را ابطال كرده و اثر شفا و يا نورانيت را از پيش خود در آن قرار داده، بلكه معنايش اين است كه اسباب مختلفى را كه در اين ميان است طورى رديف كرده و ترتيب داده كه همان اسباب نتيجه مطلوب را از خوردن آن غذا بدست مى‌دهند و يا باعث مى‌شود كه فلان مال ضايع نمى‌گردد و يا دزد آن را به سرقت نمى‌برد - دقت فرمائيد - لفظ بركت از الفاظى است كه در لسان دين بسيار استعمال شده است، از آن جمله در آيات قرآنى و همچنين در موارد بسيارى در اخبار و احاديث و نيز در تورات و انجيل در مواردى كه عطيه‌هاى الهى را به انبياء و همچنين عطيه كهنه را به ديگران نقل مى‌كند اين لغت بسيار بكار رفته، بلكه در تورات بركت را مانند سنتى جارى گرفته است.

از آنچه گذشت بطلان رأى منكرين بركت به خوبى روشن گرديد، ادعاى آنان - به طورى كه قبلاً از راغب نقل كرديم - اين بود كه اثرى كه اسباب طبيعى در اشياء باقى مى‌گذارد جايى براى اثر كردن هيچ سبب ديگر نمى‌گذارد و خلاصه چيزى به نام بركت و يا به هر اسم ديگرى نيست كه اثر اسباب طبيعى را در اشيا باطل كرده و خود در آن اثر كند.

غافل از اين كه سببيت خداى تعالى و بركت او در طول ساير اسباب است نه در عرض آن تا كار تاثير آن به مزاحمت با ساير اسباب و ابطال آثار آنها بكشد.

مصادیق اشیا و امور بابرکت در آیات قرآن[۸]

در سوره اعراف درباره بنی اسرائیل فرماید: «وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا»؛ ([[سوره اعراف، 137) ما این قوم مستضعف را وارث مشرق و مغرب زمین مبارک کردیم یعنی هم مشرق اردن و هم مغرب آن از زمین شام.

خداوند همه روی زمین را برای مردم مبارک گردانید که از آن بهره بسیار و سود برند: «جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا»؛ (سوره فصلت، 10) یعنی در زمین کوهها قرار دادیم بالای آن و برکت داد در آن.

خصوصاً زمین بیت المقدس و نواحی آن را مبارک خواند: «إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ»؛ (سوره اسراء، 1) مسجد اقصی که پیرامن آن را مبارک گردانیدیم.

خداوند قرآن را مبارک خواند: «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ»؛ (سوره ص، 29) کتابی سوی تو فرستادیم فرخنده کتاب است و اصل هر خیر.

خانه کعبه را مبارک خواند: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا» (سوره آل عمران، 96) نخستین خانه عبادت که برای مردم نهاده شد آن است که در مکه است فرخنده و بابرکت.

آب باران را مبارک خواند: «نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا». (سوره ق، 9)

درخت زیتون را مبارک گفت: «شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ». (سوره نور، 35)

بقعه که حضرت موسی علیه السلام در آنجا آتش دید در جانب راست وادی یعنی جانب مغرب آن مبارک خواند: «شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ». (سوره قصص، 30)

تحیت و سلام را مبارک خواند: «فَسَلِّمُوا عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً»؛ پس سلام كنيد بر خودهاتان سلام كردنى از نزد خدا بابركت پاكيزه‌. (سوره نور، 61)

شب قدر را مبارک خواند: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ». (سوره دخان، 3)

در میان پیغمبران سلف حضرت مسیح را مبارک خواند: «وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ». (سوره مریم، 31)

که همه منبع خیر بسیار و سود و بهره دنیا و آخرت هستند و با آن که هر چه خدا آفریده مبارک است و همه کتب و پیغمبران دارای خیرکثیر بعض آنها در این میانه ممتازند. اصل همه خیر و نیکی خداوند تعالی است و در قرآن کریم نسبت تبارک بخود داد. «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَْالِقِين» (سوره مؤمنون، 14) «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» (سوره ملک، 1) و...

بركت‌ در روایات

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: بركت در سه چيز است: «در جماعت، در ترديد كردن غذا و سحرى خوردن».

رسول خدا صلى اللَه عليه و آله فرمود: «بركت در لقمه كوچك و طول ظرف است».

رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: «بركت در مصافحه است».

رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: «بركت در بزرگان ماست، كسى كه بر كوچك ما رحم نمى‌آورد و بزرگ ما را گرامى نمى‌دارد، از ما نيست».

رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: به برادرتان مباركباد بگوييد و برايش بركت بخواهيد.[۹]

در جنگ احزاب، اصحاب پيامبر صلى اللَّه عليه و آله از كمبود مواد غذايى، خيلى در مضيقه بودند. شخصى غذاى يكى - دو نفر را تهيه نمود و از پيامبر دعوت كرد و گفت: هر كس را مى‌خواهى با خود بياور. يعنى يك نفر را مى‌توانى بياورى. حضرت تمام مردم را صدا كرد و با خود آورد و فرمود: روى غذا را بپوشانيد بعد دعا كرد، غذا بركت پيدا كرد و همه خوردند و سير شدند و غذا به همان حال اول بود و چيزى از آن كم نشده بود.[۱۰]

پانویس

1. مفردات، ص 119، «برك».
2. لسان‌العرب، ج‌1، ص‌386، «برك».
3. تفسير التحرير والتنوير، ج‌22‌-‌24، جزء‌24، ص‌244.
4. الميزان، ج‌7، ص‌280‌-‌282.
5. ترجمه تفسير الميزان، ج‌7، ص390 و 391.
6. مفردات راغب، ص44.
7. رحمت و بركات خدا مخصوص شما اهل بيت رسالت است. سوره هود، آيه 73.
8. نثر طوبی، علامه شعرانی، کتابفروشی اسلامیه، ص 74.
9. پيام پيامبر، بهاءالدين خرمشاهى - مسعود انصارى‌، انتشارات منفرد، تهران، 1376، ص 375.
10. جلوه‌هاى اعجاز معصومين عليهم السلام، غلامحسن محرمى‌، دفتر انتشارات اسلامى‌، قم‌، 1378ش‌، ص18.

منابع

1. فرهنگ قرآن، جلد6.
2. تفسیر المیزان، علامه محمدحسین طباطبائی، ترجمه موسوی همدانی.
3. جلوه‌هاى اعجاز معصومين عليهم السلام، غلامحسن محرمى.
4. پيام پيامبر، بهاءالدين خرمشاهى - مسعود انصارى‌.
5. نثر طوبی، علامه شعرانی، کتابفروشی اسلامیه

## برکت در کتابخانه ها (کتابشناسی برکت)

### شبکه کتابخانه های کشور

16 عنوان کتاب در این سایت معرفی شده است

https://libs.nlai.ir/advanced\_search

#### فهرستگان نسخ خطی

10 عنوان کتاب در این سایت معرفی شده است

https://scripts.nlai.ir/advanced\_search?q1=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA&q1\_search\_mode=&q2=&q2\_search\_mode=&q3=&q3\_search\_mode=&opening=&opening\_search\_mode=&physical=&physical\_search\_mode=&subject=&subject\_search\_mode=&start\_date=&end\_date=&endowment=&endowment\_search\_mode=&access\_number=&access\_number\_search\_mode=&location=&location\_search\_mode=&collection=

### پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران

95 عنوان کتاب در این سایت معرفی شده است

http://www.lib.ir/advancedsearch/p1/?title=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA&author=&subject=&other=&province=0&city=0&libtype=0&firstchar=\*

### مکتبه نور

ده ها عنوان کتاب عربی در این سایت معرفی شده است

https://www.noor-book.com/?search\_for=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A9

### کتابخانه تبیان

38 عنوان کتاب در این سایت معرفی شده است

https://library.tebyan.net/fa/Browse/Search?lstField1=Title&txtField1=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

### کتاب بدیا

7 عنوان کتاب عربی در این سایت معرفی شده است

https://ketabpedia.com/?s=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A9&product\_cat=0&post\_type=product

### شبکه جامع کتاب گیسوم

310 عنوان کتاب در این سایت معرفی شده است

https://www.gisoom.com/search/book/name-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA/recent-0/

### کتابخانه مجازی الفبا

49 عنوان کتاب در این سایت معرفی شده است

https://alefbalib.com/index.aspx?pid=16&OrderBy=Title&PageSize=10&Order=ASC&lstField1=Title&lstField5=&lstField4=&lstField2=&lstField3=&txtField1=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA&Hidden1=&txtField2=&txtField3=&Actor1=And&Actor2=And&Actor3=And&Actor4=And

### سامان

114 عنوان کتاب در این سایت معرفی شده است

https://www.samanpl.ir/LSearch/LSearch

### نوریاب

صدها عنوان منبع در این سایت معرفی شده است

https://search.inoor.ir/compound?query=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

### پایگاه اطلاع رسانی حوزه

صدها عنوان منبع در این سایت معرفی شده است

https://hawzah.net/fa/Search/?SearchText=%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%AA

### موتور جستجوی منابع شیعه

216 عنوان منبع در این سایت معرفی شده است

http://shiasearch.com/fa/search/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88.html?mod=link&page=1&obj=0&word=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

## برکت در مقالات

### ویراساینس

در این سایت 349 مقاله در باره برکت موجود است

https://www.virascience.com/search/?q=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

### پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

در این سایت 74 مقاله در باره برکت موجود است

https://www.noormags.ir/view/fa/search?q=&and=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA&or=&note=&exact=&fields=title&f\_lnf=1&f\_lnf=2&pn=1&s=rank&sd=desc&ps=10&origin=start-advance&index=

### پرتال جامع علوم انسانی

در این سایت 24 مقاله در باره برکت موجود است

http://ensani.ir/fa/article?ArticleSearch%5Btitle%5D=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA&ArticleSearch%5BsortBy%5D=relevance

### سامانه نشریات دفتر تبلیغات اسلامی

در این سایت 11 مقاله در باره برکت موجود است

http://journals.dte.ir/?\_action=article&newsearch=true&keywords=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

### علم نت

در این سایت 37 مقاله در باره برکت موجود است

https://elmnet.ir/search?q=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

### سامانه نشریات علمی ایران

در این سایت 28 مقاله در باره برکت موجود است

https://iranjournals.nlai.ir/discover?scope=%2F&query=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA&submit=&filtertype\_0=title&filter\_relational\_operator\_0=contains&filter\_0=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

### پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

در این سایت 211 مقاله در باره برکت موجود است

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA/fa/?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=1379%2c1402

### مرجع دانش (مقالات همایش ها و کنفرانس ها)

در این سایت 44 مقاله در باره برکت موجود است

https://civilica.com/search/paper/t-%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-o-Paper\_id-ot-desc/

### پژوهه

صدها عنوان منبع در این سایت معرفی شده است

https://cse.google.com/cse?cx=004309897358808276078:apkcs2hto\_o&q=%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa

## برکت در پایان نامه ها:

### گنچ پایگاه اطلاعات علمی ایران

در این سایت 44 پایان نامه در باره برکت موجود است

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA&basicscope=2

### کتابخانه دیجتال دفتر تبلیغات اسلامی

در این سایت 17 پایان نامه در باره برکت موجود است

http://dl.islamicdoc.com/faces/search/universal/uniResultSearch.jspx?\_afPfm=-vqdyqp71l

### پرتال جامع علوم و معارف قرآن

در این سایت 3 پایان نامه در باره برکت موجود است

https://quran.isca.ac.ir/fa/Search/Thesis?q=%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA

## برکت در پرسش و پاسخ ها

### مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

در این سایت به ده ها سوال در باره برکت پاسخ داده شده است

https://www.pasokhgoo.ir/search/node/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

### اسلام کوئست

در این سایت به ده ها سوال در باره برکت پاسخ داده شده است

https://www.islamquest.net/fa/search/searchtext/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA/keyType/3/keyWhere/1/keyGID/0/keyTime/0/keyQuestion/1

### پایگاه اندیشه قم

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

در این سایت به ده ها سوال در باره برکت پاسخ داده شده است

http://pasokh.org/fa/Search?SearchText=%u0628%u0631%u06A9%u062A

## برکت در نرم افزارهای علوم اسلامی و انسانی

### نرم افزار بحار الانوار موضوعی

در این نرم افزار کلیه روایتهای مربوط به برکت نمایه و موضوعی شده است

تعداد 123 عنوان با موضوع و آدرس قابل مشاهده است هر عنوان و موضوع که انتخاب شد از طریق آدرس می توان روایت را پیدا نمود و برای مستند کردن بخشی از روایت را در نرم افزار جامع الاحادیث تایپ نمایید و از منابع معتبر روایی مستند نمایید

نمايه موضوع نشانى‏

#### \* = الاستشفاء بالبركة

موضوع = الاستشفاء بشرب كتابة القرآن المكتوب بالمطر و العسل المشتراة باستيهاب من مهر الزوجة لدلالة القرآن على البركة و الشفاء و الهناءة فيهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏269 س‏0 ف‏75482

موضوع = التداوي بالمطر مع العسل المشتراة باستيهاب من مهر الزوجة لدلالة القرآن على البركة و الشفاء و الهناءة فيهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏269 س‏0 ف‏75481

موضوع = تأثير الدواء إذا اشتملت على الشفاء و البركة و الهناءة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏289 س‏0 ف‏78485

موضوع = علاج علي ع المرض الصعب بالعسل المشتراة من مهر الزوجة مع المطر لدلالة القرآن على البركة و الشفاء و الهناءة فيهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏265 س‏0 ف‏75437

#### \* = الأمانة و البَرَكة

موضوع = زيادة الأمانة للرزق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏172 س‏2 ف‏91980

#### \* = الإيمان و البَرَكة

موضوع = تفسير لو أن أهل القرى ءامنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض بنزول البركات بواسطة أهل البيت ع في الرجعة

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏61 س‏0 ف‏70847

#### \* = البركات زمن الرجعة

موضوع = تفسير لو أن أهل القرى ءامنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض بنزول البركات بواسطة أهل البيت ع في الرجعة

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏61 س‏0 ف‏70847

موضوع = دولة الأئمة ع بعد ظهور المهدي عج ما شاء الله و نبع عيون الماء و الدهن و اللبن من مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏80 س‏0 ف‏59281

موضوع = رفع الأمراض و البلايا و نزول البركات بأهل البيت ع في الرجعة

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏80 س‏0 ف‏59287

موضوع = نزول البركات و رفع الآفات و الأمراض و وفور الفواكه الصيفية شتاء و الشتوية صيفا في الرجعة ببركة أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏61 س‏0 ف‏70845

#### \* = البركات زمن الغَيبة

موضوع = نزول المطر و البركة و دفع البلاء و العذاب ببركة الثابتين على أمر الأئمة ع زمن الغيب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏145 س‏0 ف‏69179

#### \* = البركات زمن المهدي عج‏

موضوع = إشارة آية لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض إلى كثرة الثمار و ظهور الثمار الشتوية صيفا و الصيفية شتاء زمن ظهور المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏80 س‏0 ف‏59288

موضوع = إظهار الأرض كنوزها و إخراج بركاتها بعد ظهور المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏338 س‏0 ف‏70268

موضوع = البركة في زمان المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏378 س‏0 ف‏73609

موضوع = بشارة النبي ص بخروج المهدي عج من عترته و أهل بيته آخر الزمان و تظهر بركات السماء و الأرض له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏51 ص‏74 س‏0 ف‏68034

موضوع = تطور الكوفة و كربلاء و اتساعهما و كثرة بركاتهما زمن القائم عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏11 س‏22 ف‏70676

موضوع = حكم المهدي عج بالعدل و قطع الجور و أمن السبل و ظهور الإسلام و البركات و إحقاق الحقوق بعد ظهوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏338 س‏0 ف‏70265

موضوع = ختم علائم الظهور بأربع و عشرين مطرة متصله و نزول بركات الأرض و زوال العاهات عن شيعة المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏219 س‏0 ف‏69465

موضوع = ظهور بركة الأرض و خيرات السماء زمن المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏316 س‏0 ف‏70062

موضوع = نزول البركات و تطور الزراعة و أمن الوحوش زمن المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏51 ص‏146 س‏0 ف‏68257

موضوع = نزول البركة و هبوط النعمة الوافرة بعد ظهور المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏304 س‏0 ف‏69941

موضوع = نزول بركات السماء و إخراج بركات الأرض و السعة على الشيعة زمن المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏341 س‏0 ف‏70325

موضوع = وفور الأمطار و إخراج الأرض نباتها و خصوبتها زمن المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏104 س‏13 ف‏13275

#### \* = البركات في آخر الزمان‏

موضوع = اجتماع بركات الأرض و السماء بعد تطهير الأرض من إبليس و فساده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏384 س‏0 ف‏70576

موضوع = إخراج الأرض لكنوز الذهب و الفضة في آخر الزمان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏305 س‏0 ف‏8978

#### \* = البركات في رمضان‏

موضوع = الحث على التلاوة و الدعاء و التوبة و الإنابة و الورع في رمضان لكونه شهر الله و تضاعف الحسنات و محو السيئات و نزول البركات فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏340 س‏0 ف‏122766

#### \* = البركات في شعبان‏

موضوع = نزول الرحمة في رجب و الخيرات في شعبان و صفد الشياطين و غفران المذنبين في رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏366 س‏0 ف‏122843

#### \* = البركات للإنسان‏

موضوع = تفسير و بارك فيها بجعل البركة في كل ما ينتفع به ابن آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏210 س‏7 ف‏71898

#### \* = البَرَكة بالإخلاص‏

موضوع = بركة الرزق و النسل بالإخلاص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏88 س‏0 ف‏76969

#### \* = البَرَكة بالإطعام‏

موضوع = عد إطعام الطعام تعجيلا لنزول البركة

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏461 س‏0 ف‏93458

#### \* = البَرَكة بالإنفاق‏

موضوع = تفسير و ما أنفقتم من شي‏ء فهو يخلفه ببركة المال بالإنفاق و تلفه بالإمساك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏164 س‏0 ف‏113926

موضوع = تفسير و ما أنفقتم من شي‏ء فهو يخلفه بدعاء ملائكة الأسحار للمنفق بالبركة و على الممسك بالتلف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏117 س‏0 ف‏121763

موضوع = ثراء سبط بني إسرائيل و بركة ماله جزاء إحسانه و دفنه الميت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏414 س‏0 ف‏91034

#### \* = البَرَكة بالتصدق‏

موضوع = التأكيد على عدم نقصان المال بالصدقة و الزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏209 س‏0 ف‏102069

موضوع = تلازم الصدقة مع الكثرة و التواضع مع الرفعة و العفو مع العز

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏417 س‏0 ف‏24931

موضوع = دفع غضب الله و محو الذنوب و تهوين الحساب بصدقة الليل و زيادة المال و العمر بصدقة النهار

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏125 س‏0 ف‏121803

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏127 س‏0 ف‏121816

موضوع = عد الصدقة أفضل المال و الذخيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏121 س‏0 ف‏121785

موضوع = عدم نقص المال بالصدقة

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏131 س‏0 ف‏121834

موضوع = فضل استنزال الرزق و البركة و الاستعانة على الديون و الفقر بالصدقة

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏133 س‏0 ف‏121848

موضوع = نماء المال بالصدقة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏270 س‏10 ف‏98192

#### \* = البَرَكة بالتقوى‏

موضوع = زكاة الأعمال و دفع البلاء و نماء الأموال و زيادة العمر و سعة الرزق و التحبب في الأهل بالتقوى و صلة الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏118 س‏0 ف‏89854

موضوع = زيادة العمر و الرزق من أثر التقوى و صلة الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏102 س‏0 ف‏89813

#### \* = البَرَكة بالحمد

موضوع = فضل الازدياد من النعم بالحمد عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏9 س‏0 ف‏99629

#### \* = البَرَكة بالخمس‏

موضوع = فرض الله حقوق الأئمة ع في الأموال لحلية الأزواج و الأموال و المعاش و نمائها و بركتها و تميز المطيعين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏99 س‏0 ف‏31103

#### \* = البَرَكة بالزكاة

موضوع = الحث على تحصين الأموال من الآفات بالزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏11 س‏0 ف‏121233

موضوع = بركة المال بإيتاء الزكاة و مواساة المؤمنين و صلة الأقربين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏270 س‏5 ف‏98188

موضوع = بركة المال من أداء الزكاة و مواساة المؤمنين و صلة الأقربين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏415 س‏5 ف‏99318

موضوع = ثراء المال بالزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏164 س‏0 ف‏112525

موضوع = عدم نقص المال بالزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏23 س‏0 ف‏121307

موضوع = نماء المال بأداء زكاته و تلفه بمنعها

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏27 س‏0 ف‏121324

#### \* = البَرَكة بالسلام‏

موضوع = زيادة البركة بالسلام عند دخول البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏3 س‏0 ف‏93533

موضوع = زيادة الحسنات بالسلام على كل أحد و زيادة البركة بالسلام في البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏396 س‏0 ف‏82917

موضوع = نزول البركة في البيت و أنس الملائكة بالسلام عند دخوله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏7 س‏0 ف‏93563

#### \* = البَرَكة بالشكر

موضوع = الحث على إبقاء النعم بالشكر

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏150 س‏0 ف‏65051

موضوع = الحث على استدامة النعمة بالطاعة و الشكر و اجتناب تنفيرها بالمعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏49 ص‏182 س‏1 ف‏66179

موضوع = تعجب النبي ص من خلو بيت أم سلمة من البركة و نزول البركة عليها بحمدها على وجود بركته في بيتها

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏226 س‏0 ف‏29003

موضوع = جعل الصبر عونا على البلاء و الشكر مادة للنعمة

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏121 س‏0 ف‏120005

موضوع = دوام النعمة بالشكر و فناؤها بالكفر

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏422 س‏5 ف‏99408

موضوع = زيادة النعمة بالشكر

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏46 س‏0 ف‏84505

#### \* = البَرَكة بعد الآفة

موضوع = بركة المال بالصبر و التمسك بما بقي منه بعد المصيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏29 س‏0 ف‏64488

#### \* = البَرَكة في القبر

موضوع = نزول بركة الله بعد الموت على من بورك له في الموت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏157 س‏0 ف‏8156

#### \* = البَرَكة في القيامة

موضوع = فضل الدعاء لبركة يوم القيامة لاشتغال كل إنسان بحاله عند بدء الحساب يومئذ

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏102 س‏4 ف‏118064

#### \* = البَرَكة من الزواج‏

موضوع = الترغيب في تزوج الأيامى لتحسين أخلاقهم و سعة أرزاقهم و زيادة مروءتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏222 س‏0 ف‏131038

موضوع = زيادة الرزق بالتزوج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏217 س‏0 ف‏130986

#### \* = الجود و البَرَكة

موضوع = الحث على الجود بالنعم و تأثير البخل بها في زوالها

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏79 س‏0 ف‏100604

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏79 س‏0 ف‏100605

#### \* = الحمد و البَرَكة

موضوع = ازدياد النعمة بالحمد عندها

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏417 س‏3 ف‏99338

#### \* = الدعاء بالبركة

موضوع = استجابة دعاء الصادق ع لبشر بن طرخان النخاس بالبركة في ماله و ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏152 س‏0 ف‏62992

موضوع = استجابة دعاء الكاظم ع بالبركة في زرع عيسى بن محمد بن مغيث بعد أن أفسدها الجراد

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏29 س‏0 ف‏64487

موضوع = الدعاء للمتاع الجيد و لبائعه و على المتاع الردي و بائعه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏95 س‏0 ف‏130339

موضوع = دعاء النبي ص بالبركة في وائل بن حجر و ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏112 س‏0 ف‏28458

موضوع = دعاء النبي ص بالخير و البركة بدل دعاء الناس لزواج فاطمة ع بالرفاء و البنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏144 س‏0 ف‏57019

موضوع = دعاء النبي ص لوائل بن حجر بالبركة في ولده لما آثر الدين على السلطنة و هاجر إليه ص من حضرموت للإيمان به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏108 س‏0 ف‏23915

موضوع = رد النبي ص السلام على صبي و دعاؤه له بالبركة

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏12 س‏0 ف‏23494

#### \* = السفر للبركة

موضوع = كراهة السفر و السعي للحاجة قبل صلاة الجمعة و جوازه بعدها للبركة

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏347 س‏0 ف‏115536

#### \* = الطاعة و البَرَكة

موضوع = الحث على استدامة النعمة بالطاعة و الشكر و اجتناب تنفيرها بالمعاصي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏49 ص‏182 س‏1 ف‏66179

موضوع = رضا الله بالطاعة و بركته للمرضي بغير نهاية و غضبه بالذنب و لعنه للمغضوب عليه إلى سبعة نسل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏459 س‏0 ف‏19918

موضوع = ملازمة طاعة الله رضاه و رضاه لبركته غير المتناهية

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏341 س‏0 ف‏89267

#### \* = العقل و البَرَكة

موضوع = إعطاء خمسا و سبعين فضيلة جنودا للعقل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏109 س‏0 ف‏203

#### \* = المشورة و البَرَكة

موضوع = ملازمة مشاورة العاقل الناصح لليمن و الرشد و التوفيق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏102 س‏0 ف‏91596

موضوع = نيل التوفيق و الرشد و اليمن و البركة بمشاورة العاقل الناصح و الوقوع في العطب بمخالفته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏132 س‏0 ف‏475

#### \* = الوفاء و البَرَكة

موضوع = ملازمة الصدق للأمانة و الأدب للرئاسة و الحزم للكياسة و القصد للثراء و السخاء للقرابة و الوفاء للبركة و الصبر للنجاح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏192 س‏0 ف‏87867

#### \* = الولاية و البَرَكة

موضوع = ثواب حب أمير المؤمنين ع و أولاده و موالاتهم و الائتمام بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏92 س‏0 ف‏37815

#### \* = بركات إبراهيم ع‏

موضوع = بركات الله على الأنبياء

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏95 س‏0 ف‏115871

#### \* = بركات إسحاق ع‏

موضوع = بركات الله على الأنبياء

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏95 س‏0 ف‏115871

#### \* = بركات الرضا ع‏

موضوع = بركة صلة الرضا ع لدعبل حيث أخبره باحتياجه إليها

آدرس = بحارالانوار ج‏49 ص‏239 س‏0 ف‏66291

#### \* = بركات المهدي عج‏

موضوع = إخراج الأرض كنوزها للمهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏18 س‏0 ف‏38909

موضوع = إشراق الأرض بنور الرب و وضع ميزان العدل بخروج المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏321 س‏0 ف‏70116

موضوع = بركات المهدي ع في غيبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏88 ص‏349 س‏0 ف‏116784

موضوع = تغير حال حاكم الحلة و تلطفه بأهل حلة ببركة المهدي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏71 س‏11 ف‏68857

موضوع = ذهاب الأمراض عن المؤمنين و ازدياد قوتهم عند قيام المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏364 س‏0 ف‏70446

موضوع = شرب ثلاثمائة نفر ماء من قدحين ببركة المهدي مع عدم نقصان القدحين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏76 س‏16 ف‏68867

موضوع = ظهور دين الله بالمهدي عج و تعمير خراب الأرض به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏191 س‏0 ف‏69310

موضوع = ظهور نبت الأرض و كنوزها و بركات السماء ببركة المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏280 س‏0 ف‏69804

موضوع = محق الكذب و انتهاء الشدة و الذل بظهور المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏51 ص‏75 س‏0 ف‏68041

#### \* = بركات أهل البيت ع‏

موضوع = إشارة آية لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض إلى كثرة الثمار و ظهور الثمار الشتوية صيفا و الصيفية شتاء زمن ظهور المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏80 س‏0 ف‏59288

#### \* = بركات مكة

موضوع = بركة المكة بوجود النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏296 س‏0 ف‏20631

#### \* = بركات موسى ع‏

موضوع = بركات الله على موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏7 س‏0 ف‏17699

#### \* = بركة أبي ذر

موضوع = خلق الله الأرض لعلي ع و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود بهم ينزل الرزق و المطر و الرحمة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏345 س‏0 ف‏29480

موضوع = خلقة الأرض لعلي ع و عمار و أبي ذر و سلمان و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود و نزول الرزق و المطر و النصرة بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏326 س‏0 ف‏29366

موضوع = ضيق الأرض بعلي ص و خاصته الذين بهم ينزل الرزق و النصر و المطر منهم سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار و حذيفة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏351 س‏0 ف‏29530

موضوع = نزول البركات و النصر على أهل الأرض بأمير المؤمنين علي ص و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏210 س‏0 ف‏57226

#### \* = بركة الأئمة ع‏

موضوع = إثمار الأشجار و إيناع الثمار و جريان الأنهار و إنزال الغيث و نبت الأعشاب بالأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏197 س‏0 ف‏33471

موضوع = إطفاء الله الظلم بالأئمة ع و إحياؤه الحق و إماتته الباطل بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏272 س‏0 ف‏43785

موضوع = انتصار الأمة و نزول المطر عليهم بسبب الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏273 س‏0 ف‏43822

موضوع = انتصار أهل الدين على من ناواهم في زمن الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏299 س‏0 ف‏44032

موضوع = تشبيه النبي ص الأئمة ع بالحديقة في كثره نفعها

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏383 س‏0 ف‏44769

موضوع = حفظ الأرض و تعمير البلاد و رزق العباد و نزول القطر و البركة بالأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏253 س‏0 ف‏43636

موضوع = حفظ السماوات و الأرض بسبب الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏251 س‏0 ف‏43628

موضوع = دفع البلاء عن الخلق و نزول رحمة الله بسبب الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏244 س‏0 ف‏43543

موضوع = رزق العباد و عمران البلاد و نزول المطر و خروج بركات الأرض بالأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏19 س‏0 ف‏30726

موضوع = سقي الله الخلق الغيث و إخراجه النبات بسبب الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏370 س‏0 ف‏44697

موضوع = نزول البركات بسبب الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏78 س‏0 ف‏60587

موضوع = نزول الرحمة و دفع البلاء عن الأمة بسبب الأئمة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏232 س‏0 ف‏43471

موضوع = نزول الغيث على الأمة و استجابة دعائهم بالأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏232 س‏0 ف‏43470

موضوع = نزول الغيث و نشر الرحمة و خروج بركات الأرض بالأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏5 س‏0 ف‏30694

موضوع = نزول المطر و دفع البلاء ببركة الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏60 س‏0 ف‏60451

موضوع = وحدة أنوار و أجساد و أشباح و أرواح و طينة الأئمة ص و قداستها و طهارتها و بركتها

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏151 س‏15 ف‏129534

موضوع = وساطة الأئمة في الفيض الإلهي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏99 ص‏152 س‏5 ف‏129538

موضوع = وصف الأئمة ع بأصل كل خير و عد كل بر من فروعهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏303 س‏0 ف‏33933

#### \* = بركة الباذروج‏

موضوع = عد الباذروج بقلة النبي ص و علي ع و الأنبياء ع تنبت في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏214 س‏0 ف‏78238

موضوع = نبت الباذروج في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏214 س‏0 ف‏78235

موضوع = نبت الباذروج في الجنة لا الهندباء

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏213 س‏0 ف‏78226

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏213 س‏0 ف‏78228

موضوع = نبت الباذروج في الجنة و الجرجير في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏211 س‏0 ف‏78225

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏215 س‏0 ف‏78240

موضوع = نبت الباذروج في الجنة و هو الحوك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏213 س‏0 ف‏78227

#### \* = بركة البقلة الحمقاء

موضوع = حب النبي ص للرجلة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏235 س‏0 ف‏78310

#### \* = بركة البكور

موضوع = الحث على البكور في الأفعال لوجود البركة فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏78 س‏0 ف‏100584

موضوع = حث المسافر على الإصباح على اسم الله لبركة بكور المسلمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏100 س‏0 ف‏91576

#### \* = بركة البنت‏

موضوع = مدح البنت بلطفها و جهدها و أنسها و فليها و بركتها

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏98 س‏0 ف‏132951

#### \* = بركة البيع‏

موضوع = فضل الزيادة في المبيع رغبة في البركة

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏129 س‏0 ف‏53274

#### \* = بركة التجارة

موضوع = إرشاد الصادق ع قافلة إلى وقاية مال تجارتهم من قطاع الطريق بالعزم على الصدقة

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏120 س‏0 ف‏121782

موضوع = اشتمال التجارة على تسعة أعشار البركة و العشر الآخر في الجلود

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏118 س‏0 ف‏76270

موضوع = الحث على طلب الخير في أخفاف و أعناق الإبل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏108 س‏5 ف‏13318

موضوع = بركة التجارة بصدق و بر المتبايعين و بوارها بكذبهما و خيانتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏95 س‏0 ف‏130337

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏109 س‏0 ف‏130418

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏136 س‏0 ف‏130548

موضوع = جعل تسعة أعشار البركة في التجارة و عشرا في الجلود

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏4 س‏0 ف‏129739

موضوع = جعل تسعة أعشار الرزق في التجارة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏13 س‏0 ف‏129797

موضوع = حث أمير المؤمنين علي ص الموالي على التجارة لبركته عند ما منعهم الأعراب من عطاياهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏160 س‏0 ف‏55362

#### \* = بركة التعلم‏

موضوع = البركة في المعيشة لطالب العلم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏184 س‏0 ف‏752

موضوع = عدم نقص الرزق بطلب العلم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏184 س‏0 ف‏753

#### \* = بركة الثرد

موضوع = دعاء النبي ص بالبركة لأمته في الثرد و الثريد

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏83 س‏0 ف‏77702

موضوع = وجود البركة في الثرد و الثريد و فرقهما

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏80 س‏0 ف‏77691

#### \* = بركة الثريد

موضوع = دعاء النبي ص بالبركة لأمته في الثرد و الثريد

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏83 س‏0 ف‏77702

موضوع = فضل الاجتماع على الطعام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏290 س‏13 ف‏75493

موضوع = وجود البركة في الثرد و الثريد و فرقهما

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏80 س‏0 ف‏77691

موضوع = وجود البركة في الثريد

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏80 س‏0 ف‏77690

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏83 س‏0 ف‏77705

#### \* = بركة الجماعة

موضوع = فضل الاجتماع على الطعام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏290 س‏13 ف‏75493

#### \* = بركة الجواد ع‏

موضوع = نص الإمام أبي الحسن الرضا ع عند أصحابه بمنى على أن الجواد ع هو المولود المبارك الذي لم يلد في الإسلام مثله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏20 س‏0 ف‏66607

#### \* = بركة الحرمل‏

موضوع = توكيل ملك بالحرمل أصلها و فرعها حتى يصل إلى من صار و طرده الشياطين و شفاؤه لسبعين داء أهونها الجذام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏234 س‏0 ف‏75371

#### \* = بركة الخل‏

موضوع = إيراث الخل البركة للبيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏303 س‏0 ف‏78544

موضوع = بركة البيت من اقتناء الخل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏441 س‏0 ف‏79138

#### \* = بركة الخميس‏

موضوع = اختصاص يوم الجمعة بالعبادة و ليونة يوم الثلاثاء و بركة يوم الخميس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏18 س‏0 ف‏72801

موضوع = الأمر بالتمسك بالخميس و تقديم الاستخارة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏99 س‏0 ف‏130366

موضوع = البكور إلى الحاجة يوم الخميس متعوذا بآيات آخر آل عمران و آية الكرسي و سورتي القدر و الفاتحة

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏158 س‏0 ف‏120883

موضوع = بركة بكور يوم السبت و الخميس للمسلمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏35 س‏0 ف‏72866

موضوع = بركة يوم السبت و الخميس للمسلمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏36 س‏0 ف‏72872

موضوع = فضل البكور إلى الحاجة يوم الخميس لدعاء النبي ص ببركة بكورها

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏272 س‏0 ف‏117714

موضوع = فضل البكور إلى الحاجة يوم الخميس مع تلاوة آخر آل عمران و آية الكرسي و سورتي القدر و الفاتحة

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏135 س‏0 ف‏120814

#### \* = بركة الخيل‏

موضوع = بركة الخيل و مرزوقية أهلها و جمال ناصيتها و كون أعرافها وقارها و أذنابها مذابها

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏224 س‏0 ف‏76543

موضوع = دوام الخير في نواصي الخيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏175 س‏0 ف‏76406

موضوع = فضل اقتناء الخيل لكونها معقودا بالخير

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏167 س‏0 ف‏76379

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏168 س‏0 ف‏76382

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏168 س‏0 ف‏76383

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏169 س‏0 ف‏76384

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏176 س‏0 ف‏76413

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏180 س‏0 ف‏76430

موضوع = فضل الإنفاق على الخيل في سبيل الله لكونها معقودا بالخير

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏159 س‏0 ف‏76367

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏165 س‏0 ف‏76376

موضوع = فضل الخيل الأحوى الأحمر و الأدهم الأغر مطلق اليمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏173 س‏0 ف‏76397

موضوع = يمن الخيل الأشقر

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏176 س‏0 ف‏76414

#### \* = بركة الدار

موضوع = اقتناء الشاة في البيت لبركتها و الانتفاع بلبنها و سمنها و الصلاة في مربضها

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏326 س‏0 ف‏110008

موضوع = الحث على إكرام من سمي بمحمد و بركة البيت و المجلس به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏229 س‏0 ف‏21487

موضوع = السعة و العافية و كثرة الخير بغسل اليد قبل الطعام و بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏364 س‏0 ف‏78787

موضوع = أمن البيت من الفقر بتسمية الولد بالأسماء المتبركة

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏131 س‏0 ف‏133176

موضوع = بركة اقتناء الشاة

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏295 س‏5 ف‏75538

موضوع = بركة البيت و حضور الملائكة فيه و طرد الشياطين منه و إضاءته لأهل السماء بذكر الله و قراءة القرآن فيه و بخلافه الخالي منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏161 س‏0 ف‏118411

موضوع = بركة الشاة المنتجة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏138 س‏0 ف‏76319

موضوع = دفع الآفات و جلب البركات بغسل رجل العروس و صب غسالته في الدار

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏280 س‏0 ف‏131541

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏283 س‏0 ف‏131572

موضوع = سرعة الخيرات و البركات إلى بيت الإطعام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏362 س‏0 ف‏90752

موضوع = عد السعة و الخليط الصالح شرف الدار و بركتها جودة موضعها و سعتها و حسن جارتها

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏153 س‏0 ف‏94393

موضوع = فضل اتخاذ البقر في البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏130 س‏0 ف‏76298

موضوع = فضل اتخاذ الشاة الحلوب في البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏130 س‏0 ف‏76297

موضوع = فضل اتخاذ الشاة اللبون في البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏133 س‏0 ف‏76306

موضوع = فضل اتخاذ الشاة في البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏131 س‏0 ف‏76299

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏131 س‏0 ف‏76300

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏132 س‏0 ف‏76301

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏132 س‏0 ف‏76303

موضوع = فضل اتخاذ الشاة في المنزل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏130 س‏0 ف‏76293

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏130 س‏0 ف‏76294

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏130 س‏0 ف‏76296

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏133 س‏0 ف‏76305

موضوع = فضل اتخاذ ثلاث شياه في المنزل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏130 س‏0 ف‏76295

موضوع = فضل السلام عند باب الحجرة لطرد الشيطان و عند دخول البيت للبركة و الاستئناس بالملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏357 س‏0 ف‏95322

موضوع = فضل السلام عند دخول البيت للبركة و استئناس الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏174 س‏0 ف‏94500

موضوع = قداسة و بركة المنزل باتخاذ عنز حلوب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏162 س‏0 ف‏94441

موضوع = كثرة الخير بغسل اليد عند الطعام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏352 س‏0 ف‏78743

موضوع = كثرة الخير بغسل اليد قبل الأكل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏352 س‏0 ف‏78746

موضوع = نزول البركة في البيت و أنس الملائكة بالسلام عند دخوله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏7 س‏0 ف‏93563

موضوع = نزول البركة مع الشاة و الماء و النار

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏134 س‏0 ف‏76307

موضوع = يمن علي في كل منزل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏37 س‏0 ف‏48986

#### \* = بركة الدِّيك‏

موضوع = فضل الديك الأبيض على الطاوس بحسنه و صوته و بركته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏4 س‏0 ف‏76778

موضوع = فضل الديك الأبيض على الطاوس في حسنه و بركته و صوته و معرفته بالصلاة

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏41 س‏0 ف‏76865

#### \* = بركة الرزق‏

موضوع = إخبار الإمام الصادق ع داود الرقي ببركة رزقه جزاء صلته إلى رحمه الناصب و هلاك ذاك الناصب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏92 س‏0 ف‏62631

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏92 س‏0 ف‏62632

موضوع = بركة الرزق و النسل بالإخلاص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏88 س‏0 ف‏76969

موضوع = بركة و سعة الرزق بالرضا به و فقدهما بالسخط عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏187 س‏0 ف‏97203

موضوع = بيان ثواب صلاة الليل في الدنيا و الآخرة

آدرس = بحارالانوار ج‏84 ص‏160 س‏0 ف‏113913

موضوع = ذم الارتزاق من غير الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏228 س‏6 ف‏97670

موضوع = سرعة البركة إلى بيت الإطعام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏368 س‏0 ف‏90795

موضوع = وفور النعمة و عافية البدن من غسل اليد قبل الطعام و بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏356 س‏0 ف‏78759

#### \* = بركة الرفق‏

موضوع = زوال الخير بزوال الرفق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏60 س‏0 ف‏91367

موضوع = نيل الزيادة و البركة بالرفق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏60 س‏0 ف‏91365

#### \* = بركة الزائر

موضوع = بركة النفس و الأهل و الولد و المعيشة بزيارة الإمام الحسين الشهيد ع مخلصا

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏37 س‏0 ف‏128314

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏38 س‏0 ف‏128318

#### \* = بركة الزكاة

موضوع = عدم نقص المال بالزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏23 س‏0 ف‏121307

موضوع = فرض الزكاة لزيادة الرزق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏107 س‏0 ف‏7845

#### \* = بركة السبت‏

موضوع = بركة بكور يوم السبت و الخميس للمسلمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏35 س‏0 ف‏72866

موضوع = بركة يوم السبت و الخميس للمسلمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏36 س‏0 ف‏72872

#### \* = بركة السحور

موضوع = فضل الاجتماع على الطعام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏290 س‏13 ف‏75493

موضوع = فضل السحور لكونه بركة

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏310 س‏0 ف‏122617

موضوع = فضل السحور للبركة و لمخالفة أهل الكتاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏292 س‏16 ف‏75507

موضوع = فضل السحور و لو على شربة ماء لكونه بركة و من خصائص المسلمين و صلاة ملائكة على المتسحرين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏310 س‏0 ف‏122619

#### \* = بركة السَّويق‏

موضوع = بركة السويق و نفعه في السفر و الحضر لدفعه الجوع و إمرائه الطعام حين الشبع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏278 س‏0 ف‏78445

#### \* = بركة الشحم‏

موضوع = تحريم الشحم على بني إسرائيل ليحرموا من بركتها و يذهب أمراضهم بطبيعتها

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏175 س‏0 ف‏75235

#### \* = بركة الشعير

موضوع = دعوة الأنبياء ع إلى خبز الشعير و البركة عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏66 س‏0 ف‏15435

#### \* = بركة الشيعة

موضوع = استجابة الدعاء و قبول التوبة و نيل الرحمة و المغفرة و البركة بالإقرار بالتوحيد و رسالة النبي ص و خلافة علي ع و إمامة الأئمة ع دون إنكارها أو أحدها

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏118 س‏0 ف‏37962

موضوع = تشبيه إيذاء المخالفين للشيعة بصيد الطيور للنحل جاهلة ببركتها

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏75 س‏0 ف‏81007

موضوع = قيام الدين بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص و شيعته و لولاهم لما مطرت السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏306 س‏0 ف‏50598

موضوع = كشف الفتن و رفع البلايا بأولياء الأئمة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏279 س‏8 ف‏102879

موضوع = كون بركات الأرض و السماء لأجل الشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏108 س‏0 ف‏37901

موضوع = لزوم بركة الشيعة على مجالسهم و جيرانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏190 س‏0 ف‏81526

موضوع = مسالمة الشيعة لمن عاشرهم و بركتهم لمن جاورهم و نزاهتهم من الظلم حين الغضب و الإسراف حين الرضا

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏172 س‏0 ف‏101651

موضوع = نزول البركات و تمتع المخالفين بالطيبات بالشيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏80 س‏0 ف‏81033

موضوع = نزول الغيث ببركة الشيعة و تمتع المخالفين في الدنيا من جوارهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏75 س‏0 ف‏81006

موضوع = نزول المطر لأجل علي ص و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏40 س‏0 ف‏80792

موضوع = وصف الشيعة بشرف الدين و عروته و إمام الأرض بهم يتنعم المخالفون في طيبات الرزق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏203 س‏0 ف‏9541

#### \* = بركة الصدق‏

موضوع = الحث على الصدق لبركته و ابيضاضه الوجه و كتابة قائله عند الله صادقا

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏69 س‏5 ف‏95859

#### \* = بركة الضيافة

موضوع = قدوم الضيف على القوم بالرزق و خروجه منهم بالبركة

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏461 س‏0 ف‏93459

#### \* = بركة الضيف‏

موضوع = عد دخول الضيف على مضيفه بركة و خروجه مغفرة

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏459 س‏0 ف‏93439

#### \* = بركة الطبخ‏

موضوع = نزول البركة مع الشاة و الماء و النار

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏134 س‏0 ف‏76307

#### \* = بركة الطعام‏

موضوع = الحث على الاجتماع على الأكل لبركته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏349 س‏0 ف‏78731

موضوع = الحث على البسملة و الاجتماع على الأكل لبركته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏349 س‏0 ف‏78732

موضوع = النهي عن أكل الطعام الحار لكون البركة في البارد

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏401 س‏0 ف‏78941

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏403 س‏0 ف‏78953

موضوع = النهي عن نشف اليد عند غسله للطعام لدوام البركة ببقاء نداوتها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏355 س‏0 ف‏78755

موضوع = أمر النبي ص بتصغير قطع اللحم و تكثير المرق لكونه أسرع لإنضاجه و أعظم لبركته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏75 س‏0 ف‏77663

موضوع = بركة الطعام بغسل اليد قبل الطعام و بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏364 س‏0 ف‏78789

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏365 س‏0 ف‏78791

موضوع = بركة الطعام بوجود الملح على الخوان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏396 س‏0 ف‏78917

موضوع = بركة طعام فاطمة ع كرامة من الله عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏68 س‏0 ف‏56655

موضوع = تكثر الطعام للنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏287 س‏0 ف‏37182

موضوع = ذهاب بركة الطعام بالتفرق عنه و ترك التسمية عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏424 س‏0 ف‏79050

موضوع = فضل مص الأصابع بعد الأكل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏405 س‏0 ف‏78960

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏405 س‏0 ف‏78961

موضوع = كثرة الخير و النعمة و العافية بغسل اليد قبل الطعام و بعده من غير تمندل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏362 س‏0 ف‏78782

موضوع = كراهة أكل الطعام الحار لكون البارد أعظم بركة منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏401 س‏0 ف‏78942

موضوع = كراهة النبي ص من أكل الطعام الحار لخلوه من البركة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏229 س‏0 ف‏21503

موضوع = كفاية طعام القليل للكثير

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏348 س‏0 ف‏78725

موضوع = كمال بركة الطعام بتحصيله من الحلال و التسمية أوله و الحمد آخره و غسل الأيدي قبله و الاجتماع عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏383 س‏0 ف‏78862

موضوع = كون أكثر الطعام بركة ما كثرت الأيدي عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏349 س‏0 ف‏78729

موضوع = نزول البركة في طعام قليل مسه النبي ص بيده في تبوك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏249 س‏0 ف‏27638

موضوع = نهي النبي ص عن أكل الطعام الحار لكون البركة في برده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏92 س‏10 ف‏13052

#### \* = بركة العائلة

موضوع = بركة النفس و الأهل و الولد و المعيشة بزيارة الإمام الحسين الشهيد ع مخلصا

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏37 س‏0 ف‏128314

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏38 س‏0 ف‏128318

#### \* = بركة العجوة

موضوع = دعاء النبي ص بالبركة لنخل العجوة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏374 س‏0 ف‏23195

#### \* = بركة العدس‏

موضوع = تقديس سبعين نبي ص للعدس و تأثيره في رقة القلب و كثره الدمع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏257 س‏0 ف‏78372

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏258 س‏0 ف‏78373

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏258 س‏0 ف‏78375

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏258 س‏0 ف‏78376

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏259 س‏0 ف‏78381

موضوع = نفي تقديس سبعين نبي ص للعدس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏258 س‏0 ف‏78378

#### \* = بركة العسل‏

موضوع = تقديس سبعين نبي ص للعسل و شفاؤه للأوجاع و البلغم و جلاؤه للقلب و خلوه من الداء

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏294 س‏0 ف‏78511

#### \* = بركة العمر

موضوع = الحث على إطالة الجلوس عند الموائد لأنها أوقات لا تحسب من الأعمار

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏354 س‏0 ف‏86541

موضوع = تعويض الله عن شهادة الحسين ع بعدم احتساب أيام زائريه من عمرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏69 س‏0 ف‏128548

موضوع = فضل أكل ما سقط من الخوان في المنزل و ترك ما سقط منه في الصحراء

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏430 س‏0 ف‏79082

#### \* = بركة الغنم‏

موضوع = إطلاق البركة على الماء و النار و الشاة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏226 س‏0 ف‏29004

موضوع = جعل تسعة أعشار الرزق في التجارة و عشرا في الجلود

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏5 س‏0 ف‏129740

#### \* = بركة الفرات‏

موضوع = بركة الله على كربلاء و فرات لكونهما أول أرض و ماء قدسا الله تعالى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏109 س‏0 ف‏128821

موضوع = تقاطر ماء الجنة كل يوم في الفرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏229 س‏0 ف‏127749

موضوع = حمد الصادق ع على بركة ماء الفرات و استزادته منه لشفائه لكل عاهة

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏41 س‏0 ف‏73752

موضوع = طرح الملائكة من مسك الجنة في ماء الفرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏448 س‏0 ف‏79165

موضوع = عظيم بركة و شفاء ماء الفرات لتقاطر ماء الجنة كل يوم فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏229 س‏0 ف‏127750

موضوع = فضل الفرات على الأنهار ببركته من طرح الملائكة مسك الجنة فيه كل ليلة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏228 س‏0 ف‏127748

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏230 س‏0 ف‏127754

#### \* = بركة القليل‏

موضوع = ازدياد بعض القليل و اضمحلال بعض الكثير

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏11 س‏0 ف‏99743

#### \* = بركة الكاظم ع‏

موضوع = بركة الزاد بيمن الكاظم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏34 س‏0 ف‏64509

آدرس = بحارالانوار ج‏48 ص‏35 س‏0 ف‏64512

#### \* = بركة الكبار

موضوع = كون البركة مع الأكابر

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏137 س‏5 ف‏91819

#### \* = بركة الكسب‏

موضوع = الإشارة إلى أوصاف أولياء الله في آية ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏277 س‏0 ف‏82573

موضوع = حث الكسبة على إطعام المساكين من سلعتهم لبركة كسبهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏331 س‏0 ف‏52422

#### \* = بركة الكوفة

موضوع = فضل الكوفة و قبر علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏404 س‏0 ف‏128006

موضوع = فضل سكنى الكوفة لإحاطة البركة بها و تفريج الكرب بزيارة قبر أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏83 س‏0 ف‏124952

موضوع = فضل سكنى الكوفة لاحتفاف البركة بها و تجنب مكة و المدينة لكفر أهلهما

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏377 س‏0 ف‏126701

#### \* = بركة اللحم‏

موضوع = التقوية باللحم مع اللبن لوجود الشفاء و البركة فيهما

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏294 س‏7 ف‏75528

#### \* = بركة الماء

موضوع = إطلاق البركة على الماء و النار و الشاة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏226 س‏0 ف‏29004

موضوع = نزول البركة مع الشاة و الماء و النار

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏134 س‏0 ف‏76307

#### \* = بركة الماشية

موضوع = جعل تسعة أعشار البركة في التجارة و عشرا في الجلود

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏4 س‏0 ف‏129739

#### \* = بركة المائدة

موضوع = تقديس بيت يجلس على مائدته من اسمه محمد أو أحمد

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏129 س‏0 ف‏133160

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏129 س‏0 ف‏133161

#### \* = بركة المطر

موضوع = الاستشفاء بشرب كتابة القرآن المكتوب بالمطر و العسل المشتراة باستيهاب من مهر الزوجة لدلالة القرآن على البركة و الشفاء و الهناءة فيهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏269 س‏0 ف‏75482

موضوع = التداوي بالمطر مع العسل المشتراة باستيهاب من مهر الزوجة لدلالة القرآن على البركة و الشفاء و الهناءة فيهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏269 س‏0 ف‏75481

موضوع = طبابة علي ع لوجع البطن بشرب المطر بالعسل المشتراة باستيهاب المهر لاجتماع البركة و الشفاء و الهناءة فيهن بنص القرآن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏177 س‏0 ف‏75239

موضوع = علاج علي ع المرض الصعب بالعسل المشتراة من مهر الزوجة مع المطر لدلالة القرآن على البركة و الشفاء و الهناءة فيهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏265 س‏0 ف‏75437

#### \* = بركة المعيشة

موضوع = البركة في المعيشة لطالب العلم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏184 س‏0 ف‏752

موضوع = بركة النفس و الأهل و الولد و المعيشة بزيارة الإمام الحسين الشهيد ع مخلصا

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏37 س‏0 ف‏128314

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏38 س‏0 ف‏128318

#### \* = بركة المقداد

موضوع = خلق الله الأرض لعلي ع و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود بهم ينزل الرزق و المطر و الرحمة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏345 س‏0 ف‏29480

موضوع = خلقة الأرض لعلي ع و عمار و أبي ذر و سلمان و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود و نزول الرزق و المطر و النصرة بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏326 س‏0 ف‏29366

موضوع = ضيق الأرض بعلي ص و خاصته الذين بهم ينزل الرزق و النصر و المطر منهم سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار و حذيفة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏351 س‏0 ف‏29530

موضوع = نزول البركات و النصر على أهل الأرض بأمير المؤمنين علي ص و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏210 س‏0 ف‏57226

#### \* = بركة المهدي عج‏

موضوع = أكل ثلاثمائة نفر من منسفة ببركة المهدي مع عدم نقصانها

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏76 س‏19 ف‏68868

موضوع = برء كل ذي عاهة و قوة كل ذي ضعف بإدارك المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏335 س‏0 ف‏70232

موضوع = كثره المال بين الناس و عدم وجود مستحقي الزكاة بعد ظهور المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏337 س‏0 ف‏70253

#### \* = بركة المولود

موضوع = الإشارة إلى أحوال و عاقبة من ولد في اليوم الخامس و العشرين من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏83 س‏0 ف‏73202

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم التاسع عشر من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏73 س‏0 ف‏73111

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏74 س‏0 ف‏73119

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏74 س‏0 ف‏73120

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم التاسع و العشرين من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏88 س‏0 ف‏73253

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الثالث و العشرين من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏79 س‏0 ف‏73166

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الثامن و العشرين من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏87 س‏0 ف‏73242

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الثاني من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏57 س‏0 ف‏72969

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الثاني و العشرين من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏78 س‏0 ف‏73153

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏78 س‏0 ف‏73160

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الثلاثين من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏89 س‏0 ف‏73256

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏89 س‏0 ف‏73257

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏89 س‏0 ف‏73259

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏90 س‏0 ف‏73261

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏90 س‏0 ف‏73264

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏90 س‏0 ف‏73265

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الحادي عشر من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏64 س‏0 ف‏73040

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الخامس و العشرين من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏82 س‏0 ف‏73197

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الرابع من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏59 س‏0 ف‏72981

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏59 س‏0 ف‏72987

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم السابع من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏61 س‏0 ف‏73010

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم السابع و العشرين من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏85 س‏0 ف‏73228

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم السادس من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏61 س‏0 ف‏73003

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم العاشر من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏64 س‏0 ف‏73031

موضوع = حلم مولود اليوم الثلاثين و مرزوقيته و عسر تربيته و سوء خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏135 س‏0 ف‏123805

موضوع = سعادة اليوم الأول من الشهر و المولود فيه و بيان آدابه و أعماله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏56 س‏0 ف‏72959

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏57 س‏0 ف‏72962

موضوع = صلاح مولود اليوم الرابع من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏135 س‏0 ف‏123633

موضوع = مرزوقية مولود اليوم الأول من الشهر و بركته و سماحته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏135 س‏0 ف‏123612

موضوع = مرزوقية مولود اليوم الخامس و العشرين و نجاته من علة شديدة

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏135 س‏0 ف‏123780

موضوع = يمن مولود اليوم الثلاثين و حلمه و عسر تربيته و سوء خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏187 س‏0 ف‏123989

#### \* = بركة المؤمن‏

موضوع = اعتبار المؤمن بركة على المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏283 س‏0 ف‏3116

موضوع = اندفاع العذاب عن أهل الدنيا بالمؤمنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏73 س‏0 ف‏34783

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏80 س‏0 ف‏34819

موضوع = بركة المؤمن على المؤمن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏311 س‏0 ف‏90548

موضوع = ثواب شرب سؤر المؤمن تبركا

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏33 س‏0 ف‏100042

#### \* = بركة النار

موضوع = إطلاق البركة على الماء و النار و الشاة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏226 س‏0 ف‏29004

#### \* = بركة النبي ص‏

موضوع = استنباط علي ص من آية الم أ حسب الناس أن يتركوا إلخ أمن الأمة من الافتتان ما دام حياة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏7 س‏0 ف‏52596

موضوع = إشارة آية ما كان الله معذبهم و أنت فيهم بأمن الأمة من العذاب ببركة وجود النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏338 س‏0 ف‏32367

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏349 س‏0 ف‏32429

موضوع = إطعام المهاجرين و الأنصار و أمهات المؤمنين من وليمة عرس علي ع ببركة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏120 س‏0 ف‏56917

موضوع = إطعام النبي ص أربعين رجلا من قومه بطعام يسير يوم الإنذار

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏144 س‏0 ف‏40915

موضوع = إطعام جابر للنبي ص و سبعمائة من أصحابه يوم الخندق بقصعة واحدة و شبعهم منها ببركة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏20 ص‏219 س‏11 ف‏26212

موضوع = إعجاز النبي بإشباع خلق كثير من طعام يسير

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏24 س‏0 ف‏23569

موضوع = إعجاز النبي ص في إرواء أصحابه و هم عطشى في غزوة تبوك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏27 س‏0 ف‏23579

موضوع = إعجاز النبي ص في إطعام أصحابه عند نفاد زادهم في غزوة الأحزاب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏26 س‏0 ف‏23576

موضوع = إعجاز النبي في إرواء خلق كثير

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏25 س‏0 ف‏23571

موضوع = إعجاز النبي في إرواء قوم من عكة خالية

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏26 س‏0 ف‏23574

موضوع = إعجاز النبي في إطعام خلق كثير

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏30 س‏0 ف‏23597

موضوع = إعجاز النبي في إطعام خلق كثير من طعام يسير

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏26 س‏0 ف‏23572

موضوع = إعجاز النبي في إطعام كثيرين بطعام قليل في غزوة الخندق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏23 س‏0 ف‏23561

موضوع = إعجاز النبي في إطعام كثيرين بطعام يسير

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏32 س‏0 ف‏23621

موضوع = إعجاز النبي في بقاء الطعام على حاله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏177 س‏0 ف‏24172

موضوع = إعطاء النبوة و البركة للنبي ص و الفصاحة و الفروسية لعلي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏11 س‏0 ف‏20169

موضوع = أكل أكثر من أربعة آلاف من وليمة عرس علي ع ببركة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏94 س‏0 ف‏56789

موضوع = امتلاء علي ع علما و حلما و فقها من نفث النبي ص في فمه و تفله بين كتفيه و ثدييه يوم إنذار العشيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏249 س‏0 ف‏48405

موضوع = بركات الله على الأنبياء

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏95 س‏0 ف‏115871

موضوع = بركة التمر القليل بدعاء النبي ص و أكل الجميع منها أيام الخندق بدعاء النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏31 س‏0 ف‏23608

موضوع = بركة المكة بوجود النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏296 س‏0 ف‏20631

موضوع = بركة تمر بنت رواحة و شبع ثلاثة آلاف مجاهد منها بكرامة النبي ص في الخندق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏35 س‏0 ف‏23633

موضوع = بركة طعام أبي أيوب الأنصاري بإعجاز النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏19 س‏0 ف‏23548

موضوع = بركة طعام فاطمة ع بدعاء النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏30 س‏0 ف‏23604

موضوع = بركة عكة سمن أم مالك بإعجاز النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏42 س‏0 ف‏23669

موضوع = بركة قطعة الذهب لأداء ديون سلمان بإعجاز النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏28 س‏0 ف‏23588

موضوع = بركة نقود أنس بن مالك بإعجاز النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏29 س‏0 ف‏23590

موضوع = بركة وليمة عرس فاطمة ع ببركة تفل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏106 س‏0 ف‏56868

موضوع = تفسير لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالإفساد بعد إصلاحها بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏227 س‏0 ف‏39566

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏250 س‏0 ف‏39675

موضوع = توسعة البيت و مباركة الطعام كرامة للنبي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏147 س‏0 ف‏10878

موضوع = جعل الله النبوة و البركة في النبي ص و الفصاحة و الفروسية في علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏33 س‏0 ف‏40279

موضوع = حكاية حليمة رضاعها للنبي ص و ما شاهدت من بركاته و كراماته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏331 س‏0 ف‏20642

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏332 س‏0 ف‏20643

موضوع = رمي أبي لهب النبي ص بالسحر حين أشبع قومه بطعام يسير يوم الإنذار و منعه بني هاشم من الإيمان به ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏181 س‏0 ف‏24187

موضوع = رمي أبي لهب النبي ص بالسحر عند ما أشبع جميعهم بطعام يسير يوم إنذار عشيرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏223 س‏2 ف‏48229

موضوع = سلامة امرأة بذية من الأمراض ببركة أكلها لقمة من فم النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏281 س‏0 ف‏21670

موضوع = ضيافة النبي ص لقومه بطعام يسير في بيعة العشيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏35 س‏0 ف‏23634

موضوع = طبخ أمير المؤمنين علي ص الطعام لضيافة النبي ص يوم الإنذار و إشباعه لهم على كثرتهم بطعام يسير

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏44 س‏0 ف‏23676

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏191 س‏0 ف‏24223

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏144 س‏0 ف‏47824

موضوع = عد علي ع أعظم مولود بركة من ولد عبد المطلب بعد النبي و أعلميته و أسبقيته إلى الإسلام و الجهاد و المكارم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏209 س‏0 ف‏57224

موضوع = عروج الله بنبيه ص سبع مرات بارك عليه في الأولى و علمه الفرائض في الثانية و أنزل عليه الأنوار في الثالثة

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏237 س‏13 ف‏108919

موضوع = عظمة النبي ص و بركته في إجابة كل أحد لأمره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏234 س‏0 ف‏107831

موضوع = غفران الذنوب و ستر العيوب بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏73 س‏0 ف‏119861

موضوع = قصة شبع كثير من طعام فاطمة ع ببركة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏27 س‏0 ف‏56432

موضوع = كرامة النبي ص في إطعام كثير من الصحابة في وليمة عرس أمير المؤمنين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏124 س‏0 ف‏56954

موضوع = كون النبي ص أمنا لأصحابه و أصحابه أمنا لأمته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏309 س‏0 ف‏29266

موضوع = معجزة النبي ص في شاة أم معبد

آدرس = بحارالانوار ج‏19 ص‏98 س‏0 ف‏25238

موضوع = معجزة النبي في نزول البركات عند ما كان رضيعا

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏385 س‏0 ف‏20787

موضوع = نبع الآبار على يد عبد الله بن عامر بن كريز ببركة تحنيك النبي ص إياه بتفله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏42 س‏0 ف‏23668

موضوع = نزول البركات على بني سعيد بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏376 س‏2 ف‏20757

موضوع = نزول البركات على حليمة السعدية و جارتها ببركة رضاع النبي ص عندها

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏340 س‏0 ف‏20683

موضوع = نزول البركة في طعام قليل مسه النبي ص بيده في تبوك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏249 س‏0 ف‏27638

موضوع = نزول الرحمة بنبوة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏365 س‏0 ف‏111887

موضوع = نيل الجنة و البركة بالسلام على النبي ص أو على فاطمة ع ثلاثة أيام في حياتهما أو بعد مماتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏185 س‏0 ف‏57132

#### \* = بركة النحل‏

موضوع = تشبيه إيذاء المخالفين للشيعة بصيد الطيور للنحل جاهلة ببركتها

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏75 س‏0 ف‏81007

#### \* = بركة النعمة

موضوع = فضل أكل ما سقط من الخوان في المنزل و ترك ما سقط منه في الصحراء

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏430 س‏0 ف‏79082

موضوع = وصف الله بمنعم النعم و مسببا لزيادته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏51 س‏0 ف‏84571

#### \* = بركة النَّفْس‏

موضوع = فضل أكل ما سقط من الخوان في المنزل و ترك ما سقط منه في الصحراء

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏430 س‏0 ف‏79082

#### \* = بركة الوضوء

موضوع = ازدياد العمر من إكثار الطهور

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏304 س‏0 ف‏106844

#### \* = بركة الولاية

موضوع = عظم بركة التسليم لفضائل لعلي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏22 س‏0 ف‏48918

#### \* = بركة الولد

موضوع = بركة الرزق و النسل بالإخلاص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏88 س‏0 ف‏76969

موضوع = بركة النفس و الأهل و الولد و المعيشة بزيارة الإمام الحسين الشهيد ع مخلصا

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏37 س‏0 ف‏128314

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏38 س‏0 ف‏128318

موضوع = بركة مال أنس بن مالك و ولده بدعاء النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏10 س‏0 ف‏23484

#### \* = بركة أهل البيت ع‏

موضوع = إنزال الله الرزق بأهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏208 س‏20 ف‏46141

موضوع = تفسير لو أن أهل القرى ءامنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض بنزول البركات بواسطة أهل البيت ع في الرجعة

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏61 س‏0 ف‏70847

موضوع = جعل الله أهل بيت النبي ص أمانا لأهل الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏309 س‏0 ف‏38759

موضوع = جعل الله تعالى النجوم أمانا لأهل السماء و أهل بيت النبي ص أمانا لأهل الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏67 س‏0 ف‏32937

موضوع = جمع النبي عليا و فاطمة و الحسن و الحسين ص تحت الكساء في بيت أم سلمة و دعاؤه لهم بالصلوات و البركة

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏228 س‏0 ف‏41184

موضوع = جمع النبي عليا و فاطمة و الحسن و الحسين ص تحت الكساء و دعاؤه لهم بالصلوات و البركة

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏220 س‏0 ف‏41152

موضوع = دفع الله شدائد الزمان و تنزيله الغيث بأهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏316 س‏0 ف‏70059

موضوع = دوام نعمة الله و بركته على أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏98 س‏0 ف‏49512

موضوع = رفع الأمراض و البلايا و نزول البركات بأهل البيت ع في الرجعة

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏80 س‏0 ف‏59287

موضوع = شمول البركات للناس إلى يوم القيامة لو سمعوا قول الله و الرسول في أهل بيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏142 س‏22 ف‏13594

موضوع = قصة أكل أهل البيت ع من طعام الجنة مدة أيام و نفاده عند إطعام الزهراء ع أم أيمن منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏63 س‏0 ف‏56627

موضوع = كون الأئمة ع أهل بيت الرحمة و النعمة و البركة و بنيان الأرض و شيعتهم عروة الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏35 س‏0 ف‏80740

موضوع = كون أهل البيت ع أمانا لأهل الأرض و النجوم أمانا لأهل السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏243 س‏0 ف‏127802

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏248 س‏0 ف‏127817

موضوع = نبات الأعشاب و نزول المطر و النجاة من الغرق و الخسف بالأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏241 س‏0 ف‏36949

موضوع = نزول البركات و رفع الآفات و الأمراض و وفور الفواكه الصيفية شتاء و الشتوية صيفا في الرجعة ببركة أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏61 س‏0 ف‏70845

موضوع = نزول البركة على مائدة علي و فاطمة ص لإطعامهما الضيف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏24 س‏0 ف‏52737

#### \* = بركة حذيفة بن اليمان‏

موضوع = خلق الله الأرض لعلي ع و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود بهم ينزل الرزق و المطر و الرحمة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏345 س‏0 ف‏29480

موضوع = خلقة الأرض لعلي ع و عمار و أبي ذر و سلمان و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود و نزول الرزق و المطر و النصرة بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏326 س‏0 ف‏29366

موضوع = ضيق الأرض بعلي ص و خاصته الذين بهم ينزل الرزق و النصر و المطر منهم سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار و حذيفة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏351 س‏0 ف‏29530

موضوع = نزول البركات و النصر على أهل الأرض بأمير المؤمنين علي ص و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏210 س‏0 ف‏57226

#### \* = بركة حليمة السعدية

موضوع = نبع ثدي حليمة السعدية اليمنى لبنا ببركة مص النبي ص لها أول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏345 س‏4 ف‏20692

#### \* = بركة رمضان‏

موضوع = فتح أبواب الجنان و غل الشياطين في شهر رمضان و التحذير من حرمان ليلة القدر

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏17 س‏0 ف‏123033

#### \* = بركة سلمان‏

موضوع = خلق الله الأرض لعلي ع و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود بهم ينزل الرزق و المطر و الرحمة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏345 س‏0 ف‏29480

موضوع = خلقة الأرض لعلي ع و عمار و أبي ذر و سلمان و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود و نزول الرزق و المطر و النصرة بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏326 س‏0 ف‏29366

موضوع = ضيق الأرض بعلي ص و خاصته الذين بهم ينزل الرزق و النصر و المطر منهم سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار و حذيفة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏351 س‏0 ف‏29530

موضوع = نزول البركات و النصر على أهل الأرض بأمير المؤمنين علي ص و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏210 س‏0 ف‏57226

#### \* = بركة عاشوراء

موضوع = تعيد العامة يوم عاشوراء للتقرب إلى يزيد و جوائزه بوضع الأحاديث المختلقة في بركة هذا اليوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏269 س‏0 ف‏58662

#### \* = بركة عبد الله بن مسعود

موضوع = خلق الله الأرض لعلي ع و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود بهم ينزل الرزق و المطر و الرحمة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏345 س‏0 ف‏29480

موضوع = خلقة الأرض لعلي ع و عمار و أبي ذر و سلمان و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود و نزول الرزق و المطر و النصرة بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏326 س‏0 ف‏29366

موضوع = نزول البركات و النصر على أهل الأرض بأمير المؤمنين علي ص و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏210 س‏0 ف‏57226

#### \* = بركة علي ص‏

موضوع = بركة زاد أبي هريرة بدعاء أمير المؤمنين ع و زوالها عند ركونه إلى معاوية و تركه أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏29 س‏0 ف‏23592

موضوع = خصب البلاد و عز الأجناد بعلي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏37 س‏0 ف‏48991

موضوع = خلق الله الأرض لعلي ع و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود بهم ينزل الرزق و المطر و الرحمة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏345 س‏0 ف‏29480

موضوع = خلقة الأرض لعلي ع و عمار و أبي ذر و سلمان و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود و نزول الرزق و المطر و النصرة بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏326 س‏0 ف‏29366

موضوع = ضيق الأرض بعلي ص و خاصته الذين بهم ينزل الرزق و النصر و المطر منهم سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار و حذيفة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏351 س‏0 ف‏29530

موضوع = عد علي ع أعظم مولود بركة من ولد عبد المطلب بعد النبي و أعلميته و أسبقيته إلى الإسلام و الجهاد و المكارم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏209 س‏0 ف‏57224

موضوع = قيام الدين بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص و شيعته و لولاهم لما مطرت السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏306 س‏0 ف‏50598

موضوع = نزول البركات و النصر على أهل الأرض بأمير المؤمنين علي ص و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏210 س‏0 ف‏57226

موضوع = نزول المطر لأجل علي ص و شيعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏40 س‏0 ف‏80792

موضوع = يمن علي في كل منزل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏37 س‏0 ف‏48986

#### \* = بركة عمار

موضوع = خلق الله الأرض لعلي ع و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود بهم ينزل الرزق و المطر و الرحمة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏345 س‏0 ف‏29480

موضوع = خلقة الأرض لعلي ع و عمار و أبي ذر و سلمان و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود و نزول الرزق و المطر و النصرة بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏326 س‏0 ف‏29366

موضوع = ضيق الأرض بعلي ص و خاصته الذين بهم ينزل الرزق و النصر و المطر منهم سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار و حذيفة

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏351 س‏0 ف‏29530

موضوع = نزول البركات و النصر على أهل الأرض بأمير المؤمنين علي ص و أبي ذر و سلمان و عمار و المقداد و حذيفة و عبد الله بن مسعود

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏210 س‏0 ف‏57226

#### \* = بركة فاطمة ع‏

موضوع = إخبار الإنجيل عن قلة نسل النبي ص و نكاحه النساء و تناسل ذريته من المباركة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏22 س‏0 ف‏56388

موضوع = بركة قلادة فاطمة ع في إشباع جائع و إكساء عريان و إغناء فقير و عتق عبد ثم رجوعها إليها

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏56 س‏0 ف‏56608

موضوع = قصة بركة طعام فاطمة ع من الجنة و شبع أهل البيت ع و جيرانهم منها

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏29 س‏0 ف‏56449

موضوع = نيل الجنة و البركة بالسلام على النبي ص أو على فاطمة ع ثلاثة أيام في حياتهما أو بعد مماتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏185 س‏0 ف‏57132

#### \* = بركة قم‏

موضوع = مدح الصادق ع أهل قم بالفقاهة و العلم و الفهم و الدراية و كثرة العبادة و نزول البركات عليهم و غفران سيئاتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏217 س‏0 ف‏74023

#### \* = بركة كربلاء

موضوع = بركة الله على كربلاء و فرات لكونهما أول أرض و ماء قدسا الله تعالى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏98 ص‏109 س‏0 ف‏128821

#### \* = بركة ليلة القدر

موضوع = معية علي للنبي ص في سبعة مواطن منها اختصاص بركة ليلة القدر بهما

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏24 س‏0 ف‏123074

#### \* = بركة يعقوب ع‏

موضوع = بركات الله على الأنبياء

آدرس = بحارالانوار ج‏87 ص‏95 س‏0 ف‏115871

موضوع = مباركة الله على يعقوب في اليوم السابع عشر

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏187 س‏0 ف‏123873

#### \* = حرمان البَرَكة

موضوع = اشتراك الشيطان مع الإنسان في الأكل و رفع البركة إذا لم يسم على المائدة

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏257 س‏0 ف‏117664

موضوع = بركة زاد أبي هريرة بدعاء النبي ص و زوالها بكتمانه الشهادة لأمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏29 س‏0 ف‏23591

موضوع = بركة زاد أبي هريرة بدعاء أمير المؤمنين ع و زوالها عند ركونه إلى معاوية و تركه أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏29 س‏0 ف‏23592

موضوع = دعاء النبي ص على من ترك صلاة الجمعة في حياته أو بعده استخفافا أو جحودا و حبط عباداته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏165 س‏0 ف‏115029

موضوع = زوال البركة بتقليم الأظفار يوم الأحد

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏124 س‏0 ف‏94186

موضوع = زوال البركة و فساد المعيشة بغش المسلم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏365 س‏18 ف‏95390

موضوع = عدم البركة في المال المأخوذ من الظلمة

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏108 س‏0 ف‏91678

موضوع = عقاب ترك مجالسة العلماء و الفرار منهم برفع البركة و تسليط حكام الجور و عدم الإيمان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏453 س‏0 ف‏30006

موضوع = عقوبة حبس حق المسلم بذهاب البركة

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏293 س‏0 ف‏134094

موضوع = عقوبة من تعلم رياء و سمعة و طمعا في الدنيا بنزع البركة و ضيق المعيشة و إيكاله إلى نفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏101 س‏14 ف‏96163

موضوع = نفاد بركة المال بإنفاق أحد الورثة بغير إذن الصغير

آدرس = بحارالانوار ج‏71 ص‏414 س‏0 ف‏91033

موضوع = هبة الهادي ع ثمن الخاتم لمتمنيه دون أن يسأله و ضياعه لمشاركته في شرب الخمر

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏155 س‏0 ف‏67007

#### \* = سعة البَرَكة

موضوع = ملازمة طاعة الله رضاه و رضاه لبركته غير المتناهية

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏341 س‏0 ف‏89267

#### \* = ضمان البَرَكة

موضوع = دلالة آية لئن شكرتم لأزيدنكم على تحتم الزيادة لمن وفق للشكر

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏409 س‏0 ف‏83116

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏40 س‏0 ف‏84442

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏43 س‏0 ف‏84476

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏48 س‏0 ف‏84536

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏129 س‏0 ف‏84899

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏135 س‏0 ف‏84934

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏362 س‏0 ف‏119424

#### \* = قحط البركات‏

موضوع = ابتلاء الله المسيئين بنقص الثمرات و حبس البركات و قحط الخيرات للتوبة و القلع و الادكار

آدرس = بحارالانوار ج‏88 ص‏336 س‏0 ف‏116748

موضوع = استغاثة و مناشدة أمير المؤمنين ص الناس لاسترداد حقه من الغاصبين لكنهم خذلوه و تركوه فحرم الله عليهم بركات السماء و الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏155 س‏23 ف‏87723

موضوع = الابتلاء بنقص الثمرات و حبس البركات و منع الخيرات عند السيئات ترغيبا في التوبة و الانتهاء

آدرس = بحارالانوار ج‏88 ص‏312 س‏0 ف‏116698

موضوع = تأثير قطيعة الرحم في ذهاب البركة

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏90 س‏0 ف‏100755

موضوع = تأثير منع الزكاة في منع الأرض بركتها من الزرع و الثمار و المعادن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏15 س‏0 ف‏121265

موضوع = خراب البيت من دخول الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏19 س‏0 ف‏104433

موضوع = خراب البيت و خلوه من البركة بالخيانة و السرقة و الخمر و الزنا فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏170 س‏17 ف‏91971

موضوع = خراب البيوت بالخيانة و الزنا و السرقة و شرب الخمر

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏125 س‏0 ف‏104944

موضوع = ذهاب البركة من قطيعة الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏291 س‏6 ف‏98449

موضوع = ذهاب بركة الزرع و الثمار و المعادن عقوبة منع الزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏372 س‏0 ف‏89406

موضوع = ذهاب بركة الزرع و الثمار و المعادن من أثر منع الزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏369 س‏0 ف‏89398

موضوع = ذهاب منافع الأشجار عند قشعريرة الأرض من شرك النصارى بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏86 س‏10 ف‏96032

موضوع = زوال البركات و تسلط الأشرار و رفع الأمان عند ترك الناس الأمر بالمعروف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏94 س‏0 ف‏127359

موضوع = زوال البركة من العمر و الرزق بالتهاون بالصلاة

آدرس = بحارالانوار ج‏80 ص‏21 س‏0 ف‏109219

موضوع = زوال البركة من قطيعة الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏239 س‏13 ف‏97937

موضوع = سلب البركة عما ادخر يوم عاشوراء

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏284 س‏0 ف‏58722

موضوع = عدم إنزال السماء بركاتها منذ ابتعاد الناس عن أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏316 س‏0 ف‏70061

موضوع = عدم زيادة المال بحبس الزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏27 س‏0 ف‏121327

موضوع = قابلية البقول للنمو أكثر من حدها الفعلي لو لا مس العصاة لها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏217 س‏0 ف‏78248

موضوع = منع الأرض بركاتها من الزرع و الثمار و المعادن إذا منعت الزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏157 س‏0 ف‏96793

موضوع = منع الأرض بركاتها من الزرع و الثمار و المعادن عند منع الزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏88 ص‏327 س‏0 ف‏116722

موضوع = منع الأرض بركاتها من الزرع و الثمر و المعادن عند منع الزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏72 س‏0 ف‏127204

موضوع = منع الأرض بركتها من الزرع و الثمر و المعادن عند منع الزكاة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏45 س‏0 ف‏127055

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏46 س‏0 ف‏127059

موضوع = وعظ علي ع أهل السوق كل فترة بالتقوى و ترك الحلف لمحقه السلعة و البركة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏102 س‏0 ف‏130382

#### \* = يمن الجواد

موضوع = خلق عباد أغنياء ميامين يعيش الناس بفضلهم و عباد بخلاء ملاعين ضارين يفسدون كل شي‏ء

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏172 س‏0 ف‏101650

### نرم افزار جامع الاحادیث 5/3

با توجه به حجم زیاد منابع روایی برک و بعضی از مشتقات آن فقط از کتب اربع و نهج البلاغه را آوردم و عبارت به رنگ قرمز قابل مشاهده است

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 22 / كتاب العقل و الجهل ..... ص : 10

وَ الصَّمْتُ وَ ضِدَّهُ الْهَذَرَ وَ الِاسْتِسْلَامُ وَ ضِدَّهُ الِاسْتِكْبَارَ وَ التَّسْلِيمُ وَ ضِدَّهُ الشَّكَّ وَ الصَّبْرُ وَ ضِدَّهُ الْجَزَعَ وَ الصَّفْحُ وَ ضِدَّهُ الِانْتِقَامَ وَ الْغِنَى وَ ضِدَّهُ الْفَقْرَ وَ التَّذَكُّرُ وَ ضِدَّهُ السَّهْوَ وَ الْحِفْظُ وَ ضِدَّهُ النِّسْيَانَ وَ التَّعَطُّفُ وَ ضِدَّهُ الْقَطِيعَةَ وَ الْقُنُوعُ وَ ضِدَّهُ الْحِرْصَ وَ الْمُؤَاسَاةُ وَ ضِدَّهَا الْمَنْعَ وَ الْمَوَدَّةُ وَ ضِدَّهَا الْعَدَاوَةَ وَ الْوَفَاءُ وَ ضِدَّهُ الْغَدْرَ وَ الطَّاعَةُ وَ ضِدَّهَا الْمَعْصِيَةَ وَ الْخُضُوعُ وَ ضِدَّهُ التَّطَاوُلَ وَ السَّلَامَةُ وَ ضِدَّهَا الْبَلَاءَ وَ الْحُبُّ وَ ضِدَّهُ الْبُغْضَ وَ الصِّدْقُ وَ ضِدَّهُ الْكَذِبَ وَ الْحَقُّ وَ ضِدَّهُ الْبَاطِلَ وَ الْأَمَانَةُ وَ ضِدَّهَا الْخِيَانَةَ وَ الْإِخْلَاصُ وَ ضِدَّهُ الشَّوْبَ وَ الشَّهَامَةُ وَ ضِدَّهَا الْبَلَادَةَ وَ الْفَهْمُ وَ ضِدَّهُ الْغَبَاوَةَ وَ الْمَعْرِفَةُ وَ ضِدَّهَا الْإِنْكَارَ وَ الْمُدَارَاةُ وَ ضِدَّهَا الْمُكَاشَفَةَ وَ سَلَامَةُ الْغَيْبِ وَ ضِدَّهَا الْمُمَاكَرَةَ وَ الْكِتْمَانُ وَ ضِدَّهُ الْإِفْشَاءَ وَ الصَّلَاةُ وَ ضِدَّهَا الْإِضَاعَةَ وَ الصَّوْمُ وَ ضِدَّهُ الْإِفْطَارَ وَ الْجِهَادُ وَ ضِدَّهُ النُّكُولَ وَ الْحَجُّ وَ ضِدَّهُ نَبْذَ الْمِيثَاقِ وَ صَوْنُ الْحَدِيثِ وَ ضِدَّهُ النَّمِيمَةَ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ ضِدَّهُ الْعُقُوقَ وَ الْحَقِيقَةُ وَ ضِدَّهَا الرِّيَاءَ وَ الْمَعْرُوفُ وَ ضِدَّهُ الْمُنْكَرَ وَ السَّتْرُ وَ ضِدَّهُ التَّبَرُّجَ وَ التَّقِيَّةُ وَ ضِدَّهَا الْإِذَاعَةَ وَ الْإِنْصَافُ وَ ضِدَّهُ الْحَمِيَّةَ وَ التَّهْيِئَةُ وَ ضِدَّهَا الْبَغْيَ وَ النَّظَافَةُ وَ ضِدَّهَا الْقَذَرَ وَ الْحَيَاءُ وَ ضِدَّهَا الْجَلَعَ وَ الْقَصْدُ وَ ضِدَّهُ الْعُدْوَانَ وَ الرَّاحَةُ وَ ضِدَّهَا التَّعَبَ وَ السُّهُولَةُ وَ ضِدَّهَا الصُّعُوبَةَ وَ الْبَرَكَةُ وَ ضِدَّهَا الْمَحْقَ وَ الْعَافِيَةُ وَ ضِدَّهَا الْبَلَاءَ وَ الْقَوَامُ وَ ضِدَّهُ الْمُكَاثَرَةَ وَ الْحِكْمَةُ وَ ضِدَّهَا الْهَوَاءَ وَ الْوَقَارُ وَ ضِدَّهُ الْخِفَّةَ وَ السَّعَادَةُ وَ ضِدَّهَا الشَّقَاوَةَ وَ التَّوْبَةُ وَ ضِدَّهَا الْإِصْرَارَ

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 204 / باب نادر جامع في فضل الإمام و صفاته ..... ص : 198

الْعِبَادُ وَ تَسْتَهِلُّ بِنُورِهِمُ الْبِلَادُ وَ يَنْمُو بِبَرَكَتِهِمُ‏ التِّلَادُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ حَيَاةً لِلْأَنَامِ وَ مَصَابِيحَ لِلظَّلَامِ وَ مَفَاتِيحَ لِلْكَلَامِ وَ دَعَائِمَ لِلْإِسْلَامِ جَرَتْ بِذَلِكَ فِيهِمْ مَقَادِيرُ اللَّهِ عَلَى مَحْتُومِهَا فَالْإِمَامُ هُوَ الْمُنْتَجَبُ الْمُرْتَضَى وَ الْهَادِي الْمُنْتَجَى وَ الْقَائِمُ الْمُرْتَجَى اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ فِي الذَّرِّ حِينَ ذَرَأَهُ وَ فِي الْبَرِيَّةِ حِينَ بَرَأَهُ ظِلًّا قَبْلَ خَلْقِ نَسَمَةٍ عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ مَحْبُوّاً بِالْحِكْمَةِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ اخْتَارَهُ بِعِلْمِهِ وَ انْتَجَبَهُ لِطُهْرِهِ بَقِيَّةً مِنْ آدَمَ ع وَ خِيَرَةً مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ وَ مُصْطَفًى مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ سُلَالَةً مِنْ إِسْمَاعِيلَ وَ صَفْوَةً مِنْ عِتْرَةِ مُحَمَّدٍ ص لَمْ يَزَلْ مَرْعِيّاً بِعَيْنِ اللَّهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكْلَؤُهُ بِسِتْرِهِ مَطْرُوداً عَنْهُ حَبَائِلُ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ مَدْفُوعاً عَنْهُ وُقُوبُ الْغَوَاسِقِ وَ نُفُوثُ كُلِّ فَاسِقٍ مَصْرُوفاً عَنْهُ قَوَارِفُ السُّوءِ مُبْرَأً مِنَ الْعَاهَاتِ مَحْجُوباً عَنِ الْآفَاتِ مَعْصُوماً مِنَ الزَّلَّاتِ مَصُوناً عَنِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا مَعْرُوفاً بِالْحِلْمِ وَ الْبِرِّ فِي يَفَاعِهِ مَنْسُوباً إِلَى الْعَفَافِ وَ الْعِلْمِ وَ الْفَضْلِ عِنْدَ انْتِهَائِهِ مُسْنَداً إِلَيْهِ أَمْرُ وَالِدِهِ صَامِتاً عَنِ الْمَنْطِقِ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ وَالِدِهِ إِلَى أَنِ انْتَهَتْ بِهِ مَقَادِيرُ اللَّهِ إِلَى مَشِيئَتِهِ وَ جَاءَتِ الْإِرَادَةُ مِنَ اللَّهِ فِيهِ إِلَى مَحَبَّتِهِ وَ بَلَغَ مُنْتَهَى مُدَّةِ وَالِدِهِ ع فَمَضَى وَ صَارَ أَمْرُ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَلَّدَهُ دِينَهُ وَ جَعَلَهُ الْحُجَّةَ عَلَى عِبَادِهِ وَ قَيِّمَهُ فِي بِلَادِهِ وَ أَيَّدَهُ بِرُوحِهِ وَ آتَاهُ عِلْمَهُ وَ أَنْبَأَهُ فَصْلَ بَيَانِهِ وَ اسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ وَ انْتَدَبَهُ لِعَظِيمِ أَمْرِهِ وَ أَنْبَأَهُ فَضْلَ بَيَانِ عِلْمِهِ وَ نَصَبَهُ عَلَماً لِخَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ عَالَمِهِ وَ ضِيَاءً لِأَهْلِ دِينِهِ وَ الْقَيِّمَ عَلَى عِبَادِهِ رَضِيَ اللَّهُ بِهِ إِمَاماً لَهُمُ اسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ وَ اسْتَحْفَظَهُ عِلْمَهُ وَ اسْتَخْبَأَهُ حِكْمَتَهُ وَ اسْتَرْعَاهُ لِدِينِهِ وَ انْتَدَبَهُ لِعَظِيمِ أَمْرِهِ وَ أَحْيَا بِهِ مَنَاهِجَ سَبِيلِهِ وَ فَرَائِضَهُ وَ حُدُودَهُ فَقَامَ بِالْعَدْلِ عِنْدَ تَحَيُّرِ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ تَحْيِيرِ أَهْلِ الْجَدَلِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 210 / باب ما فرض الله عز و جل و رسوله ص من الكون مع الأئمة ع ..... ص : 208

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ وَ إِنَّ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ وَ الْفَلْجَ وَ الْعَوْنَ وَ النَّجَاحَ وَ الْبَرَكَةَ وَ الْكَرَامَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الْيُسْرَ وَ الْبُشْرَى وَ الرِّضْوَانَ وَ الْقُرْبَ وَ النَّصْرَ وَ التَّمَكُّنَ وَ الرَّجَاءَ وَ الْمَحَبَّةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ تَوَلَّى عَلِيّاً وَ ائْتَمَّ بِهِ وَ بَرِئَ مِنْ عَدُوِّهِ وَ سَلَّمَ لِفَضْلِهِ وَ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِي شَفَاعَتِي وَ حَقٌّ عَلَى رَبِّي تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَسْتَجِيبَ لِي فِيهِمْ فَإِنَّهُمْ أَتْبَاعِي وَ مَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 309 / باب الإشارة و النص على أبي الحسن موسى ع ..... ص : 307

8- أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَلَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَقَالَ هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يُولَدْ فِينَا مَوْلُودٌ أَعْظَمُ بَرَكَةً عَلَى شِيعَتِنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِي لَا تَجْفُوا إِسْمَاعِيلَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 321 / باب الإشارة و النص على أبي جعفر الثاني ع ..... ص : 320

9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَجِي‏ءَ بِابْنِهِ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ صَغِيرٌ فَقَالَ هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يُولَدْ مَوْلُودٌ أَعْظَمُ بَرَكَةً عَلَى شِيعَتِنَا مِنْهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 343 / باب ما يفصل به بين دعوى المحق و المبطل في أمر الإمامة ..... ص : 343

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهُ خِدَاشٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ قَالا لَهُ إِنَّا نَبْعَثُكَ إِلَى رَجُلٍ طَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ بِالسِّحْرِ وَ الْكِهَانَةِ وَ أَنْتَ أَوْثَقُ مَنْ بِحَضْرَتِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مِنْ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنْ تُحَاجَّهُ لَنَا حَتَّى تَقِفَهُ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ أَعْظَمُ النَّاسِ دَعْوَى فَلَا يَكْسِرَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ وَ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَخْدَعُ النَّاسَ بِهَا الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ وَ الْعَسَلُ وَ الدُّهْنُ وَ أَنْ يُخَالِيَ الرَّجُلَ فَلَا تَأْكُلْ لَهُ طَعَاماً وَ لَا تَشْرَبْ لَهُ شَرَاباً وَ لَا تَمَسَّ لَهُ عَسَلًا وَ لَا دُهْناً وَ لَا تَخْلُ مَعَهُ وَ احْذَرْ هَذَا كُلَّهُ مِنْهُ وَ انْطَلِقْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَاقْرَأْ آيَةَ السُّخْرَةِ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ كَيْدِهِ وَ كَيْدِ الشَّيْطَانِ فَإِذَا جَلَسْتَ إِلَيْهِ فَلَا تُمَكِّنْهُ مِنْ بَصَرِكَ كُلِّهِ وَ لَا تَسْتَأْنِسْ بِهِ ثُمَّ قُلْ لَهُ إِنَّ أَخَوَيْكَ فِي الدِّينِ وَ ابْنَيْ عَمِّكَ فِي الْقَرَابَةِ يُنَاشِدَانِكَ الْقَطِيعَةَ وَ يَقُولَانِ لَكَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّا تَرَكْنَا النَّاسَ لَكَ وَ خَالَفْنَا عَشَائِرَنَا فِيكَ- مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً ص فَلَمَّا نِلْتَ أَدْنَى مَنَالٍ ضَيَّعْتَ حُرْمَتَنَا وَ قَطَعْتَ رَجَاءَنَا- ثُمَّ قَدْ رَأَيْتَ أَفْعَالَنَا

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 482 / باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر ع ..... ص : 476

الْأَلْبَابِ وَ جَعَلَ مُحَمَّداً بَرَكَةً وَ رَحْمَةً وَ جَعَلَ عَلِيّاً ع عِبْرَةً وَ بَصِيرَةً وَ جَعَلَ الْأَوْصِيَاءَ مِنْ نَسْلِهِ وَ نَسْلِ مُحَمَّدٍ مَا أَدْرِي وَ لَوْ دَرَيْتُ مَا احْتَجْتُ فِيهِ إِلَى كَلَامِكَ وَ لَا جِئْتُكَ وَ لَا سَأَلْتُكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عُدْ إِلَى حَدِيثِ الْهِنْدِيِّ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ سَمِعْتُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَ لَا أَدْرِي مَا بِطَانَتُهَا وَ لَا شَرَائِحُهَا وَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ وَ لَا كَيْفَ هِيَ وَ لَا بِدُعَائِهَا فَانْطَلَقْتُ حَتَّى قَدِمْتُ سُبْذَانَ الْهِنْدِ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقِيلَ لِي إِنَّهُ بَنَى دَيْراً فِي جَبَلٍ فَصَارَ لَا يَخْرُجُ وَ لَا يُرَى إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ زَعَمَتِ الْهِنْدُ أَنَّ اللَّهَ فَجَّرَ لَهُ عَيْناً فِي دَيْرِهِ وَ زَعَمَتِ الْهِنْدُ أَنَّهُ يُزْرَعُ لَهُ مِنْ غَيْرِ زَرْعٍ يُلْقِيهِ وَ يُحْرَثُ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَرْثٍ يَعْمَلُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى بَابِهِ فَأَقَمْتُ ثَلَاثاً- لَا أَدُقُّ الْبَابَ وَ لَا أُعَالِجُ الْبَابَ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ فَتَحَ اللَّهُ الْبَابَ وَ جَاءَتْ بَقَرَةٌ عَلَيْهَا حَطَبٌ تَجُرُّ ضَرْعَهَا يَكَادُ يَخْرُجُ مَا فِي ضَرْعِهَا مِنَ اللَّبَنِ فَدَفَعَتِ الْبَابَ فَانْفَتَحَ فَتَبِعْتُهَا وَ دَخَلْتُ فَوَجَدْتُ الرَّجُلَ قَائِماً يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَبْكِي وَ يَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَبْكِي وَ يَنْظُرُ إِلَى الْجِبَالِ فَيَبْكِي فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَقَلَّ ضَرْبَكَ فِي دَهْرِنَا هَذَا فَقَالَ لِي وَ اللَّهِ مَا أَنَا إِلَّا حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ رَجُلٍ خَلَّفْتَهُ وَرَاءَ ظَهْرِكَ فَقُلْتُ لَهُ أُخْبِرْتُ أَنَّ عِنْدَكَ اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَبْلُغُ بِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِكَ فَقَالَ لِي وَ هَلْ تَعْرِفُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ إِلَّا بَيْتَ الْمَقْدِسِ الَّذِي بِالشَّامِ قَالَ لَيْسَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَ لَكِنَّهُ الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ وَ هُوَ بَيْتُ آلِ مُحَمَّدٍ ص فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا سَمِعْتُ بِهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا فَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لِي تِلْكَ مَحَارِيبُ الْأَنْبِيَاءِ وَ إِنَّمَا كَانَ يُقَالُ لَهَا حَظِيرَةُ الْمَحَارِيبِ حَتَّى جَاءَتِ الْفَتْرَةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَ عِيسَى ص وَ قَرُبَ الْبَلَاءُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ حَلَّتِ النَّقِمَاتُ فِي دُورِ الشَّيَاطِينِ فَحَوَّلُوا وَ بَدَّلُوا وَ نَقَلُوا تِلْكَ الْأَسْمَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْبَطْنُ لآِلِ مُحَمَّدٍ وَ الظَّهْرُ مَثَلٌ- إِنْ هِيَ‏ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ‏ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ‏ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ تَعَرَّضْتُ إِلَيْكَ بِحَاراً وَ غُمُوماً وَ هُمُوماً وَ خَوْفاً وَ أَصْبَحْتُ وَ أَمْسَيْتُ مُؤْيَساً أَلَّا أَكُونَ ظَفِرْتُ بِحَاجَتِي فَقَالَ لِي مَا أَرَى أُمَّكَ حَمَلَتْ بِكَ إِلَّا وَ قَدْ حَضَرَهَا مَلَكٌ كَرِيمٌ وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكَ حِينَ أَرَادَ الْوُقُوعَ بِأُمِّكَ إِلَّا وَ قَدِ اغْتَسَلَ وَ جَاءَهَا عَلَى طُهْرٍ وَ لَا أَزْعُمُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ دَرَسَ السِّفْرَ الرَّابِعَ مِنْ سَهَرِهِ ذَلِكَ فَخُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ ارْجِعْ مِنْ حَيْثُ جِئْتَ فَانْطَلِقْ حَتَّى تَنْزِلَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 119 / باب الرفق ..... ص : 118

7- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ فِي الرِّفْقِ الزِّيَادَةَ وَ الْبَرَكَةَ وَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 237 / باب المؤمن و علاماته و صفاته ..... ص : 226

الْمُتَبَاذِلُونَ فِي وَلَايَتِنَا الْمُتَحَابُّونَ فِي مَوَدَّتِنَا الْمُتَزَاوِرُونَ فِي إِحْيَاءِ أَمْرِنَا الَّذِينَ إِنْ غَضِبُوا لَمْ يَظْلِمُوا وَ إِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا بَرَكَةٌ عَلَى مَنْ جَاوَرُوا سِلْمٌ لِمَنْ خَالَطُوا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 237 / باب المؤمن و علاماته و صفاته ..... ص : 226

25- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِيسَى النَّهْرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ عَظَّمَهُ مَنَعَ فَاهُ مِنَ الْكَلَامِ وَ بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ عَفَا نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ وَ الْقِيَامِ قَالُوا بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ سَكَتُوا فَكَانَ سُكُوتُهُمْ ذِكْراً وَ نَظَرُوا فَكَانَ نَظَرُهُمْ عِبْرَةً وَ نَطَقُوا فَكَانَ نُطْقُهُمْ حِكْمَةً وَ مَشَوْا فَكَانَ مَشْيُهُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَرَكَةً لَوْ لَا الْآجَالُ الَّتِي قَدْ كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ خَوْفاً مِنَ الْعَذَابِ وَ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 275 / باب الذنوب ..... ص : 268

26- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ وَ إِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَ لَيْسَ لِبَرَكَتِي‏ نِهَايَةٌ وَ إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَ إِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَ لَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَرَى.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 326 / باب البذاء ..... ص : 323

قَالَ: مَنْ فَحُشَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 374 / باب في عقوبات المعاصي العاجلة ..... ص : 373

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ وَ إِذَا طُفِّفَ الْمِكْيَالُ وَ الْمِيزَانُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلَّهَا وَ إِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَ إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ وَ إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 395 / باب صفة النفاق و المنافق ..... ص : 393

نُورُهُ وَ فَاضَتْ بَرَكَتُهُ‏ وَ اسْتَضَاءَتْ حِكْمَتُهُ وَ هَيْمَنَ كِتَابُهُ وَ فَلَجَتْ حُجَّتُهُ وَ خَلَصَ دِينُهُ وَ اسْتَظْهَرَ سُلْطَانُهُ وَ حَقَّتْ كَلِمَتُهُ وَ أَقْسَطَتْ مَوَازِينُهُ وَ بَلَّغَتْ رُسُلُهُ فَجَعَلَ السَّيِّئَةَ ذَنْباً وَ الذَّنْبَ فِتْنَةً وَ الْفِتْنَةَ دَنَساً وَ جَعَلَ الْحُسْنَى عُتْبَى وَ الْعُتْبَى تَوْبَةً وَ التَّوْبَةَ طَهُوراً فَمَنْ تَابَ اهْتَدَى وَ مَنِ افْتُتِنَ غَوَى مَا لَمْ يَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَ يَعْتَرِفْ بِذَنْبِهِ وَ لَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ اللَّهَ اللَّهَ فَمَا أَوْسَعَ مَا لَدَيْهِ مِنَ التَّوْبَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْبُشْرَى وَ الْحِلْمِ الْعَظِيمِ وَ مَا أَنْكَلَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْأَنْكَالِ وَ الْجَحِيمِ وَ الْبَطْشِ الشَّدِيدِ فَمَنْ ظَفِرَ بِطَاعَتِهِ اجْتَلَبَ كَرَامَتَهُ وَ مَنْ دَخَلَ فِي مَعْصِيَتِهِ ذَاقَ وَبَالَ نَقِمَتِهِ وَ عَمَّا قَلِيلٍ‏ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 499 / باب ذكر الله عز و جل كثيرا ..... ص : 498

آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا فَقَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَدّاً يَنْتَهِي إِلَيْهِ قَالَ وَ كَانَ أَبِي ع كَثِيرَ الذِّكْرِ لَقَدْ كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ وَ إِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ وَ آكُلُ مَعَهُ الطَّعَامَ وَ إِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ وَ لَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَ مَا يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ كُنْتُ أَرَى لِسَانَهُ لَازِقاً بِحَنَكِهِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ كَانَ يَجْمَعُنَا فَيَأْمُرُنَا بِالذِّكْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ كَانَ يَقْرَأُ مِنَّا وَ مَنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ مِنَّا أَمَرَهُ بِالذِّكْرِ وَ الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ يُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ تَكْثُرُ بَرَكَتُهُ‏ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَ يُضِي‏ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِي‏ءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ تَقِلُّ بَرَكَتُهُ‏ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ لَكُمْ أَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَ أَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنَ الدِّينَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَقْتُلُوهُمْ وَ يَقْتُلُوكُمْ فَقَالُوا بَلَى فَقَالَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَثِيراً ثُمَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ ذِكْراً وَ قَالَ- رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُعْطِيَ لِسَاناً ذَاكِراً فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ قَالَ لَا تَسْتَكْثِرْ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ لِلَّهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 530 / باب القول عند الإصباح و الإمساء ..... ص : 522

أَسْتَغْفِرُكَ فِي هَذَا الصَّبَاحِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لِأَهْلِ رَحْمَتِكَ وَ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَهْلِ لَعْنَتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَبْرَأُ إِلَيْكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الصَّبَاحِ مِمَّنْ نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ‏ إِنَّهُمْ‏ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ‏ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي هَذَا الصَّبَاحِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ بَرَكَةً عَلَى أَوْلِيَائِكَ وَ عِقَاباً عَلَى أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاكَ وَ عَادِ مَنْ عَادَاكَ اللَّهُمَّ اخْتِمْ لِي بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ كُلَّمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ اللَّهُمَ‏ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ\* وَ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي‏ صَغِيراً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَهُمْ وَ مَثْوَاهُمْ اللَّهُمَّ احْفَظْ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ بِحِفْظِ الْإِيمَانِ وَ انْصُرْهُ‏ نَصْراً عَزِيزاً\* وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً وَ اجْعَلْ لَهُ وَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ الْفِرَقَ الْمُخْتَلِفَةَ عَلَى رَسُولِكَ وَ وُلَاةِ الْأَمْرِ بَعْدَ رَسُولِكَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ وَ شِيعَتِهِمْ وَ أَسْأَلُكَ الزِّيَادَةَ مِنْ فَضْلِكَ وَ الْإِقْرَارَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ وَ التَّسْلِيمَ لِأَمْرِكَ وَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَا أَمَرْتَ بِهِ لَا أَبْتَغِي بِهِ بَدَلًا وَ لَا أَشْتَرِي بِهِ‏ ثَمَناً قَلِيلًا\* اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَ لَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ- تَقَبَّلْ مِنِّي دُعَائِي وَ مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَضَاعِفْهُ لِي أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً كَثِيرَةً وَ آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ أَجْراً عَظِيماً رَبِّ مَا أَحْسَنَ مَا ابْتَلَيْتَنِي وَ أَعْظَمَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَ أَطْوَلَ مَا عَافَيْتَنِي وَ أَكْثَرَ مَا سَتَرْتَ عَلَيَّ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا إِلَهِي كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً عَلَيْهِ مِلْ‏ءَ السَّمَاوَاتِ وَ مِلْ‏ءَ الْأَرْضِ وَ مِلْ‏ءَ مَا شَاءَ رَبِّي- كَمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى وَ كَمَا يَنْبَغِي لِوَجْهِ رَبِّي‏ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 542 / باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله ..... ص : 540

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَرَجَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ بِكَ خَرَجْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي يَوْمِي هَذَا وَ ارْزُقْنِي فَوْزَهُ وَ فَتْحَهُ وَ نَصْرَهُ وَ طَهُورَهُ وَ هُدَاهُ وَ بَرَكَتَهُ‏ وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّهُ وَ شَرَّ مَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ خَرَجْتُ فَبَارِكْ لِي فِي خُرُوجِي وَ انْفَعْنِي بِهِ قَالَ وَ إِذَا دَخَلَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ ذَلِكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 548 / باب الدعاء في أدبار الصلوات ..... ص : 545

النَّاسُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ كَرِهَ النَّاسُ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ حَسْبِيَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ حَسْبِي مُنْذُ قَطُّ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي‏ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ وَ قَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَقُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ بِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَئِمَّةً اللَّهُمَّ وَلِيُّكَ فُلَانٌ فَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ فَوْقِهِ وَ مِنْ تَحْتِهِ وَ امْدُدْ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ اجْعَلْهُ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ وَ الْمُنْتَصِرَ لِدِينِكَ وَ أَرِهِ مَا يُحِبُّ وَ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ فِي نَفْسِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ فِي شِيعَتِهِ وَ فِي عَدُوِّهِ وَ أَرِهِمْ مِنْهُ مَا يَحْذَرُونَ وَ أَرِهِ فِيهِمْ مَا يُحِبُّ وَ تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ وَ اشْفِ صُدُورَنَا وَ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ‏ قَالَ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَ بِقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي فَأَحْيِنِي وَ تَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَ الرِّضَا وَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَ الْغِنَى وَ أَسْأَلُكَ نَعِيماً لَا يَنْفَدُ وَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا يَنْقَطِعُ وَ أَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَ بَرَكَةَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْعَيْشِ وَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لَذَّةَ الْمَنْظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَ شَوْقاً إِلَى رُؤْيَتِكَ وَ لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَ لَا فِتْنَةٍ مَضَلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَ اجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرَّشَادِ وَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَ الرُّشْدِ وَ أَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَ حُسْنَ عَافِيَتِكَ وَ أَدَاءَ حَقِّكَ وَ أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ قَلْباً

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 586 / باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا و الآخرة ..... ص : 577

أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ امْلَأْ قَلْبِي حُبّاً لَكَ وَ خَشْيَةً مِنْكَ وَ تَصْدِيقاً وَ إِيمَاناً بِكَ وَ فَرَقاً مِنْكَ وَ شَوْقاً إِلَيْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ لِقَاءَكَ وَ اجْعَلْ لِي فِي لِقَائِكَ خَيْرَ الرَّحْمَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ\* وَ لَا تُؤَخِّرْنِي مَعَ الْأَشْرَارِ وَ أَلْحِقْنِي بِصَالِحِ مَنْ مَضَى وَ اجْعَلْنِي مَعَ صَالِحِ مَنْ بَقِيَ وَ خُذْ بِي سَبِيلَ الصَّالِحِينَ وَ أَعِنِّي عَلَى نَفْسِي بِمَا تُعِينُ بِهِ الصَّالِحِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَا تَرُدَّنِي فِي سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِي مِنْهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لَا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ تُحْيِينِي وَ تُمِيتُنِي عَلَيْهِ وَ تَبْعَثُنِي عَلَيْهِ إِذَا بَعَثْتَنِي وَ ابْرَأْ قَلْبِي مِنَ الرِّيَاءِ وَ السُّمْعَةِ وَ الشَّكِّ فِي دِينِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نَصْراً فِي دِينِكَ وَ قُوَّةً فِي عِبَادَتِكَ وَ فَهْماً فِي خَلْقِكَ وَ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ وَ تَوَفَّنِي فِي سَبِيلِكَ عَلَى مِلَّتِكَ وَ مِلَّةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْهَرَمِ وَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ الْغَفْلَةِ وَ الْقَسْوَةِ وَ الْفَتْرَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ أَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ وَ أُعِيذُ بِكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يُجِيرُنِي مِنْكَ أَحَدٌ وَ لَا أَجِدُ مِنْ دُونِكَ مُلْتَحَداً فَلَا تَخْذُلْنِي وَ لَا تُرْدِنِي فِي هَلَكَةٍ وَ لَا تُرِدْنِي بِعَذَابٍ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ عَلَى دِينِكَ وَ التَّصْدِيقَ بِكِتَابِكَ وَ اتِّبَاعَ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ اذْكُرْنِي بِرَحْمَتِكَ وَ لَا تَذْكُرْنِي بِخَطِيئَتِي وَ تَقَبَّلْ مِنِّي وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ إِنِّي إِلَيْكَ رَاغِبٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَنْطِقِي وَ ثَوَابَ مَجْلِسِي رِضَاكَ عَنِّي وَ اجْعَلْ عَمَلِي وَ دُعَائِي خَالِصاً لَكَ وَ اجْعَلْ ثَوَابِيَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ اجْمَعْ لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ إِنِّي إِلَيْكَ رَاغِبٌ اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَ نَامَتِ الْعُيُونُ وَ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا يُوَارِي مِنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ وَ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 610 / باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن ..... ص : 610

3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ يُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ تَكْثُرُ بَرَكَتُهُ‏ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَ يُضِي‏ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِي‏ءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ لَا يُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ تَقِلُّ بَرَكَتُهُ‏ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 148 / باب ما يستحب من الثياب للكفن و ما يكره ..... ص : 148

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ‏ قُلْتُ أَ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 381 / باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته و يحدث الإمام فيقدمه ..... ص : 381

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 475 / باب الصلاة في طلب الرزق ..... ص : 473

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي يَا فُلَانُ أَ مَا تَغْدُو فِي الْحَاجَةِ أَ مَا تَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَصَلِّ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْ فِيهِنَّ غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ يَا رَبِّ وَ قُوَّتِكَ أَسْأَلُكَ بَرَكَةَ هَذَا الْيَوْمِ وَ بَرَكَةَ أَهْلِهِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِي مِنْ فَضْلِكَ حَلَالًا طَيِّباً تَسُوقُهُ إِلَيَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ وَ أَنَا خَافِضٌ فِي عَافِيَتِكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 476 / باب الصلاة في طلب الرزق ..... ص : 473

أُخْرَاوَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ يَا رَبِّ وَ قُوَّتِكَ وَ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَرَكَةَ هَذَا الْيَوْمِ وَ بَرَكَةَ أَهْلِهِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِي مِنْ فَضْلِكَ رِزْقاً وَاسِعاً طَيِّباً حَلَالًا تَسُوقُهُ إِلَيَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ وَ أَنَا خَافِضٌ فِي عَافِيَتِكَ تَقُولُهَا ثَلَاثاً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 482 / باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله و من أراد أن يتزوج ..... ص : 481

رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ فِي مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 491 / باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة و فضل الصلاة فيه و المواضع المحبوبة فيه ..... ص : 490

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وُلْدِ أَبِي فَاطِمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَرَدْتُ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَ أُوَدِّعَكَ فَقَالَ لَهُ وَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْفَضْلَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَبِعْ رَاحِلَتَكَ وَ كُلْ زَادَكَ وَ صَلِّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَ النَّافِلَةَ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ وَ الْبَرَكَةَ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا يَمِينُهُ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 568 / باب صدقة أهل الجزية ..... ص : 566

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‏ءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ اللَّهُ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 9 / باب في أن الصدقة تزيد في المال ..... ص : 9

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 10 / باب في أن الصدقة تزيد في المال ..... ص : 9

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي الدَّيْنَ وَ يَخْلُفُ عَلَى الْبَرَكَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 29 / باب أن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء ..... ص : 28

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ الْبَرَكَةَ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُمْتَارُ مِنْهُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِي سَنَامِ الْبَعِيرِ أَوْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 55 / باب كراهية السرف و التقتير ..... ص : 54

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عُمَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 75 / باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان ..... ص : 70

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ‏ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِي وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَاقِبَةَ وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ لِي فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَاسِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حِيَلِهِ وَ

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 76 / باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان ..... ص : 70

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ فَتْحَهُ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ‏ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَكَةِ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 95 / باب أنه يستحب السحور ..... ص : 94

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ السَّحُورُ بَرَكَةٌ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعْ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 147 / باب صوم عرفة و عاشوراء ..... ص : 145

7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع وَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِكَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَيْهِ وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِتَوَافُرِ الْخَيْلِ وَ كَثْرَتِهَا وَ اسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ أَيْقَنُوا أَنْ لَا يَأْتِيَ الْحُسَيْنَ ع نَاصِرٌ وَ لَا يُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع صَرِيعاً بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَى حَوْلَهُ عُرَاةً أَ فَصَوْمٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَلَّا وَ رَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ- لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ بَكَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخُ الْقَلْبِ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَى مَنْزِلِهِ ذَخِيرَةً أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَ انْتَزَعَ الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 166 / باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان ..... ص : 160

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ مَا سَأَلَكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَرِيمِ أَسْمَائِكَ وَ جَمِيلِ ثَنَائِكَ وَ خَاصَّةِ دُعَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هَذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَى الدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي وَ خَلَاصِ نَفْسِي وَ قَضَاءِ حَوَائِجِي وَ تُشَفِّعَنِي فِي مَسَائِلِي وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيَّ وَ صَرْفِ السُّوءِ عَنِّي وَ لِبَاسِ الْعَافِيَةِ لِي فِيهِ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ خِرْتَ لَهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فِي أَعْظَمِ الْأَجْرِ وَ كَرَائِمِ الذُّخْرِ وَ حُسْنِ الشُّكْرِ وَ طُولِ الْعُمُرِ وَ دَوَامِ الْيُسْرِ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ طَوْلِكَ وَ عَفْوِكَ وَ نَعْمَائِكَ وَ جَلَالِكَ وَ قَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَ امْتِنَانِكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا لِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَ تُعَرِّفَنِي هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ وَ الْمُعْتَرِفِينَ لَهُ فِي أَعْفَى عَافِيَتِكَ وَ أَنْعَمِ نِعْمَتِكَ وَ أَوْسَعِ رَحْمَتِكَ وَ أَجْزَلِ قَسْمِكَ يَا رَبِّيَ الَّذِي لَيْسَ لِي رَبٌّ غَيْرُهُ لَا يَكُونُ هَذَا الْوَدَاعُ مِنِّي لَهُ وَدَاعَ فَنَاءٍ وَ لَا آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِلِّقَاءِ حَتَّى تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أَوْسَعِ النِّعَمِ وَ أَفْضَلِ الرَّجَاءِ وَ أَنَا لَكَ عَلَى أَحْسَنِ الْوَفَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اسْمَعْ دُعَائِي وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِي وَ تَذَلُّلِي لَكَ وَ اسْتِكَانَتِي وَ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ وَ أَنَا لَكَ مُسَلِّمٌ لَا أَرْجُو نَجَاحاً وَ لَا مُعَافَاةً وَ لَا تَشْرِيفاً وَ لَا تَبْلِيغاً إِلَّا بِكَ وَ مِنْكَ فَامْنُنْ عَلَيَّ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ بِتَبْلِيغِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مَحْذُورٍ وَ مِنْ جَمِيعِ الْبَوَائِقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا عَلَى صِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ وَ قِيَامِهِ حَتَّى بَلَّغَنِي آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 170 / باب النوادر ..... ص : 169

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَرَّانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تِينٍ وَ تَمْرَةٍ فَقَالَ لِي جَمَعْتَ بَرَكَةً وَ سُنَّةً.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 205 / باب حج إبراهيم و إسماعيل و بنائهما البيت و من ولي البيت بعدهما ع ..... ص : 201

فَلَمْ يَدْرِ إِسْمَاعِيلُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ انْحَرْهُ وَ أَطْعِمْهُ الْحَاجَّ قَالَ وَ شَكَا إِسْمَاعِيلُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ قِلَّةَ الْمَاءِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَنِ احْتَفِرْ بِئْراً يَكُونُ مِنْهَا شَرَابُ الْحَاجِّ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع فَاحْتَفَرَ قَلِيبَهُمْ يَعْنِي زَمْزَمَ حَتَّى ظَهَرَ مَاؤُهَا ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِيلُ ع انْزِلْ يَا إِبْرَاهِيمُ فَنَزَلَ بَعْدَ جَبْرَئِيلَ فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ اضْرِبْ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا الْبِئْرِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ فَضَرَبَ إِبْرَاهِيمُ ع فِي الزَّاوِيَةِ الَّتِي تَلِي الْبَيْتَ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ ثُمَّ ضَرَبَ فِي الزَّاوِيَةِ الثَّانِيَةِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ ثُمَّ ضَرَبَ فِي الثَّالِثَةِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ ثُمَّ ضَرَبَ فِي الرَّابِعَةِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ وَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اشْرَبْ يَا إِبْرَاهِيمُ وَ ادْعُ لِوَلَدِكَ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَ خَرَجَ إِبْرَاهِيمُ ع وَ جَبْرَئِيلُ جَمِيعاً مِنَ الْبِئْرِ فَقَالَ لَهُ أَفِضْ عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ وَ طُفْ حَوْلَ الْبَيْتِ فَهَذِهِ سُقْيَا سَقَاهَا اللَّهُ وُلْدَ إِسْمَاعِيلَ فَسَارَ إِبْرَاهِيمُ وَ شَيَّعَهُ إِسْمَاعِيلُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَ رَجَعَ إِسْمَاعِيلُ إِلَى الْحَرَمِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 229 / باب لبس ثياب الكعبة ..... ص : 229

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا قَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ تَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 444 / باب إحرام الحائض و المستحاضة ..... ص : 444

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْتَحَاضَةَ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَنَطَّقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 519 / باب النفر من منى الأول و الآخر ..... ص : 519

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏4 / 531 / باب وداع البيت ..... ص : 530

قَدِمْتَ مَكَّةَ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ تَضَعُ يَدَكَ عَلَى الْحَجَرِ وَ الْأُخْرَى مِمَّا يَلِي الْبَابَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالاتِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَ إِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى دَوَابِّكَ وَ سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى أَقْدَمْتَنِي حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ وَ قَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَ لَا تُبَاعِدْنِي وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لَا عَنْ بَيْتِكَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لَا بِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي فَإِذَا بَلَّغْتَنِي أَهْلِي فَاكْفِنِي مَئُونَةَ عِبَادِكَ وَ عِيَالِي فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ مِنِّي ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ اخْرُجْ وَ قُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ‏ إِلى‏ رَبِّنا راغِبُونَ‏ إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 106 / باب عمل السلطان و جوائزهم ..... ص : 105

أَخْمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ نَزَعَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اسْمُهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عِتْقِ [رَقَبَةٍ] وَ لَا بِرٍّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 152 / باب آداب التجارة ..... ص : 150

8 وَ- بِإِسْنَادِهِ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 157 / باب القول عند ما يشترى للتجارة ..... ص : 156

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ عَظِيمَةَ الْبَرَكَةِ فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ مَيْمُونَةَ النَّاصِيَةِ فَيَسِّرْ لِي شِرَاهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْنِي عَنْهَا إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ\* تَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 157 / باب من تكره معاملته و مخالطته ..... ص : 157

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 162 / باب الحلف في الشراء و البيع ..... ص : 161

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏ إِيَّاكُمْ وَ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 167 / باب كراهة الجزاف و فضل المكايلة ..... ص : 167

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ ص سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ تَكِيلُونَ أَوْ تَهِيلُونَ قَالُوا نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْنِي الْجِزَافَ قَالَ كِيلُوا وَ لَا تَهِيلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 167 / باب كراهة الجزاف و فضل المكايلة ..... ص : 167

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كِيلُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 167 / باب كراهة الجزاف و فضل المكايلة ..... ص : 167

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا أَبَا سَيَّارٍ إِذَا أَرَادَتِ الْخَادِمَةُ أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ فَمُرْهَا فَلْتَكِلْهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 291 / باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد ..... ص : 289

هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 308 / باب النوادر ..... ص : 304

اكْتُبُوا عَلَيْهَا بَرَكَةٌ لَنَا فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَمَا ذَهَبَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَوْبٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 370 / باب خطب النكاح ..... ص : 369

أُوصِيكُمْ وَ نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ الْعَظِيمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِلْمُتَّقِينَ الْمَخْرَجَ مِمَّا يَكْرَهُونَ وَ الرِّزْقَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ فَتَنَجَّزُوا مِنَ اللَّهِ مَوْعُودَهُ وَ اطْلُبُوا مَا عِنْدَهُ بِطَاعَتِهِ وَ الْعَمَلِ بِمَحَابِّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ الْخَيْرُ إِلَّا بِهِ وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ لَا تُكْلَانَ فِيمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَّا عَلَيْهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَبْرَمَ الْأُمُورَ وَ أَمْضَاهَا عَلَى مَقَادِيرِهَا فَهِيَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ عَنْ مَجَارِيهَا دُونَ بُلُوغِ غَايَاتِهَا فِيمَا قَدَّرَ وَ قَضَى مِنْ ذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ فِيمَا قَدَّرَ وَ قَضَى مِنْ أَمْرِهِ الْمَحْتُومِ وَ قَضَايَاهُ الْمُبْرَمَةِ مَا قَدْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْأَخْلَافُ وَ جَرَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ وَ قَضَى مِنْ تَنَاهِي الْقَضَايَا بِنَا وَ بِكُمْ إِلَى حُضُورِ هَذَا الْمَجْلِسِ الَّذِي خَصَّنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ لِلَّذِي كَانَ مِنْ تَذَكُّرِنَا آلَاءَهُ وَ حُسْنَ بَلَائِهِ وَ تَظَاهُرَ نَعْمَائِهِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَ لَكُمْ بَرَكَةَ مَا جَمَعَنَا وَ إِيَّاكُمْ عَلَيْهِ وَ سَاقَنَا وَ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَكَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِي الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَ فِي النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ فَرُدُّوا خَيْراً تُحْمَدُوا عَلَيْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 474 / باب السراري ..... ص : 474

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ عَلَيْكُمْ بِأُمَّهَاتٍ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 474 / باب السراري ..... ص : 474

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 501 / باب القول عند دخول الرجل بأهله ..... ص : 500

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ إِلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّى الشَّيْطَانُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ وَ كَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 518 / باب في ترك طاعتهن ..... ص : 516

9 وَ- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ فِي خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَكَةُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 542 / باب الزاني ..... ص : 541

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْقَ وَ إِيَّاكَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ وَ يُهْلِكُ الدِّينَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 564 / باب نوادر ..... ص : 554

37- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏5 / 568 / باب نوادر ..... ص : 554

52- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع قَالُوا بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِينَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَى الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 40 / باب الرضاع ..... ص : 40

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 226 / باب القنبرة ..... ص : 225

لِلَقْطِ الْحَبِّ مِنَ الطَّرِيقِ فَأَجَابَتْهُ إِلَى ذَلِكَ وَ بَاضَتْ وَ حَضَنَتْ حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَى النِّقَابِ فَبَيْنَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع فِي جُنُودِهِ وَ الطَّيْرُ تُظِلُّهُ فَقَالَتْ لَهُ هَذَا سُلَيْمَانُ قَدْ طَلَعَ عَلَيْنَا فِي جُنُودِهِ وَ لَا آمَنُ أَنْ يَحْطِمَنَا وَ يَحْطِمَ بَيْضَنَا فَقَالَ لَهَا إِنَّ سُلَيْمَانَ ع لَرَجُلٌ رَحِيمٌ بِنَا فَهَلْ عِنْدَكِ شَيْ‏ءٌ هَيَّئْتِهِ لِفِرَاخِكِ إِذَا نَقَبْنَ قَالَتْ نَعَمْ جَرَادَةٌ خَبَّأْتُهَا مِنْكَ أَنْتَظِرُ بِهَا فِرَاخِي إِذَا نَقَبْنَ فَهَلْ عِنْدَ أَنْتَ شَيْ‏ءٌ قَالَ نَعَمْ عِنْدِي تَمْرَةٌ خَبَّأْتُهَا مِنْكِ لِفِرَاخِي قَالَتْ فَخُذْ أَنْتَ تَمْرَتَكَ وَ آخُذُ أَنَا جَرَادَتِي وَ نَعْرِضُ لِسُلَيْمَانَ ع فَنُهْدِيهِمَا لَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يُحِبُّ الْهَدِيَّةَ فَأَخَذَ التَّمْرَةَ فِي مِنْقَارِهِ وَ أَخَذَتْ هِيَ الْجَرَادَةَ فِي رِجْلَيْهَا ثُمَّ تَعَرَّضَا لِسُلَيْمَانَ ع فَلَمَّا رَآهُمَا وَ هُوَ عَلَى عَرْشِهِ بَسَطَ يَدَيْهِ لَهُمَا فَأَقْبَلَا فَوَقَعَ الذَّكَرُ عَلَى الْيَمِينِ وَ وَقَعَتِ الْأُنْثَى عَلَى الْيَسَارِ وَ سَأَلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ فَقَبِلَ هَدِيَّتَهُمَا وَ جَنَّبَ جُنْدَهُ عَنْهُمَا وَ عَنْ بَيْضِهِمَا وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِمَا وَ دَعَا لَهُمَا بِالْبَرَكَةِ فَحَدَثَتِ الْقُنْزُعَةُ عَلَى رَأْسِهِمَا مِنْ مَسْحَةِ سُلَيْمَانَ ع.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 291 / باب التمندل و مسح الوجه بعد الوضوء ..... ص : 291

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِالْمِنْدِيلِ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 296 / باب نوادر ..... ص : 296

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي رَأْسِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 303 / باب فضل الخبز ..... ص : 301

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ صَغِّرُوا رُغْفَانَكُمْ فَإِنَّ مَعَ كُلِّ رَغِيفٍ بَرَكَةً وَ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا ع يَكْسِرُ الرَّغِيفَ إِلَى فَوْقُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 318 / باب الثريد ..... ص : 317

8- وَ رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ الثَّرِيدُ بَرَكَةٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 318 / باب الثريد ..... ص : 317

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي رَأْسِهِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 322 / باب الطعام الحار ..... ص : 321

مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ وَ الْبَرَكَةُ فِي الْبَارِدِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 322 / باب الطعام الحار ..... ص : 321

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ وَ يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 322 / باب الطعام الحار ..... ص : 321

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّعَامُ الْحَارُّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 328 / باب الخل و الزيت ..... ص : 327

فَقَالَ عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنَّ فِيهِ بَرَكَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَحْمٌ فَالْخَلُّ وَ الزَّيْتُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 361 / باب الموز ..... ص : 360

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ هُوَ بِمَكَّةَ وَ هُوَ يُقَشِّرُ مَوْزاً وَ يُطْعِمُهُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا الْمَوْلُودُ الْمُبَارَكُ قَالَ نَعَمْ يَا يَحْيَى هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يُولَدْ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ مَوْلُودٌ أَعْظَمُ بَرَكَةً عَلَى شِيعَتِنَا مِنْهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 373 / باب القثاء ..... ص : 373

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا أَكَلْتُمُ الْقِثَّاءَ فَكُلُوهُ مِنْ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِبَرَكَتِهِ‏.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 389 / باب فضل ماء الفرات ..... ص : 388

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَيِّدَنَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ مَلَكاً يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَعَهُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ مِسْكاً مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ فَيَطْرَحُهَا فِي الْفُرَاتِ وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 458 / باب القول عند لباس الجديد ..... ص : 458

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ يُمْنٍ وَ تُقًى وَ بَرَكَةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَ عَمَلًا بِطَاعَتِكَ وَ أَدَاءَ شُكْرِ نِعْمَتِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 458 / باب القول عند لباس الجديد ..... ص : 458

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِيداً أَنْ أَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مِنَ اللِّبَاسِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِيَابَ بَرَكَةٍ-

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 545 / باب الغنم ..... ص : 544

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَمَّتِهِ مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَتَّخِذِي فِي بَيْتِكِ بَرَكَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْبَرَكَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِي دَارِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ فَبَرَكَاتٌ كُلُّهُنَّ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 545 / باب الغنم ..... ص : 544

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ لَهَا مَا لِي لَا أَرَى فِي بَيْتِكِ الْبَرَكَةَ قَالَتْ بَلَى وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ الْبَرَكَةَ لَفِي بَيْتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ ثَلَاثَ بَرَكَاتٍ الْمَاءَ وَ النَّارَ وَ الشَّاةَ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏6 / 550 / باب الديك ..... ص : 549

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع حُسْنُ الطَّاوُسِ فَقَالَ لَا يَزِيدُكَ عَلَى حُسْنِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ شَيْ‏ءٌ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الدِّيكُ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُسِ وَ هُوَ أَعْظَمُ بَرَكَةً يُنَبِّهُكَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا يَدْعُو الطَّاوُسُ بِالْوَيْلِ لِخَطِيئَةِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 57 / رسالة منه ع إليه أيضا ..... ص : 56

18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ جَالِساً إِذْ أَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِيكَ شَبَهاً مِنْ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ لَوْ لَا أَنْ تَقُولَ فِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا لَا تَمُرُّ بِمَلَإٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَخَذُوا التُّرَابَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ يَلْتَمِسُونَ بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ قَالَ فَغَضِبَ الْأَعْرَابِيَّانِ وَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَ عِدَّةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَعَهُمْ فَقَالُوا مَا رَضِيَ أَنْ يَضْرِبَ لِابْنِ عَمِّهِ مَثَلًا إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص فَقَالَ- وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ‏ مِنْهُ‏ يَصِدُّونَ‏ وَ قالُوا أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ‏ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ‏ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ‏ وَ جَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ‏ وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ‏ يَعْنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ‏ قَالَ فَغَضِبَ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو الْفِهْرِيُّ فَقَالَ‏ اللَّهُمَ‏ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ‏ أَنَّ بَنِي هَاشِمٍ يَتَوَارَثُونَ هِرَقْلًا بَعْدَ هِرَقْلٍ‏ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَقَالَةَ الْحَارِثِ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ‏ وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‏ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَمْرٍو إِمَّا تُبْتَ وَ إِمَّا رَحَلْتَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ بَلْ تَجْعَلُ لِسَائِرِ قُرَيْشٍ شَيْئاً مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ بَنُو هَاشِمٍ بِمَكْرُمَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيَّ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَلْبِي مَا يُتَابِعُنِي عَلَى التَّوْبَةِ وَ لَكِنْ أَرْحَلُ عَنْكَ فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا صَارَ بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَتَتْهُ جَنْدَلَةٌ فَرَضَخَتْ هَامَتَهُ ثُمَّ أَتَى الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ‏ سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ‏ لِلْكافِرينَ‏ بِوَلَايَةِ عَلِيٍ‏ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 139 / حديث عيسى ابن مريم ع ..... ص : 131

يَا عِيسَى ذِلَّ لِأَهْلِ الْحَسَنَةِ وَ شَارِكْهُمْ فِيهَا وَ كُنْ عَلَيْهِمْ شَهِيداً وَ قُلْ لِظَلَمَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا أَخْدَانَ السَّوْءِ وَ الْجُلَسَاءَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا أَمْسَخْكُمْ قِرَدَةً وَ خَنَازِيرَ يَا عِيسَى قُلْ لِظَلَمَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْحِكْمَةُ تَبْكِي فَرَقاً مِنِّي وَ أَنْتُمْ بِالضَّحِكِ تَهْجُرُونَ أَتَتْكُمْ بَرَاءَتِي أَمْ لَدَيْكُمْ أَمَانٌ مِنْ عَذَابِي أَمْ تَعَرَّضُونَ لِعُقُوبَتِي فَبِي حَلَفْتُ لَأَتْرُكَنَّكُمْ مَثَلًا لِلْغَابِرِينَ ثُمَّ أُوصِيكَ يَا ابْنَ مَرْيَمَ الْبِكْرِ الْبَتُولِ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ حَبِيبِي فَهُوَ أَحْمَدُ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ وَ الْوَجْهِ الْأَقْمَرِ الْمُشْرِقِ بِالنُّورِ الطَّاهِرِ الْقَلْبِ الشَّدِيدِ الْبَأْسِ الْحَيِيِّ الْمُتَكَرِّمِ فَإِنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ وَ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ يَلْقَانِي أَكْرَمُ السَّابِقِينَ عَلَيَّ وَ أَقْرَبُ الْمُرْسَلِينَ مِنِّي الْعَرَبِيُّ الْأَمِينُ الدَّيَّانُ بِدِينِي الصَّابِرُ فِي ذَاتِي الْمُجَاهِدُ الْمُشْرِكِينَ بِيَدِهِ عَنْ دِينِي أَنْ تُخْبِرَ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ تَأْمُرَهُمْ أَنْ يُصَدِّقُوا بِهِ وَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَ أَنْ يَتَّبِعُوهُ وَ أَنْ يَنْصُرُوهُ قَالَ عِيسَى ع إِلَهِي مَنْ هُوَ حَتَّى أُرْضِيَهُ فَلَكَ الرِّضَا قَالَ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً أَقْرَبُهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً وَ أَحْضَرُهُمْ شَفَاعَةً طُوبَى لَهُ مِنْ نَبِيٍّ وَ طُوبَى لِأُمَّتِهِ إِنْ هُمْ لَقُونِي عَلَى سَبِيلِهِ يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ أَمِينٌ مَيْمُونٌ طَيِّبٌ مُطَيَّبٌ خَيْرُ الْبَاقِينَ عِنْدِي يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِذَا خَرَجَ أَرْخَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَهْرَتَهَا حَتَّى يَرَوُا الْبَرَكَةَ وَ أُبَارِكُ لَهُمْ فِيمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ كَثِيرُ الْأَزْوَاجِ قَلِيلُ الْأَوْلَادِ يَسْكُنُ بَكَّةَ مَوْضِعَ أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ يَا عِيسَى دِينُهُ الْحَنِيفِيَّةُ وَ قِبْلَتُهُ يَمَانِيَّةٌ وَ هُوَ مِنْ حِزْبِي وَ أَنَا مَعَهُ فَطُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ لَهُ الْكَوْثَرُ وَ الْمَقَامُ الْأَكْبَرُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ يَعِيشُ أَكْرَمَ مَنْ عَاشَ وَ يُقْبَضُ شَهِيداً لَهُ حَوْضٌ أَكْبَرُ مِنْ بَكَّةَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ‏ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ‏ فِيهِ آنِيَةٌ مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ أَكْوَابٌ مِثْلُ مَدَرِ الْأَرْضِ عَذْبٍ فِيهِ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ طَعْمِ كُلِّ ثِمَارٍ فِي الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ‏

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 314 / حديث الفقهاء و العلماء ..... ص : 307

492- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَجِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ كَأَنَّكُمْ طَلَبْتُمْ بَرَكَةَ الْإِثْنَيْنِ فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ وَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ شُؤْماً مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ يَوْمٍ فَقَدْنَا فِيهِ نَبِيَّنَا وَ ارْتَفَعَ الْوَحْيُ عَنَّا لَا تَخْرُجُوا وَ اخْرُجُوا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 326 / حديث الفقهاء و العلماء ..... ص : 307

لِعُثْمَانَ وَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ طُوبَى لِعُثْمَانَ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ لِيَفْعَلَ فَلَمَّا جَاءَ عُثْمَانُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَطُفْ بِهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْقِصَّةَ وَ مَا كَانَ فِيهَا فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع اكْتُبْ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ\* فَقَالَ سُهَيْلٌ مَا أَدْرِي مَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِلَّا أَنِّي أَظُنُّ هَذَا الَّذِي بِالْيَمَامَةِ وَ لَكِنِ اكْتُبْ كَمَا نَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ قَالَ وَ اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ- رَسُولُ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ سُهَيْلٌ فَعَلَى مَا نُقَاتِلُكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّاسُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اكْتُبْ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّاسُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَانَ فِي الْقَضِيَّةِ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنَّا أَتَى إِلَيْكُمْ رَدَدْتُمُوهُ إِلَيْنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ غَيْرُ مُسْتَكْرِهٍ عَنْ دِينِهِ وَ مَنْ جَاءَ إِلَيْنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ إِلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِمْ وَ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ فِيكُمْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ وَ إِنْ كَانُوا لَيَتَهَادَوْنَ السُّيُورَ فِي الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَ مَا كَانَتْ قَضِيَّةٌ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهَا

الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏8 / 368 / خطبة لأمير المؤمنين ع ..... ص : 360

مَعَهُمْ وَ لَا يُعْرَفُ قَالَ وَ كَانَ إِخْوَةُ إِبْرَاهِيمَ ع يَعْمَلُونَ الْأَصْنَامَ وَ يَذْهَبُونَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ وَ يَبِيعُونَهَا قَالَ فَذَهَبَتْ إِلَيْهِ فَجَاءَتْ بِهِ حَتَّى أَقْعَدَتْهُ عَلَى الطَّرِيقِ وَ مَرَّ إِخْوَتُهُ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فَلَمَّا رَآهُ أَبُوهُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمَحَبَّةُ مِنْهُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَبَيْنَمَا إِخْوَتُهُ يَعْمَلُونَ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ الْأَصْنَامَ إِذَا أَخَذَ إِبْرَاهِيمُ ع الْقَدُومَ وَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَجَرَ مِنْهَا صَنَماً لَمْ يَرَوْا قَطُّ مِثْلَهُ فَقَالَ آزَرُ لِأُمِّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ نُصِيبَ خَيْراً بِبَرَكَةِ ابْنِكِ هَذَا قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ إِبْرَاهِيمُ الْقَدُومَ فَكَسَرَ الصَّنَمَ الَّذِي عَمِلَهُ فَفَزِعَ أَبُوهُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعاً شَدِيداً فَقَالَ لَهُ أَيَّ شَيْ‏ءٍ عَمِلْتَ فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ع وَ مَا تَصْنَعُونَ بِهِ فَقَالَ آزَرُ نَعْبُدُهُ فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ع‏ أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ‏ فَقَالَ آزَرُ لِأُمِّهِ هَذَا الَّذِي يَكُونُ ذَهَابُ مُلْكِنَا عَلَى يَدَيْهِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 147 / التكفين و آدابه ..... ص : 146

413- وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ فَقَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْهُ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ‏ قِيلَ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 232 / باب فضل المساجد و حرمتها و ثواب من صلى فيها ..... ص : 228

كَانَ بِهِ أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَيْهِ فَلَا تَهْجُرُوهُ وَ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ ارْغَبُوا إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيهِ مِنَ الْبَرَكَةِ لَأَتَوْهُ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ لَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 501 / باب معرفة الصبح و القول عند النظر إليه ..... ص : 500

1438- وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْمَسَاءِ وَ الصَّبَاحِ اللَّهُمَّ صَبِّحْ آلَ مُحَمَّدٍ بِبَرَكَةٍ وَ عَافِيَةٍ وَ سُرُورٍ وَ قُرَّةِ عَيْنٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُنْزِلُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مَا تَشَاءُ فَأَنْزِلْ عَلَيَّ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي مِنْ بَرَكَةِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ رِزْقاً حَلَالًا طَيِّباً وَاسِعاً تُغْنِينِي بِهِ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 520 / باب صلاة العيدين ..... ص : 504

إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أَوْ غُفْرَانِ سَيِّئَةٍ أَحْصَتْهَا كَتَبَتُهُ وَ حَفِظَتْهَا رُسُلُهُ لَكَانَ قَلِيلًا فِيمَا أَرْجُو لَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ وَ بِاللَّهِ لَوِ انْمَاثَتْ قُلُوبُكُمُ انْمِيَاثاً وَ سَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ وَ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَماً ثُمَّ عُمِّرْتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا كَانَتِ الدُّنْيَا بَاقِيَةً مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئاً مِنْ جُهْدِكُمْ لِنِعَمِهِ الْعِظَامِ عَلَيْكُمْ وَ هُدَاهُ إِيَّاكُمْ إِلَى الْإِيمَانِ مَا كُنْتُمْ لِتَسْتَحِقُّوا أَبَدَ الدَّهْرِ مَا الدَّهْرُ قَائِمٌ بِأَعْمَالِكُمْ جَنَّتَهُ وَ لَا رَحْمَتَهُ وَ لَكِنْ بِرَحْمَتِهِ تُرْحَمُونَ وَ بِهُدَاهُ تَهْتَدُونَ وَ بِهِمَا إِلَى جَنَّتِهِ تَصِيرُونَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنَ التَّائِبِينَ الْعَابِدِينَ وَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ حُرْمَتُهُ عَظِيمَةٌ وَ بَرَكَتُهُ‏ مَأْمُولَةٌ وَ الْمَغْفِرَةُ فِيهِ مَرْجُوَّةٌ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ تُوبُوا إِلَيْهِ‏ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ‏ وَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِي وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ عَيْنِهَا وَ أُذُنِهَا وَ إِذَا سَلِمَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 533 / باب صلاة الاستسقاء ..... ص : 524

نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجَمَّاتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا اللَّهُمَّ فَأَرْسِلْ عَلَيْنَا دِيمَةً مِدْرَاراً وَ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَاكِفاً مِغْزَاراً غَيْثاً وَاسِعاً وَ بَرَكَةً مِنَ الْوَابِلِ نَافِعَةً يُدَافَعُ الْوَدْقُ بِالْوَدْقِ وَ يَتْلُو الْقَطْرُ مِنْهُ الْقَطْرَ غَيْرَ خُلَّبٍ بَرْقُهُ وَ لَا مُكَذَّبٍ رَعْدُهُ وَ لَا عَاصِفَةٍ جَنَائِبُهُ بَلْ رِيّاً يَغَصُّ بِالرِّيِّ رَبَابُهُ وَ فَاضَ فَانْصَاعَ بِهِ سَحَابُهُ وَ جَرَى آثَارُ هَيْدَبِهِ جَنَابَهُ سُقْيَا مِنْكَ مُحْيِيَةً مُرْوِيَةً مُحَفَّلَةً مُفَضَّلَةً زَاكِياً نَبْتُهَا-

من لا يحضره الفقيه / ج‏1 / 534 / باب صلاة الاستسقاء ..... ص : 524

نَامِياً زَرْعُهَا نَاضِراً عُودُهَا مُمْرِعَةً آثَارُهَا جَارِيَةً بِالْخَيْرِ وَ الْخِصْبِ عَلَى أَهْلِهَا تَنْعَشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهَا الْمَيِّتَ مِنْ بِلَادِكَ وَ تُنْعِمُ بِهَا الْمَبْسُوطَ مِنْ رِزْقِكَ وَ تُخْرِجُ بِهَا الْمَخْزُونَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ تَعُمُّ بِهَا مَنْ نَأَى مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى يُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا الْمُجْدِبُونَ وَ يَحْيَا بِبَرَكَتِهَا الْمُسْنِتُونَ وَ تَتْرَعَ بِالْقِيعَانِ غُدْرَانُهَا وَ تُورِقَ ذُرَى الْأَكْمَامِ زَهَرَاتُهَا وَ يَدْهَامَّ بِذُرَى الْآكَامِ شَجَرُهَا وَ تَسْتَحِقَّ عَلَيْنَا بَعْدَ الْيَأْسِ شُكْراً مِنَّةً مِنْ مِنَنِكَ مُجَلَّلَةً وَ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ مُفْضَلَةً عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرْمِلَةِ وَ بِلَادِكَ الْمُغْرِبَةِ وَ بَهَائِمِكَ الْمُعْمَلَةِ وَ وَحْشِكَ الْمُهْمَلَةِ اللَّهُمَّ مِنْكَ ارْتِجَاؤُنَا وَ إِلَيْكَ مَآبُنَا فَلَا تَحْبِسْهُ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 53 / باب الخراج و الجزية ..... ص : 48

1677- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‏ءٌ ثُمَّ قَالَ ع مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 56 / باب فضل المعروف ..... ص : 54

1689- وَ قَالَ ص‏ إِنَّ الْبَرَكَةَ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُمْتَارُ مِنْهُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِي سَنَامِ الْبَعِيرِ أَوِ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 100 / باب القول عند رؤية هلال شهر رمضان ..... ص : 100

1845- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ فَتْحَهُ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ‏ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَكَةِ وَ التَّقْوَى وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 105 / باب ما يقال في أول يوم من شهر رمضان ..... ص : 102

هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِي وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَافِيَةَ وَ صَحِّحْ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَاسِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ خَتْلِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ خَدْعِهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ خَيْلِهِ وَ رَجْلِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ أَحْزَابِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَخْدَانِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ جَمِيعِ كَيْدِهِمْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ تَمَامَ صِيَامِهِ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِي قِيَامِهِ وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ عَنِّي صَبْراً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً وَ احْتِسَاباً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنِّي بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ الْجِدَّ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الْجَزَعَ وَ الْخُشُوعَ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 135 / باب ثواب السحور ..... ص : 135

1957- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ السَّحُورُ بَرَكَةٌ وَ قَالَ ع لَا تَدَعْ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةِ تَمْرٍ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 166 / باب وداع شهر رمضان ..... ص : 164

شَهْرَنَا هَذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَى الدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي وَ خَلَاصِ نَفْسِي وَ قَضَاءِ حَاجَتِي وَ تَشْفِيعِي فِي مَسَائِلِي وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيَّ وَ صَرْفِ السُّوءِ عَنِّي وَ لِبَاسِ الْعَافِيَةِ لِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنِ ادَّخَرْتَ لَهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فِي أَعْظَمِ الْأَجْرِ وَ أَكْرَمِ الذُّخْرِ وَ أَحْسَنِ الشُّكْرِ وَ أَطْوَلِ الْعُمُرِ وَ أَدْوَمِ الْيُسْرِ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ طَوْلِكَ وَ عَفْوِكَ وَ نَعْمَائِكَ وَ جَلَالِكَ وَ قَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَ امْتِنَانِكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا- لِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَ تُعَرِّفَنَا هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ وَ الْمُتَعَرِّفِينَ لَهُ فِي أَعْفَى عَافِيَتِكَ وَ أَتَمِّ نِعْمَتِكَ وَ أَوْسَعِ رَحْمَتِكَ وَ أَجْزَلِ قِسْمِكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّيَ الَّذِي لَيْسَ لِي رَبٌّ غَيْرُهُ لَا تَجْعَلْ هَذَا الْوَدَاعَ مِنِّي لَهُ وَدَاعَ فَنَاءٍ وَ لَا آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِلِّقَاءِ حَتَّى تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أَسْبَغِ النِّعَمِ وَ أَفْضَلِ الرَّجَاءِ وَ أَنَا لَكَ عَلَى أَحْسَنِ الْوَفَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ اسْمَعْ دُعَائِي وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِي وَ تَذَلُّلِي لَكَ وَ اسْتِكَانَتِي وَ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ فَأَنَا لَكَ مُسْلِمٌ لَا أَرْجُو نَجَاحاً وَ لَا مُعَافَاةً إِلَّا بِكَ وَ مِنْكَ فَامْنُنْ عَلَيَّ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَ بَلِّغْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مَحْذُورٍ وَ جَنِّبْنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَوَائِقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا عَلَى صِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ حَتَّى بَلَغْنَا آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 174 / باب النوادر ..... ص : 169

2056- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ لِأَبِي الْحَسَنِ ع‏ إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى طِينِ الْقَبْرِ وَ تَمْرٍ فَقَالَ لَهُ جَمَعْتَ بَيْنَ بَرَكَةٍ وَ سُنَّةٍ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 234 / نكت في حج الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ..... ص : 229

وَ انْقَطَعَ مَاءُ زَمْزَمَ فَشَكَا إِسْمَاعِيلُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع قِلَّةَ الْمَاءِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع وَ أَمَرَهُ بِالْحَفْرِ فَحَفَرَ هُوَ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ جَبْرَئِيلُ ع حَتَّى ظَهَرَ مَاؤُهَا وَ ضَرَبَ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا الْبِئْرِ وَ قَالَ فِي كُلِّ ضَرْبَةٍ بِسْمِ اللَّهِ فَتَفَجَّرَتْ بِأَرْبَعَةِ أَعْيُنٍ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع اشْرَبْ يَا إِبْرَاهِيمُ وَ ادْعُ لِوُلْدِكَ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَ أَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَ طُفْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَهَذِهِ سُقْيَا سَقَاهَا اللَّهُ تَعَالَى لِإِسْمَاعِيلَ وَ وُلْدِهِ وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ‏ فَأَحَدُهَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ع حِينَ قَامَ عَلَى الْحَجَرِ أَثَّرَ قَدَمَاهُ فِيهِ وَ الثَّانِيَةُ الْحَجَرُ وَ الثَّالِثَةُ مَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ ع.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 253 / الانتفاع بثياب الكعبة ..... ص : 252

الْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ تَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 267 / باب الأيام و الأوقات التي يستحب فيها السفر و الأيام و الأوقات التي يكره فيها السفر ..... ص : 266

2400- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ أَنَّهُ قَالَ‏ أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَجِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ كَأَنَّكُمْ طَلَبْتُمْ بَرَكَةَ الْإِثْنَيْنِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ شُؤْماً مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَدْنَا فِيهِ نَبِيَّنَا ص وَ ارْتَفَعَ الْوَحْيُ عَنَّا لَا تَخْرُجُوا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ اخْرُجُوا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 276 / باب تشييع المسافر و توديعه و الدعاء له ..... ص : 275

2430- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَدَّعَ مُسَافِراً أَخَذَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ الصِّحَابَةَ وَ أَكْمَلَ لَكَ الْمَعُونَةَ وَ سَهَّلَ لَكَ الْحُزُونَةَ وَ قَرَّبَ لَكَ الْبَعِيدَ وَ كَفَاكَ الْمُهِمَّ وَ حَفِظَ لَكَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ وَ وَجَّهَكَ لِكُلِّ خَيْرٍ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ اسْتَوْدِعِ اللَّهَ نَفْسَكَ سِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 543 / الإفاضة من عرفات ..... ص : 543

3137- وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ارْزُقْنِيهِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اقْلِبْنِي الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ وَ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 590 / زيارة قبر أمير المؤمنين ص ..... ص : 586

عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وَ هُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ مَلْعُونُونَ‏ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ‏ قَدْ عَايَنُوا النَّدَامَةَ وَ الْخِزْيَ الطَّوِيلَ لِقَتْلِهِمْ عِتْرَةَ أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ أَتْبَاعَهُمْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسِرِّ السِّرِّ وَ ظَاهِرِ الْعَلَانِيَةِ فِي سَمَائِكَ وَ أَرْضِكَ اللَّهُمَ‏ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ‏ فِي أَوْلِيَائِكَ وَ أَحْبِبْ إِلَيَّ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ مَشَاهِدَهُمْ حَتَّى تُلْحِقَنِي بِهِمْ وَ تَجْعَلَنِي لَهُمْ تَبَعاً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ قُلْ- سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ الْمُسَلِّمِينَ لَكَ بِقُلُوبِهِمُ النَّاطِقِينَ بِفَضْلِكَ الشَّاهِدِينَ عَلَى أَنَّكَ صَادِقٌ أَمِينٌ صِدِّيقٌ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ طُهْرٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مِنْ طُهْرٍ طَاهِرٍ مُطَهَّرٍ أَشْهَدُ لَكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ وَ وَلِيَّ رَسُولِهِ بِالْبَلَاغِ وَ الْأَدَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ بَابُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ وَ أَنَّكَ سَبِيلُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ أَتَيْتُكَ وَافِداً لِعَظِيمِ حَالِكَ وَ مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ أَتَيْتُكَ مُتَقَرِّباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِزِيَارَتِكَ فِي خَلَاصِ نَفْسِي مُتَعَوِّذاً بِكَ مِنْ نَارٍ اسْتَحَقَّهَا مِثْلِي- بِمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَتَيْتُكَ انْقِطَاعاً إِلَيْكَ وَ إِلَى وَلِيِّكَ الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى بَرَكَةِ الْحَقِّ فَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَ أَمْرِي لَكُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ وَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ مَوْلَاكَ فِي طَاعَتِكَ الْوَافِدُ إِلَيْكَ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِمَّنْ أَمَرَنِي اللَّهُ بِصِلَتِهِ- وَ حَثَّنِي عَلَى بِرِّهِ وَ دَلَّنِي عَلَى فَضْلِهِ وَ هَدَانِي لِحُبِّهِ وَ رَغَّبَنِي فِي الْوِفَادَةِ إِلَيْهِ وَ أَلْهَمَنِي طَلَبَ الْحَوَائِجِ عِنْدَهُ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتٍ يَسْعَدُ مَنْ تَوَلَّاكُمْ وَ لَا يَخِيبُ مَنْ أَتَاكُمْ وَ لَا يَخْسَرُ مَنْ يَهْوَاكُمْ وَ لَا يَسْعَدُ مَنْ عَادَاكُمْ وَ لَا أَجِدُ أَحَداً أَفْزَعُ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏2 / 610 / زيارة جامعة لجميع الأئمة ع ..... ص : 609

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْيِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَ خُزَّانَ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهَى الْحِلْمِ وَ أُصُولَ الْكَرَمِ وَ قَادَةَ الْأُمَمِ وَ أَوْلِيَاءَ النِّعَمِ وَ عَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ الْأَخْيَارِ وَ سَاسَةَ الْعِبَادِ وَ أَرْكَانَ الْبِلَادِ وَ أَبْوَابَ الْإِيمَانِ وَ أُمَنَاءَ الرَّحْمَنِ وَ سُلَالَةَ النَّبِيِّينَ وَ صَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ وَ عِتْرَةَ خِيَرَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى وَ أَعْلَامِ التُّقَى وَ ذَوِي النُّهَى وَ أُولِي الْحِجَى وَ كَهْفِ الْوَرَى وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَى وَ الدَّعْوَةِ الْحُسْنَى وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَ مَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللَّهِ وَ مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّهِ وَ حَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَ حَمَلَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَ أَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ وَ ذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ وَ الْأَدِلَّاءِ عَلَى مَرْضَاةِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَقِرِّينَ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَ التَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَ الْمُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ الْمُظْهِرِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عِبَادِهِ الْمُكْرَمِينَ الَّذِينَ‏ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ‏ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ‏ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الدُّعَاةِ وَ الْقَادَةِ الْهُدَاةِ وَ السَّادَةِ الْوُلَاةِ وَ الذَّادَةِ الْحُمَاةِ وَ أَهْلِ‏

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 164 / باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات ..... ص : 156

3600 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع لِلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ‏ يَا وَلِيدُ لَا تَشْتَرِ لِي مِنْ مُحَارَفٍ شَيْئاً فَإِنَّ خُلْطَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 196 / باب التجارة و آدابها و فضلها و فقهها ..... ص : 191

3736- وَ مَرَّ عَلِيٌّ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 201 / باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة ..... ص : 200

3758- وَ كَانَ الرِّضَا ع يَكْتُبُ عَلَى الْمَتَاعِ بَرَكَةٌ لَنَا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 267 / باب الحكرة و الأسعار ..... ص : 265

3965 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كِيلُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 387 / باب بركة المرأة و شؤمها ..... ص : 387

4359- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 387 / باب بركة المرأة و شؤمها ..... ص : 387

4360 وَ- رُوِيَ‏ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا كَثْرَةَ مَهْرِهَا.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 387 / باب بركة المرأة و شؤمها ..... ص : 387

4361 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ الْبَرَكَةَ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 394 / باب ما يستحب من الدعاء و الصلاة لمن يريد التزويج ..... ص : 394

4387- رَوَى مُثَنَّى بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قُلْتُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَيِّضْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ لِي خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 468 / باب النوادر ..... ص : 467

4623 وَ- قَالَ ع‏ فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةُ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 475 / باب الرضاع ..... ص : 474

4663 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‏ مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 551 / باب النوادر ..... ص : 551

4899- رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّيْهَا حِينَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَيْهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِكَ إِلَى أَقْصَى دَارِكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ بَيْتِكَ سَبْعِينَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِيهِ سَبْعِينَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْبَرَكَةَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّى تَنَالَ بَرَكَتُهَا

من لا يحضره الفقيه / ج‏4 / 15 / باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ..... ص : 3

وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ حَمَلَتْ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ كَانَتْ فِي أَوَّلِ مَنْ يَرِدُ النَّارَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِماً أَلَا وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ وَجْهَهُ بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّى يَدْخُلَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ مَنْ بَاتَ وَ فِي قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ كَذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ وَ نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَ قَالَ مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفُوحُ مِنْ فِيهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهَا أَهْلُ الْمَوْقِفِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ مَاتَ مُسْتَحِلًّا لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ ع مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى إِنْفَاذِهِ وَ حَلُمَ عَنْهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ أَلَا وَ مَنْ تَطَوَّلَ عَلَى أَخِيهِ فِي غِيبَةٍ سَمِعَهَا فِيهِ فِي مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْخِيَانَةِ وَ قَالَ مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِي الدُّنْيَا وَ لَمْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي وَ يَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَ قَالَ ع مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ‏ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا وَ مَنْ حَبَسَ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَرَكَةَ الرِّزْقِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ أَلَا وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا فَهُوَ كَالَّذِي أَتَاهَا وَ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي قَرْضٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 172 / 115 و من خطبة له ع في الاستسقاء ..... ص : 171

الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَئِسِ وَ الْبَلَاغَ لِلْمُلْتَمِسِ‏ 1567 نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ الْأَنَامُ وَ مُنِعَ الْغَمَامُ وَ هَلَكَ السَّوَامُ‏ 1568 أَلَّا تُؤَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا وَ لَا تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ الْمُنْبَعِقِ‏ 1569 وَ الرَّبِيعِ الْمُغْدِقِ‏ 1570 وَ النَّبَاتِ الْمُونِقِ‏ 1571 سَحّاً وَابِلًا 1572 تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ اللَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ مُحْيِيَةً مُرْوِيَةً تَامَّةً عَامَّةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً هَنِيئَةً [مَريِئَةً] مَرِيعَةً 1573 زَاكِياً 1574 نَبْتُهَا ثَامِراً 1575 فَرْعُهَا نَاضِراً وَرَقُهَا تُنْعِشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهَا الْمَيِّتَ مِنْ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ تُعْشِبُ بِهَا نِجَادُنَا 1576 وَ تَجْرِي بِهَا وِهَادُنَا 1577 وَ يُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا 1578 وَ تُقْبِلُ بِهَا ثِمَارُنَا وَ تَعِيشُ بِهَا مَوَاشِينَا وَ تَنْدَى بِهَا أَقَاصِينَا 1579 وَ تَسْتَعِينُ بِهَا ضَوَاحِينَا 1580 مِنْ بَرَكَاتِكَ الْوَاسِعَةِ وَ عَطَايَاكَ الْجَزِيلَةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرْمِلَةِ 1581 وَ وَحْشِكَ الْمُهْمَلَةِ وَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا سَمَاءً مُخْضِلَةً 1582 مِدْرَاراً هَاطِلَةً يُدَافِعُ الْوَدْقُ مِنْهَا الْوَدْقَ‏ 1583 وَ يَحْفِزُ 1584 الْقَطْرُ مِنْهَا 263 الْقَطْرَ غَيْرَ خُلَّبٍ بَرْقُهَا 1585 وَ لَا جَهَامٍ عَارِضُهَا 1586 وَ لَا قَزَعٍ رَبَابُهَا 1587 وَ لَا شَفَّانٍ ذِهَابُهَا 1588 حَتَّى يُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا الْمُجْدِبُونَ وَ يَحْيَا بِبَرَكَتِهَا الْمُسْنِتُونَ‏ 1589 فَإِنَّكَ تُنْزِلُ‏ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ‏ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 199 / 143 و من خطبة له ع في الاستسقاء و فيه تنبيه العباد وجوب استغاثة رحمة الله إذا حبس عنهم رحمة المطر ..... ص : 199

أَلَا وَ إِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي تُقِلُّكُمْ وَ السَّمَاءَ الَّتِي تُظِلُّكُمْ‏ 1776 مُطِيعَتَانِ لِرَبِّكُمْ وَ مَا أَصْبَحَتَا تَجُودَانِ لَكُمْ بِبَرَكَتِهِمَا تَوَجُّعاً لَكُمْ وَ لَا زُلْفَةً 1777 إِلَيْكُمْ وَ لَا لِخَيْرٍ تَرْجُوَانِهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ أُمِرَتَا بِمَنَافِعِكُمْ فَأَطَاعَتَا وَ أُقِيمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ فَقَامَتَا إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ بِنَقْصِ الثَّمَرَاتِ وَ حَبْسِ الْبَرَكَاتِ وَ إِغْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ لِيَتُوبَ تَائِبٌ وَ يُقْلِعَ مُقْلِعٌ وَ يَتَذَكَّرَ مُتَذَكِّرٌ وَ يَزْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الِاسْتِغْفَارَ سَبَباً لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَ رَحْمَةِ الْخَلْقِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ- اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اسْتَقْبَلَ تَوْبَتَهُ وَ اسْتَقَالَ خَطِيئَتَهُ وَ بَادَرَ مَنِيَّتَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الْأَسْتَارِ وَ الْأَكْنَانِ وَ بَعْدَ عَجِيجِ الْبَهَائِمِ وَ الْوِلْدَانِ رَاغِبِينَ فِي رَحْمَتِكَ وَ رَاجِينَ فَضْلَ نِعْمَتِكَ وَ خَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَ نِقْمَتِكَ- 77 اللَّهُمَّ فَاسْقِنَا غَيْثَكَ وَ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 200 / 143 و من خطبة له ع في الاستسقاء و فيه تنبيه العباد وجوب استغاثة رحمة الله إذا حبس عنهم رحمة المطر ..... ص : 199

الْقَانِطِينَ وَ لَا تُهْلِكْنَا بِالسِّنِينَ‏ 1778 وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ نَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ حِينَ أَلْجَأَتْنَا الْمَضَايِقُ الْوَعْرَةُ 1779 وَ أَجَاءَتْنَا 1780 الْمَقَاحِطُ 1781 الْمُجْدِبَةُ وَ أَعْيَتْنَا الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسِّرَةُ وَ تَلَاحَمَتْ‏ 1782 عَلَيْنَا الْفِتَنُ [الْمَسْتَصْعَبَةُ] الْمُسْتَصْعِبَةُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَلَّا تَرُدَّنَا خَائِبِينَ وَ لَا تَقْلِبَنَا وَاجِمِينَ‏ 1783 وَ لَا تُخَاطِبَنَا بِذُنُوبِنَا وَ لَا تُقَايِسَنَا بِأَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنَا غَيْثَكَ وَ بَرَكَتَكَ‏ وَ رِزْقَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ اسْقِنَا سُقْيَا نَاقِعَةً مُرْوِيَةً مُعْشِبَةً تُنْبِتُ بِهَا مَا قَدْ فَاتَ وَ تُحْيِي بِهَا مَا قَدْ مَاتَ نَافِعَةَ الْحَيَا 1784 كَثِيرَةَ الْمُجْتَنَى تُرْوِي بِهَا الْقِيعَانَ‏ 1785 وَ تُسِيلُ الْبُطْنَانَ‏ 1786 وَ تَسْتَوْرِقُ الْأَشْجَارَ 1787 وَ تُرْخِصُ الْأَسْعَارَ إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 298 / 2650 النعمة برسول الله ..... ص : 298

فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاقِعِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَعَقَدَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمْ وَ جَمَعَ عَلَى دَعْوَتِهِ أُلْفَتَهُمْ كَيْفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا وَ أَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا وَ الْتَفَّتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ‏ 2651 فِي عَوَائِدِ 2652 بَرَكَتِهَا فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ وَ فِي خُضْرَةِ عَيْشِهَا فَكِهِينَ [فَاكِهِينَ‏] 2653 قَدْ تَرَبَّعَتِ‏ 2654 الْأُمُورُ بِهِمْ فِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ وَ آوَتْهُمُ الْحَالُ إِلَى كَنَفِ عِزٍّ غَالِبٍ وَ تَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكٍ ثَابِتٍ فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ مُلُوكٌ فِي أَطْرَافِ الْأَرَضِينَ يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ وَ يُمْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُمْضِيهَا فِيهِمْ لَا تُغْمَزُ لَهُمْ قَنَاةٌ 2655 وَ لَا تُقْرَعُ لَهُمْ صَفَاةٌ

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 313 / الوصية بالتقوى ..... ص : 312

وَ أَمْنُ فَزَعِ جَأْشِكُمْ‏ 2793 وَ ضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّهِ شِعَاراً 2794 دُونَ دِثَارِكُمْ‏ 2795 وَ دَخِيلًا دُونَ شِعَارِكُمْ وَ لَطِيفاً بَيْنَ أَضْلَاعِكُمْ وَ أَمِيراً فَوْقَ أُمُورِكُمْ وَ مَنْهَلًا 2796 لِحِينِ وُرُودِكُمْ وَ شَفِيعاً لِدَرَكِ‏ 2797 طَلِبَتِكُمْ‏ 2798 وَ جُنَّةً 2799 لِيَوْمِ فَزَعِكُمْ وَ مَصَابِيحَ لِبُطُونِ قُبُورِكُمْ وَ سَكَناً لِطُولِ وَحْشَتِكُمْ وَ نَفَساً لِكَرْبِ مَوَاطِنِكُمْ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ حِرْزٌ مِنْ مَتَالِفَ مُكْتَنِفَةٍ وَ مَخَاوِفَ مُتَوَقَّعَةٍ وَ أُوَارِ 2800 نِيرَانٍ مُوقَدَةٍ فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى عَزَبَتْ‏ 2801 عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوِّهَا وَ احْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمْوَاجُ بَعْدَ تَرَاكُمِهَا وَ أَسْهَلَتْ لَهُ الصِّعَابُ بَعْدَ إِنْصَابِهَا 2802 وَ هَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعْدَ قُحُوطِهَا. وَ تَحَدَّبَتْ‏ 2803 عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا وَ تَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعْدَ نُضُوبِهَا 2804 وَ وَبَلَتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ إِرْذَاذِهَا- 2805 فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ وَ وَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ وَ امْتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَبِّدُوا أَنْفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقِّ طَاعَتِهِ‏

نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 372 / 12 و من وصية له ع وصى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له ..... ص : 372

اتَّقِ اللَّهَ الَّذِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْ لِقَائِهِ وَ لَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ وَ لَا تُقَاتِلَنَّ إِلَّا مَنْ قَاتَلَكَ وَ سِرِ الْبَرْدَيْنِ‏ 3385 وَ غَوِّرْ 3386 بِالنَّاسِ وَ رَفِّهْ‏ 3387 فِي السَّيْرِ وَ لَا تَسِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَ قَدَّرَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً 3388 فَأَرِحْ فِيهِ بَدَنَكَ وَ رَوِّحْ ظَهْرَكَ فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ 3389 أَوْ حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَّ فَقِفْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً وَ لَا تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ وَ لَا تَبَاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ يَهَابُ الْبَأْسَ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ شَنَآنُهُمْ‏ 3390 عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَ الْإِعْذَارِ 3391 إِلَيْهِمْ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 434 / 23 - باب تلقين المحتضرين ..... ص : 427

- 36- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ‏ قُلْتُ أَ يُكَفِّنُ بِهِ الْمَيِّتَ قَالَ لَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 57 / 3 - باب أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الإمام و من يقتدى به و من لا يقتدى به و القراءة خلفهما و أحكام المؤتمين و غير ذلك من أحكامها ..... ص : 26

قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلَّهُنَّ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِيَ بَرَكَةٌ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 83 / الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة ..... ص : 79

جَدِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ\* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى طَيِّبِ الْمُرْسَلِينَ- مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنْتَجَبِ الْفَاتِقِ الرَّاتِقِ اللَّهُمَّ فَخُصَّ مُحَمَّداً ص بِالذِّكْرِ الْمَحْمُودِ وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُودِ اللَّهُمَّ آتِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الْوَسِيلَةَ وَ الرِّفْعَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ وَ فِي الْعِلِّيِّينَ دَرَجَتَهُ وَ فِي الْمُقَرَّبِينَ كَرَامَتَهُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ أَفْضَلَ تِلْكَ الْكَرَامَةِ وَ مِنْ كُلِّ نَعِيمٍ أَوْسَعَ ذَلِكَ النَّعِيمِ وَ مِنْ كُلِّ عَطَاءٍ أَجْزَلَ ذَلِكَ الْعَطَاءِ وَ مِنْ كُلِّ يُسْرٍ أَنْضَرَ ذَلِكَ الْيُسْرِ وَ مِنْ كُلِّ قِسْمٍ أَوْفَرَ ذَلِكَ الْقِسْمِ حَتَّى لَا يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَقْرَبَ مِنْهُ مَجْلِساً وَ لَا أَرْفَعَ مِنْهُ عِنْدَكَ ذِكْراً وَ مَنْزِلَةً وَ لَا أَعْظَمَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لَا أَقْرَبَ وَسِيلَةً مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَائِدِهِ وَ الدَّاعِي إِلَيْهِ وَ الْبَرَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ وَ الْبِلَادِ وَ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي بَرْدِ الْعَيْشِ وَ تَرَوُّحِ الرَّوْحِ وَ قَرَارِ النِّعْمَةِ وَ شَهْوَةِ الْأَنْفُسِ وَ مُنَى الشَّهَوَاتِ وَ نِعَمِ اللَّذَّاتِ وَ رَجَاءِ الْفَضِيلَةِ وَ شُهُودِ الطُّمَأْنِينَةِ وَ سُؤْدُدِ الْكَرَامَةِ وَ قُرَّةِ الْعَيْنِ وَ نَضْرَةِ النَّعِيمِ وَ بَهْجَةٍ لَا تُشْبِهُ بَهَجَاتِ الدُّنْيَا نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَ أَدَّى النَّصِيحَةَ وَ اجْتَهَدَ لِلْأُمَّةِ وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَامِ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنَّا السَّلَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ أَجْمَعِينَ وَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى الْحَفَظَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ وَ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ أَهْلِ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ سَجَدْتَ وَ قُلْتَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَ أَنْتَ رَجَائِي اللَّهُمَّ فَاكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَ مَا لَا يُهِمُّنِي‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 94 / الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة ..... ص : 79

وَ مُنَّ عَلَيْنَا بِالْهُدَى مَا أَبْقَيْتَنَا وَ الْكَرَامَةِ مَا أَحْيَيْتَنَا وَ الْمَغْفِرَةِ إِذَا تَوَفَّيْتَنَا وَ الْحِفْظِ فِيمَا يَبْقَى مِنْ عُمُرِنَا وَ الْبَرَكَةِ فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ الْعَوْنِ عَلَى مَا حَمَّلْتَنَا وَ الثَّبَاتِ عَلَى مَا طَوَّقْتَنَا وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِظُلْمِنَا وَ لَا تُقَايِسْنَا بِجَهْلِنَا وَ لَا تَسْتَدْرِجْنَا بِخَطَايَانَا وَ اجْعَلْ أَحْسَنَ مَا نَقُولُ ثَابِتاً فِي قُلُوبِنَا وَ اجْعَلْنَا عُظَمَاءَ عِنْدَكَ وَ فِي أَنْفُسِنَا أَذِلَّةً وَ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَ زِدْنَا عِلْماً نَافِعاً أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَ صَلَاةٍ لَا تُقْبَلُ أَجِرْنَا مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ يَا وَلِيَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 112 / دعاء أول يوم من شهر رمضان ..... ص : 106

شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ هَذَا شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ‏ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ وَ سَلِّمْهُ لِي وَ سَلِّمْنِي فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَافِيَةَ وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ لِي فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغِرَّةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ\* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَسَتِهِ وَ تَثْبِيطِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ خُدَعِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ شَرَكِهِ وَ أَحْزَابِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ مَكَايِدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا قِيَامَهُ وَ صِيَامَهُ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِيهِ وَ فِي قِيَامِهِ وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ عَنِّي صَبْراً وَ احْتِسَاباً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنِّي بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِي الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الْقُرْبَةَ وَ الْخَيْرَ الْمَقْبُولَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الرَّغْبَةَ وَ التَّضَرُّعَ وَ الْخُشُوعَ وَ الرِّقَّةَ وَ النِّيَّةَ الصَّادِقَةَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ مَعَ صَالِحِ الْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدَّعْوَةِ وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ لَا هَمٍّ وَ لَا غَمٍّ وَ لَا سَقَمٍ وَ لَا غَفْلَةٍ وَ لَا نِسْيَانٍ بَلْ بِالتَّعَاهُدِ وَ التَّحَفُّظِ لَكَ وَ فِيكَ وَ الرِّعَايَةِ لِحَقِّكَ وَ الْوَفَاءِ

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 123 / وداع شهر رمضان ..... ص : 122

تَصَرَّمَ فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي عَلَيْهِ أَوْ تُقَايِسَنِي بِهِ أَنْ يَطْلُعَ فَجْرُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ يَتَصَرَّمَ هَذَا الشَّهْرُ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرْتَهُ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا أَوَّلِهَا وَ آخِرِهَا مَا قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْهَا وَ مَا قَالَ لَكَ الْخَلَائِقُ الْحَامِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُعَدِّدُونَ الْمُؤْثِرُونَ فِي ذِكْرِكَ وَ الشُّكْرِ لَكَ الَّذِينَ أَعَنْتَهُمْ عَلَى أَدَاءِ حَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَصْنَافِ النَّاطِقِينَ الْمُسَبِّحِينَ لَكَ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ عَلَى أَنَّكَ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ وَ عِنْدَنَا مِنْ قَسْمِكَ وَ إِحْسَانِكَ وَ تَظَاهُرِ امْتِنَانِكَ بِذَلِكَ لَكَ مُنْتَهَى الْحَمْدِ الْخَالِدِ الدَّائِمِ الرَّاكِدِ الْمُخَلَّدِ السَّرْمَدِ الَّذِي لَا يَنْفَدُ طُولَ الْأَبَدِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ أَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتَّى قَضَيْتَ عَنَّا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَ مَا كَانَ مِنَّا فِيهِ مِنْ بِرٍّ أَوْ شُكْرٍ أَوْ ذِكْرٍ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ وَ تَجَاوُزِكَ وَ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ وَ غُفْرَانِكَ وَ حَقِيقَةِ رِضْوَانِكَ حَتَّى تُظْفِرَنَا فِيهِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَطْلُوبٍ وَ جَزِيلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ وَ تُؤْمِنَنَا فِيهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ مَرْهُوبٍ وَ ذَنْبٍ مَكْسُوبٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ مَا سَأَلَكَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَرِيمِ أَسْمَائِكَ وَ جَزِيلِ ثَنَائِكَ وَ خَاصَّةِ دُعَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هَذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَى الدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي وَ خَلَاصِ نَفْسِي وَ قَضَاءِ حَاجَتِي وَ تَشْفِيعِي فِي مَسَائِلِي وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيَّ وَ صَرْفِ السُّوءِ عَنِّي وَ لِبَاسِ الْعَافِيَةِ لِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ حُزْتَ لَهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فِي أَعْظَمِ الْأَجْرِ وَ كَرَائِمِ الذُّخْرِ وَ طُولِ الْعُمُرِ وَ حُسْنِ الشُّكْرِ وَ دَوَامِ الْيُسْرِ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ طَوْلِكَ وَ عَفْوِكَ وَ نَعْمَائِكَ وَ جَلَالِكَ وَ قَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَ امْتِنَانِكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا بِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَ تُعَرِّفَنِي هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ وَ الْمُتَعَرِّفِينَ لَهُ فِي أَعْفَى عَافِيَتِكَ وَ أَنْعَمِ نِعْمَتِكَ وَ أَوْسَعِ رَحْمَتِكَ وَ أَجْزَلِ قَسْمِكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّيَ الَّذِي لَيْسَ لِي رَبٌّ غَيْرُهُ لَا يَكُونُ هَذَا الْوَدَاعُ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 153 / خطبة الاستسقاء ..... ص : 151

مُسْتَبْطِرٌ لَا تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً وَ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُوماً وَ ضَوْءَهُ عَلَيْنَا رُجُوماً وَ مَاءَهُ أُجَاجاً وَ نَبَاتَهُ رَمَاداً رِمْدِداً اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ هَوَادِيهِ وَ الظُّلْمِ وَ دَوَاهِيهِ وَ الْفَقْرِ وَ دَوَاعِيهِ يَا مُعْطِيَ الْخَيْرَاتِ مِنْ أَمَاثِلِهَا وَ مُرْسِلَ الْبَرَكَاتِ مِنْ مَعَادِنِهَا مِنْكَ الْغَيْثُ الْمُغِيثُ وَ أَنْتَ الْغِيَاثُ الْمُسْتَغَاثُ وَ نَحْنُ الْخَاطِئُونَ وَ أَهْلُ الذُّنُوبِ وَ أَنْتَ الْمُسْتَغْفَرُ الْغَفَّارُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجَهَالاتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا اللَّهُمَّ فَأَرْسِلْ عَلَيْنَا دِيمَةً مِدْرَاراً وَ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَاكِفاً مِغْزَاراً غَيْثاً وَاسِعاً وَ بَرَكَةً مِنَ الْوَابِلِ نَافِعَةً تُدَافِعُ الْوَدْقَ بِالْوَدْقِ دِفَاعاً وَ يَتْلُو الْقَطْرُ مِنْهُ الْقَطْرَ غَيْرَ خُلَّبٍ بَرْقُهُ وَ لَا مُكَذَّبٍ رَعْدُهُ وَ لَا عَاصِفَةٍ جَنَائِبُهُ بَلْ رِيّاً يَغَصُّ بِالرِّيِّ رَبَابُهُ وَ فَاضَ فَانْصَاعَ بِهِ سَحَابُهُ وَ جَرَى آثَارُ هَيْدَبِهِ جَنَابَهُ سُقْيَا مِنْكَ مُحْيِيَةً مُرْوِيَةً مُحْفِلَةً مُفْضِلَةً زَاكِياً نَبْتُهَا نَامِياً زَرْعُهَا نَاضِراً عُودُهَا مُمْرِعَةً آثَارُهَا جَارِيَةً بِالْخِصْبِ وَ الْخَيْرِ عَلَى أَهْلِهَا تَنْعَشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهَا الْمَيِّتَ مِنْ بِلَادِكَ وَ تُنْعِمُ بِهَا الْمَبْسُوطَ مِنْ رِزْقِكَ وَ تُخْرِجُ بِهَا الْمَخْزُونَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ تَعُمُّ بِهَا مَنْ نَأَى مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى يُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا الْمُجْدِبُونَ وَ يَحْيَا بِبَرَكَتِهَا الْمُسْنِتُونَ وَ تَتْرَعَ بِالْقِيعَانِ غُدْرَانُهَا

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 251 / 25 - باب فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها ..... ص : 248

- 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وُلْدِ أَبِي فَاطِمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَرَدْتُ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَ أُوَدِّعَكَ فَقَالَ لَهُ فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ أَرَدْتَ بِذَاكَ فَقَالَ الْفَضْلَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَبِعْ رَاحِلَتَكَ وَ كُلْ زَادَكَ وَ صَلِّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَ النَّافِلَةَ فِيهِ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ وَ الْبَرَكَةَ مِنْهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا يَمِينُهُ يُمْنٌ وَ يَسَارُهُ مَكْرٌ وَ فِي وَسَطِهِ عَيْنٌ مِنْ دُهْنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ لَبَنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ شَرَابٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ طُهْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ سَارَتْ سَفِينَةُ نُوحٍ ع وَ كَانَ فِيهِ نَسْرٌ وَ يَغُوثُ وَ يَعُوقُ صَلَّى فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً وَ سَبْعُونَ وَصِيّاً أَنَا أَحَدُهُمْ وَ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ مَا دَعَا فِيهِ مَكْرُوبٌ بِمَسْأَلَةٍ فِي حَاجَةٍ مِنَ الْحَوَائِجِ إِلَّا أَجَابَهُ اللَّهُ وَ فَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 271 / 25 - باب فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها ..... ص : 248

الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ أَ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏3 / 281 / 25 - باب فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها ..... ص : 248

832- 152- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ أَدْرَكَ الثِّنْتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الثَّانِيَةِ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلِّهِنَّ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا هُوَ بَرَكَةٌ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏4 / 118 / 33 - باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين ..... ص : 118

- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ شَيْ‏ءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏4 / 136 / 39 - باب الزيادات ..... ص : 135

- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‏ءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏4 / 197 / 50 - باب الدعاء عند طلوع الهلال ..... ص : 196

564- 3- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ‏ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَكَةِ وَ التَّقْوَى وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏4 / 198 / 51 - باب فضل السحور و ما يستحب أن يكون عليه الإفطار ..... ص : 197

- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ السَّحُورُ بَرَكَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعْ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏5 / 187 / 14 - باب الإفاضة من عرفات ..... ص : 186

- 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اقْلِبْنِيَ الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏5 / 280 / 22 - باب الوداع ..... ص : 280

- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَتَأْتِيَ أَهْلَكَ فَوَدِّعِ الْبَيْتَ وَ طُفْ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلَّا فَافْتَحْ بِهِ وَ اخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ ثُمَّ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِيكَ وَ فِي جَنْبِكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ مِمَّا يَسَعُنِي أَنْ أَطْلُبَ أَنْ تُعْطِيَنِي مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عِنْدَكَ وَ تَزِيدَنِي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَ إِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى دَابَّتِكَ وَ سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى أَدْخَلْتَنِي حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ وَ قَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَ لَا تُبَاعِدْنِي وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي وَ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي فَغَيْرُ

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏5 / 389 / 26 باب من الزيادات في فقه الحج ..... ص : 387

- 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏5 / 449 / 26 باب من الزيادات في فقه الحج ..... ص : 387

- 213- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ‏ءٍ يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 9 / 3 - باب زيارة سيدنا رسول الله ص ..... ص : 5

18- 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الزُّرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ع فَبَدَأَتْنِي بِالسَّلَامِ ثُمَّ قَالَتْ مَا غَدَا بِكَ قُلْتُ طَلَبُ الْبَرَكَةِ قَالَتْ أَخْبَرَنِي أَبِي وَ هُوَ ذَا هُوَ أَنَّهُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ لَهَا فِي حَيَاتِهِ وَ حَيَاتِكِ قَالَتْ نَعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتِنَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 36 / 10 - باب فضل الكوفة و المواضع التي يستحب فيها الصلاة منها و موضع قبر أمير المؤمنين ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغري و مسجد السهلة و المساجد التي لا يصلى فيها و فضل الفرات و الاغتسال منه ..... ص : 31

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَيْثُ قَدِمَ الْحِيرَةَ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً حَدَّثَنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ سَارَ مَعَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ فَقَالَ يَا يُونُسُ اقْرُنْ دَابَّتَكَ فَقَرَنْتُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَدَعَا دُعَاءً خَفِيّاً لَا أَفْهَمُهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا وَ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ ثُمَّ دَعَا ع فَفَهِمْتُهُ وَ عَلِمْتُهُ فَقَالَ يَا يُونُسُ أَ تَدْرِي أَيُّ مَكَانٍ هَذَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَكِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي فِي الصَّحْرَاءِ فَقَالَ هَذَا قَبْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَلْتَقِي هُوَ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدُّعَاءُ- اللَّهُمَّ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِكَ وَ لَا بُدَّ مِنْ قَدَرِكَ وَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِكَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ فَمَا قَضَيْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ قَدَّرْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَدَرٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ صَبْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْفَعُهُ وَ اجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ يُنْمِي فِي حَسَنَاتِنَا وَ تَفْضِيلِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ مَجْدِنَا وَ نَعْمَائِنَا وَ كَرَامَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَا تَنْقُصْ مِنْ حَسَنَاتِنَا اللَّهُمَّ وَ مَا أَعْطَيْتَنَا مِنْ عَطَاءٍ أَوْ فَضَّلْتَنَا بِهِ مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ أَكْرَمْتَنَا بِهِ مِنْ كَرَامَةٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ شُكْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْفَعُهُ وَ اجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ وَ حَسَنَاتِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ نَعْمَائِكَ وَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَا تَجْعَلْهُ لَنَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا فِتْنَةً وَ لَا مَقْتاً وَ لَا عَذَاباً وَ لَا خِزْياً فِي الدُّنْيَا وَ لَا فِي الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَثْرَةِ اللِّسَانِ وَ سُوءِ الْمَقَامِ وَ خِفَّةِ الْمِيزَانِ اللَّهُمَّ لَقِّنَا حَسَنَاتِنَا فِي الْمَمَاتِ وَ لَا تُرِنَا أَعْمَالَنَا عَلَيْنَا حَسَرَاتٍ وَ لَا تُخْزِنَا عِنْدَ قَضَائِكَ وَ لَا تَفْضَحْنَا بِسَيِّئَاتِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَ اجْعَلْ قُلُوبَنَا تَذْكُرُكَ وَ لَا تَنْسَاكَ وَ تَخْشَاكَ كَأَنَّهَا تَرَاكَ حِينَ تَلْقَاكَ وَ بَدِّلْ سَيِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ وَ اجْعَلْ حَسَنَاتِنَا دَرَجَاتٍ وَ اجْعَلْ دَرَجَاتِنَا غُرُفَاتٍ وَ اجْعَلْ غُرُفَاتِنَا عَالِيَاتٍ اللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ لِفَقِيرِنَا مِنْ سَعَتِكَ مَا قَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَ الْهُدَى مَا أَبْقَيْتَنَا وَ الْكَرَامَةَ مَا أَحْيَيْتَنَا وَ الْكَرَامَةَ إِذَا تَوَفَّيْتَنَا وَ الْحِفْظَ فِيمَا يَبْقَى مِنْ عُمُرِنَا وَ الْبَرَكَةَ فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ الْعَوْنَ عَلَى مَا حَمَّلْتَنَا وَ الثَّبَاتَ عَلَى مَا طَوَّقْتَنَا وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِظُلْمِنَا وَ لَا تُعَاقِبْنَا بِجَهْلِنَا وَ لَا تَسْتَدْرِجْنَا بِخَطِيئَتِنَا وَ اجْعَلْ أَحْسَنَ مَا نَقُولُ ثَابِتاً فِي قُلُوبِنَا-

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 38 / 10 - باب فضل الكوفة و المواضع التي يستحب فيها الصلاة منها و موضع قبر أمير المؤمنين ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغري و مسجد السهلة و المساجد التي لا يصلى فيها و فضل الفرات و الاغتسال منه ..... ص : 31

- 22- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُهْبِطُ مَلَكاً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَعَهُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ فَيَطْرَحُهُ فِي فُرَاتِكُمْ هَذَا وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 39 / 10 - باب فضل الكوفة و المواضع التي يستحب فيها الصلاة منها و موضع قبر أمير المؤمنين ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغري و مسجد السهلة و المساجد التي لا يصلى فيها و فضل الفرات و الاغتسال منه ..... ص : 31

جَاءَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي ثِيَابِ سَفَرِهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى جِسْرِ الْكُوفَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ اسْقِنِي فَأَخَذَ كُوزَ مَلَّاحٍ فَغَرَفَ فِيهِ وَ سَقَاهُ وَ شَرِبَ الْمَاءَ وَ هُوَ يَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَ ثِيَابِهِ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ نَهَرٌ مَا أَعْظَمَ بَرَكَتَهُ‏ أَمَا إِنَّهُ يَسْقُطُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُ قَطَرَاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ أَمَا لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ مِنَ الْبَرَكَةِ لَضَرَبُوا الْأَخْبِيَةَ عَلَى حَافَتَيْهِ وَ لَوْ لَا مَا يَدْخُلُهُ مِنَ الْخَطَّاءِينَ مَا اغْتَمَسَ فِيهِ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 44 / 16 - باب فضل زيارته ع ..... ص : 42

92- 7- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ لِي مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ وَ بِعْتُ ضِيَاعِي فَقُلْتُ أَنْزِلُ مَكَّةَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ جَهْرَةً فَقُلْتُ فَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ هُمْ شَرٌّ مِنْهُمْ قُلْتُ فَأَيْنَ أَنْزِلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِرَاقِ الْكُوفَةِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مِنْهَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ إِلَى جَانِبِهَا قَبْرٌ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ وَ لَا مَلْهُوفٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 69 / 20 - باب وداع الشهداء رضوان الله عليهم ..... ص : 69

ثُمَّ حَوِّلْ وَجْهَكَ إِلَى قُبُورِ الشُّهَدَاءِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَوَدِّعْهُمْ وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُمْ وَ أَشْرِكْنِي مَعَهُمْ فِي صَالِحِ مَا أَعْطَيْتَهُمْ عَلَى نَصْرِهِمْ ابْنَ نَبِيِّكَ وَ حُجَّتَكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ جِهَادِهِمْ مَعَهُ اللَّهُمَّ اجْمَعْنَا وَ إِيَّاهُمْ فِي جَنَّتِكَ مَعَ‏ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْعَوْدَ إِلَيْهِمْ وَ احْشُرْنِي مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ اخْرُجْ وَ لَا تُوَلِّ وَجْهَكَ الْقَبْرَ حَتَّى يَغِيبَ عَنْ مُعَايَنَتِكَ وَ قِفْ عَلَى الْبَابِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَتَقَبَّلَ عَمَلِي وَ تَشْكُرَ سَعْيِي وَ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ ارْدُدْنِي إِلَيْهِ بِبِرٍّ وَ تَقْوَى وَ عَرِّفْنِي بَرَكَةَ زِيَارَتِي فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ الْفَاضِلِ الْمُفْضِلِ الطَّيِّبِ وَ ارْزُقْنِي رِزْقاً وَاسِعاً حَلَالًا طَيِّباً كَثِيراً عَاجِلًا صَبّاً صَبّاً مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَ لَا نَكَدٍ وَ لَا مَنٍّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ اجْعَلْهُ وَاسِعاً مِنْ فَضْلِكَ كَثِيراً مِنْ عَطِيَّتِكَ فَإِنَّكَ تَقُولُ‏ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ‏ فَمِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ عَطِيَّتِكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ خَزَائِنِكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ يَدِكَ الْمَلْأَى أَسْأَلُ فَلَا تَرُدَّنِي خَائِباً فَإِنِّي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْ لِي وَ عَافِنِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَ اجْعَلْ لِي فِي كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَهَا عَلَى عِبَادِكَ أَوْفَرَ النَّصِيبِ وَ اجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ وَ اجْعَلْ مَا أَصِيرُ إِلَيْهِ خَيْراً فِيَّ مِمَّا يَنْقَطِعُ عَنِّي وَ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ عَلَانِيَتِي وَ أَعِذْنِي مِنْ أَنْ يَرَى النَّاسُ فِيَّ خَيْراً وَ لَا خَيْرَ فِيَّ وَ ارْزُقْنِي مِنَ التِّجَارَةِ أَوْسَعَهَا رِزْقاً وَ أَعْظَمَهَا فَضْلًا وَ خَيْرَهَا لِي يَا سَيِّدِي وَ آتِنِي يَا سَيِّدِي وَ عِيَالِي بِرِزْقٍ وَاسِعٍ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ دُنَاةِ خَلْقِكَ وَ لَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 96 / 46 - باب زيارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ..... ص : 95

وَاحِداً مِنْكُمْ فَقَالَ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْبَابِ فَقِفْ وَ اشْهَدِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَنْتَ عَلَى غُسْلٍ فَإِذَا دَخَلْتَ فَقِفْ وَ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ثُمَّ امْشِ قَلِيلًا وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ قَارِبْ بَيْنَ خُطَاكَ ثُمَّ قِفْ وَ كَبِّرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْقَبْرِ وَ كَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً تَمَامَ الْمِائَةِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْيِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَ خُزَّانَ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهَى الْحِلْمِ وَ أُصُولَ الْكَرَمِ وَ قَادَةَ الْأُمَمِ وَ أَوْلِيَاءَ النِّعَمِ وَ عَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ الْأَخْيَارِ وَ سَاسَةَ الْعِبَادِ وَ أَرْكَانَ الْبِلَادِ وَ أَبْوَابَ الْإِيمَانِ وَ أُمَنَاءَ الرَّحْمَنِ وَ سُلَالَةَ النَّبِيِّينَ وَ صَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ وَ عِتْرَةَ خِيَرَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى وَ أَعْلَامِ التُّقَى وَ ذَوِي النُّهَى وَ أُولِي الْحِجَى وَ كَهْفِ الْوَرَى وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَى وَ الدَّعْوَةِ الْحُسْنَى وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَ مَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللَّهِ وَ مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّهِ وَ حَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَ حَمَلَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَ أَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ وَ ذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آلِهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ وَ الْأَدِلَّاءِ عَلَى مَرْضَاةِ اللَّهِ الْمُسْتَقِرِّينَ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَ التَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَ الْمُخْلَصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ الْمُظْهِرِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عِبَادِهِ الْمُكْرَمِينَ الَّذِينَ‏ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ‏ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الدُّعَاةِ وَ الْقَادَةِ الْهُدَاةِ وَ السَّادَةِ الْوُلَاةِ وَ الذَّادَةِ الْحُمَاةِ وَ أَهْلِ الذِّكْرِ وَ أُولِي الْأَمْرِ وَ بَقِيَّةِ اللَّهِ وَ خِيَرَتِهِ وَ عَيْبَةِ عِلْمِهِ وَ حُجَّتِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ نُورِهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَمَا شَهِدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَلَائِكَتُهُ وَ أُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ وَ رَسُولُهُ الْمُرْتَضَى أَرْسَلَهُ‏ بِالْهُدى‏-

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 98 / 46 - باب زيارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ..... ص : 95

وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ وَ الرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ وَ الْآيَةُ الْمَخْزُونَةُ وَ الْأَمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَ مَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ سَعِدَ مَنْ وَالاكُمْ وَ هَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ وَ خَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَ هُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فَهُوَ فِي أَسْفَلِ دَرْكِ الْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ‏ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ‏ خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ‏ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ‏ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ‏ فَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَايَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَ بَرَكَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا وَ كُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَ أَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَ لَا يَفُوقُهُ فَائِقٌ وَ لَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَ لَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ حَتَّى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا صِدِّيقٌ وَ لَا شَهِيدٌ وَ لَا عَالِمٌ وَ لَا جَاهِلٌ وَ لَا دَنِيٌّ وَ لَا فَاضِلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لَا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَ لَا جَبَّارٌ عَنِيدٌ وَ لَا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ وَ لَا خَلْقٌ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلَّا عَرَّفَهُمْ جَلَالَةَ أَمْرِكُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِكُمْ وَ كِبَرَ شَأْنِكُمْ وَ تَمَامَ نُورِكُمْ وَ صِدْقَ مَقَاعِدِكُمْ وَ ثَبَاتَ مَقَامِكُمْ وَ شَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَ مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَ كَرَامَتَكُمْ عَلَيْهِ وَ خَاصَّتَكُمْ لَدَيْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَ بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ مُوَالٍ لَكُمْ وَ لِأَوْلِيَائِكُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ مُعَادٍ لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ حَرْبٌ لِمَنْ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 101 / الوداع ..... ص : 101

إِذَا أَرَدْتَ الِانْصِرَافَ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا سَئِمٍ وَ لَا قَالٍ وَ لَا مَالٍّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ سَلَامَ وَلِيٍّ غَيْرِ رَاغِبٍ عَنْكُمْ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكُمْ وَ لَا مُؤْثِرٍ عَلَيْكُمْ وَ لَا مُنْحَرِفٍ عَنْكُمْ وَ لَا زَاهِدٍ فِي قُرْبِكُمْ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قُبُورِكُمْ وَ إِتْيَانِ مَشَاهِدِكُمْ وَ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ وَ حَشَرَنِي اللَّهُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَ أَوْرَدَنِي حَوْضَكُمْ وَ جَعَلَنِي فِي حِزْبِكُمْ وَ أَرْضَاكُمْ عَنِّي وَ قَلَبَنِي فِي دَوْلَتِكُمْ وَ أَحْيَانِي فِي رَجْعَتِكُمْ وَ مَلَّكَنِي فِي أَيَّامِكُمْ وَ شَكَرَ سَعْيِي بِكُمْ وَ غَفَرَ ذَنْبِي بِشَفَاعَتِكُمْ وَ أَقَالَ عَثْرَتِي بِمَحَبَّتِكُمْ وَ أَعْلَى كَعْبِي بِمُوَالاتِكُمْ وَ شَرَّفَنِي بِطَاعَتِكُمْ وَ أَعَزَّنِي بِهُدَاكُمْ وَ جَعَلَنِي مِمَّنِ انْقَلَبَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً غَانِماً سَالِماً مُعَافًى غَنِيّاً فَائِزاً بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَ فَضْلِهِ وَ كِفَايَتِهِ بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِكُمْ وَ مَوَالِيكُمْ وَ مُحِبِّيكُمْ وَ شِيعَتِكُمْ وَ رَزَقَنِي اللَّهُ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ أَبَداً مَا أَبْقَانِي رَبِّي بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ إِيمَانٍ وَ تَقْوَى وَ إِخْبَاتٍ وَ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلَالٍ طَيِّبٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِمْ وَ ذِكْرِهِمْ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَ أَوْجِبْ لِيَ الْمَغْفِرَةَ وَ الْخَيْرَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْبَرَكَةَ وَ التَّقْوَى وَ الْفَوْزَ وَ النُّورَ وَ الْإِيمَانَ وَ حُسْنَ الْإِجَابَةِ كَمَا أَوْجَبْتَ لِأَوْلِيَائِكَ الْعَارِفِينَ بِحَقِّهِمْ الْمُوجِبِينَ طَاعَتَهُمْ وَ الرَّاغِبِينَ فِي زِيَارَتِهِمْ الْمُتَقَرِّبِينَ إِلَيْكَ وَ إِلَيْهِمْ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي اجْعَلُونِي فِي هَمِّكُمْ وَ صَيِّرُونِي فِي حِزْبِكُمْ وَ أَدْخِلُونِي‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 145 / 64 - باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة ..... ص : 144

250- 5- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ كَانَ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ ع عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ بَرَكَةٌ وَ لَوْ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ عَلِيٌّ ع لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ بَعْدَهُ كَيْفَ يَسِيرُ فِيهِمْ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 330 / 93 - باب المكاسب ..... ص : 321

- 35- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى صَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَالِباً لِمَا فِي يَدِهِ مِنْ دُنْيَاهُ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا بِرٍّ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 7 / 1 - باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه و حكم الربا ..... ص : 2

- 20- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 11 / 1 - باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه و حكم الربا ..... ص : 2

- 41- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ حِرْفَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 13 / 1 - باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه و حكم الربا ..... ص : 2

- 57 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏ إِيَّاكُمْ وَ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ وَ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 163 / 13 - باب التلقي و الحكرة ..... ص : 158

- 27- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص قَوْمٌ فَشَكَوْا إِلَيْهِ سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ ص تَكِيلُونَ أَوْ تَهِيلُونَ فَقَالُوا نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْنُونَ الْجِزَافَ فَقَالَ لَهُمْ كِيلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 215 / 20 - باب الإجارات ..... ص : 209

- 25- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ بَنِي هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى قُرْبِ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ فَظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْتُ إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِيمَا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُهُ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ إِنِّي مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ بَنِي هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ فَرَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 399 / 34 - باب اختيار الأزواج ..... ص : 399

- 3 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 / 407 / 35 - باب الاستخارة للنكاح و الدعاء قبله ..... ص : 407

- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَإِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ فِي مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ اقْدِرْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ الشَّيْطَانُ فَإِنْ هُوَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّى الشَّيْطَانُ عَنْهُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ فَكَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 108 / 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال ..... ص : 104

- 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

### نرم افزار جامع التفاسیر

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏4 / 112 / التوحيد الحادي و الثلاثون في القرآن، و هو توحيد البركة: ..... ص : 112

[التوحيد الحادي و الثلاثون في القرآن، و هو توحيد البركة:]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏5 / 404 / فصل في معنى البركة ..... ص : 404

[فصل في معنى البركة]

الميزان في تفسير القرآن / ج‏7 / 280 / (كلام في معنى البركة في القرآن) ..... ص : 280

(كلام في معنى البركة في القرآن)

من وحى القرآن / ج‏9 / 231 / البركة في التصور القرآني ..... ص : 231

البركة في التصور القرآني‏

من وحى القرآن / ج‏14 / 22 / ما معنى البركة؟ ..... ص : 22

ما معنى البركة؟

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 155 / ثالثا بيان أن الله قد منح البركة بعض عباده الصالحين ..... ص : 155

ثالثا بيان أنّ اللّه قد منح البركة بعض عباده الصالحين‏

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 155 / البركة على نوح و على أمم ممن معه. ..... ص : 155

البركة على نوح و على أمم ممّن معه.

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 156 / البركة على إبراهيم عليه السلام و أهل بيته و على ابنه إسحاق. ..... ص : 156

البركة على إبراهيم عليه السّلام و أهل بيته و على ابنه إسحاق.

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 157 / البركة على موسى عليه السلام. ..... ص : 157

البركة على موسى عليه السّلام.

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 158 / البركة على عيسى عليه السلام. ..... ص : 158

البركة على عيسى عليه السّلام.

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 161 / خامسا البركة الزائدة التي جعلها الله تبارك و تعالى لأمكنة خاصة البركة في البيت الحرام بمكة: ..... ص : 161

خامسا البركة الزائدة الّتي جعلها اللّه تبارك و تعالى لأمكنة خاصّة البركة في البيت الحرام بمكة:

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 162 / البركة في البقعة التي كلم الله عندها موسى عليه السلام: ..... ص : 162

البركة في البقعة الّتي كلّم اللّه عندها موسى عليه السّلام:

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 162 / البركة التي جعلها الله للمنزل الذي أنزل فيه نوحا و من معه بعد رحلة النجاة: ..... ص : 162

البركة التي جعلها اللّه للمنزل الذي أنزل فيه نوحا و من معه بعد رحلة النجاة:

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 163 / البركة التي جعلها الله للمسجد الأقصى و ما حوله: ..... ص : 163

البركة التي جعلها اللّه للمسجد الأقصى و ما حوله:

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 165 / سادسا البركة التي جعلها الله في زمان ليلة القدر ..... ص : 165

سادسا البركة التي جعلها اللّه في زمان ليلة القدر

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 166 / سابعا البركة التي جعلها الله في الماء الذي ينزله من السماء ..... ص : 166

سابعا البركة التي جعلها اللّه في الماء الذي ينزّله من السماء

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 166 / ثامنا البركة التي جعلها الله في شجرة الزيتون ..... ص : 166

ثامنا البركة التي جعلها اللّه في شجرة الزيتون‏

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 167 / تاسعا البركة التى جعلها الله في التحية التي يسلم المؤمن بها على نفسه إذا دخل بيتا ..... ص : 167

تاسعا البركة الّتى جعلها اللّه في التحيّة الّتي يسلّم المؤمن بها على نفسه إذا دخل بيتا

الاساس فى التفسير / ج‏9 / 5321 / 4 - كلام ابن كثير عن نزع البركة من متاع الكافرين بمناسبة آية و الذين كفروا يتمتعون.. ..... ص : 5321

4- [كلام ابن كثير عن نزع البركة من متاع الكافرين بمناسبة آية وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ ..]

ومضات إعجازية من القرآن و السنة النبوية / ج‏6 / 13 / الحالات الثلاث للماء: الصلبة(الجليد) و السائلة(البركة) و الغازية(الغيوم) في مكان واحد ..... ص : 13

الحالات الثلاث للماء: الصلبة (الجليد) و السائلة (البركة) و الغازية (الغيوم) في مكان واحد

موسوعة القرآن العظيم / ج‏1 / 345 / 400. إذا اقتربت الساعة تنزع البركة من كل شى‏ء ..... ص : 345

\*\*\* 400. إذا اقتربت الساعة تنزع البركة من كل شى‏ء

اعلام قرآن از دايره المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 264 / 44. بهره‏مند شدن از بركت الهى: ..... ص : 264

44. بهره‏مند شدن از بركت‏ الهى:

فرهنگ موضوعى تفاسير / ج‏1 / 388 / بركت ..... ص : 388

بركت‏

ترجمه تفسير الميزان / ج‏7 / 387 / داشتن بركت و خير كثير و هدايت انسان به سعادت، نشانه نزول قرآن از سوى خدا است ..... ص : 387

[داشتن بركت‏ و خير كثير و هدايت انسان به سعادت، نشانه نزول قرآن از سوى خدا است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏7 / 389 / گفتارى پيرامون معناى بركت از نظر قرآن ..... ص : 389

گفتارى پيرامون معناى بركت‏ از نظر قرآن‏

ترجمه تفسير الميزان / ج‏7 / 391 / بيان اينكه سببيت خدا و بركت او در طول ساير اسباب است، و نزول بركت، با عمل ساير عوامل منافات ندارد ..... ص : 391

[بيان اينكه سببيت خدا و بركت‏ او در طول ساير اسباب است، و نزول بركت‏، با عمل ساير عوامل منافات ندارد]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏15 / 26 / معناى بركت و اينكه فرمود: فتبارك الله أحسن الخالقين و اشاره به اينكه خلقت اختصاص به خداى تعالى ندارد ..... ص : 26

[معناى" بركت‏" و اينكه فرمود:" فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ" و اشاره به اينكه خلقت اختصاص به خداى تعالى ندارد]

تفسير نمونه / ج‏12 / 270 / تفسير: آنچه دارى از بركت رحمت او است! ..... ص : 270

تفسير: آنچه دارى از بركت‏ رحمت او است!

تفسير راهنما / ج‏21 / 118 / بركت: ..... ص : 118

بركت‏:

تفسير حكيم / ج‏1 / 42 / رهائى و نجات از بركت بسم‏الله ..... ص : 42

رهائى و نجات از بركت‏ بسم‏الله‏

تفسير حكيم / ج‏3 / 293 / آمرزش و مغفرت از بركت احسان ..... ص : 293

آمرزش و مغفرت از بركت‏ احسان‏

عقايد اسلام در قرآن / ج‏1 / 254 / 2 و 3 - آثار عمل و جاودانگى آن و سرايت بركت و شومى از برخى كارها بر زمان و مكان و عصمت جانشينان خدا از گناه بدان خاطر كه آن را مى‏بينند ..... ص : 254

2 و 3- آثار عمل و جاودانگى آن و سرايت بركت‏ و شومى از برخى كارها بر زمان و مكان و عصمت جانشينان خدا از گناه بدان خاطر كه آن را مى‏بينند

نور ملكوت قرآن / ج‏4 / 204 / تفوق علوم اسلام بر يونان، از بركت قرآن است ..... ص : 204

[تفوّق علوم اسلام بر يونان، از بركت‏ قرآن است‏]

پرسش ها و پاسخ هاى قرآنى / ج‏2 / 72 / 52. چگونه به خير و بركت گسترده برسيم؟ ..... ص : 72

52. چگونه به خير و بركت‏ گسترده برسيم؟

گلى از بوستان خدا / متن / 139 / «قرآن كتابى پر بركت» ..... ص : 139

«قرآن كتابى پر بركت‏»

### نرم افزار دانشنامه اخلاق اسلامی

۱. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۶۵

۴/۶ دعا براى بركت كودك

۴/۶ دعا براى بركت كودك ۵/۶ دعا براى بركت روز ۶/۶ دعا براى بركت ماه

۲. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۲، صفحه: ۱۱۳

۵/۷: بركت مؤمن در هستى

۵/۷: بركت مؤمن در هستى ۶/۷: بركت مؤمن در جامعه

۳. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۵۹

فصل ششم: دعاهاى بركت‌آفرين

فصل ششم: دعاهاى بركت‌آفرين ۱/۶ دعا براى بركت منزل ۲/۶ دعا براى بركت روزى

۴. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۶۷

۷/۶ دعا براى بركت قضا و قدر

۷/۶ دعا براى بركت قضا و قدر ۸/۶ نمونه‌هايى از بركت دعاى پيامبر

۵. آثار مثبت عمل، صفحه: ۴۱

۳ حقيقت بركت و مبارك

۳ حقيقت بركت و مبارك ماه رمضان، ماه بركت

۶. آثار مثبت عمل، صفحه: ۴۲

ماه رمضان، ماه بركت

موارد استعمال معناى «بركت» در قرآن ۱ - بركت در عالم طبيعت

۷. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۱، صفحه: ۵۲

باب نهم: نقش آرزو در زندگى

باب دهم: عوامل و موانع بركت در زندگى

۸. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۱۳

باب دهم: بركت

۹. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۱۴

سخنى دربارۀ «بركت»

۱۰. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۱۹

۴. نقش ضدّ ارزش‌ها در رفتن بركت

۱۱. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۲۱

فصل يكم: عوامل بركت عمر

فصل يكم: عوامل بركت عمر ۱/۱ دادگرى ميان مردم ۲/۱ صِلۀ رَحِم

۱۲. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۲۹

فصل دوم: عوامل بركت خانه

فصل دوم: عوامل بركت خانه ۱/۲ قربانى كردن به هنگام ساختنِ خانه ۲/۲ اطعام۱۳. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۴۷

فصل پنجم: كارهاى بركت آفرين

فصل پنجم: كارهاى بركت آفرين ۱/۵ انفاق

۱۴. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۲۶۱

۲/۶ دعا براى بركت روزى

۳/۶ دعا براى بركت ازدواج

۱۵. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۳۳۷

فصل سيزدهم: موانع بركت

فصل سيزدهم: موانع بركت ۱/۱۳ كارهاى بد

۱۶. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۶، صفحه: ۳۶۸

۳. «خير»، وزير عقل

۳. «خير»، وزير عقل ۴. فرق «خير» و «بركت»

۱۷. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۷، صفحه: ۲۶۳

ب - بركت شير مادر

ب - بركت شير مادر ج - زنى كه شايستۀ شير دادن نيست ۲/۶ احترام به درك شيرخوار

۱۸. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۱۱، صفحه: ۳۵

د - چند بركت ديگر

۱۹. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۱۱، صفحه: ۸۱

ل - چند بركت ديگر

۲۰. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۱۴، صفحه: ۱۰۷

الف - گزاردن شكر خداوند

ب - خواندن دعاى بركت

۲۱. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۱۴، صفحه: ۲۸۱

فصل بيست و چهارم: ميهمانى

فصل بيست و چهارم: ميهمانى ۱/۲۴: فضيلت ميهماندارى ۲/۲۴: بركت خانه‌اى كه در آن، اطعام مى‌شود

۲۲. سیره نبوی «منطق عملی»، جلد: ۴، صفحه: ۱۰۵

جايگاه و اهميت رفق و ملايمت

جلوه‌هاى رفق و ملايمت در زندگى خانوادگى ۱. زيادت و بركت

۲۳. ترجمه ارشاد القلوب دیلمی با تصحیح و پاورقی علامه شعرانی «ره»، جلد: ۱، صفحه: ۳۹۸

باب چهل و هفتم دعا و بركت و آثار آن

۲۴. إرهاب الجنوب: ترجمه إرشاد القلوب، جلد: ۲، صفحه: ۱۶۸

باب چهل و هفتم در دعا و بركت و فضيلت آن

۲۵. ترجمه جلد شانزدهم بحار الأنوار، صفحه: ۹۴

اخبار باب

اخبار باب ابواب مساكن و آنچه بدانها وابسته است باب بيست و ششم در وسعت خانه و بركت آن و شومى آن در تنهائى و نكوهش كسى كه براى خودنمائى و آوازه آن را بسازد....

۲۶. خصال شيخ صدوق، جلد: ۲، صفحه: ۲۱۲

۳۰ - رسول خدا (صلّى الله عليه و آله) در بارۀ مى ده كس را لعن كرده -

...۳۳ - بركت ده جزء است.

۲۷. ترجمه شریف کتاب مکارم الأخلاق، جلد: ۱، صفحه: ۳۷۳

باب هشتم در آداب نكاح و متعلقات آن

باب هشتم در آداب نكاح و متعلقات آن فصل اول (در رغبت به ازدواج و بركت و شومى زن)

۲۸. یکصد و پنجاه درس زندگی، صفحه: ۱۱۰

درس صدم يك موجود پر بركت

۲۹. آثار مثبت عمل، صفحه: ۱۱

موج درياى رحمت پروردگار

محو گناهان به بركت ماه رمضان

۳۰. آثار مثبت عمل، صفحه: ۴۸

بركات زمانى در قرآن كريم

بركات زمانى در قرآن كريم ماه مبارك رمضان، ماه بركت

۳۱. آثار مثبت عمل، صفحه: ۴۹

ماه مبارك رمضان، ماه بركت

بركت تقوا در سايۀ روزۀ ماه رمضان

۳۲. اسرار خاموشان (شرح صحیفه سجادیه)، جلد: ۲، صفحه: ۷۴

۵ - قافله سالار خير و رأفت «قٰائِدِ الْخَيْر...»،

۶ - كليدِ [گنجينه‌هاى] بركت و خجستگى «مِفتٰاحِ الْبَرَكَةِ»،

۳۳. عرفان اسلامی، جلد: ۸، صفحه: ۲۵۶

ورع ابن سيرين

كسب آبرو به بركت ورع

۳۴. عرفان اسلامی، جلد: ۱۳، صفحه: ۱۹۵

۱۹۷ - قطع طواف كرديد؟!

۱۹۸ - خبر دادن به ثواب بيشتر ۱۹۹ - بركت يك گردنبند

۳۵. عرفان اسلامی، جلد: ۱۳، صفحه: ۲۰۲

۱۹۹ - بركت يك گردنبند

۲۰۰ - از تو حركت از خدا بركت

۳۶. فرهنگ مهرورزی، صفحه: ۳۶۲

مهرورزى مايۀ آزادى

استجابت دعا به بركت مهرورزى

۳۷. سلوک عرفانی در سیره اهل بیت علیهم السلام، صفحه: ۵۴

[ارتباط اجزاى هستى با يكديگر]

[راه بهره‌مند شدن از بركت دعاهاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم]

۳۸. ایمان، صفحه: ۳۶

گفتار سوّم:بيم و اميد لازمۀ ايمان

رشد عقلى به بركت صبر انواع صبر اوّل: صبر در برابر گناه

۳۹. قلب سلیم، جلد: ۱، صفحه: ۵۰

انكار رسالت پيغمبران

به راستى خدا را نشناخته‌اند اطلاع از عالم وجود به بركت مربى

۴۰. گناهان کبیره، جلد: ۱، صفحه: ۲۶۱

از آنچه شنيده شده پرسيده مى‌شود

موسيقى بركت را مى‌برد با روى سياه محشور مى‌شود

۴۱. مواعظ، جلد: ۲، صفحه: ۴۰۸

[(۶۶۹) جملۀ مرسوم حكيمان در مكاتبه]

...[(۶۷۳) آفرينش هستى به بركت وجود امام!]

۴۲. اخلاق اسلامی، صفحه: ۳۳۶

۶. بارورى ايمان

۷. افزونى بركت آداب تلاوت

۴۳. گنجينه اخلاق جامع الدرر فاطمی، جلد: ۲، صفحه: ۴۴۲

قضيّۀ حاتم أصم

قضيّۀ حاتم أصم كلمات حكمت‌آميز حاتم اصم قضّيۀ غارت تركمان استرآباد را و اسير كردن دخترى را و خلاص شدن او به بركت حضرت رضا عليه السّلام

۴۴. شرح حدیث عنوان بصری، صفحه: ۲۱۹

۱. جايگزينى براى او

۲. اداى دين و بركت اموال

۴۵. راه نجات در دعای سمات، صفحه: ۴۱۵

فصل چهاردهم بركت و رحمت خداوند بر محمد و آل محمد

۴۶. اخلاق و جوان، جلد: ۱، صفحه: ۱۵۸

وليمه‌ى مستحب يا اسراف و تبذير حرام‌؟!

رسيدگى به نيازمندان، بركت زندگى

۴۷. تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد: ۲، صفحه: ۱۶۳

سرپرستى ابو طالب از پيامبر

سفر با بركت

۴۸. تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد: ۲، صفحه: ۳۹۳

حكمت

انفاق كليد بركت

۴۹. تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد: ۷، صفحه: ۲۵۷

بركت آب

بركت آب نور عقل

۵۰. تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد: ۸، صفحه: ۲۹۷

هدايت، زمينه‌ساز رشد و كمال

عمر با بركت

۵۱. تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد: ۹، صفحه: ۵۰

بركت و انفاق در اموال

۵۲. تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد: ۱۳، صفحه: ۸۴

۵۴ - سرپرستى ابو طالب از پيامبر

۵۵ - سفر با بركت

۵۳. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۷، صفحه: ۲۳۳

۳/۴ زيان‌هاى آميزش با حائض

۴/۴ بركت‌هاى دعا هنگام آميزش ۵/۴ نقش حالت‌ها و زمان‌ها در بسته شدن نطفه

۵۴. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۸، صفحه: ۱۶۱

ب - سودمندترين زهد

ب - سودمندترين زهد ۲/۲۰ بركت‌هاى زهد الف - كمالْ يافتنِ شناخت

۵۵. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۱۰، صفحه: ۳۷

فصل سوم: بركت‌هاى دعا

فصل سوم: بركت‌هاى دعا ۱/۳: برآورده شدن حاجت‌ها

۵۶. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۱۲، صفحه: ۴۹۷

فصل دوم: بركت‌هاى پيشرفت اقتصادى

فصل دوم: بركت‌هاى پيشرفت اقتصادى ۱/۲: سامان يافتن دين و دنيا

۵۷. عرفان اسلامی، جلد: ۱۴، صفحه: ۵۵

برزخ

بركت برنامه‌ريزى بشارت‌هاى الهى۱. الخصال، جلد: ۲، صفحه: ۴۴۵

لعن رسول الله صلى الله عليه و آله في الخمر عشرة

ثواب من صام عشرة أشهر من رمضان ثواب من حج عشر حجج البركة عشرة أجزاء

۲. موسوعة الکلمة، جلد: ۵، صفحه: ۳۰۰

إذا أكلت الطعام

إذا أكلت الطعام ما يسبب البركة في المال

￼

￼

۵. موسوعة الکلمة، جلد: ۱۵، صفحه: ۳۰۱

من فوائد الملح

من فوائد الملح الطعام الحار البركة في البارد...

۶. ‌شرح غرر الحکم (خوانساری)، جلد: ۴، صفحه: ۳۲۷

۶۲۲۶ - عند الايثار على النّفس تتبيّن جواهر الكرماء.

۶۲۲۷ - عند فساد العلانية تفسد السّريرة. ۶۲۲۸ - عند فساد النّيّة ترتفع البركة.

۷. ‌شرح غرر الحکم (خوانساری)، جلد: ۶، صفحه: ۱۵۶

[حرف نون بلفظ «نعم» ]

...۹۸۸۳ - نعم البركة سعة الرّزق.

۸. اسرار خاموشان (شرح صحیفه سجادیه)، جلد: ۲، صفحه: ۷۴

۵ - قافله سالار خير و رأفت «قٰائِدِ الْخَيْر...»،

۶ - كليدِ [گنجينه‌هاى] بركت و خجستگى «مِفتٰاحِ الْبَرَكَةِ»،

۹. بستان الواعظین و ریاض السامعین، صفحه: ۶۰

[۱۰۱] إكرام الضيف

[۱۰۲] البركة مع الضيف [۱۰۳] ينزل الضيف برزقه

۱۰. الأعمال المانعة من دخول الجنة، صفحه: ۱۶۲

أهمية العناية بالأيتام

أهمية العناية بالأيتام العناية باليتامى و البركة في الحياة

۱۱. البدایة في الأخلاق العملیة، صفحه: ۴۱۲

الاعتدال:

مراعاة الحلال و الحرام: دعاء البركة: تجنّب ثوب الشهرة:

۱۲. نهج الذکر، جلد: ۱، صفحه: ۳۹۲

الفَصلُ الرّابِعُ: آثار البسملة

الفَصلُ الرّابِعُ: آثار البسملة ۱/۴ البَرَكَةُ ۲/۴ الاِعتِصامُ

۱۳. ‌سراج الطالبين، جلد: ۲، صفحه: ۴۱

[آداب الأكل ]

[الكلام في البركة فى العمر ]

۱۴. ‌التقوی و دورها في حل مشاکل الفرد و المجتمع، صفحه: ۱۱۴

الرابع عشر: كون لزومها سببا لتسهيل صعاب الأمور على النفس بعد إتعابها لها:

...الثامن عشر: كونه سببا لوابل البركة بعد رذاذها:

۱۵. ‌شرح غرر الحکم (خوانساری)، جلد: ۷، صفحه: ۳۳

باب البر (نيكوكارى)

باب البر (نيكوكارى) باب البركة (خير زياد) باب البشر (خوشروئى)

۱۶. بحار الأنوار، جلد: ۷۳، صفحه: ۱۴۸

أبواب. المساكن و ما يتعلق بها

أبواب. المساكن و ما يتعلق بها باب ۲۶ سعة الدار و بركتها و شومها و حدها و ذم من بناها رياء و سمعة

۱۷. إرشاد القلوب (دیلمی)، جلد: ۱، صفحه: ۱۴۸

الباب السادس و الأربعون من كلام أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السلام

الباب السابع و الأربعون في الدعاء و بركته و فضله

۱۸. مکارم الأخلاق، صفحه: ۱۹۶

الباب الثامن في آداب النكاح و ما يتعلق به

الباب الثامن في آداب النكاح و ما يتعلق به الفصل الأول في الرغبة في التزويج و بركة المرأة و شؤمها

۱۹. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۷، صفحه: ۲۳۳

۳/۴ زيان‌هاى آميزش با حائض

۴/۴ بركت‌هاى دعا هنگام آميزش ۵/۴ نقش حالت‌ها و زمان‌ها در بسته شدن نطفه

۲۰. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۸، صفحه: ۱۶۱

ب - سودمندترين زهد

ب - سودمندترين زهد ۲/۲۰ بركت‌هاى زهد الف - كمالْ يافتنِ شناخت

۲۱. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۱۰، صفحه: ۳۷

فصل سوم: بركت‌هاى دعا

فصل سوم: بركت‌هاى دعا ۱/۳: برآورده شدن حاجت‌ها

۲۲. حکمت نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، جلد: ۱۲، صفحه: ۴۹۷

فصل دوم: بركت‌هاى پيشرفت اقتصادى

فصل دوم: بركت‌هاى پيشرفت اقتصادى ۱/۲: سامان يافتن دين و دنيا

۲۳. موسوعة الکلمة، جلد: ۴، صفحه: ۳۹۰

اجمع بيننا و بين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

اجعله هلال بركة

۲۴. موسوعة الکلمة، جلد: ۱۱، صفحه: ۳۱۰

عليك بالإجاص

...ما أعظم بركته‌؟

۲۵. موسوعة الکلمة، جلد: ۱۴، صفحه: ۲۲۵

البدء بالتمر

البدء بالتمر طعام ذو بركة البيت المقفر...

۲۶. موسوعة الکلمة، جلد: ۲۰، صفحه: ۲۵۹

قد كفيته

اطلاق سراح أبشر بالراحة بركة و حجّة

۲۷. ‌شرح غرر الحکم (خوانساری)، جلد: ۳، صفحه: ۲۵۹

[حرف «باء» بباى ثابته بلفظ مطلق ]

[حرف «باء» بباى ثابته بلفظ مطلق ] ۴۴۲۲ - بكر السّبت و الخميس بركة. ۴۴۲۳ - برّ الوالدين اكبر فريضة.

۲۸. ‌شرح غرر الحکم (خوانساری)، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۰

۴۴۲۳ - برّ الوالدين اكبر فريضة.

۴۴۲۴ - بطن المرء عدوّه. ۴۴۲۵ - بعد المرء عن الدّنيّة فتوّة. ۴۴۲۶ - بركة المال فى الصّدقة....

۲۹. ‌شرح غرر الحکم (خوانساری)، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۲

۴۴۳۱ - باكر الخير ترشد.

...۴۴۳۴ - بركة العمر فى حسن العمل....

۳۰. ‌شرح غرر الحکم (خوانساری)، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۴

۴۴۳۹ - بقيّة السّيف انمى عددا و اكثر ولدا.

۴۴۴۰ - بذل الجاه زكاة الجاه. ۴۴۴۱ - باكروا فالبركة فى المباكرة و شاوروا فالنجح فى المشاورة. ۴۴۴۲ - بذل ماء الوجه فى الطلب اعظم من قدر الحاجة و ان عظمت و انجح فيها الطّلب.

۳۱. البصائر و الذخائر، جلد: ۳، صفحه: ۱۱۹

- بايت المفضّل الضبي المهديّ،

...دخل خالد بن صفوان على هشام بن عبد الملك في يوم شديد الحرّ و هو في بركة فيها مجالس من السّرو كالكراسي،...

۳۲. البصائر و الذخائر، جلد: ۹، صفحه: ۵۳

۲۳ - و إذا رأوا الخنفساء في ليالي الشتاء قالوا:

...۲۷ - و يطرحون في حبّ الدقيق جوزة لها ثلاثة خطوط يزعمون فيها بركة....

۳۳. مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی، جلد: ۱، صفحه: ۳۹۶

و من [۱] آدابهم ملازمة الكسب إلى أن يقعدهم التوكّل و الثقة باللّه عن الكسب.

و من [۱] آدابهم ملازمة الكسب إلى أن يقعدهم التوكّل و الثقة باللّه عن الكسب. و من [۱] آدابهم التنزّه عن السؤال عند شدّة الحاجة. و من آدابهم إذا بدا لأحدهم بركة من [۱] صحبة شيخ من [۲] مشايخهم أن يلزمه و لا يفارقه بسبب من الأسباب و علّة من العلل.

۳۴. بستان الواعظین و ریاض السامعین، صفحه: ۱۱۹

[۱۹۹] حكاية في كتابة الكتب

[۲۰۰] البسملة و بركتها [۲۰۱] حكاية عن عيسى عليه السلام

۳۵. لئالي الأخبار، جلد: ۳، صفحه: ۱۸۸

(فى انواع عذاب آكل مال اليتيم)

(فى ان الربا يذهب ببركة المال و يفنيه)

۳۶. الأدب المفرد، صفحه: ۱۷۳

[۲۵۷] باب الإخاء

[۲۵۸] بَابُ لا حلف فِي الإسلام [۲۵۹] بَابُ مَنِ اسْتَمْطَرَ فِي أول المطر [۲۶۰] بَابُ إِنَّ الْغَنَمَ بركة

۳۷. تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد: ۱، صفحه: ۵۸

۲۱ - بردبارى

۲۲ - اسوۀ فضيلت ۲۳ - بركتى عجيب از دو قرص نان

۳۸. تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد: ۱۳، صفحه: ۳۰

۲۷ - اسوۀ فضيلت

۲۸ - بركتى عجيب از دو قرص نان

۳۹. ‌دروس تربویة من السیرة النبویة، صفحه: ۱۵

النبي المولود الأكثر بركة في تاريخ الإنسانية

النبي المولود الأكثر بركة في تاريخ الإنسانية التبرك بالنبي هو تبرك عملي

۴۰. ‌دروس تربویة من السیرة النبویة، صفحه: ۲۰

بركات ولادة النبي صلّى اللّه عليه و آله

مولد النبي مبدأ التاريخ البشري بركة العدالة من ولادة النبي صلّى اللّه عليه و آله

۴۱. ‌دروس تربویة من السیرة النبویة، صفحه: ۱۸۳

الأمة الإسلامية بين عطاء البعثة و طمع الاستكبار

الأمة الإسلامية بين عطاء البعثة و طمع الاستكبار الأمة الإسلامية بركة من بركات البعثة

### نرم افزار عرفان 3

مقامات ژنده پيل / متن / 136 / 85 - بركت دادن شيخ آرد را ..... ص : 136

85- بركت‏ دادن شيخ آرد را

مقامات ژنده پيل / متن / 258 / 288 - بركت مال شيخ ..... ص : 258

288- بركت‏ مال شيخ‏

مقامات ژنده پيل / متن / 275 / 330 - شيخ را دعوت كردن سبب بركت است ..... ص : 275

330- شيخ را دعوت كردن سبب بركت‏ است‏

مقامات ژنده پيل / متن / 276 / 332 - بركت يافتن درخت بادام از شيخ ..... ص : 276

332- بركت‏ يافتن درخت بادام از شيخ‏

مقامات ژنده پيل / متن / 279 / 340 - بركت در روغن چراغ ..... ص : 279

340- بركت‏ در روغن چراغ‏

مقامات ژنده پيل / متن / 282 / 348 - قدم شيخ بركت دارد ..... ص : 282

348- قدم شيخ بركت‏ دارد

مقامات ژنده پيل / متن / 287 / 359 - بركت مقدم شيخ ..... ص : 287

359- بركت‏ مقدم شيخ‏

مظهر العجائب و مظهر الاسرار / 200 / در بيان روح و جسم و نقصان نفس، و گرفتارى روح به او و رهائى يافتن به بركت متابعت شاه اوليا

در بيان روح و جسم و نقصان نفس، و گرفتارى روح به او و رهائى يافتن به بركت‏ متابعت شاه اوليا

مثنوى معنوى / متن / 701 / انفاق بجا، موجب بركت شود ..... ص : 701

[انفاق بجا، موجب بركت‏ شود]

مثنوى معنوى / متن / 949 / انفاق، به مال بركت مى‏دهد ..... ص : 949

[انفاق، به مال بركت‏ مى‏دهد]

نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص / متن / 242 / بركت يونس به كشتى را نان هم سرايت كرد(ع) ..... ص : 242

[بركت‏ يونس به كشتى را نان هم سرايت كرد (ع)]

ديوان امام على(ع) (شوقى) / متن / 104 / (250) بگرييد اى دو چشمم بركت حق بر شما بادا ج برين دو رفته كايشان را نباشد همبر و همتا ..... ص : 104

(250) [

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| بگرييد اى دو چشمم بركت‏ حق بر شما بادا |  | برين دو رفته كايشان را نباشد همبر و همتا |
|  |  |  |

]

مكاتيب عبد الله قطب / 532 / مكتوب 226 - در اين امت به بركت نبى ايشان ص عذاب عاجل نازل نگردد ..... ص : 532

مكتوب 226- [در اين امت به بركت‏ نبىّ ايشان ص عذاب عاجل نازل نگردد]

شرح مثنوى(نعيم) / متن / 133 / قصه برخاستن منازعت از ميان انصار به بركت رسول عليه السلام ..... ص : 133

قصّه برخاستن منازعت از ميان انصار به بركت‏ رسول عليه السلام‏

سلوك عرفانى در سيره اهل بيت(ع) / 54 / راه بهره‏مند شدن از بركت دعاهاى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم ..... ص : 54

[راه بهره‏مند شدن از بركت‏ دعاهاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم‏]

اشارات ايمانيه / متن / 137 / بركت ثقلين در انفتاح باب علم ..... ص : 137

[بركت‏ ثقلين در انفتاح باب علم‏]

نثر و شرح مثنوى(نثرى) / ج‏5 / 94 / قصه اهل ضروان و حسد ايشان بر درويشان كه پدر ما از سليمى اغلب دخل باغ را به مسكينان مى‏داد از انگور و مويز و حلوا و پالوده و دو شاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادى لاجرم خداى تعالى در باغ و كشت او بركتى نهاد كه همه محتاج او بودند و او محتاج كس نبود فر ..... ص : 94

قصه اهل ضروان و حسد ايشان بر درويشان كه پدر ما از سليمى اغلب دخل باغ را به مسكينان مى‏داد از انگور و مويز و حلوا و پالوده و دو شاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادى لاجرم خداى تعالى در باغ و كشت او بركتى نهاد كه همه محتاج او بودند و او محتاج كس نبود فرزندان خرج و عشر مى‏ديدند و بركت‏ نه همچون آن زن كه آلت خر ديد و كدو نديد

معاد شناسى / ج‏4 / 224 / رفع عذاب از گنهكاران زمين به بركت اولياء خدا ..... ص : 224

رفع عذاب از گنهكاران زمين به بركت‏ اولياء خدا

معاد شناسى / ج‏5 / 42 / نجات عمران بن شاهين از عضد الدوله، به بركت أمير المؤمنين عليه السلام ..... ص : 42

نجات عمران بن شاهين از عضد الدّوله، به بركت‏ أمير المؤمنين عليه السّلام‏

الانوار فى علم الاسرار و مقامات الابرار / 29 / و قال: متى يصلح من ترك الحق الذى يعرف بركته ..... ص : 29

و قال: متى يصلح من ترك الحق الذى يعرف بركته‏

مجموعة آثار السلمى / ج‏1 / 396 / و من آدابهم إذا بدا لأحدهم بركة من‏[1] صحبة شيخ من‏[2] مشايخهم أن يلزمه و لا يفارقه بسبب من الأسباب و علة من العلل. ..... ص : 396

و من آدابهم إذا بدا لأحدهم بركة من [1] صحبة شيخ من [2] مشايخهم أن يلزمه و لا يفارقه بسبب من الأسباب و علّة من العلل.

شرح أسماء الله الحسنى / 92 / فصل تبارك من البركة و كيفية التبرك بها ..... ص : 92

\*\*\* فصل تبارك من البركة و كيفية التبرك بها

صفوة التصوف / 57 / باب صحبتهم المشايخ رجاء البركة و الخير ..... ص : 57

باب صحبتهم المشايخ رجاء البركة و الخير

حالة أهل الحقيقة مع الله تعالى / 145 / الحديث الثالث و الثلاثون: طلب البركة و فسحة الأجل ..... ص : 145

الحديث الثالث و الثلاثون: طلب البركة و فسحة الأجل‏

حالة أهل الحقيقة مع الله تعالى / 148 / الحديث الرابع و الثلاثون: بركة التسمية باسم رسول الله ..... ص : 148

الحديث الرابع و الثلاثون: بركة التسمية باسم رسول اللّه‏

أسرار التوحيد فى مقامات أبى سعيد(معرب) / النص / 371 / رسائل«شيخنا قدس الله روحه العزيز نورد بعضها على سبيل البركة» ..... ص : 371

رسائل «شيخنا قدس اللّه روحه العزيز نورد بعضها على سبيل البركة»

شمس المعارف الكبرى / 110 / فصل من اسم الله الأعظم و يسمى دعاء الأعمى الذي دعا به الله فرد عليه بصره ببركته: ..... ص : 110

فصل من اسم اللّه الأعظم و يسمى دعاء الأعمى الذي دعا به اللّه فرد عليه بصره ببركته‏:

الفتوحات المكية(اربع مجلدات) / ج‏1 / 360 / البركة و الهدى في بيت الله الحرام ..... ص : 360

[البركة و الهدى في بيت اللَّه الحرام‏]

الفتوحات المكية(اربع مجلدات) / ج‏1 / 549 / الزكاة بركة في المال و طهارة للنفس ..... ص : 549

[الزكاة بركة في المال و طهارة للنفس‏]

الفتوحات المكية(اربع مجلدات) / ج‏1 / 632 / أكلة السحور بركة من الله ..... ص : 632

[أكلة السحور بركة من اللَّه‏]

الفتوحات المكية(عثمان يحيى) / ج‏5 / 342 / (البركة و الهدى في بيت الله الحرام) ..... ص : 342

(البركة و الهدى في بيت اللَّه الحرام)

الفتوحات المكية(عثمان يحيى) / ج‏8 / 200 / (الزكاة بركة في المال، و طهارة للنفس) ..... ص : 200

(الزكاة بركة في المال، و طهارة للنفس)

الفتوحات المكية(عثمان يحيى) / ج‏9 / 286 / ( أكلة السحور بركة من الله ) ..... ص : 286

(" أكلة السحور بركة من اللَّه")

مهج الدعوات و منهج العبادات / 248 / و من ذلك عوذة علي بن موسى الرضا ع التي تعوذ بها لما ألقي في بركة السباع ..... ص : 248

و من ذلك عوذة علي بن موسى الرضا ع التي تعوذ بها لما ألقي في بركة السباع‏

الجوهرة المضيئة فى سلوك الطالب و نصح البرية / ج‏2 / 293 / \* و من كلام سيدنا و قدوتنا إلى الله تعالى سيدي إبراهيم الدسوقي أعاد الله علينا من بركته.. آمين \* ..... ص : 293

\* و من كلام سيدنا و قدوتنا إلى اللّه تعالى سيدي إبراهيم الدسوقي أعاد اللّه علينا من بركته‏ .. آمين\*

مصباح الظلام / 204 / \* من نمت عليه بركة حديث النبي صلى الله عليه و سلم لقصده الحق و اتبع سنته في ترك السؤال إلا عند الضرورة من الخلق.

\* من نمت عليه بركة حديث النبي صلى اللّه عليه و سلم لقصده الحق و اتبع سّنّته في ترك السّؤال إلّا عند الضرورة من الخلق.

نشر المحاسن الغالية فى فضائل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية / ج‏1 / 43 / النوع التاسع إبراء العلل‏[لوحة رقم 12] ببركتهم ..... ص : 43

النوع التاسع إبراء العلل [لوحة رقم 12] ببركتهم‏

ردع الفقرا عن دعوى الولاية الكبرى / 337 / (\*) البركة: ..... ص : 337

(\*) البركة:

المكتوبات(السرهندى) / ج‏2 / 55 / المكتوب الثاني و العشرون إلى مولانا محمد صادق الكشميري في بيان تشرف بلدة سرهند ببركة حضرة الشيخ سلمه الله و فضيلتها على أكثر البلاد و مشاهدة نور لم يتطرق إليه غبار من الصفة في أرض هو ساكن فيها و كون ذلك الارض مدفنا للمخدوم و الاعظم المرحوم الخواجه م ..... ص : 55

المكتوب الثاني و العشرون إلى مولانا محمّد صادق الكشميريّ في بيان تشرّف بلدة سرهند ببركة حضرة الشّيخ سلّمه اللّه و فضيلتها على أكثر البلاد و مشاهدة نور لم يتطرّق إليه غبار من الصّفة في أرض هو ساكن فيها و كون ذلك الارض مدفنا للمخدوم و الاعظم المرحوم الخواجه محمّد صادق قدّس سرّه‏

جمع المقال / 129 / التاسع في إبراء العلل ببركتهم ..... ص : 129

[التاسع في إبراء العلل ببركتهم‏]

شرح حكم الشيخ الأكبر السيد محيى الدين بن العربى / 478 / 12 - و البركة في الحلال. ..... ص : 478

12- و البركة في الحلال‏.

معرفة المعاد / ج‏4 / 144 / صرف العذاب عن المذنبين ببركة أولياء الله ..... ص : 144

صرف العذاب عن المذنبين ببركة أولياء الله‏

معرفة المعاد / ج‏5 / 30 / نجاة عمران بن شاهين من عضد الدولة ببركة أمير المؤمنين ..... ص : 30

نجاة عمران بن شاهين من عضد الدولة ببركة أمير المؤمنين‏

الأنوار الساطعة فى شرح الزيارة الجامعة / ج‏2 / 162 / الأمر الثالث: في معنى البركة و المراد بها هنا ..... ص : 162

الأمر الثالث: [في معنى البركة و المراد بها هنا]

الأنوار الساطعة فى شرح الزيارة الجامعة / ج‏2 / 280 / قوله عليه السلام: و مساكن بركة الله. ..... ص : 280

قوله عليه السّلام: و مساكن بركة اللّه.

الأنوار الساطعة فى شرح الزيارة الجامعة / ج‏5 / 590 / قوله عليه السلام: اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم و ذكرهم و الصلوة عليهم، و أوجب لي المغفرة و الرحمة و الخير و البركة و الفوز و النور و الإيمان و حسن الإجابة، كما أوجبت لأوليائك العارفين بحقهم، الموجبين طاعتهم، الراغبين في زيارتهم، المتقربين إلي ..... ص : 590

قوله عليه السّلام: اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم و ذكرهم و الصلوة عليهم، و أوجب لي المغفرة و الرحمة و الخير و البركة و الفوز و النور و الإيمان و حسن الإجابة، كما أوجبت لأوليائك العارفين بحقهم، الموجبين طاعتهم، الراغبين في زيارتهم، المتقربين إليك و إليهم.

شرح كلمات الصوفية الرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى / قسم‏1 / 396 / قول الناس: هذا ببركة فلان، و بهمة فلان ..... ص : 396

قول الناس: هذا ببركة فلان، و بهمة فلان‏

شرح كلمات الصوفية الرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى / قسم‏1 / 518 / شهادة ابن القيم على نفسه بأن كلامه قليل البركة: ..... ص : 518

شهادة ابن القيم على نفسه بأن كلامه قليل البركة:

### نرم افزار موضوعی تفاسیر تبیان و المیزان

اتصاف شجرة الزيتون بالبرکة لکثرة ورقها أو لکون زيتون الشام ابرک

الشامية، قيل لأن زيتون الشام ابرك. و قيل:وصفه بالبركة لان الزيتون يورق من اوله الى آخره. و قوله «لاٰ شَرْقِيَّةٍ وَ لاٰ غَرْبِيَّةٍ» قال ابن عباس-في رواية-معناه لا شرقية بشروق الشمس عليها فقط و لا غربية بغروبها عليها فقط، بل هي شرقية غربية تأخذ حظها من الامرين، فهو أجود لزيتها. و قيل:معناه انها وسط البحر، روي ذلك عن ابن عباس أيضاً. و قال قتادة:هي ضاحية للشمس، و قال الحسن:ليست من شجر الدنيا «يَكٰادُ زَيْتُهٰا ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۴۳۸

اطلاق البرکة على ثبوت الخير النافي في اللغة

و البركة ثبوت الخير النامي و نقيضها الشؤم و هو إمحاق الخير و ذهابه. و قيل في هذه الآية دلالة على نجاة محمد (ص) كما نجا ابراهيم من عبدة الأصنام، الى الأرض التي اختارها له. ثم قال «وَ وَهَبْنٰا لَهُ» يعني ابراهيم اي أعطيناه اجتلاباً لمحبته، فاللّٰه تعالى يحب أنبياءه و يحبونه، و يحب أن يزدادوا في محبته بما يهب لهم من نعمه «إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ» اي أعطيناه إسحاق و معه يعقوب «نافلة» اي زيادة على ما دعا اللّٰه اليه. ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۶۴

اطلاق سيناء على البرکة أو الحسن أو الارتفاع

سيناء البركة، كأنه قال جبل البركة-و هو قول ابن عباس و مجاهد-و قال قتادة و الضحاك:معناه الحسن. و قال ابن عباس:طور سيناء اسم الجبل الذي نودي منه موسى (ع) و هو كثير الشجر قال العجاج: دانى جناحيه من الطور فمر و قيل يحتمل ان يكون (سيناء:فيعالا) من السنة، و هو الارتفاع. و الشجرة قيل انها شجرة الزيتون. و قوله (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) أي تنبت ثمرها بالدهن. و من فتح التاء فمعناه تنبت بثمر الدهن. و قيل ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۳۵۷

افادة الزکو معنى النمو على الخير و البرکة

أو جعلها بين بين في قول الخليل. و في قراءة أبي و ابن مسعود (ليهب) بالياء، و هو الأجود، و معنى «زَكِيًّا» نامياً على الخير و البركة يقول اللّٰه تعالى لنبيه محمد (ص) «اُذْكُرْ فِي اَلْكِتٰابِ مَرْيَمَ» و الذكر إدراك النفس المعنى بحضوره في القلب، و الاذكار إحضار النفس للمعنى، و قد يكون الذكر قولا يحضر المعنى للنفس، و المراد بالكتاب-هاهنا-القرآن و إنما سمي كتاباً، لأنه مما يكتب. (ج ۷ م ۱۵ من التبيان) و قوله «إِذِ اِنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهٰا» ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۱۱۳

التعبير عن خلق اللباس بالإنزال للانبات بالمطر أو لنزول البرکات من السماء

أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْأَنْعٰامِ ثَمٰانِيَةَ أَزْوٰاجٍ» أي خلق. و انما قال «أَنْزَلْنٰا عَلَيْكُمْ لِبٰاساً» لاحد أمرين. أحدهما-لأنه ينبت بالمطر الذي ينزل من السماء، في قول الحسن و الجبائي. الثاني-لأن البركات تنسب الى أنها تأتي من السماء كقوله «وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» و قوله «ذلك» على هذا مبتدأ و خبره (خير)، و من رفع قطع اللباس من الاول و استأنف، فجعله مبتدأ و جعل قوله «ذلك» صفة له أو بدلا أو عطف بيان. و من قال «ذلك» ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۴, صفحه: ۳۷۷

الخلاف في تفسير الصلوات بالثناء الجميل أو برکات الدعاء

و قال قوم:معنى الصلاة هاهنا:الثناء الجميل. و قيل:بركات الدعاء، و الثناء يستحق دائماً، ففيه معنى اللزوم، و كذلك الدعاء يدعا به مرة بعد مرة، فقيه معنى اللزوم. و المصلي من الخيل الذي يلزم أثر السابق. و معنى (المهتدون) يعني الى الحق الذي به ينال الثواب، و السلامة من العقاب. و الرحمة:الانعام على المحتاج، و كل واحد يحتاج الى نعمة اللّٰه. و الاهتداء: الاصابة لطريق الحق و هو الاصابة للطريق المؤدي الى النعمة. قوله تعالى: إِنَّ اَلصَّفٰا ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۲, صفحه: ۴۱

القول بتفسير برکات السماء باجابة الدعاء و برکات الأرض بتيسير الحوائج

قيل بركات السماء اجابة الدعاء، و بركات الأرض تيسير الحوائج «وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا» يعني كذبوا برسلي فأخذناهم بما كانوا يكسبون من المعاصي و مخالفتي. و الكسب العمل الذي يجتلب به نفع او يدفع به ضرر عن النفس، و قد يكسب الطاعة و يكسب المعصية إذا اجتلب النفع من وجه يقبح. قال البلخي:و في الآية دلالة على أن المقتول ظلما لو لم يقتل لم تجب إماتته، لأنه تعالى قال «لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۴, صفحه: ۴۷۷

القول بتفسير تبارک الله بجلالة الثابت السرمد أو بجلالة الذي عمت برکة ذکره

تبارك) و هو مأخوذ من البرك و هو الثبوت، و معناه جل الثابت الذي لم يزل و لا يزال. و قيل:معناه جل الذي عمت بركة ذكره (اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ) أي الذي له التصرف فيهما بلا دافع و لا منازع (وَ مٰا بَيْنَهُمٰا وَ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلسّٰاعَةِ) يعني علم يوم القيامة، لأنه لا يعلم وقته على التعيين غيره (و اليه ترجعون) يوم القيامة فيجازي كلا على قدر عمله. فمن قرأ بالتاء خاطب الخلق. و من قرأ بالياء ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۲۲۰

القول بدلالة بعض الآيات على نجاة الله النبي صلى الله عليه و آله من المشرکين الى أرض المدينة

و قيل في هذه الآية دلالة على نجاة محمد (ص) كما نجا ابراهيم من عبدة الأصنام، الى الأرض التي اختارها له. ثم قال «وَ وَهَبْنٰا لَهُ» يعني ابراهيم اي أعطيناه اجتلاباً لمحبته، فاللّٰه تعالى يحب أنبياءه و يحبونه، و يحب أن يزدادوا في محبته بما يهب لهم من نعمه «إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ» اي أعطيناه إسحاق و معه يعقوب «نافلة» اي زيادة على ما دعا اللّٰه اليه. و قوله «نٰافِلَةً» اي فضلا-في قول ابن عباس و قتادة و ابن زيد-...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۶۴

امتنان الله على إبراهيم عليه السلام و لوط عليه السلام بالنجاة من الکفار و الهداية إلى الأرض المبارکة و هى الشام أو بيت المقدس

اللّٰه تعالى إنا نجينا ابراهيم و لوطاً من الكفار الذين كانوا يخافوهم، و حملناهما «إِلَى اَلْأَرْضِ اَلَّتِي بٰارَكْنٰا فِيهٰا لِلْعٰالَمِينَ» قال قتادة:نجيا من ارض كوثاريا الى الشام. و قال ابو العالية:ليس ماء عذب الا من الصخرة التي في بيت المقدس. و قال ابن عباس:نجاهما الى مكة، كما قال «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً» و قيل:الى أرض بيت المقدس. و قال الزجاج:من العراق الى ارض الشام. و قال الجبائي:أراد ارض الشام. و ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۶۴

امر الله موسى عليه السلام بنزع النعلين في الواد المقدس لمباشرة برکته بقدميه أو للتواضع أو لکونهما من جلد الميتة

مِنَ اَلْآمِنِينَ» و قيل السبب الذي لأجله أمر بخلع النعلين فيه قولان: أحدهما- ليباشر بقدميه بركة الوادي المقدس في قول علي (ع) و الحسن و ابن جريج. و قال كعب و عكرمة:لأنها كانت من جلد حمار ميت. و حكى البلخي أنه امر بذلك على وجه الخضوع و التواضع، لان التحفي في مثل ذلك أعظم تواضعاً و خضوعاً. و الخلع نزع الملبوس يقال:خلع ثوبه عن بدنه و خلع نعله عن رجله. و قد ينزع المسمار، فلا يكون خلعاً، لأنه ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۱۶۴

انتساب برکة ارض الشام الى جميع العالمين لانتفاعهم بخيراتها عند الحلول بها

ارض الشام. و انما قال «للعالمين» لما فيها من كثرة الأشجار و الخيرات التي ينتفع جميع الخلق بها إذا حلوا بها. و انما جعلها مباركة، لان اكثر الأنبياء بعثوا منها، فلذلك كانت مباركة. و قيل:لما فيها من كثرة الأشجار و الثمار، و النجاة هو الدفع عن الهلاك، فدفع اللّٰه ابراهيم و لوطاً عن الهلكة الى الأرض المباركة. و البركة ثبوت الخير النامي و نقيضها الشؤم و هو إمحاق الخير و ذهابه. و قيل في هذه الآية دلالة على نجاة ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۶۴

ايراث بني اسرائيل الأرض المبارکة بانواع المنافع و النعم و بالخصب

و قوله «بٰارَكْنٰا فِيهٰا» يعني بإخراج الزروع و الثمار و سائر صنوف النبات و الأشجار الى غير ذلك من العيون و الأنهار و ضروب المنافع للعباد. و قيل «بٰارَكْنٰا فِيهٰا» بالخصب الذي حصل فيها. و مشارق الأرض و مغاربها يريد جهات المشرق بها و المغرب. و قال الحسن هي أرض الشام و مصر. و قال قتادة هي أرض الشام. و قال أبو علي:هي أرض مصر. و قال الزجاج:كان من بني إسرائيل داود و سليمان ملكا جميع الأرض. و ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۴, صفحه: ۵۲۶

برکة الله على إبراهيم عليه السلام و اسحاق عليه السلام باللطف في دعائهما الى الحق و وعدهما باحوال جليلة في التمسک بطاعته

على إبراهيم و إسحاق باللطف في دعائهما إلى الحق، و بالخبر عن أحوال جليلة في التمسك بطاعة اللّٰه (وَ نَجَّيْنٰاهُمٰا وَ قَوْمَهُمٰا) و معناه إنا خلصنا موسى و هارون، و من كان آمن بهما (مِنَ اَلْكَرْبِ اَلْعَظِيمِ) أي الأذى الذي كان يؤذونهم بأن أهلك اللّٰه فرعون و قومه و غرقهم (وَ نَصَرْنٰاهُمْ) يعني موسى و هارون و قومهما، (فَكٰانُوا هُمُ اَلْغٰالِبِينَ) لاعدائهم بالحجج الظاهرة و بالقهر، من حيث أن اللّٰه غرق أعداءهم (و آتيناهما) يعني موسى و هارون (اَلْكِتٰابَ اَلْمُسْتَبِينَ) ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۵۲۲

برکة الله على إبراهيم عليه السلام و اسحاق عليه السلام و خلقه من ذريتهما خلقا کثيرا منهم محسن و منهم ظالم لنفسه

و أنه بارك عليه يعني على يعقوب و على إسحاق و خلق من ذريتهما الخلق الكثير، فمنهم محسن بفعل الطاعات و منهم ظالم لنفسه بارتكاب المعاصي بسوء اختياره، مبين أي بين ظاهر. ثم اقسم تعالى بأنه منّ على موسى و هارون أي أنعم عليهما نعمة قطعت عنهما كل أذية، فأصل المّن القطع من قوله (فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) أي غير مقطوع، و حبل منين متقطع و المنية الموت، لأنها قاطعة عن تصرف الحي و البركة ثبوت الخير النامي على مرور ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۵۲۱

تسمية اخراج ما يجب من المال بالزکوة في الشريعة

أصل الباب:النمو، و الزكاة تنمي المال بالبركة التي يجعل اللّٰه فيه. و سمي بالزكاة في الشريعة، ما يجب إخراجه من المال، لأنه نماء ما ينقى و يثمر. و قيل:بل مدح لما ينقى، لأنه زكي أي مطهر. كما قال: «أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ» أي طاهرة- و قوله: «وَ اِرْكَعُوا» . فالركوع، و الانحناء، و الانخفاض نظائر في اللغة. يقال:ركع، و رفع. قال الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوماً و الدهر قد رفعه قال أبو زيد:...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۱, صفحه: ۱۹۴

تسمية الحرام بالسحت لعدم البرکة فيه لاهله و هلاکه هلاک الاستئصال عند أبي على

و قال أبو علي هو حرام لا بركة فيه لأهله، لأنه يهلك هلاك الاستئصال. و قال الخليل هو القبيح الذي فيه العار نحو ثمن الكلب و الخمر فعلى هذا يسحت مروَّة الإنسان. و قال بعضهم حرام يحمل عليه الشره، فهو كشره المسحوت المعدة. و قوله: «فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» قال ابن عباس، و الحسن، و مجاهد، و ابن شهاب:خيره اللّٰه تعالى في الحكم بين اليهود في زناء المحصن، و في رواية اخرى عن ابن عباس، و ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۳, صفحه: ۵۲۹

تسمية القرآن بالکتاب و المبارک و تفسير البرکة بثبوت الخير بالزيادة و النمو في اللغة

و هذا» اشارة الى القرآن، وصفه بأنه كتاب أنزله اللّٰه و انما وصفه بأنه كتاب و ان لم يكن قرآنا من اجل انه يكتب، لأنه لما كان التقييد بالكتاب من اكثر ما يحتاج اليه في الدلائل و الحكم، وصف بهذا الوصف، لبيان انه مما ينبغي ان يكتب، لأنه اجل الحكم، و ذكر في هذا الموضع بهذا الذكر ليقابل ما تقدم من ذكر كتاب موسى (ع). و قوله «مبارك» فالبركة ثبوت الخير بزيادته و نموه، و أصله الثبوت، و منه (تبارك) ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۴, صفحه: ۳۲۲

تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح عليه السلام لکونه ممسوحا بالبرکة أو طهارته من الذنوب أو ممسوحا بدهن زيت مبروک کما في ساير الأنبياء

إلى اللفظ. و قيل في تسمية المسيح مسيحاً:قولان: أحدهما-قال الحسن، و سعيد:لأنه مُسح بالبركة. و قال آخرون:لأنه مُسح بالتطهر من الذنوب. و قال الجبائي سمي بذلك، لأنه مُسح بدهن زيت بورك فيه. و كانت الأنبياء تتمسح به. فان قيل:يجب على ذلك أن يكون الأنبياء كلهم يسمون مسيحاً؟ قلنا:لا يمتنع أن يختص بذلك بعضهم، و إن كان المعنى في الجميع حاصلا، كما قالوا في إبراهيم خليل اللّٰه. و أصله ممسوح عدل عن مفعول إلى فعيل. ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۲, صفحه: ۴۶۱

تفسير إبن عمر الشجرة المبارکة بإبراهيم عليه السلام و الزجاجة بالنبي صلى الله عليه و آله

فيه. و قال ابن عمر الشجرة ابراهيم (ع) و الزجاجة التي كأنها كوكب دري محمد (ص). و قوله «نُورٌ عَلىٰ نُورٍ» قيل:معناه نور الهدى الى توحيده، على نور الهدى بالبيان الذي اتى به من عنده. و قال زيد بن اسلم «نور على نور» معناه يضيء بعضه بعضاً. و قيل «نور على نور» معناه انه يتقلب في خمسة أنوار، فكلامه نور، و علمه نور، و مدخله نور، و مخرجه نور، و مسيره نور الى النور يوم القيامة الى الجنة. و ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۴۳۸

تفسير البرک بثبوت الطائر على الماء في اللغة

يزال. و أصل الصفة من الثبوت من البرك و هو ثبوت الطائر على الماء. و منه البركة ثبوت الخير بنمائه. و قيل:معناه تعاظم بالحق من لم يزل و لا يزال، و هو راجع إلى معنى الثابت الدائم. و قيل: المعنى تبارك من ثبوت الأشياء به إذ لولاه لبطل كل شيء لأنه لا يصح شيء سواه إلاّ مقدوره او مقدور مقدوره، الذي هو القدرة، لان اللّٰه تعالى هو الخالق لها. و قيل:إن معناه تبارك لان جميع البركات منه، إلا ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۵۷

تفسير البرکة بثبوت الخير الناعى بالشيء في اللغة

و البركة ثبوت الخير النامي بالشيء. قال الفراء العرب تقول:بارك اللّٰه، و بورك فيك. و قوله «إِنَّهُ أَنَا اَللّٰهُ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ» معناه ان اللّٰه قال لموسى ان الذي يكلمك هو اللّٰه العزيز القادر الذي لا يغالب، الحكيم في أفعاله، المنزه من القبائح. قال الفراء:الهاء في قوله «انه» عماد، و يسميها البصريون إضمار الشأن و القصة. ثم أراد أن يبين له دلالة يعلم بها صحة النداء، فقال «وَ أَلْقِ عَصٰاكَ» من يدك، و في الكلام حذف، و هو أنه ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۷۷

تفسير البرکة بثبوت الخير النامى على مرور الاوقات في اللغة

البركة ثبوت الخير النامي على مرور الأوقات فبركته على إبراهيم و إسحاق باللطف في دعائهما إلى الحق، و بالخبر عن أحوال جليلة في التمسك بطاعة اللّٰه (وَ نَجَّيْنٰاهُمٰا وَ قَوْمَهُمٰا) و معناه إنا خلصنا موسى و هارون، و من كان آمن بهما (مِنَ اَلْكَرْبِ اَلْعَظِيمِ) أي الأذى الذي كان يؤذونهم بأن أهلك اللّٰه فرعون و قومه و غرقهم (وَ نَصَرْنٰاهُمْ) يعني موسى و هارون و قومهما، (فَكٰانُوا هُمُ اَلْغٰالِبِينَ) لاعدائهم بالحجج الظاهرة و بالقهر، من حيث أن اللّٰه غرق أعداءهم (...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۵۲۲

تفسير البرکة و الشؤم بنمائين الخير و الشر

على عباده من السنة إلى السنة. و البركة نماء الخير. و ضده الشؤم و هو نماء الشر، فالليلة التي انزل فيها كتاب اللّٰه مباركة، فان الخير ينمى فيها على ما دبره اللّٰه لها من علو الخير الذي قسمه فيها. و قوله (إِنّٰا كُنّٰا مُنْذِرِينَ) فالانذار الاعلام بموضع الخوف ليتقى و موضع الأمن ليرتجى، فاللّٰه تعالى قد انذر العباد بأتم الانذار من طريق العقل و السمع و قوله (فِيهٰا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) فحكيم-هاهنا-بمعنى محكم، و هو ما بيناه ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۲۲۴

تفسير التبارک في صفة الله بالثبوت فيما لم يزل و لا يزال أو بالحلول بکل برکة و في اللغة على الخير الکثير

قال ابن عباس:تبارك (تفاعل) من البركة. فكأنه قال ثبت بكل بركة او حل بكل بركة. و قال الحسن:معناه الذي تجيء البركة من قبله، و البركة الخير الكثير. و الفرقان هو القرآن، سمي فرقاناً لأنه يفرق به بين الصواب و الخطأ، و الحق و الباطل في امور الدين، بما فيه من الوعظ و الزجر عن القبائح و الحث على أفعال الخير. ثم بين تعالى انه انما نزل هذا القرآن، و غرضه أن يكون نذيراً للعالمين، أي مخوفاً و داعياً ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۴۷۰

تفسير القدس بالطهر أو البرکة أو الرب أو الله لوصفه بالقدوس أو الطاهر

القدس:الطهر و قال السدي: القدس ها هنا البركة يقال:قدس عليه:برك عليه. و يكون اضافته الى نفسه كقوله «حَقُّ اَلْيَقِينِ» و قال الربيع:القدس الرب. و قال ابن زيد القدس هو اللّٰه، و أيده بروحه، و احتج بقوله «اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ» . و قال القدوس و القدس واحد. و روي عن ابن عباس ان القدس الطاهر و قال الراجز: الحمد للّٰه العلى القادس و قال رؤبة: دعوت رب القوة القدوسا و قوله: «أَ فَكُلَّمٰا جٰاءَكُمْ رَسُولٌ بِمٰا لاٰ تَهْوىٰ أَنْفُسُكُمُ ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۱, صفحه: ۳۴۱

تفسير الميمنة باليمن و البرکة في اللغة

و الميمنة اليمن و البركة، و المرحمة حال الرحمة. و قوله «وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِنٰا» معناه إن الذين يجحدون نعم اللّٰه و يكذبون أنبياءه «هُمْ أَصْحٰابُ اَلْمَشْأَمَةِ» أي ذات الشمال فيؤخذ بهم الى النار، و يعطون كتابهم بشمالهم، و اشتقاقه من الشؤم خلاف البركة «عَلَيْهِمْ نٰارٌ مُؤْصَدَةٌ» قال ابن عباس و مجاهد و الضحاك:معناه عليهم نار مطبقة. ۹۱-سورة الشمس مكية في قول ابن عباس و الضحاك و هي خمس عشرة آية في الكوفي و البصري و ست عشرة في ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۳۵۵

تفسير الوادى المقدس طوى بالوادى المطهر المسمى بطوى أو طوى بالبرکة و التقديس

الوادي المقدس) يعني المطهر و (طوى) قال مجاهد و قتادة:واد، و قيل طوى التقديس. و قرأ الحسن «طوى» بكسر الطاء. و قيل طوي بالبركة و التقديس بندائه مرتين، قال طرفة بن العبد: أعاذل إن اللوم في غير كنهه علي طوى من غيك المتردد أي اللوم المكرر، و (طوى) غير مصروف، لأنه اسم البقعة من الوادي و هو معرفة، و يجوز أن يكون معدولا من (طاوى) في قول الزجاج. و قوله «اِذْهَبْ إِلىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىٰ» اخبار من اللّٰه-عز ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۵۶

تفسير برکات السماء بالمطر و برکات الأرض بالثمار و النبات و غيرها من الخيرات النامية

هي الخيرات النامية، و أصله الثبوت فنموُّ الخير يكون كناية عن ثبوته بدوامه، فبركات السماء بالقطر، و بركات الأرض بالنبات و الثمار، كما وعد نوح بذلك أمته، فقال «يُرْسِلِ اَلسَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً... » الآيات. و قيل بركات السماء اجابة الدعاء، و بركات الأرض تيسير الحوائج «وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا» يعني كذبوا برسلي فأخذناهم بما كانوا يكسبون من المعاصي و مخالفتي. و الكسب العمل الذي يجتلب به نفع او يدفع به ضرر عن النفس، و قد يكسب الطاعة و يكسب المعصية إذا اجتلب ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۴, صفحه: ۴۷۷

تفسير صلوات الرسول للمؤمنين بدعاءه الخير و البرکة لهم أو باستغفاره لهم

اللّٰه. و قال ابن عباس و الحسن:معنى و صلوات الرسول استغفاره لهم، و قال قتادة:معناه دعاؤه بالخير و البركة قال الأعشى: تقول بنتي و قد قرّبت مرتحلا يا ربّ جنّب أبي الأوصاب و الوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوماً فان لجنب المرء مضطجعاً ثم قال «أَلاٰ إِنَّهٰا» يعني صلوات الرسول «قُرْبَةٌ لَهُمْ» اي تقربهم الى ثواب اللّٰه. و يحتمل ان يكون المراد ان نفقتهم قربة الى اللّٰه. و قوله «سَيُدْخِلُهُمُ اَللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ» و عد منه لهم ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۵, صفحه: ۲۸۶

تفسير طور سينين بجبل مبارک فيه الخير الکثير

و قال مجاهد و قتادة (الطور) جبل. و (سِينِينَ) معناه مبارك، فكأنه قيل:جبل فيه الخير الكثير، لأنه أضافه إضافة تعريف. و قال الحسن: طُورِ سِينِينَ هو الجبل الذي كلم اللّٰه عليه موسى بن عمران عليه السلام، فهو عظيم الشأن. و قيل: سِينِينَ بمعنى حسن، لأنه كثير النبات و الشجر-في قول عكرمة- و قوله (وَ هٰذَا اَلْبَلَدِ اَلْأَمِينِ) قسم آخر، و قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و ابن زيد و ابراهيم:البلد الأمين مكة، و الأمين بمعنى ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۳۷۵

تفسير وصف الشجرة بلا شرقية و لا غربية بکونها ضاحية تاخذ من الشمس حظها طول النهار

قوله «لاٰ شَرْقِيَّةٍ وَ لاٰ غَرْبِيَّةٍ» قال ابن عباس-في رواية-معناه لا شرقية بشروق الشمس عليها فقط و لا غربية بغروبها عليها فقط، بل هي شرقية غربية تأخذ حظها من الامرين، فهو أجود لزيتها. و قيل:معناه انها وسط البحر، روي ذلك عن ابن عباس أيضاً. و قال قتادة:هي ضاحية للشمس، و قال الحسن:ليست من شجر الدنيا «يَكٰادُ زَيْتُهٰا يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نٰارٌ» اي زيتها من صفائه و حسنه يكاد يضيء من غير ان تمسه ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۴۳۸

تنزيل الله من السماء مطرا و غيثا لانبات جنات و حب الحصيد

قال «وَ نَزَّلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً» يعني مطراً و غيثاً «فَأَنْبَتْنٰا بِهِ» ذلك الماء «جَنّٰاتٍ» أي بساتين فيها أشجار تجنها «وَ حَبَّ اَلْحَصِيدِ» يعني البرّ و الشعير، و كل ما يحصد-في قول قتادة-لان من شأنه ان يحصد، و الحب هو الحصيد، و إنما أضافه إلى نفسه، كما قال «لَحَقُّ اَلْيَقِينِ» و كما قالوا:مسجد الجامع و غير ذلك. و قوله «و النخل» عطف على (جنات) فلذلك نصبه و «باسقات» أي عاليات يقال:بسقت النخلة بسوقاً قال ابن ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۳۶۰

تنعم أهل الکتاب بنعم السماء و الأرض و احاطة برکاتهما عليهم عند ايمانهم بالله و اقامة کتبهم

به الفرقان. الثاني-قال قوم:كل ما دل اللّٰه عليه من امور الدين. و قوله «لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ» بإرسال السماء عليهم مدراراً «وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ» بإعطاء الأرض خيرها و بركتها و قال قوم «من فوقهم» ثمار النخل و الأشجار «وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ» الزرع. و المعنى لو آمنوا لأقاموا في أوطانهم، و أموالهم و زروعهم، و لم يجلوا عن بلادهم، ففي ذلك التأسيف لهم على ما فاتهم، و الاعتداد بسعة ما كانوا فيه من نعمة اللّٰه عليهم، و هو ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۳, صفحه: ۵۸۵

توبيخ الکفار على إنکارهم القرآن الذي هو الذکر المبارک المنزل من عند الله

اخبر عن القرآن، فقال «وَ هٰذٰا ذِكْرٌ مُبٰارَكٌ» يعني القرآن «أنزلناه» عليك يا محمد. و خاطب الكفار فقال «أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ» أي تجحدونه، على وجه التوبيخ لهم، و التقرير، و في ذلك دلالة على حدوثه، لأن ما يوصف بالانزال و بأنه مبارك يتنزل به، لا يكون قديماً، لان ذلك من صفات المحدثات. قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنٰا إِبْرٰاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنّٰا بِهِ عٰالِمِينَ (۵۱) إِذْ قٰالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مٰا هٰذِهِ اَلتَّمٰاثِيلُ اَلَّتِي أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ (۵۲) قٰالُوا وَجَدْنٰا ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۵۵

توبيخ الکفار على عدم صلاتهم عند دعوتهم إليها لجهلهم بما فيها من الخير و البرکة

المراد به-هاهنا-الصلاة، و المعنى إن هؤلاء الكفار إذا دعوا إلى الصلاة لا يصلون لجهلهم بما في الصلاة من الخير و البركة. و قيل:انه يقال لهم ذلك في الآخرة كما قال «يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ فَلاٰ يَسْتَطِيعُونَ» ذكره ابن عباس. و قال قتادة، يقال لهم ذلك في الدنيا، فان الصلاة من اللّٰه بمكان. و قال مجاهد:عنى بالركوع-هنا-الصلاة و قوله «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ» قد فسرناه، فكأنه قيل لهم يجب عليكم الركوع بالخضوع للّٰه فاركعوا فأخبر عنهم أنهم ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۳۵

توصيف الله ليلة القدر بالمبارکة لتقسيمه نعم السنة على عباده فيها

ابتداء انزاله في ليلة مباركة، و وصفها بأنها مباركة لان فيها يقسم اللّٰه تعالى نعمه على عباده من السنة إلى السنة. و البركة نماء الخير. و ضده الشؤم و هو نماء الشر، فالليلة التي انزل فيها كتاب اللّٰه مباركة، فان الخير ينمى فيها على ما دبره اللّٰه لها من علو الخير الذي قسمه فيها. و قوله (إِنّٰا كُنّٰا مُنْذِرِينَ) فالانذار الاعلام بموضع الخوف ليتقى و موضع الأمن ليرتجى، فاللّٰه تعالى قد انذر العباد بأتم الانذار من طريق العقل و السمع ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۲۲۴

جعل الله البرکة في ذرية من کان مع نوح عليه السلام في السفينة أو بجعلها في سائر الحيوان فيها

قيل:إن الكلاب أمة. و قيل في معناه-هنا- قولان:أحدهما-أنه أراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة، فأخرج اللّٰه أمماً من نسلهم و جعل فيهم البركة. و قال قوم:يعني بذلك الأمم من سائر الحيوان الذين كانوا معه، لأن اللّٰه تعالى جعل فيها البركة، و تفضل عليها بالسلامة حتى كان منها نسل العالم. و قوله «وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنّٰا عَذٰابٌ أَلِيمٌ» معناه إنه يكون من نسلهم أمم سيمتعهم اللّٰه في الدنيا بضروب من النعم، فيكفرون نعمه ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۵, صفحه: ۴۹۸

جعل الله عيسى عليه السلام محلا لکل برکة و نفاعا للناس

حكى اللّٰه تعالى عن عيسى أنه قال لقومه «إِنِّي عَبْدُ اَللّٰهِ آتٰانِيَ اَلْكِتٰابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا» أخبر أنه قال «وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً» قال مجاهد:معناه معلماً للخير أينما كنت. و قيل نفاعاً، و البركة نماء الخير، و المبارك الذي ينمى الخير به. و التبرك طلب البركة بالشيء و أصله التبرك من البرك و هو ثبوت الطير على الماء. و قوله «وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلاٰةِ وَ اَلزَّكٰاةِ» معناه أمرني بهما. و الوصية التقدم في الأمر الذي يكون بعد ما وقت له، كتقدم ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۱۲۴

خلق الله جبالا ثابتات في الأرض مع جعل البرکة فيها بخلق المنافع و تقدير اقوات الخلائق

قوله «وَ جَعَلَ فِيهٰا رَوٰاسِيَ مِنْ فَوْقِهٰا» أي و خلق في الأرض جبالا راسيات ثابتات فوق الأرض «وَ بٰارَكَ فِيهٰا» بما خلق فيها من المنافع «وَ قَدَّرَ فِيهٰا أَقْوٰاتَهٰا فِي أَرْبَعَةِ أَيّٰامٍ سَوٰاءً لِلسّٰائِلِينَ» روى عن النبي صَلى اللّهُ عليه و آله انه قال (إن اللّٰه خلق الأرض يوم الأحد و الاثنين و خلق الجبال يوم الثلاثاء و خلق الشجر و الماء و العمران و الخراب يوم الأربعاء فتلك اربعة ايام و خلق يوم الخميس السماء و خلق يوم الجمعة ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۱۰۸

دعاء الملائکة بالرحمة و البرکة لاهل بيت إبراهيم عليه السلام أو تذکيرهم بنعم الله و برکاته عليهم

قوله «رَحْمَتُ اَللّٰهِ وَ بَرَكٰاتُهُ عَلَيْكُمْ» يحتمل معنيين: أحدهما-الدعاء لهم بالرحمة و البركة. الثاني-التذكير بنعمة اللّٰه و بركاته عليهم، و الإخبار لهم بذلك. و قوله «اهل البيت» يدل على ان زوجة الرجل تكون من أهل بيته في- قول الجبائي-و قال غيره إنما جعل سارة من أهل البيت لما كانت بنت، عمه على ما قاله المفسرون. و قوله «إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» معناه مستحمد الى عباده. و قال ابو علي:يحمد المؤمنين من عباده، و المجيد الكريم-في قول ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۶, صفحه: ۳۴

دلالة البرکة على ثبوت الخير بنموه و تزايده في اللغة

و أصل البركة الثبوت من قولك برك بركا و بروكا إذا ثبت على حاله، فالبركة ثبوت الخير بنموه و تزايده و منه البركاء:الثبوت في الحرب. و منه البركة شبه حوض يمسك الماء، لثبوته فيه. و منه قول الناس:تبارك اللّٰه، لثبوته لم يزل، و لا يزال وحده، و منه البرك الصدر، لثبوت الحفظ فيه. و قوله تعالى: فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۲, صفحه: ۵۳۶

دلالة ذى الجلال في القراءة بالرفع على البرکة في اسم الله و في القراءة بالخفض على أن اسم الله غير الله

و من قرأ (ذو الجلال) بالرفع أراد أن اسم اللّٰه فيه البركة، و إذا قرئ بالخفض دل على أن اسم اللّٰه غير اللّٰه، لأنه لو كان اسمه هو اللّٰه لجرى مجرى ذكر وجهه إلا ترى أنه لما قال (وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلاٰلِ وَ اَلْإِكْرٰامِ) و رفعه، لأنه أراد اللّٰه تعالى و هاهنا بخلافه. ۵۶-سورة الواقعة هي مكية بلا خلاف و هي تسع و تسعون آية حجازي و شامي، و سبع و تسعون بصرى، و ست و تسعون كوفي، ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۴۸۶

ذم قوم فرعون على الجهل بان طائر الشؤم و البرکة و النفع و الضر بيد الله

قوله تعالى «أَلاٰ إِنَّمٰا طٰائِرُهُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ» معناه إن اللّٰه هو الذي يأتي بطائر البركة و طائر الشؤم، من الخير و الشر و النفع و الضِّر، فلو عقلوا طلبوا الخير من جهته، و السلامة من الشر من قبله. و موضع (إذا) نصب بأنها ظرف للقول، و لا يجوز أن يعمل فيها الفعل الذي يليها، لأنها مضافة اليه، و لو جازيت بها جاز عمله فيها، و قال الأزهري و الزجاج:معنى «إِنَّمٰا طٰائِرُهُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ» شؤمهم الذي وعدوا به من العقاب ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۴, صفحه: ۵۱۸

رجحان القول بانزال الله القرآن في ليلة القدر و هى الليلة المبارکة دون النصف من شعبان

قوله (إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبٰارَكَةٍ) إخبار منه تعالى أنه انزل القرآن في الليلة المباركة، و هي ليلة القدر-في قول قتادة و ابن زيد-و قال قوم:هي ليلة النصف من شعبان. و الأول أصح لقوله تعالى (شَهْرُ رَمَضٰانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ) و قيل هي في كل شهر رمضان فيها تقسم الآجال و الأرزاق و غيرهما من الألطاف-في قول الحسن-و قيل:انزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. ثم انزل نجوماً على النبي صَلى اللّهُ عَليه ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۲۲۴

عد الله السلام تحية من عنده مبارکة طيبة لترتب الاجر و الثواب عليه

قوله تعالى «تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً» يعني هذا السلام تحيون به تحية من عند اللّٰه مباركة طيبة، لما فيها من الأجر الجزيل و الثواب العظيم. ثم قال كما يبين اللّٰه لكم هذه الأحكام و الآداب «كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللّٰهُ لَكُمُ اَلْآيٰاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أي يبين اللّٰه لكم الأدلة على جميع الأحكام، و جميع ما يتعبدكم به لتعقلوا ذلك، و تعملوا بموجبه. قوله تعالى: إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذٰا كٰانُوا مَعَهُ عَلىٰ أَمْرٍ جٰامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۴۶۴

قول أبي العالية باختصاص الماء العذب بصخرة في بيت المقدس

و قال ابو العالية:ليس ماء عذب الا من الصخرة التي في بيت المقدس. و قال ابن عباس:نجاهما الى مكة، كما قال «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً» و قيل:الى أرض بيت المقدس. و قال الزجاج:من العراق الى ارض الشام. و قال الجبائي:أراد ارض الشام. و انما قال «للعالمين» لما فيها من كثرة الأشجار و الخيرات التي ينتفع جميع الخلق بها إذا حلوا بها. و انما جعلها مباركة، لان اكثر الأنبياء بعثوا منها، فلذلك ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۶۴

قول الجبائي بوجوب الدعاء لصاحب الزکوة على کل ساع يجمعها

الصدقة. و قال الجبائي:يجب ذلك على كل ساع يجمع الزكوات ان يدعوا لصاحبها بالخير و البركة، كما فعل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله. و قوله «وَ اَللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» معناه انه تعالى يسمع دعاءك لهم بنياتهم في الصدقة التي يخرجونها. قوله تعالى: أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ (۱۰۴) الالف في قوله «أَ لَمْ يَعْلَمُوا» الف استفهام و المراد بها التنبيه على ما يجب ان ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۵, صفحه: ۲۹۳

نداء الله موسى عليه السلام حين الحضور عند النار ببرکة من في النار و من حولها

قوله «فَلَمّٰا جٰاءَهٰا» معناه جاء النار «نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي اَلنّٰارِ وَ مَنْ حَوْلَهٰا» و قيل في معناه قولان: أحدهما-بورك نور اللّٰه الذي في النار، و حسن ذلك، لأنه ظهر لموسى بآياته و كلامه من النار. في قول ابن عباس و سعيد بن جبير و قتادة و الحسن. الثاني-الملائكة الذين وكلهم اللّٰه بها على ما يقتضيه. «وَ مَنْ حَوْلَهٰا» -في قول أبي علي الجبائي-و لا خلاف أن الذين حولها هم الملائكة الذين وكلوا بها. و «سُبْحٰانَ ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۷۷

نزول الملائکة و جبرائيل في ليلة القدر بالسلامة و الخير إلى مطلع الفجر

قيل:إن نزولها بالسلامة و الخير و البركة إلى تلك الساعة «بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» أي ما ينزلون به كله بأمر اللّٰه، و يكون الوقف-هاهنا-تاماً على ما قرأ به القراء المشهورون، و على ما حكيناه عن ابن عباس و هو قول عكرمة و الضحاك: لا يكون تاماً. و قوله «سَلاٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ اَلْفَجْرِ» قيل هو سلام الملائكة عليهم السلام بعضهم على بعض إلى طلوع الفجر. و قيل:معناه سلام هي من الشر حتى مطلع الفجر -ذكره ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۳۸۶

وجدان الحاج آثار البرکة في ماله و الثواب الجزيل له بعد زيارة بيت الله الحرام

البركة التي يجدها من حج إليه مع ما له من الثواب الجزيل عليه. و أصل البركة الثبوت من قولك برك بركا و بروكا إذا ثبت على حاله، فالبركة ثبوت الخير بنموه و تزايده و منه البركاء:الثبوت في الحرب. و منه البركة شبه حوض يمسك الماء، لثبوته فيه. و منه قول الناس:تبارك اللّٰه، لثبوته لم يزل، و لا يزال وحده، و منه البرك الصدر، لثبوت الحفظ فيه. و قوله تعالى: فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۲, صفحه: ۵۳۶

وصف القرآن المنزل الى النبي صلى الله عليه و آله بالمبارک لاستدامة نعم الله على الناس به

يعني القرآن الذي أنزله اللّٰه عليه، و وصفه بأنه مبارك، لان به يستديم الناس ما أنعم اللّٰه عليهم به، و بين أن غرضه تعالى بانزال هذا القرآن «لِيَدَّبَّرُوا آيٰاتِهِ» بأن يتفكروا في أدلته «وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا اَلْأَلْبٰابِ» يعني أولو العقول. و في الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة في خلق القبائح من حيث بين اللّٰه انه يعاقبهم جزاء بما نسوا طاعاته في الدنيا. و قوله «ذٰلِكَ ظَنُّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا» يدل على فساد قول من يقول: ان المعارف ضرورة، لأنهم لو ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۵۵۸

وصف الله المصباح المشبه به نوره بالاشتعال من دهن شجرة مبارکة و هى الزيتونة الشامية

عاد الى وصف المصباح، فقال «يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ» اي يشتعل من دهن شجرة مباركة، و هي الزيتونة الشامية، قيل لأن زيتون الشام ابرك. و قيل:وصفه بالبركة لان الزيتون يورق من اوله الى آخره. و قوله «لاٰ شَرْقِيَّةٍ وَ لاٰ غَرْبِيَّةٍ» قال ابن عباس-في رواية-معناه لا شرقية بشروق الشمس عليها فقط و لا غربية بغروبها عليها فقط، بل هي شرقية غربية تأخذ حظها من الامرين، فهو أجود لزيتها. و قيل:معناه انها وسط البحر، روي ذلك ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۴۳۷

وصف المسجد الاقصى بمبارکة الحول و هى بالثمار و الانهار أو بالأنبياء و الصلحاء

قوله «اَلَّذِي بٰارَكْنٰا حَوْلَهُ» يعني بالثمار و مجاري الأنهار، و قيل «باركنا» حوله بمن جعلنا حوله من الأنبياء و الصالحين، و لذلك جعله مقدساً. «لِنُرِيَهُ مِنْ آيٰاتِنٰا» من العجائب التي فيها اعتبار. و روي أنه كان رأى الأنبياء حتى وصفهم واحداً واحداً. و قوله «إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ» اخبار منه تعالى أنه يجب أن يدرك المبصرات و المسموعات إذا وجدت، لأنه حي و لا يجوز عليه الآفات. و قوله «وَ آتَيْنٰا مُوسَى اَلْكِتٰابَ» يعني التوراة «و جعلناه» يعني التوراة التي ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۶, صفحه: ۴۴۶

وعد الأمم بفتح برکات السماء و الأرض عليهم عند التقوى و الايمان

اللّٰه تعالى «لو ان اهل» هذه «القرى» التي أهلكناها:من قوم لوط و صالح، و شعيب و غيرهم أقروا بوحدانيتي و صدقوا رسلي «لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ» و هي الخيرات النامية، و أصله الثبوت فنموُّ الخير يكون كناية عن ثبوته بدوامه، فبركات السماء بالقطر، و بركات الأرض بالنبات و الثمار، كما وعد نوح بذلك أمته، فقال «يُرْسِلِ اَلسَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً... » الآيات. و قيل بركات السماء اجابة الدعاء، و بركات الأرض تيسير الحوائج «وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا» يعني كذبوا برسلي فأخذناهم بما كانوا ...

التبيان في تفسير القرآن, جلد: ۴, صفحه: ۴۷۷

أساس الزيادة غير المحسوسة في الاشياء المبارکة لصدور الخير الالهى من مبدأ غير محسوس و على وجه لا يحصى و لا يحصر کما في عدم نقصان المال من الصدقة حسب الرواية

و لما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس و على وجه لا يحصى و لا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة:هو مبارك و فيه بركة، و إلى هذه الزيادة أشير بما روي:أنه لا ينقص مال من صدقة، لا إلى النقصان المحسوس حسب ما قال بعض الخاسرين حيث قيل له ذلك فقال:بيني و بينك الميزان. ثم ذكر:أن المراد بتباركه تعالى اختصاصه بالخيرات، انتهى. فالبركة بالحقيقة هي الخير المستقر في الشيء اللازم له ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۸۰

إستقرار الحق في قلوب المؤمنين الذين استجابوا دعوة ربهم و صيرورتهم اولي الالباب و ذکر بعض خواصهم في الآيات من آثار الحق

تعالى: « أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اَلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمىٰ إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اَلْأَلْبٰابِ » استفهام إنكاري و هو في موضع التعليل لما تتضمنه الآية السابقة، و بيان تفصيلي لعاقبة حال الفريقين من حيث استجابة دعوة الحق و عدمها. و ملخص البيان:أن الحق يستقر في قلوب هؤلاء الذين استجابوا لربهم فتصير قلوبهم ألبابا و قلوبا حقيقية لها آثارها و بركاتها و هو التذكر و التبصر، و من خواص هذه القلوب التي يعرف بها صاحبوها أن أولي الألباب ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۱, صفحه: ۳۴۱

إصلاح الله نظام التکوين للإنسان بفتح برکات السماء و الارض له عند إصلاحه نفسه لارتباطه بسائر اجزاء الکون

حقيقة برهانية تقرر أن الإنسان كغيره من الأنواع الكونية مرتبط الوجود بسائر أجزاء الكون المحيطة به، و لأعماله في مسير حياته و سلوكه إلى منزل السعادة ارتباط بغيره فإن صلحت للكون صلحت أجزاء الكون له و فتحت له بركات السماء، و إن فسدت أفسدت الكون و قابله الكون بالفساد فإن رجع إلى الصلاح فيها، و إلا جرى على فساده حتى إذا تعرق فيه انتهض عليه الكون و أهلكه بهدم بنيانه و إعفاء أثره، و طهر الأرض من رجسه. و كيف ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۱۹۸

إعطاء الله البرکة لذرية المحمولين في سفينة نوح ع الذين هم من ذرية نوح ع

ع) و ذريتهم و قد بارك الله عليهم، و هم من ذرية نوح لقوله تعالى: «وَ جَعَلْنٰا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ اَلْبٰاقِينَ» :الصافات:۷۷. و قوله: «وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْرٰائِيلَ » معطوف كسابقه على قوله: «مِنَ اَلنَّبِيِّينَ » . و قد قسم الله تعالى الذين أنعم عليهم من النبيين على هذه الطوائف الأربع أعني ذرية آدم و من حمله مع نوح و ذرية إبراهيم و ذرية إسرائيل و قد كان ذكر كل سابق يغني عن ذكر لاحقه لكون ذرية إسرائيل من ذرية إبراهيم و ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۷۵

أمر الله بهبوط نوح ع و أصحابه من السفينة بعد الطوفان بسلامة منه و تحية أو بالنعم ذوات برکات و خيرات نازلة منه إليه

قِيلَ -و لم يذكر القائل و هو الله سبحانه للتعظيم- يٰا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَكٰاتٍ عَلَيْكَ » معناه-و الله أعلم-يا نوح انزل مع سلامة من العذاب -الطوفان-و نعم ذوات بركات و خيرات نازلة منا عليك أو أنزل بتحية و بركات نازلة منا عليك. و قوله: « وَ عَلىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ » معطوف على قوله: « عَلَيْكَ » و تنكير أمم يدل على تبعيضهم لأن من الأمم من يذكره تعالى بعد في قوله: « وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ». و الخطاب أعني قوله ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۳۹

أمر نوح ع بحمد الله على نجاته و طلب البرکة في نزوله عند إستوائه و من معه على الفلک بعد إرتفاع السفينة على الماء و سيرها في الامواج

القمر) و علا الماء و ارتفعت السفينة عليه و هي تسير في موج كالجبال (سورة هود) فأخذ الناس الطوفان و هم ظالمون و قد أمره الله تعالى إذا استوى هو و من معه على الفلك أن يحمد الله على ما نجاه من القوم الظالمين و أن يسأله البركة في نزوله فيقول: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي نَجّٰانٰا مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظّٰالِمِينَ ، و يقول: رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبٰارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْمُنْزِلِينَ . قضاء الأمر و نزوله و من معه إلى الأرض: فلما عم الطوفان ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۵۰

إنزال الله البرکات الارض من النبات و الفواکه و غيرهما و برکات السماء من الامطار و الثلوج بمقدار النافع عند إيمان الناس و تقويمهم

قوله: « لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ » فيه استعارة بالكناية فقد شبهت البركات بمجاري تجري منها عليهم كل ما يتنعمون به من نعم الله لكنها سدت دونهم فلا يجري عليهم منها شيء لكنهم لو آمنوا و اتقوا لفتحها الله سبحانه فجرى عليهم منها بركات السماء من الأمطار و الثلوج و الحر و البرد و غير ذلك كل في موقعه و بالمقدار النافع منه، و بركات الأرض من النبات و الفواكه و الأمن و غيرها ففي الكلام استعارة المجاري لبركات ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۲۰۱

إنزال الله الرحمة و البرکات على آل ابراهيم لانه مصدر کل فعل محمود و منشأ کل کرم وجود و إفاضته الرحمة و البرکات على من يشاء من عباده

قوله: « إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » في مقام التعليل لقوله: « رَحْمَتُ اَللّٰهِ وَ بَرَكٰاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ » أي إنه تعالى مصدر كل فعل محمود و منشأ كل كرم و جود يفيض من رحمته و بركاته على من يشاء من عباده. قوله تعالى: « فَلَمّٰا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰاهِيمَ اَلرَّوْعُ وَ جٰاءَتْهُ اَلْبُشْرىٰ يُجٰادِلُنٰا فِي قَوْمِ لُوطٍ » الروع الخوف و الرعب و المجادلة في الأصل الإلحاح في البحث و المساءلة للغلبة في الرأي، و المعنى أنه لما ذهب عن إبراهيم ما اعتراه من الخيفة بتبين ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۳۲۶

إکتساب المؤمنين الصالحين مقامات القرب في حياتهم الدنيا کما حکى عن أهل الجنة

إما أخروية و هي مقامات القرب التي اكتسبوها في حياتهم الدنيا فإنها من بركات الحياة الأرضية و هي نعيم الآخرة كما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: «وَ قٰالُوا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي (صَدَقَنٰا وَعْدَهُ وَ) أَوْرَثَنَا اَلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ اَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشٰاءُ» الزمر:۷۴ و قوله: «أُولٰئِكَ هُمُ اَلْوٰارِثُونَ اَلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسَ» المؤمنون:۱۱. و من هنا يظهر أن الآية مطلقة و لا موجب لتخصيصها بإحدى الوراثتين كما فعلوه فهم بين من يخصها بالوراثة الأخروية تمسكا بما يناسبها من الآيات، ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۳۳۰

أکل أهل الکتاب من فوقهم و من تحت أرجلهم عند إقامتهم الکتب السماوية النازلة اليهم

فلو أقاموها هذه الإقامة لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم. و أما قوله تعالى: «لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ » فالمراد بالأكل التنعم مطلقا سواء كان بالأكل كما في مورد الأغذية أو بغيره كما في غيره، و استعمال الأكل في مطلق التصرف و التنعم من غير مزاحم شائع في اللغة. و المراد من فوقهم هو السماء، و من تحت أرجلهم هو الأرض، فالجملة كناية عن تنعمهم بنعم السماء و الأرض و إحاطة بركاتهما عليهم نظير ما وقع في ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۶, صفحه: ۳۸

اتخاذ الله ابراهيم ع خليلا و انزال رحمته و برکاته عليه و على اهل بيته و وصفه بالتوفية و الحليم و اواه منيب و الامة القانت لله و الحنيف و الشاکر لانعمه

اتخذه الله خليلا (النساء:۱۲۵) و جعل رحمته و بركاته عليه و على أهل بيته و وصفه بالتوفية (النجم:۳۷) و مدحه بأنه حليم أواه منيب (هود:۷۳-۷۵) و مدحه أنه كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه و هداه إلى صراط مستقيم و آتاه في الدنيا حسنة و إنه في الآخرة لمن الصالحين (النحل:۱۲۰-۱۲۲). و كان صديقا نبيا (مريم:۴۱) و عده الله من عباده المؤمنين و من المحسنين و سلم عليه (الصافات:۸۳-۱۱۱) و هو من الذين ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۱۸

اختلاف البرکة في الطعام من اشباع الجائع أو عدم الضرر بآکله أو الشفاء بسببه و استقامة المزاج او النور في باطنه المقوى به لعبادة الله

على هذا فالبركة أعني كون الشيء مشتملا على الخير المطلوب كالأمر النسبي يختلف باختلاف الأغراض لأن خيرية الشيء إنما هي بحسب الغرض المتعلق به فالغرض من الطعام ربما كان إشباعه الجائع أو أن لا يضر آكله أو أن يؤدي إلى شفاء و استقامة مزاج أو يكون نورا في الباطن يتقوى به الإنسان على عبادة الله و نحو ذلك كانت البركة فيه استقرار شيء من هذه الخيرات فيه بتوفيق الله تعالى بين الأسباب و العوامل المتعلقة به و رفعه الموانع. و ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۸۱

استجماع کل کمال بلفظ الجلالة و منشأية الذات المتعالية للخيرات و البرکات بکلمة تبارک و انتفاء النقص و الحاجة عنه بلفظ تعالى

و هي ثلاث:جهة استجماع الذات لكل كمال، و هي التي يدل عليها لفظ الجلالة و جهة ثبوت الكمالات و منشئية الخيرات و البركات، و هي التي يدل عليه اسم تبارك، و جهة انتفاء النقائص و ارتفاع الحاجات و هي التي يدل عليه لفظ تعالى. و قوله:فعلا منسوبا إليها «أي إلى الأسماء و هو إشارة إلى ما قدمناه من انتشاء اسم من اسم. و قوله: «حتى تتم ثلاث مائة و ستين اسما» صريح في عدم انحصار الأسماء الإلهية في ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۳۶۴

اعلام عيسى ع نفسه مبارکا لکونه نفاعا للناس بتعليم العلم النافع و الدعوة الى العمل الصالح و التربية و ابراء الاکمه و الابرص و اصلاح القوى و اعانة الضعيف

تعالى: «وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً أَيْنَ مٰا كُنْتُ وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلاٰةِ وَ اَلزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا » كونه (ع) مباركا أينما كان هو كونه محلا لكل بركة و البركة نماء الخير كان نفاعا للناس يعلمهم العلم النافع و يدعوهم إلى العمل الصالح و يربيهم تربية زاكية و يبرئ الأكمه و الأبرص و يصلح القوي و يعين الضعيف. و قوله: «وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلاٰةِ وَ اَلزَّكٰاةِ » إلخ، إشارة إلى تشريع الصلاة و الزكاة في شريعته، و الصلاة هي التوجه العبادي الخاص إلى الله سبحانه ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۴۷

افتتاح برکات السماء و الارض على الناس عند ايمان جميعهم دون ايمان بعضهم و کفر بعضهم لرجوع فساد ذاک البعض إلى العالم

في قوله: « وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا » الآية دلالة على أن افتتاح أبواب البركات مسبب لإيمان أهل القرى جميعا و تقواهم أي إن ذلك من آثار إيمان النوع الإنساني و تقواه لا إيمان البعض و تقواه فإن إيمان البعض و تقواه لا ينفك عن كفر البعض الآخر و فسقه، و مع ذلك لا يرتفع سبب الفساد و هو ظاهر. و في قوله: « وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنٰاهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ » دلالة على أن الأخذ بعنوان المجازاة و قد ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۲۰۱

الأمر بهبوط نوح ع و من معه إلى الارض بعد الطوفان و تقسيم أمته إلى امم سالمين من العذاب و امم ينزل عليهم العذاب و جعل ذريته هم الباقين

عم الطوفان و أغرق الناس (كما يظهر من سورة الصافات آية ۷۷) أمر الله الأرض أن تبلع ماءها و السماء أن تقلع و غيض الماء و استوت السفينة على جبل الجودي و قيل بعدا للقوم الظالمين، و أوحي إلى نوح (ع) أن اهبط إلى الأرض بسلام منا و بركات عليك و على أمم ممن معك فلا يأخذهم بعد هذا طوفان عام، و منهم أمم سيمتعهم الله بأمتعة الحياة ثم يمسهم عذاب أليم فخرج هو و من معه و نزلوا الأرض يعبدون ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۵۰

الارتباط بين اعمال الانسان و الحوادث الکونية بأن فيضان الخيرات و نزول البرکات بالاعمال الصالحة و الاعمال الطالحة تتبعها البلايا و النقم

ثانيا:أن هناك ارتباطا تاما بين الأعمال الإنسانية و بين الحوادث الكونية التي تمسه فالأعمال الصالحة توجب فيضان الخيرات و نزول البركات، و الأعمال الطالحة تستدعي تتابع البلايا و المحن، و تجلب النقمة و الشقوة و الهلكة كما يشير إليه قوله تعالى : «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ:» الآيةالأعراف:-۹۶، و قد تقدم تفصيل الكلام فيه في بيان الآيات ۹۴-۱۰۲ من سورة الأعراف في الجزء الثامن من الكتاب، و في أحكام الأعمال في ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۳۰۰

الاستدلال على کون القرآن ذکرا مبارکا بتحليل آثار الرشد و الصلاح في المجتمع العام البشرى و الرجوع القهقرى بها إلى عصر نزول القرآن فما قبله

على ذلك تحليل ما نشاهد اليوم من آثار الرشد و الصلاح في المجتمع العام البشري و الرجوع بها القهقرى إلى عصر نزول القرآن فما قبله فهو الذكر المبارك الذي يسترشد بمعناه و إن جهل الجاهلون لفظه، و أنكر الجاحدون حقه و كفروا بعظيم نعمته، و أعانهم على ذلك المسلمون بإهمالهم في أمره، وَ قٰالَ اَلرَّسُولُ يٰا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اِتَّخَذُوا هٰذَا اَلْقُرْآنَ مَهْجُوراً . قوله تعالى: «وَ لَقَدْ آتَيْنٰا إِبْرٰاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنّٰا بِهِ عٰالِمِينَ » انعطاف إلى ما قبل ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۲۹۶

الاستشهاد بالآيات على تفسير من حول النار بموسى ع أو هو منهم و تفسير مبارکة موسى باختياره الله بعد تقديسه

تعالى: « فَلَمّٰا جٰاءَهٰا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي اَلنّٰارِ وَ مَنْ حَوْلَهٰا وَ سُبْحٰانَ اَللّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ » أي فلما أتى النار و حضر عندها نودي أن بورك «إلخ». و المراد بالمباركة إعطاء الخير الكثير يقال:باركه و بارك عليه و بارك فيه أي ألبسه الخير الكثير و حباه به، و قد وقع في سورة طه في هذا الموضع من القصة قوله: «فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِيَ يٰا مُوسىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ اَلْمُقَدَّسِ طُوىً وَ أَنَا اِخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمٰا ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۵, صفحه: ۳۴۲

الاشارة إلى کثرة لفظ البرکة في لسان الدين من القرآن و الاخبار و العهدين

البركة كثيرة الدور في لسان الدين فقد ورد في الكتاب العزيز ذكرها في آيات كثيرة بألفاظ مختلفة و كذا ورودها في السنة، و قد تكرر ذكر البركة أيضا في العهدين في موارد كثيرة يذكر فيها إعطاء الله سبحانه البركة للنبي الفلاني أو إعطاء الكهنة البركة لغيرهم و قد كان أخذ البركة في العهد القديم كالسنة الجارية. و قد ظهر مما تقدم بطلان زعم المنكرين لوجود البركة كما نقلناه عن الراغب فيما تقدم من عبارته فقد زعموا أن عمل الأسباب الطبيعية ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۸۲

الاشارة الى سنة النبي ص عند إتيانه بالصبى الصغير ليدعو له بالبرکة

في المكارم، قال: كان رسول الله ص يؤتى بالصبي الصغير-ليدعو له بالبركة فيضعه في حجره تكرمة لأهله، و ربما بال الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حين يبول-فيقول (ص):لا تزرموا بالصبي حتى يقضي بوله-ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته، و يبلغ سرور أهله فيه، و لا يرون أنه يتأذى ببول صبيهم- فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده. - ۳۲-و فيه، روي: أن رسول الله ص كان لا يدع أحدا يمشي معه-إذا كان راكبا حتى يحمله معه-...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۶, صفحه: ۳۱۴

البرکة في الأرض لجعل خير کثير فيها ينتفع به ما عليها من نبات و حيوان و إنسان

قوله: « وَ بٰارَكَ فِيهٰا » أي جعل فيها الخير الكثير الذي ينتفع به ما على الأرض من نبات و حيوان و إنسان في حياته أنواع الانتفاعات. و قوله: « وَ قَدَّرَ فِيهٰا أَقْوٰاتَهٰا فِي أَرْبَعَةِ أَيّٰامٍ سَوٰاءً لِلسّٰائِلِينَ » قيل:الظرف أعني قوله: « فِي أَرْبَعَةِ أَيّٰامٍ » بتقدير مضاف و هو متعلق بقدر، و التقدير قدر الأقوات في تتمة أربعة أيام من حين بدء الخلق-فيومان لخلق الأرض و يومان-و هما تتمة أربعة أيام-لتقدير الأقوات. و قيل:متعلق بحصول الأقوات و تقدير ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۷, صفحه: ۳۶۳

الحديث القدسى عن النبي ص في قسم الله بإتمام امور العبد و البرکة له عند البدء بالبسملة في الصلوة

سأل، إذا قال العبد: بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ - قال الله جل جلاله بدأ عبدي باسمي-و حق علي أن أتمم له أموره، و أبارك له في أحواله، فإذا قال: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ ، قال الله جل جلاله:حمدني عبدي، و علم أن النعم التي له من عندي، و أن البلايا التي دفعت عنه بتطولي، أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة-و أدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا، و إذا قال اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ ، قال الله ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱, صفحه: ۳۹

الرجوع الى حديث القرآن و کونه رحمة و برکة و آية للنبوة في بعض الآيات من الاسراء

بعد رجوع إلى حديث القرآن و كونه آية للنبوة و ما يصحبه من الرحمة و البركة، و قد افتتح الكلام فيه بقوله فيما تقدم: « إِنَّ هٰذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » ثم رجع إليه بقوله: « وَ لَقَدْ صَرَّفْنٰا فِي هٰذَا اَلْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا » إلخ و قوله « وَ إِذٰا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ » إلخ و قوله: « وَ مٰا مَنَعَنٰا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيٰاتِ » إلخ. فبين في هذه الآيات أن القرآن شفاء و رحمة و بعبارة أخرى مصلح لمن صلحت نفسه و مخسر للظالمين و أنه ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۳, صفحه: ۱۸۲

الرد على زعم التزاحم بين البرکة و ساير الاسباب التکوينية

قد ظهر مما تقدم بطلان زعم المنكرين لوجود البركة كما نقلناه عن الراغب فيما تقدم من عبارته فقد زعموا أن عمل الأسباب الطبيعية في الأشياء لا يدع مجالا لسبب آخر يعمل فيه أو يبطل أثرها و قد ذهب عنهم أن تأثيره تعالى في الأشياء في طول سائر الأسباب لا في عرضها حتى يئول الأمر إلى تزاحم أو إبطال و نحوهما. قوله تعالى: « وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرىٰ عَلَى اَللّٰهِ كَذِباً إلى قوله- مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ » عد الله سبحانه موارد ثلاثة ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۸۲

القول بتسمية عيسى ع بالمسيح لمسحه باليمين و البرکة أو لمسحه بالتطهير من الذنوب أو مسحه بدهن زيت بورک فيه

المسيح هو الممسوح سمي به عيسى (ع) لأنه كان مسيحا باليمن و البركة أو لأنه مسح بالتطهير من الذنوب، أو مسح بدهن زيت بورك فيه و كانت الأنبياء يمسحون به أو لأن جبرائيل مسحه بجناحه حين ولادته ليكون عوذة من الشيطان، أو لأنه كان يمسح رءوس اليتامى، أو لأنه كان يمسح عين الأعمى بيده فيبصر، أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برأ، فهذه وجوه ذكروها في تسميته بالمسيح. لكن الذي يمكن أن يعول عليه أن هذا اللفظ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۳, صفحه: ۱۹۳

القول بتفسير رفع المسيح ع إلى الله برفع روحه و جسده إلى السماء لدلالة القرآن على أن السماء مقام القرب منه و محل نزول البرکات

ربما يقال:إن المراد برفعه إليه رفعه بروحه و جسده حيا إلى السماء على ما يشعر به ظاهر القرآن الشريف أن السماء أي الجسمانية هي مقام القرب من الله سبحانه، و محل نزول البركات، و مسكن الملائكة المكرمين، و لعلنا نوفق للبحث عن معنى السماء فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. و التطهير من الكافرين حيث أتبع به الرفع إلى الله سبحانه أفاد معنى التطهير المعنوي دون الظاهري الصوري فهو إبعاده من الكفار و صونه عن مخالطتهم و الوقوع في ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۳, صفحه: ۲۰۸

القول بسوق بعض الآيات للاحتياج على التوحيد لکون الليل و النهار و اختلافهما و ترتب البرکات على ذلک من اوضح آيات التوحيد

مما تقدم يظهر فساد ما ذكره بعضهم أن الآية مسوقة للاحتجاج على التوحيد فإن الليل و النهار و ما يعرضهما من الاختلاف و ما يترتب على ذلك من البركات من أوضح آيات التوحيد. و فيه أن دلالتهما على التوحيد لا توجب أن يكون الغرض إفادته و الاحتجاج بهما على ذلك في أي سياق وقعا. و قوله في ذيل الآية: « وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰاهُ تَفْصِيلاً » إشارة إلى تمييز الأشياء و أن الخلقة لا تتضمن إبهامها و لا إجمالها. قوله تعالى: « وَ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۳, صفحه: ۵۳

المراد من مبوأ صدق تمهيد جميع ما يطلبه الإنسان في مسکنه من طيب الماء و الهواء و غير ذلک في مسکن بني إسرائيل و هي الارض المقدسة

على هذا فقوله: « مُبَوَّأَ صِدْقٍ » يدل على أن الله سبحانه بوأهم مبوءا يوجد فيه جميع ما يطلبه الإنسان من المسكن من مقاصد السكنى كطيب الماء و الهواء و بركات الأرض و وفور نعمها و الاستقرار فيها و غير ذلك، و هذه هي نواحي بيت المقدس و الشام التي أسكن الله بني إسرائيل فيها و سماها الأرض المقدسة المباركة و قد قص القرآن دخولهم فيها. و أما قول بعضهم:إن المراد بهذا المبوء مصر دخلها بنو إسرائيل و اتخذوا فيها بيوتا ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۱۲۰

المروى عن الصادق ع في عدم الحد لذکر الله مع وجود الحد للفرائض و کثرة ذکر الباقر ع و فضل قراءة القرآن

الكافي، بإسناده عن ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال: ما من شيء إلا و له حد ينتهي إليه إلا الذكر-فليس له حد ينتهي إليه-فرض الله عز و جل الفرائض-فمن أداهن فهو حدهن-و شهر رمضان فمن صامه فهو حده-و الحج فمن حج فهو حده إلا الذكر-فإن الله عز و جل لم يرض منه بالقليل-و لم يجعل له حدا ينتهي إليه-ثم تلا: « يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا اَللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً- وَ سَبِّحُوهُ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۶, صفحه: ۳۳۰

المروى عن الصادق ع و النبي ص في تفسير المبارک في قصة عيسى ع بالنفاع

في الكافي، و معاني الأخبار، عن أبي عبد الله (ع): في قوله تعالى: «وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً أَيْنَ مٰا كُنْتُ » قال:نفاعا. أقول: - و رواه في الدر المنثور، عن أرباب الكتب عن أبي هريرة عن النبي ص و لفظ الحديث:قال النبي قول عيسى (ع): «وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً أَيْنَ مٰا كُنْتُ » -قال: جعلني نفاعا للناس أين اتجهت. - و في الدر المنثور، أخرج ابن عدي و ابن عساكر عن ابن مسعود عن النبي ص: «وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً أَيْنَ مٰا كُنْتُ » قال:معلما ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۵۳

المروى عن النبي ص في تفسير المبارک في قصة عيسى ع بالمعلم و المؤدب

في الدر المنثور، أخرج ابن عدي و ابن عساكر عن ابن مسعود عن النبي ص: «وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً أَيْنَ مٰا كُنْتُ » قال:معلما و مؤدبا. - و في الكافي، بإسناده عن بريد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (ع) أ كان عيسى بن مريم حين تكلم في المهد-حجة الله على أهل زمانه؟ فقال:كان يومئذ نبيا حجة لله غير مرسل، أ ما تسمع لقوله حين قال: «إِنِّي عَبْدُ اَللّٰهِ-آتٰانِيَ اَلْكِتٰابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً أَيْنَ مٰا كُنْتُ-وَ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۵۳

المروى عن النبي ص في دعائه لأمته البرکة في يوم السبت و الخميس

و كما ورد: أنه (ص) دعا فقال:اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها و خميسها ، - و ما ورد: أن الله ألان الحديد لداود (ع) يوم الثلاثاء، و أن النبي ص كان يخرج للسفر يوم الجمعة، و أن الأحد من أسماء الله تعالى. فتبين مما تقدم على طوله أن الأخبار الواردة في سعادة الأيام و نحوستها لا تدل على أزيد من ابتنائهما على حوادث مرتبطة بالدين توجب حسنا و قبحا بحسب الذوق الديني أو بحسب تأثير النفوس، و أما اتصاف ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۷۴

المروي عن علي ع في عد الکعبة اول بيت وضع للناس مبارکا و هدى لا اول بيت بنى على الارض و في بناء الکعبة بيد إبراهيم ع

ابن شهرآشوب عن أمير المؤمنين (ع): في قوله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ : الآية-فقال له رجل أ هو أول بيت؟ قال لا قد كان قبله بيوت، و لكنه أول بيت وضع للناس مباركا، فيه الهدى و الرحمة و البركة. و أول من بناه إبراهيم، ثم بناه قوم من العرب من جرهم-ثم هدم فبنته العمالقة ثم هدم فبناه قريش. - و في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علي بن أبي طالب: ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۳, صفحه: ۳۵۵

المرويّ عن النبي ص في إلانة الحديد لداود ع يوم الثلاثاء

ورد: أن الله ألان الحديد لداود (ع) يوم الثلاثاء، و أن النبي ص كان يخرج للسفر يوم الجمعة، و أن الأحد من أسماء الله تعالى. فتبين مما تقدم على طوله أن الأخبار الواردة في سعادة الأيام و نحوستها لا تدل على أزيد من ابتنائهما على حوادث مرتبطة بالدين توجب حسنا و قبحا بحسب الذوق الديني أو بحسب تأثير النفوس، و أما اتصاف اليوم أو أي قطعة من الزمان بصفة الميمنة أو المشأمة و اختصاصه بخواص تكوينية عن علل و أسباب ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۷۴

المرويّ في خروج النبي ص للسفر يوم الجمعة و أن الأحد من أسمائه تعالى

يوم الثلاثاء، و أن النبي ص كان يخرج للسفر يوم الجمعة، و أن الأحد من أسماء الله تعالى. فتبين مما تقدم على طوله أن الأخبار الواردة في سعادة الأيام و نحوستها لا تدل على أزيد من ابتنائهما على حوادث مرتبطة بالدين توجب حسنا و قبحا بحسب الذوق الديني أو بحسب تأثير النفوس، و أما اتصاف اليوم أو أي قطعة من الزمان بصفة الميمنة أو المشأمة و اختصاصه بخواص تكوينية عن علل و أسباب طبيعية تكوينية فلا، و ما كان من ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۷۴

الکناية عن التنعم بنعم السماء و الارض بالاکل من تحت الارجل و من الفوق کما في الآيات

المراد من فوقهم هو السماء، و من تحت أرجلهم هو الأرض، فالجملة كناية عن تنعمهم بنعم السماء و الأرض و إحاطة بركاتهما عليهم نظير ما وقع في قوله تعالى: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ، وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنٰاهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ» :الأعراف:۹۶. و الآية من الدليل على أن لإيمان هذا النوع أعني نوع الإنسان و أعماله الصالحة تأثيرا في صلاح النظام الكوني من حيث ارتباطه بالنوع الإنساني فلو صلح هذا ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۶, صفحه: ۳۸

انزال القرآن تفصيلا لشريعة النبي ص لعدم قول اهل الکتاب بتفصيل الشريعة في کتبهم مع عدم ضررهم من الغفلة عن تلاوتها

تعالى: « أَنْ تَقُولُوا إِنَّمٰا أُنْزِلَ اَلْكِتٰابُ عَلىٰ طٰائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنٰا » إلخ، « أَنْ تَقُولُوا » معناه كراهة أن تقولوا، أو لئلا تقولوا، و هو شائع في الكلام، و هو متعلق بقوله في الآية السابقة: « أَنْزَلْنٰاهُ ». و قوله: « طٰائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنٰا » يراد به اليهود و النصارى أنزل عليهما التوراة و الإنجيل، و أما كتب الأنبياء النازلة قبلهما مما يذكره القرآن مثل كتاب نوح و كتاب إبراهيم (ع) فلم يكن فيها تفصيل الشرائع و إن اشتملت على أصلها، و أما سائر ما ينسب إلى ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۳۸۳

انزال الله البرکة على ابراهيم ع و آله بعد هجرته الى الارض المقدسة و بشارته بالولدين و الحفيد ثم أمره بالذهاب إلى مکة و بنائه البيت العتيق

الله سبحانه هناك بإسماعيل و بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب و قد شاخ و بلغه كبر السن فولد له إسماعيل ثم ولد له إسحاق و بارك الله سبحانه فيه و في ولديه و أولادهما. ثم إنه (ع) بأمر من ربه ذهب إلى أرض مكة و هي واد غير ذي زرع فأسكن فيه ولده إسماعيل و هو صبي و رجع إلى الأرض المقدسة فنشأ إسماعيل هناك و اجتمع عليه قوم من العرب القاطنين هناك و بنيت بذلك بلدة مكة. و ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۱۷

بحث: البرکة - تفسير الراغب أصل البرکة في اللغة بصدر البعير و استعمالها و مشتقاتها في معنى الملزوم و هو الثبوت و الاستقرار للشي

الراغب في المفردات،:أن أصل البرك -بفتح الباء-صدر البعير و إن استعمل في غيره و يقال له بركة -بكسر الباء-و برك البعير ألقى ركبه، و اعتبر منه معنى الملزوم فقيل: ابتركوا في الحرب أي ثبتوا و لازموا موضع الحرب، و براكاء الحرب و بروكاؤها للمكان الذي يلزمه الأبطال، و ابتركت الدابة وقفت وقوفا كالبروك، و سمي محبس الماء بركة ، و البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، قال تعالى: لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ ، و سمي بذلك ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۸۰

بحث: سعادة الأيام و نحوستها - تلبّس اليوم أو الزمان بالنحوسة أو السعادة بالحوادث الواقعة فيه من الشر أو الخير و برکة الأعمال لعاملها أو شؤمها

في سعادة الأيام و نحوستها و الطيرة و الفأل في فصول) ۱-في سعادة الأيام و نحوستها: نحوسة اليوم أو أي مقدار من الزمان أن لا يعقب الحوادث الواقعة فيه إلا الشر و لا يكون الأعمال أو نوع خاص من الأعمال فيه مباركة لعاملها، و سعادته خلافه. و لا سبيل لنا إلى إقامة البرهان على سعادة يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة و لا نحوسته و طبيعة الزمان المقدارية متشابهة الأجزاء و الأبعاض، و لا إحاطة لنا بالعلل و الأسباب ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۷۱

بشارة الله بالخير و السعادة لبعض المأذون لهم في الهبوط في الارض بعد الطوفان و هم نوح ع و الامم التي ممن معه لنزول برکاته عليهم و تعقيب الآخرين بمس العذاب

قد قسم الله هؤلاء المأذون لهم قسمين فعبر عن إذنه لطائفة منهم بالسلام و البركات و هم نوح (ع) و أمم ممن معه، و لطائفة أخرى بالتمتيع، و عقب التمتيع بمس العذاب لهم كما كلمتي السلام و البركات لا تخلوان من بشرى الخير و السعادة بالنسبة إلى من تعلقتا به. فقد بان من ذلك أن الخطاب بالهبوط في هذه الآية مع ما يرتبط به من سلام و بركات و تمتيع موجه إلى عامة البشر من حين هبوط أصحاب السفينة إلى ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۴۰

بشارة عيسى ع بالنبي ص لانفتاح باب الرحمة على الناس ببعثته الموجب لسعادة ديناهم و عقباهم

قوله: « وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ » إشارة إلى الشطر الثاني من رسالته (ع) و قد أشار إلى الشطر الأول بقوله: « مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرٰاةِ ». و من المعلوم أن البشرى هي الخبر الذي يسر المبشر و يفرحه و لا يكون إلا بشيء من الخير يوافيه و يعود إليه، و الخير المترقب من بعثة النبي و دعوته هو انفتاح باب من الرحمة الإلهية على الناس فيه سعادة دنياهم و عقباهم من عقيدة حقة أو عمل صالح أو ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۲۵۲

بطلان القول بوجود غير الصالحين في أصحاب نوح ممن خرج معه من السفينة أو الامم من سائر الحيوان مدعيا بنزول البرکة عليهم

ظهر أيضا:أن ما فسروا به قوله: « عَلىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ » أن معناه:على أمم من ذرية من معك ليس على ما ينبغي مع ما فيه من خروج من معه من الخطاب و كذا قول من قال:يعني بالأمم سائر الحيوان الذين كانوا معه لأن الله جعل فيهم البركة. و فساده أظهر. قوله تعالى: « تِلْكَ مِنْ أَنْبٰاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِيهٰا إِلَيْكَ » أي هذه القصص أو هذه القصة من أنباء الغيب نوحيها إليك. و قوله: « مٰا كُنْتَ تَعْلَمُهٰا أَنْتَ وَ لاٰ قَوْمُكَ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۴۱

تأويل تغيير الخطاب بالغيبة في سورة يوسف آية ۴۹ بعد الآيتين السابقتين لعدم حاجة المجتمع إلى تدبير الملک في العام الذي يغاث الناس فيه لنزول البرکة و النعمة عليهم

لعله لهذه الثلاثة غير السياق فقال: « فِيهِ يُغٰاثُ اَلنّٰاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ » و لم يقل: فيه تغاثون و فيه تعصرون بالجري على نحو الخطاب في الآيتين السابقتين ففيه إشارة إلى أن الناس في هذا العام في غنى عن اجتهادكم في أمر معاشهم و تصديكم لإدارة أرزاقهم بل يغاثون و يعصرون لنزول النعمة و البركة في سنة مخصبة. و من هنا يظهر اندفاع ما ذكره صاحب المنار، في كلامه المتقدم أن هذا التخصيص لم يعرفه يوسف (ع) إلا بوحي من الله ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۱, صفحه: ۱۹۳

تبارک الله المتجلى لموسى ع بکلامه من النار و مبارکة في موسى ع المنزه من الجسم و الجسمانية

أما المراد بمن في النار فقد قيل:إن معناه من ظهر سلطانه و قدرته في النار فإن التكليم كان من الشجرة-على ما في سورة القصص-و قد أحاطت بها النار، و على هذا فالمعنى:تبارك من تجلى لك بكلامه من النار و بارك فيك، و يكون قوله: « وَ سُبْحٰانَ اَللّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ » تنزيها له سبحانه من أن يكون جسما أو جسمانيا يحيط به المكان أو يجاوره الحدثان لا لتعجيب موسى كما قيل. و قيل:المراد بمن في النار الملائكة ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۵, صفحه: ۳۴۳

تسمية القرآن بالذکر المبارک لکونه ثابتا دائما کثير البرکات لانتفاع المؤمن و الکافر به في المجتمع البشرى

تعالى: «وَ هٰذٰا ذِكْرٌ مُبٰارَكٌ أَنْزَلْنٰاهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ » الإشارة بهذا إلى القرآن و إنما سمي ذكرا مباركا لأنه ثابت دائم كثير البركات ينتفع به المؤمن به و الكافر في المجتمع البشري و تتنعم به الدنيا سواء عرفته أو أنكرته أقرت بحقه أو جحدته. يدل على ذلك تحليل ما نشاهد اليوم من آثار الرشد و الصلاح في المجتمع العام البشري و الرجوع بها القهقرى إلى عصر نزول القرآن فما قبله فهو الذكر المبارك الذي يسترشد بمعناه و إن جهل ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۲۹۶

تسمية الله ولي المؤمن لأنه يلي أمره و يدبره و يهديه إلى صراط مستقيم و المؤمن ولي ربه لأنه يلي منه إطاعته في أمره و نهيه و عامة البرکات المعنوية

سبحانه ولي عبده المؤمن لأنه يلي أمره و يدبر شأنه فيهديه إلى صراطه المستقيم و يأمره و ينهاه فيما ينبغي له أو لا ينبغي و ينصره في الحياة الدنيا و في الآخرة. و المؤمن حقا ولي ربه لأنه يلي منه إطاعته في أمره و نهيه و يلي منه عامة البركات المعنوية من هداية و توفيق و تأييد و تسديد و ما يعقبها من الإكرام بالجنة و الرضوان. فأولياء الله-على أي حال-هم المؤمنون فإن الله يعد نفسه وليا لهم ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۸۸

تسمية نوح ع عند رکوب السفينة لجلب الخير و البرکة لجريها و إرسائها صيانة من الهلاک و الفساد و الاتقاء من الضلال و الخسران لارتباط الافعال و الامور مع اسم الله

حتى إذا قال نوح إلخ، و خطابه لأهله و سائر المؤمنين أو لجميع من في السفينة. و قوله: « بِسْمِ اَللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا » تسمية منه (ع) يجلب به الخير و البركة لجري السفينة و إرسائها فإن في تعليق فعل من الأفعال أو أمر من الأمور على اسم الله تعالى و ربطه به صيانة له من الهلاك و الفساد و اتقاء من الضلال و الخسران لما أنه تعالى رفيع الدرجات منيع الجانب لا سبيل للدثور و الفناء و العي و العناء ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۲۷

تشريع الله السلام ليحيى به المسلمون و هو مبارک ذو خير کثير باق و طيب لکون حقيقته بسط السلامة على المسلم عليه

قوله: « تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً » أي حال كون السلام تحية من عند الله شرعها الله و أنزل حكمها ليحيي بها المسلمون و هو مبارك ذو خير كثير باق و طيب يلائم النفس فإن حقيقة هذه التحية بسط الأمن و السلامة على المسلم عليه و هو أطيب أمر يشترك فيه المجتمعان. ثم ختم سبحانه الآية بقوله: « كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللّٰهُ لَكُمُ اَلْآيٰاتِ » و قد مر تفسيره « لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ » أي تعلموا معالم دينكم فتعملوا بها كما قيل. قوله تعالى: « إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۵, صفحه: ۱۶۵

تضييع المکذبين بآيات الله إيمانهم و برکاته في الدارين و ثبوت کلمة العذاب عليهم لعدم إيمانهم في الدنيا و عدم الفائدة من الايمان الاضطراري

هذا هو الذي يريده بقوله في مقام بيان سبب خسران المكذبين: إِنَّ اَلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ » و هم المكذبون حقت عليهم كلمة العذاب فهم « لاٰ يُؤْمِنُونَ » و لذلك كانوا خاسرين لأنهم ضيعوا رأس مال سعادتهم و هو الإيمان فحرموه و حرموا بركاته في الدنيا و الآخرة، و إذ حق عليهم أنهم لا يؤمنون فلا سبيل لهم إلى الإيمان و لو جاءتهم كل آية « حَتّٰى يَرَوُا اَلْعَذٰابَ اَلْأَلِيمَ » و لا فائدة في الإيمان الاضطراري. و قد كرر الله سبحانه في ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۱۲۵

تعبير البرکة في اصطلاح الدين للخير المعنوى و ما ينتهى اليه لان مقاصد الدين مقصورة في السعادة المعنوية و الحسية المنتهية اليها کالبرکة على ابراهيم ع و أهله

أن المقاصد و المآرب الدينية لما كانت مقصورة في السعادات المعنوية أو الحسية التي تنتهي إليها بالأخرة كان المراد بالبركة الواقعة في الظواهر التي فيها هو الخير المعنوي أو ينتهي إليه كما أن مباركته تعالى الواقعة في قول الملائكة النازلين على إبراهيم (ع): «رَحْمَتُ اَللّٰهِ وَ بَرَكٰاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ» : (هود:۷۳) خيرات متنوعة معنوية كالدين و القرب و غيرهما و حسية كالمال و كثرة النسل و بقاء الذكر و غيرها و جميعها مربوطة بخيرات معنوية. و على هذا فالبركة أعني ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۸۱

تعليل إختصاص کل الحمد بالله بکون الخيرات و البرکات النازلة على البشر مترتبة على نزول القرآن المنزل من الله

قد افتتح تعالى الكلام في السورة بالثناء على نفسه بما نزل على عبده قرآنا لا انحراف فيه عن الحق بوجه و هو قيم على مصالح عباده في حياتهم الدنيا و الآخرة فله كل الحمد فيما يترتب على نزوله من الخيرات و البركات من يوم نزل إلى يوم القيامة فلا ينبغي أن يرتاب الباحث الناقد أن ما في المجتمع البشري من الصلاح و السداد من بركات ما بثه الأنبياء الكرام من الدعوة إلى القول الحق و الخلق الحسن و العمل الصالح ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۳, صفحه: ۲۳۷

تعليل انقسام اهل النعمة من النبيين بالاشارة الى نزول نعمة السعادة و برکة النبوة على نوع الإنسان مکررا

لعل الوجه فيه الإشارة إلى نزول نعمة السعادة و بركة النبوة على نوع الإنسان كرة بعد كرة فقد ذكر ذلك في القرآن الكريم في أربعة مواطن لطوائف أربع: أحدها لعامة بني آدم حيث قال: «قُلْنَا اِهْبِطُوا مِنْهٰا جَمِيعاً فَإِمّٰا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدٰايَ فَلاٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِنٰا أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ» :البقرة:۳۹. و الثاني ما في قوله تعالى: «قِيلَ يٰا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَكٰاتٍ عَلَيْكَ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۷۵

تفسير البرکات بأنواع الخير الکثير کالامن و الرخاء و الصحة

تعالى: « وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ » إلى آخر الآية. البركات أنواع الخير الكثير ربما يبتلى الإنسان بفقده كالأمن و الرخاء و الصحة و المال و الأولاد و غير ذلك. و قوله: « لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ » فيه استعارة بالكناية فقد شبهت البركات بمجاري تجري منها عليهم كل ما يتنعمون به من نعم الله لكنها سدت دونهم فلا يجري عليهم منها شيء لكنهم لو آمنوا و اتقوا لفتحها الله سبحانه فجرى عليهم منها ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۲۰۱

تفسير البرکة بالخير المستقر في الاشياء الملازم لها کالبرکة في النسل و الطعام و الوقت

بالحقيقة هي الخير المستقر في الشيء اللازم له كالبركة في النسل و هي كثرة الأعقاب أو بقاء الذكر بهم خالدا، و البركة في الطعام أن يشبع به خلق كثير مثلا، و البركة في الوقت أن يسع من العمل ما ليس في سعة مثله أن يسعه. غير أن المقاصد و المآرب الدينية لما كانت مقصورة في السعادات المعنوية أو الحسية التي تنتهي إليها بالأخرة كان المراد بالبركة الواقعة في الظواهر التي فيها هو الخير المعنوي أو ينتهي إليه كما أن مباركته ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۸۱

تفسير البرکة على ابراهيم ع و اسحاق ع،بجعل البرکة فيما اعطيهما او بالبرکة و الکثرة في اولادهما

و جعلنا فيما أعطينا إبراهيم و إسحاق الخير الثابت و النماء. و يمكن أن يكون قوله: « وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمٰا » إلخ قرينة على أن المراد بقوله: « بٰارَكْنٰا » إعطاء البركة و الكثرة في أولاده و أولاد إسحاق، و الباقي ظاهر. (بحث روائي) في تفسير القمي، ":في قوله تعالى: « بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » قال:القلب السليم الذي يلقى الله عز و جل-و ليس فيه أحد سواه. و فيه، قال":القلب السليم من الشك. - و في روضة الكافي، بإسناده عن حجر عن أبي عبد الله (...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۷, صفحه: ۱۵۴

تفسير التبارک بکثرة صدور الخيرات و البرکات عنه

تعالى: « تَبٰارَكَ اَلَّذِي بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » تبارك الشيء كثرة صدور الخيرات و البركات عنه. و قوله: « اَلَّذِي بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ » يشمل بإطلاقه كل ملك، و جعل الملك في يده استعارة بالكناية عن كمال تسلطه عليه و كونه متصرفا فيه كيف يشاء كما يتصرف ذو اليد فيما بيده و يقلبه كيف يشاء فهو تعالى يملك بنفسه كل شيء من جميع جهاته، و يملك ما يملكه كل شيء. فتوصيفه تعالى بالذي بيده الملك أوسع من توصيفه بالمليك في ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۳۴۸

تفسير التبارک من الله باختصاصه بالخير الکثير الذى يجود به و يفيضه على خلقه

منه تعالى اختصاص بالخير الكثير الذي يجود به و يفيضه على خلقه و قد تقدم أن الخلق في أصله بمعنى التقدير فهذا الخير الكثير كله في تقديره و هو إيجاد الأشياء و تركيب أجزائها بحيث تتناسب فيما بين أنفسها و تناسب ما وراءها و من ذلك ينتشر الخير الكثير. و وصفه تعالى بأحسن الخالقين يدل على عدم اختصاص الخلق به و هو كذلك لما تقدم أن معناه التقدير و قياس الشيء من الشيء لا يختص به تعالى، و في كلامه ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۵, صفحه: ۲۱

تفسير التزکية بإنماء الشيء و إعطاء الرشد له بلحوق الخيرات و ظهور البرکات

و التزكية إنماؤه و إعطاء الرشد له بلحوق الخيرات و ظهور البركات كالشجر يقطع الزوائد من فروعها فتزيد في حسن نموها و جودة ثمرتها فالجمع بين التطهير و التزكية في الآية من لطيف التعبير. فقوله: « خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً » أمر للنبي ص بأخذ الصدقة من أموال الناس و لم يقل:من مالهم ليكون إشارة إلى أنها مأخوذة من أصناف المال، و هي النقدان:الذهب و الفضة، و الأنعام الثلاثة:الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع: الحنطة و الشعير ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۳۷۷

تفسير التوبة على النبي ص بمحض الرجوع إليه بالرحمة و عد الرجوع إلى أمته رجوعا إليه بالرحمة لانه الواسطة في نزول البرکات على الامة

قد تبين بذلك كله أولا:أن المراد بالتوبة على النبي ص محض الرجوع إليه بالرحمة، و من الرجوع إليه بالرحمة، الرجوع إلى أمته بالرحمة فالتوبة عليهم توبة عليه فهو (ص) الواسطة في نزول الخيرات و البركات إلى أمته. و أيضا فإن من فضله تعالى على نبيه ص أن:كلما ذكر أمته أو الذين معه بخير أفرده من بينهم و صدر الكلام بذكره تشريفا له كما في قوله: « آمَنَ اَلرَّسُولُ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ:» البقرة:-۲۸۵ و قوله: « ثُمَّ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۴۰۰

تفسير الماء المبارک بالمطر و تفسير السماء بجهة العلو

جهة العلو و الماء المبارك المطر، وصف بالمباركة لكثرة خيراته العائدة إلى الأرض و أهلها، و حب الحصيد المحصود من الحب و هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، و المعنى ظاهر. قوله تعالى: « وَ اَلنَّخْلَ بٰاسِقٰاتٍ لَهٰا طَلْعٌ نَضِيدٌ » الباسقات جمع باسقة و هي الطويلة العالية، و الطلع أول ما يطلع من ثمر النخيل، و النضيد بمعنى المنضود بعضه على بعض و المعنى ظاهر. قوله تعالى: « رِزْقاً لِلْعِبٰادِ وَ أَحْيَيْنٰا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذٰلِكَ اَلْخُرُوجُ » الرزق ما يمد به البقاء، ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۸, صفحه: ۳۴۱

تفسير تبارک الله بنزول البرکات من صاحبها إلى جميع مربوبيه في العالمين

قوله تعالى: « تَبٰارَكَ اَللّٰهُ رَبُّ اَلْعٰالَمِينَ » أي كان ذا بركات ينزلها على مربوبيه من جميع من في العالمين فهو ربهم. كلام في معنى العرش للناس في معنى العرش بل في معنى قوله: « ثُمَّ اِسْتَوىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ » و الآيات التي في هذا المساق مسالك مختلفة، فأكثر السلف على أنها و ما يشاكلها من الآيات من المتشابهات التي يجب أن يرجع علمها إلى الله سبحانه، و هؤلاء يرون البحث عن الحقائق الدينية و التطلع إلى ما وراء ظواهر الكتاب و السنة بدعة، ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۱۵۳

تفسير جعل البيت مبارکا بقرينة مقابلتها مع جعله هدى للعالمين بإفاضة البرکات الدنيوية عليه و عمدتها و فور الارزاق و توفر الدواعي إلى عمرانه بالحج إليه

المباركة مفاعلة من البركة و هي الخير الكثير، فالمباركة إفاضة الخير الكثير عليه و جعله فيه ، و هي و إن كانت تشمل البركات الدنيوية و الأخروية، إلا أن ظاهر مقابلتها مع قوله: هُدىً لِلْعٰالَمِينَ أن المراد بها إفاضة البركات الدنيوية و عمدتها وفور الأرزاق و توفر الهمم و الدواعي إلى عمرانه بالحج إليه و الحضور عنده و الاحترام له و إكرامه فيئول المعنى إلى ما يتضمنه قوله تعالى في دعوة إبراهيم: «رَبَّنٰا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوٰادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۳, صفحه: ۳۵۰

تفسير وجه اللّه بصفاته الواسطة بينه و بين خلقه في نزول البرکات عليهم من الخلق و التدبير

قوله: « وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ » وجه الشيء ما يستقبل به غيره و يقصده به غيره، و هو فيه سبحانه صفاته الكريمة التي تتوسط بينه و بين خلقه فتنزل بها عليهم البركات من خلق و تدبير كالعلم و القدرة و السمع و البصر و الرحمة و المغفرة و الرزق و قد تقدم في تفسير سورة الأعراف كلام مبسوط في كون أسمائه و صفاته تعالى وسائط بينه و بين خلقه. و قوله: « ذُو اَلْجَلاٰلِ وَ اَلْإِكْرٰامِ » في الجلال شيء من معنى الاعتلاء ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۱۰۱

تفسير وراثة الارض بانتقال التسلط على منافعها إلى العباد الصالحين و استقرار برکات الحياة الدنيوية أو الاخروية بها فيهم

المراد من وراثة الأرض انتقال التسلط على منافعها إليهم و استقرار بركات الحياة بها فيهم، و هذه البركات إما دنيوية راجعة إلى الحياة الدنيا كالتمتع الصالح بأمتعتها و زيناتها فيكون مؤدى الآية أن الأرض ستطهر من الشرك و المعصية و يسكنها مجتمع بشري صالح يعبدون الله و لا يشركون به شيئا كما يشير إليه قوله تعالى: «وَعَدَ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ -إلى قوله- يَعْبُدُونَنِي لاٰ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً» النور:۵۵. و إما أخروية و هي ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۳۳۰

تفسير وصف ليلة القدر بليلة مبارکة لظرفيتها للخير الکثير المنبسط على الخلق من الرحمة الواسعة

كونها مباركة ظرفيتها للخير الكثير الذي ينبسط على الخلق من الرحمة الواسعة، و قد قال تعالى: «وَ مٰا أَدْرٰاكَ مٰا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» :القدر:۳. و ظاهر اللفظ أنها إحدى الليالي التي تدور على الأرض و ظاهر قوله: « فِيهٰا يُفْرَقُ » الدال على الاستمرار أنها تتكرر و ظاهر قوله تعالى: «شَهْرُ رَمَضٰانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ» :البقرة:۱۸۵، أنها تتكرر بتكرر شهر رمضان فهي تتكرر بتكرر السنين القمرية و تقع في كل سنة قمرية مرة واحدة في شهر ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۸, صفحه: ۱۳۰

تفسير وضع البيت للناس بوضعه لعبادتهم بجعله ذريعة يتوسل به إليه تعالى لاتصافه بالبرکة و الهداية للعالمين

تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ إلى آخر الآية، البيت معروف، و المراد بوضع البيت للناس وضعه لعبادتهم و هو أن يجعلوه ذريعة يتوسل به إلى عبادة الله سبحانه، و يستعان به فيها بأن يعبد الله فيه، و بقصده و المسير إليه و غير ذلك، و الدليل على ذلك ما يشتمل عليه الكلام من كونه مباركا و هدى للعالمين و غير ذلك، و يشعر به التعبير عن الكعبة بالذي ببكة فإن فيه تلويحا إلى ازدحام الناس عنده في ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۳, صفحه: ۳۵۰

تفسير يغاث الناس بنصر الله اياهم بکشف الکرب و رفع الجدب و إنزال النعمة و البرکة أو بالغيث و إمطارهم و رفع الجدب به

تعالى: « ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عٰامٌ فِيهِ يُغٰاثُ اَلنّٰاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ » يقال: غاثه الله و أغاثه أي نصره، و يغيثه بفتح الياء و ضمها أي ينصره و هو من الغوث بمعنى النصرة و غاثهم الله يغيثهم من الغيث و هو المطر، فقوله: « فِيهِ يُغٰاثُ اَلنّٰاسُ » إن كان من الغوث كان معناه:ينصرون فيه من قبل الله سبحانه بكشف الكربة و رفع الجدب و المجاعة و إنزال النعمة و البركة، و إن كان من الغيث كان معناه:يمطرون فيرتفع ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۱, صفحه: ۱۹۰

تمتع المؤمنين الصالحين بأمتعة الدنيا بعد طهارة الارض من الشرک و المعصية و اشتغالهم بعبادة الله من دون الشرک به

و هذه البركات إما دنيوية راجعة إلى الحياة الدنيا كالتمتع الصالح بأمتعتها و زيناتها فيكون مؤدى الآية أن الأرض ستطهر من الشرك و المعصية و يسكنها مجتمع بشري صالح يعبدون الله و لا يشركون به شيئا كما يشير إليه قوله تعالى: «وَعَدَ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ -إلى قوله- يَعْبُدُونَنِي لاٰ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً» النور:۵۵. و إما أخروية و هي مقامات القرب التي اكتسبوها في حياتهم الدنيا فإنها من بركات الحياة الأرضية و هي نعيم ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۳۳۰

توفيق الله بين الاسباب و رفعه الموانع من الاشياء المبارکة بحسب اغراضها المختلفة لانها من الامور النسبية

على هذا فالبركة أعني كون الشيء مشتملا على الخير المطلوب كالأمر النسبي يختلف باختلاف الأغراض لأن خيرية الشيء إنما هي بحسب الغرض المتعلق به فالغرض من الطعام ربما كان إشباعه الجائع أو أن لا يضر آكله أو أن يؤدي إلى شفاء و استقامة مزاج أو يكون نورا في الباطن يتقوى به الإنسان على عبادة الله و نحو ذلك كانت البركة فيه استقرار شيء من هذه الخيرات فيه بتوفيق الله تعالى بين الأسباب و العوامل المتعلقة به و رفعه الموانع. و ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۸۱

جريان سنة نزول الخيرات و البرکات على المجتمع عند عملهم بمقتضى الفطرة أو عند جريان سنة الابتلاء أو سنة الاستدراج على المجتمع

ما تقتضيه هذه السنة الإلهية إلا أن ترد عليه سنة الابتلاء أو سنة الاستدراج و الإملاء فينقلب الأمر، قال تعالى: «ثُمَّ بَدَّلْنٰا مَكٰانَ اَلسَّيِّئَةِ اَلْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَ قٰالُوا قَدْ مَسَّ آبٰاءَنَا اَلضَّرّٰاءُ وَ اَلسَّرّٰاءُ فَأَخَذْنٰاهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ» :الأعراف:۹۵. و يمكن أن يكون الخطاب في الآية عاما منحلا إلى خطابات الأفراد فيكون ما يصاب كل إنسان بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو عرضه و ما يتعلق به مستندا إلى معصية أتى بها و سيئة عملها ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۸, صفحه: ۵۹

جزاء الإنسان في قبال أعماله العذاب و عدم نزول البرکات عليه

في قوله: « وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنٰاهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ » دلالة على أن الأخذ بعنوان المجازاة و قد تقدم في البيان المذكور آنفا ما يتبين به كيفية ذلك، و أنه في الحقيقة أعمال الإنسان ترد إليه. قوله تعالى: « أَ فَأَمِنَ أَهْلُ اَلْقُرىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنٰا بَيٰاتاً وَ هُمْ نٰائِمُونَ » البيات و التبييت قصد العدو ليلا، و هو من المكر لأن الليل سكن يسكن فيه الإنسان و يميل بالطبع إلى أن يستريح و ينقطع عن غيره بالنوم و السكون. و قد فرع ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۲۰۱

حکاية سنة النبي ص في الاکل و تسميته عند الاکل و اجتنابه عن أکل الحار و الاکل باصبعين و أکله خبز الشعير و إجتنابه عن أکل خبز بر و عدم ذمه طعاما

في المكارم، عن النبي ص: أنه كان لا يأكل الحار حتى يبرد و يقول: إن الله لم يطعمنا نارا إن الطعام الحار غير ذي بركة. و كان إذا أكل سمى، و يأكل بثلاث أصابع، و مما يليه و لا يتناول من بين يدي غيره، و يؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون، و كان يأكل بأصابعه الثلاث. الإبهام و التي تليها و الوسطى و ربما استعان بالرابعة، و كان يأكل بكفه كلها، و لم يأكل بإصبعين، و يقول:إن الأكل ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۶, صفحه: ۳۲۶

دلالة القرآن على الارتباط بين الحسنات و السيئات و بين الحوادث الخارجية شرا أو خيرا

من أحكام الأعمال:أن بينها و بين الحوادث الخارجية ارتباطا، و نعني بالأعمال الحسنات و السيئات التي هي عناوين الحركات الخارجية، دون الحركات و السكنات التي هي آثار الأجسام الطبيعية فقد قال تعالى: «وَ مٰا أَصٰابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ:» الشورى-۳۰، و قال تعالى: «إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذٰا أَرٰادَ اَللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلاٰ مَرَدَّ لَهُ:» الرعد-۱۱، و قال تعالى: «ذٰلِكَ بِأَنَّ اَللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهٰا ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۲, صفحه: ۱۸۰

دلالة القرآن على فتح أبواب البرکات عند جري النوع الانساني على التقوى و الطاعة و ظهور الفساد في البر و البحر و نزول البلايا عند جريه على الضلالة و المعاصي

يجمع جملة الأمر آيتان من كتاب الله تعالى و هما قوله تعالى: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنٰاهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ:» الأعراف-۹۶، و قوله تعالى: «ظَهَرَ اَلْفَسٰادُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ بِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِي اَلنّٰاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ:» الروم-۴۱. فالحوادث الكونية تتبع الأعمال بعض التبعية، فجرى النوع الإنساني على طاعة الله سبحانه و سلوكه الطريق الذي يرتضيه يستتبع نزول الخيرات، و انفتاح أبواب البركات، ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۲, صفحه: ۱۸۱

دلالة بعض الآيات على تأثير المغفرة في رفع المصائب و إنفتاح أبواب النعم من السماء و الارض

الذنوب أثر بالغ في رفع المصائب و النقمات العامة و انفتاح أبواب النعم من السماء و الأرض أي إن هناك ارتباطا خاصا بين صلاح المجتمع الإنساني و فساده و بين الأوضاع العامة الكونية المربوطة بالحياة الإنسانية و طيب عيشه و نكده. كما يدل عليه قوله تعالى: «ظَهَرَ اَلْفَسٰادُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ بِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِي اَلنّٰاسِ» الروم ۴۱، و قوله: «وَ مٰا أَصٰابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» :الشورى ۳۰، و قوله: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۲۰, صفحه: ۳۰

دلالة تبديل البرکة بالتمتع على أن المراد بالبرکات ليس مطلق النعم و أمتعة الحياة بل النعم من حيث تسوق الإنسان إلى الخير و السعادة

كذا تبديل البركة في آخر الآية إلى التمتع يدل على أن المراد بالبركات ليس مطلق النعم و أمتعة الحياة بل النعم من حيث تسوق الإنسان إلى الخير و السعادة و العاقبة المحمودة. فقوله: « قِيلَ -و لم يذكر القائل و هو الله سبحانه للتعظيم- يٰا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَكٰاتٍ عَلَيْكَ » معناه-و الله أعلم-يا نوح انزل مع سلامة من العذاب -الطوفان-و نعم ذوات بركات و خيرات نازلة منا عليك أو أنزل بتحية و بركات نازلة منا عليك. ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۳۹

دلالة عد السيئات من الاعدام في القرآن و عدم إستنادها إلى الله على نشأة کل جمال و حسن و خير و برکة من الحسنات دون السيئات

أما إن لحق القول و الفعل كل صفة جميلة كالثبات و البقاء و الحسن، و لباطل القول و الفعل كل صفة ذميمة كالتزلزل و الزوال و القبح و السوء فوجهه ما أشرنا إليه في سابق الأبحاث:أن المستفاد من قوله تعالى: «ذٰلِكُمُ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ خٰالِقُ كُلِّ شَيْءٍ:» المؤمن -۶۲، و قوله تعالى: «اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ:» الم السجدة-۷، و قوله تعالى: «مٰا أَصٰابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللّٰهِ وَ مٰا أَصٰابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ:» النساء-۷۹، أن السيئات أعدام و بطلانات ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۲, صفحه: ۱۸۷

دلالة من التبعيضية على نزول البرکات على بعض الامم من نسل ممن حملهم نوح ع في السفينة لذکر التمتيع من الآخرين

قوله: « وَ عَلىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ » معطوف على قوله: « عَلَيْكَ » و تنكير أمم يدل على تبعيضهم لأن من الأمم من يذكره تعالى بعد في قوله: « وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ». و الخطاب أعني قوله تعالى: « يٰا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَكٰاتٍ عَلَيْكَ » إلى آخر الآية بالنظر إلى ظرف صدوره و ليس وقتئذ متنفس على وجه الأرض من إنسان أو حيوان و قد أغرقوا جميعا و لم يبق منهم إلا جماعة قليلة في السفينة و قد رست و استوت على الجودي، و ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۳۹

ذکر التوراة ظهور الرب لابراهيم ع و ضيافته له و للملائکة و بشارة الرب لسارة بالابن و تکلمه مع إبراهيم ع في نزوله على قوم لوط في سدوم

التوراة و ظهر له-لأبرام-الرب عند بلوطات ممرا و هو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه و نظر و إذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة و سجد إلى الأرض. و قال:يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء و اغسلوا أرجلكم و اتكئوا تحت هذه الشجرة. فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا:هكذا نفعل كما ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۳۵۵

ذکر الفقيه دعاء النبى في قنوت الوتر و طلبه الهداية و العافية و البرکة و الايمان و التوکل من الله

في الفقيه،:كان النبي ص يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، و عافني فيمن عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت، و قني شر ما قضيت، إنك تقضي و لا يقضى عليك، سبحانك رب البيت، أستغفرك و أتوب إليك و أومن بك و أتوكل عليك، و لا حول و لا قوة إلا بك يا رحيم. - ۱۵۰-و في التهذيب، بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص-إذا جاء شهر ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۶, صفحه: ۳۳۳

رجحان تفسير الطور بجبل موسى ع لقسم اللّه به بعد تقديسه و نزول البرکة فيه أو کثرة إستعماله في جبل موسى ع بعد تفسيره بمطلق الجبل

تعالى: « وَ اَلطُّورِ » قيل:الطور مطلق الجبل و قد غلب استعماله في الجبل الذي كلم الله عليه موسى (ع)، و الأنسب أن يكون المراد به في الآية جبل موسى (ع) أقسم الله تعالى به لما قدسه و بارك فيه كما أقسم به في قوله: «وَ طُورِ سِينِينَ» :التين:۲، و قال: «وَ نٰادَيْنٰاهُ مِنْ جٰانِبِ اَلطُّورِ اَلْأَيْمَنِ» :مريم:۵۲، و قال في خطابه لموسى (ع): «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ اَلْمُقَدَّسِ طُوىً» :طه:۱۲، و قال: «نُودِيَ مِنْ شٰاطِئِ اَلْوٰادِ اَلْأَيْمَنِ فِي اَلْبُقْعَةِ اَلْمُبٰارَكَةِ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۶

رجوع مبارکة ليلة القدر و سعادتها إلى فضل العبادة و النسک فيها و غزارة ثوابها

يئول معنى مباركتها و سعادتها إلى فضل العبادة و النسك فيها و غزارة ثوابها و قرب العناية الإلهية فيها من المتوجهين إلى ساحة العزة و الكبرياء. و أما السنة فهناك روايات كثيرة جدا في السعد و النحس من أيام الأسبوع و من أيام الشهور العربية و من أيام شهور الفرس و من أيام الشهور الرومية، و هي روايات بالغة في الكثرة مودعة في جوامع الحديث أكثرها ضعاف من مراسيل و مرفوعات و إن كان فيها ما لا يخلو من اعتبار ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۷۲

سببية السيئات و الذنوب للبلابا و المحن العامة و الحسنات لنزول البرکات

في قوله: « فَأَهْلَكْنٰاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ » دلالة على أن للسيئات و الذنوب دخلا في البلايا و المحن العامة، و في هذا المعنى و كذا في معنى دخل الحسنات و الطاعات في إفاضات النعم و نزول البركات آيات كثيرة. قوله تعالى: « وَ لَوْ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ كِتٰاباً فِي قِرْطٰاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ » إلى آخر الآية، إشارة إلى أن استكبارهم قد بلغ مبلغا لا ينفع معه حتى لو أنزلنا كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فناله حسهم بالبصر و السمع، و تأيد بعض حسهم ببعض فإنهم قائلون ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۱۸

سعة الاسم الاعظم و آثاره و البرکات النازلة منه و خضوع کل أمر له

من المعلوم أنه كلما كان الاسم أعم كانت آثاره في العالم أوسع، و البركات النازلة منه أكبر و أتم لما أن الآثار للأسماء كما عرفت فما في الاسم من حال العموم و الخصوص يحاذيه بعينه أثره، فالاسم الأعظم ينتهي إليه كل أثر، و يخضع له كل أمر. ۵-ما معنى الاسم الأعظم ؟ شاع بين الناس أنه اسم لفظي من أسماء الله سبحانه إذا دعي به استجيب، و لا يشذ من أثره شيء غير أنهم لما لم يجدوا هذه الخاصة في شيء ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۳۵۴

شمول وراثة المؤمنين الصالحين الارض للوراثة الدنيوية و الاخروية و ضعف تخصيصها باحدهما

من هنا يظهر أن الآية مطلقة و لا موجب لتخصيصها بإحدى الوراثتين كما فعلوه فهم بين من يخصها بالوراثة الأخروية تمسكا بما يناسبها من الآيات، و ربما استدلوا لتعينه بأن الآية السابقة تذكر الإعادة و لا أرض بعد الإعادة حتى يرثها الصالحون، و يرده أن كون الآية معطوفة على سابقتها غير متعين فمن الممكن أن تكون معطوفة على قوله السابق: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصّٰالِحٰاتِ » كما سنشير إليه. و بين من يخصها بالوراثة الدنيوية و يحملها على زمان ظهور الإسلام أو ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۳۳۰

صلاح المجتمع البشرى و سداده بسبب برکات دعوة الانبياء الکرام الى القول الحق و الخلق الحسن و العمل الصالح

أن ما في المجتمع البشري من الصلاح و السداد من بركات ما بثه الأنبياء الكرام من الدعوة إلى القول الحق و الخلق الحسن و العمل الصالح و أن ما يمتاز به عصر القرآن في قرونه الأربعة عشر عما تقدمه من الأعصار من رقي المجتمع البشري و تقدمه في علم نافع أو عمل صالح للقرآن فيه أثره الخاص و للدعوة النبوية فيه أياديها الجميلة فلله في ذلك الحمد كله. و من هنا يظهر أن قول بعضهم في تفسير الآية: يعني قولوا ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۳, صفحه: ۲۳۷

ضعف المروي عن النبي ص في نفيه البرکة عن يوم لا يزيده فيه علما يقربه إلى الله

في المجمع، روت عائشة عن النبي ص أنه قال: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله-فلا بارك الله لي في طلوع شمسه. أقول:و الحديث لا يخلو من شيء و كيف يظن بالنبي ص أن يدعو على نفسه في أمر ليس إليه، و لعل في الرواية تحريفا من جهة النقل بالمعنى. وَ لَقَدْ عَهِدْنٰا إِلىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (۱۱۵) وَ إِذْ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِيسَ أَبىٰ (۱۱۶) فَقُلْنٰا ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۲۱۷

ظهور آيات ليلة القدر في أن برکتها و سعادتها لمقارنتها الإفاضات الإلهية من ابرام القضاء و نزول الروح و الملائکة فيها

قال تعالى: « وَ اَلْكِتٰابِ اَلْمُبِينِ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبٰارَكَةٍ» :الدخان:۳، و المراد بها ليلة القدر التي يصفها الله تعالى بقوله: «لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» :القدر:۳، و ظاهر أن مباركة هذه الليلة و سعادتها إنما هي بمقارنتها نوعا من المقارنة لأمور عظام من الإفاضات الباطنية الإلهية و أفاعيل معنوية كإبرام القضاء و نزول الملائكة و الروح و كونها سلاما، قال تعالى: «فِيهٰا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» :الدخان:۴، و قال: «تَنَزَّلُ اَلْمَلاٰئِكَةُ وَ اَلرُّوحُ فِيهٰا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۷۱

عد صلة الارحام و مواصلة الاصدقاء و انفاق الفقراء و استرباح الاسواق و موادة الاقرباء و الادانى و معارفة الاجانب من برکات البيت العتيق و الشهر الحرام

و لو استقرأ المفكر المتأمل جزئيات ما ينتفع به الناس انتفاعا جاريا أو ثابتا من بركات البيت العتيق و الشهر الحرام من صلة الأرحام، و مواصلة الأصدقاء، و إنفاق الفقراء، و استرباح الأسواق، و موادة الأقرباء و الأداني، و معارفة الأجانب و الأباعد، و تقارب القلوب، و تطهر الأرواح، و اشتداد القوى، و اعتضاد الملة، و حياة الدين، و ارتفاع أعلام الحق، و رايات التوحيد أصاب بركات جمة و رأى عجبا. و كان المراد من ذكر هذه الحقيقة عقيب الآيات ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۶, صفحه: ۱۴۲

عد ليلة القدر خيرا من ألف شهر من حيث فضيلة العبادة و فضل إحيائها بالعبادة على عبادة ألف شهر

المراد بكونها خيرا من ألف شهر خيريتها منها من حيث فضيلة العبادة على ما فسره المفسرون و هو المناسب لغرض القرآن و عنايته بتقريب الناس إلى الله فإحياؤها بالعبادة خير من عبادة ألف شهر، و يمكن أن يستفاد ذلك من المباركة المذكورة في سورة الدخان في قوله: « إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبٰارَكَةٍ » و هناك معنى آخر سيأتي في البحث الروائي التالي إن شاء الله. قوله تعالى: « تَنَزَّلُ اَلْمَلاٰئِكَةُ وَ اَلرُّوحُ فِيهٰا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ » تنزل أصله تتنزل، و ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۲۰, صفحه: ۳۳۲

عدم التنافى بين نزول البرکة على الاشياء و اجتماع الاسباب فيها لعدم ابطال ارادة الله الاسباب و العلل

من هنا يظهر أن نزول البركة الإلهية على شيء و استقرار الخير فيه لا ينافي عمل سائر العوامل فيه و اجتماع الأسباب عليه فليس معنى إرادة الله صفة أو حالة في شيء أن يبطل سائر الأسباب و العلل المقتضية له-و قد مر كرارا في أبحاثنا السابقة-فإنما الإرادة الإلهية سبب في طول الأسباب الأخر لا في عرضها. فإنزاله تعالى بركته على طعام مثلا هو أن يوفق بين الأسباب المختلفة الموجودة في أن لا تقتضي في الإنسان كيفية مزاجية يضره ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۸۱

عدم الصلاح و البرکة عند نزول القرآن من عند غير الله لوجود الاختلاف الکثير أو القاء الشيطان فيه و عدم هداية سالکه إلا الى الشر

لو لم يكن من عند الله سواء كان مختلفا من عند بشر كشبكة يغر بها الناس فيصطادون أو كان تزويقا نفسانيا أو إلقاء شيطانيا يخيل إلى الذي جاء به أنه وحي سماوي من عند الله و ليس من عنده لم تستقر فيه و لا ترتب عليه هذه البركات الإلهية و الخير الكثير فإن سبيل الشر لا يهدي سالكه إلا إلى الشر و لن ينتج فساد صلاحا، و قد قال تعالى: «فَإِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ» : (النحل:۳۷) و قال: «وَ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۷۹

عدم ايجاب مقام الرسالة مع ما فيه من البهاء و السناء و الاتيان بالآيات البينات إرتفاع القتال لاستناده إلى اختلاف الناس أنفسهم

على هذا فصدر الآية لبيان أن مقام الرسالة على اشتراكه بين الرسل (ع) مقام تنمو فيه الخيرات و البركات، و تنبع فيه الكمال و السعادة و درجات القربى و الزلفى كالتكليم الإلهي و إيتاء البينات و التأييد بروح القدس، و هذا المقام على ما فيه من الخير و الكمال لم يوجب ارتفاع القتال لاستناده إلى اختلاف الناس أنفسهم. و بعبارة أخرى محصل معنى الآية أن الرسالة على ما هي عليه من الفضيلة مقام تنمو فيه الخيرات كلما انعطفت إلى جانب ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۲, صفحه: ۳۱۰

مدح المؤمنين من الاعراب بالايمان بالله و اليوم الآخر و إتخاذهم الانفاق و صلوات الرسول و دعواته بالخير و البرکة من القربات عند الله

تعالى: « وَ مِنَ اَلْأَعْرٰابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مٰا يُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اَللّٰهِ وَ صَلَوٰاتِ اَلرَّسُولِ » إلخ، الظاهر أن قوله: « صَلَوٰاتِ اَلرَّسُولِ » عطف على قوله: « مٰا يُنْفِقُ » و أن الضمير في قوله: « أَلاٰ إِنَّهٰا قُرْبَةٌ » عائد إلى ما ينفق و صلوات الرسول. و معنى الآية:و من الأعراب من يؤمن بالله فيوحده من غير شرك و يؤمن باليوم الآخر فيصدق الحساب و الجزاء و يتخذ إنفاق المال لله و ما يتبعه من صلوات الرسول و دعواته ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۹, صفحه: ۳۷۱

موافقة سائر أجزاء الکون مع الإنسان بنزول برکات الارض و السماء عند سلوکه في مسير الهداية إلى سعادته الذي خط له الصنع و الايجاد و هذا هو الاسلام و دعوة الانبياء إليه

الإنسان الذي هو أحد أجزاء الكون له في حياته خط خطه له الصنع و الإيجاد فإن سلكه هداه إلى سعادته و وافق بذلك سائر أجزاء الكون و فتحت له أبواب السماء ببركاتها و سمحت له الأرض بكنوز خيراتها، و هذا هو الإسلام الذي هو الدين عند الله تعالى المدعو إليه بدعوة نوح و من بعده من الأنبياء و الرسل (ع). و إن تخطاه و انحرف عنه فقد نازع أسباب الكون و أجزاء الوجود في نظامها الجاري و زاحمها في شئون ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۰۰

نزول البرکات الدينية و الدنيوية إلى أهل مکة بعد طلب إبراهيم ع أعظم النعم لمکة و هو تشريع حکم الحرمة و الامن في مکة دون الامن التکويني

المراد بالأمن الذي سأله (ع) الأمن التشريعي دون التكويني-كما تقدم في تفسير آية البقرة-فهو يسأل ربه أن يشرع لأرض مكة حكم الحرمة و الأمن، و هو-على خلاف ما ربما يتوهم-من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده فإنا لو تأملنا هذا الحكم الإلهي الذي شرعه إبراهيم (ع) بإذن ربه أعني حكم الحرمة و الأمن و أمعنا فيما يعتقده الناس من تقديس هذا البيت العتيق و ما أحاط به من حرم الله الآمن و قد ركز ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۲, صفحه: ۶۹

نزول البرکات على الصالحين من أصحاب نوح و على نسلهم إلى يوم القيامة

ظهر بذلك أن المراد بقوله: « وَ عَلىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ » الأمم الصالحون من أصحاب السفينة و من سيظهر من نسلهم من الصالحين، و الظاهر على هذا أن يكون « مِمَّنْ » في قوله « مِمَّنْ مَعَكَ » ابتدائية لا بيانية، و المعنى و على أمم يبتدي تكونهم ممن معك، و هم أصحاب السفينة و الصالحون من نسلهم. و ظاهر هذا المعنى أن يكون أصحاب السفينة كلهم سعداء ناجين، و الاعتبار يساعد ذلك فإنهم قد محصوا بالبلاء تمحيصا و آثروا ما عند الله من زلفى ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۴۰

نزول البرکات و الخيرات من اللّه تعالى حسب أسمائه الحسنى و صفاته العليا

الرب-الذي أثنى على سعة رحمته-بذي الجلال و الإكرام للإشارة إلى أن لأسمائه الحسنى و صفاته العليا دخلا في نزول البركات و الخيرات من عنده، و أن نعمه و آلاءه عليها طابع أسمائه الحسنى و صفاته العليا تبارك و تعالى. (بحث روائي) - في المجمع،:و قد جاء في الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة-و بلسان من نار ثم ينادون: « يٰا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ -إلى قوله- يُرْسَلُ عَلَيْكُمٰا شُوٰاظٌ مِنْ نٰارٍ ».: أقول:و روي هذا المعنى عن ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۹, صفحه: ۱۱۲

نقل التوراة إنزال البرکات على أبناء نوح و إحلاله لهم کل دابة حية في الارض و البحار و طيور السماء و إنتقامه من القاتل من بينهم لان الله خلق الإنسان في صورته

بارك الله نوحا و بنيه و قال لهم أثمروا و أكثروا و املئوا الأرض و لتكن خشيتكم و رهبتكم على كل حيوانات الأرض و كل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض و كل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. غير أن لحما بجنابة دمه لا تأكلوه. و أطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط من يد كل حيوان أطلبه و من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان من يد الإنسان ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۲۵۵

نقل التوراة خروج ابراهيم ع مع امراته و لوط ع الى أرض کنعان بأمر ربه و ظهور ربه هيهنا له و وعده بنزول البرکة عليه و على من بارکه ثم بنائه مذبحين لربه

التوراة: و قال الرب لأبرام:اذهب من أرضك و من عشيرتك و من بيت أبيك-إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة-و أباركك و أعظم اسمك و تكون بركة- و أبارك مباركيك، و لاعنك ألعنه، و يتبارك فيك جميع قبائل الأرض، فذهب أبرام كما قال له الرب، و ذهب معه لوط، و كان أبرام ابن خمس و سبعين سنة لما خرج من حاران فأخذ أبرام ساراي امرأته و لوطا ابن أخيه-و كل مقتنياتهما التي اقتنيا-و النفوس التي ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۷, صفحه: ۲۱۹

نقل التوراة نزول يوسف ع إلى مصر عند إشترائه رئيس الشرط المصري و کان البرکة و النجاح من ربه فيما ينزل و توکيله فرعون على اموره

التوراة":و أما يوسف فأنزل إلى مصر و اشتراه-فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري-من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك، و كان الرب مع يوسف-فكان رجلا ناجحا و كان في بيت سيده المصري. و رأى سيده أن الرب معه، و أن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده-فوجد يوسف نعمة في عينيه و خدمه فوكله إلى بيته-و دفع إلى يده كل ما كان له، و كان من حين وكله على بيته-و على كل ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۱, صفحه: ۲۶۲

نقل الشعبى قصة خرافية في ايمان قوم من الاندلس بالله و نزول البرکات العجيبة عليهم کجبالهم من الذهب و الفضة

عن الشعبي قال: إن لله عبادا من وراء الأندلس-كما بيننا و بين الأندلس-لا يرون أن الله عصاه مخلوق-رضراضهم الدر و الياقوت، و جبالهم الذهب و الفضة-لا يزرعون و لا يحصدون و لا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لها أوراق عراض هي لبوسهم، و لهم شجر على أبوابهم لها ثمر فمنها يأكلون. إلى غير ذلك مما ورد في قصتهم، و هي جميعا مجعولة، و قد عرفت معنى الآية في البيان المتقدم. وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ اُسْكُنُوا ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۲۹۱

نهاية إفادة الشجرة الطيبة من البرکات عند إثمارها کل حين بإذن الله

و قوله: « تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا » أي تثمر ثمرها المأكول كل زمان بإذن الله، و هذا نهاية ما تفيده شجرة من البركات. و اختلفوا في الآية أولا في المراد من الكلمة الطيبة فقيل:هي شهادة أن لا إله إلا الله، و قيل:الإيمان، و قيل:القرآن، و قيل:مطلق التسبيح و التنزيه، و قيل: الثناء على الله مطلقا، و قيل:كل كلمة حسنة، و قيل:جميع الطاعات، و قيل:المؤمن. و ثانيا في المراد من الشجرة الطيبة فقيل:...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۲, صفحه: ۵۱

وجوب تنزيه الله لاظهار قدرته لعبده محمد ص باسرائه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى هو بيت المقدس المبروک حوله

السلطنة العظمى و تجلى الله له بآياته الكبرى و لو قيل ليريه من آياته أو غير ذلك لفاتت النكتة. و المعنى لينزه تنزيها من أسرى بعظمته و كبريائه و بالغ قدرته و سلطانه بعبده محمد في جوف ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى و هو بيت المقدس الذي بارك حوله ليريه بعظمته و كبريائه آياته الكبرى و إنما فعل به ذلك لأنه سميع بصير علم بما سمع من مقاله و رأى من حاله أنه خليق أن يكرم هذه ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۳, صفحه: ۷

وراثة بني اسرائيل الارض المقدسة و هى الشام و فلسطين لعدم توصيف الارض المبارکة في القرآن إلا بهما و الکعبة المبارکة

تعالى: « وَ أَوْرَثْنَا اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ كٰانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشٰارِقَ اَلْأَرْضِ وَ مَغٰارِبَهَا » إلى آخر الآية. الظاهر أن المراد بالأرض أرض الشام و فلسطين و يؤيده أو يدل عليه قوله بعد: « اَلَّتِي بٰارَكْنٰا فِيهٰا » فإن الله سبحانه لم يذكر بالبركة غير الأرض المقدسة التي هي نواحي فلسطين إلا ما وصف به الكعبة المباركة، و المعنى:أورثنا بني إسرائيل و هم المستضعفون الأرض المقدسة بمشارقها و مغاربها، و إنما ذكرهم بوصفهم فقال: القوم الذين كانوا يستضعفون ليدل على عجيب صنعه تعالى في رفع ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۸, صفحه: ۲۲۸

وصف التوراة بالمبارکة للعمل بها و بعد العمل لهدايتها في نفسه و هدايتها من إتبعه الى الحق و تربيتها اناسا إجتنباهم الله للامامة

قد تضمنت هاتان الآيتان من الرحمة المنبسطة بالتوراة أنها هدى في نفسه يهدي من اتبعه إلى الحق، و أنها أنشأت في حجر تربيتها أناسا اجتباهم الله للإمامة فصاروا يهدون بأمره فهي مباركة للعمل بها و مباركة بعد العمل. قوله تعالى: « إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ فِيمٰا كٰانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » يريد اختلافهم في الدين و إنما كان ذلك بغيا بينهم كما يذكره في مواضع من كلامه كقوله: «وَ لَقَدْ آتَيْنٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ اَلْكِتٰابَ -إلى أن قال- فَمَا اِخْتَلَفُوا إِلاّٰ ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۶, صفحه: ۲۶۶

وصف القرآن بالرحمة للمؤمنين لنزول أنواع الخيرات و البرکات التي کنزها الله فيه على المتحقق بحقائها و المتلبس بمعانيها

من ثم إذا وصف القرآن بأنه رحمة للمؤمنين كان معناه أنه يغشى المؤمنين أنواع الخيرات و البركات التي كنزها الله فيه لمن تحقق بحقائقها و تلبس بمعانيها، قال تعالى : «وَ نُنَزِّلُ مِنَ اَلْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لاٰ يَزِيدُ اَلظّٰالِمِينَ إِلاّٰ خَسٰاراً:» إسراء:-۸۲. و إذا أخذت هذه النعوت الأربعة التي عدها الله سبحانه للقرآن في هذه الآية أعني أنه موعظة و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة، و قيس بعضها إلى بعض ثم اعتبرت مع ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۰, صفحه: ۸۰

وصف القرآن بکثير الخيرات و البرکات للعامة و الخاصة للتدبر فيه و الاهتداء به،او اتمام الحجة به و تذکر اولي الألباب به

المعنى:هذا كتاب أنزلناه إليك كثير الخيرات و البركات للعامة و الخاصة ليتدبره الناس فيهتدوا به أو تتم لهم الحجة و ليتذكر به أولو الألباب فيهتدوا إلى الحق باستحضار حجته و تلقيها من بيانه. (بحث روائي) - روي في الدر المنثور، بطريق عن أنس و عن مجاهد و السدي و بعدة طرق عن ابن عباس قصة دخول الخصم على داود (ع) على اختلاف ما في الروايات و روى مثلها القمي في تفسيره، و رواها في العرائس، و غيره و قد لخصها ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۷, صفحه: ۱۹۷

وصف المطر بالماء المبارک لکثرة خيره العائد إلى الارض و أهلها

وصف بالمباركة لكثرة خيراته العائدة إلى الأرض و أهلها، و حب الحصيد المحصود من الحب و هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، و المعنى ظاهر. قوله تعالى: « وَ اَلنَّخْلَ بٰاسِقٰاتٍ لَهٰا طَلْعٌ نَضِيدٌ » الباسقات جمع باسقة و هي الطويلة العالية، و الطلع أول ما يطلع من ثمر النخيل، و النضيد بمعنى المنضود بعضه على بعض و المعنى ظاهر. قوله تعالى: « رِزْقاً لِلْعِبٰادِ وَ أَحْيَيْنٰا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذٰلِكَ اَلْخُرُوجُ » الرزق ما يمد به البقاء، و « رِزْقاً لِلْعِبٰادِ » مفعول له أي ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۸, صفحه: ۳۴۱

وهن تفسير زکاة يحيى بالبرکة او الصدقة او الطهارة من الذنوب

معلما للخير، و ما قيل:إن المراد به الصدقة، و المعنى و آتيناه الحكم حال كونه صدقة نتصدق به على الناس أو المعنى أنه صدقة من الله على أبويه أو المعنى أن الحكم المؤتى صدقة من الله عليه و ما قيل:إن المراد بالزكاة الطهارة من الذنوب. قوله تعالى: «وَ كٰانَ تَقِيًّا وَ بَرًّا بِوٰالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبّٰاراً عَصِيًّا » التقي صفة مشبهة من التقوى مثال واوي و هو الورع عن محارم الله و التجنب عن اقتراف المناهي المؤدي إلى ...

المیزان في تفسیر القرآن, جلد: ۱۴, صفحه: ۲۰

1. ( 1) مفردات، ص 119،« برك». [↑](#footnote-ref-1)
2. ( 2) لسان‏العرب، ج 1، ص 386،« برك». [↑](#footnote-ref-2)
3. ( 3) تفسير التحريروالتنوير، ج 22- 24، جزء 24، ص 244. [↑](#footnote-ref-3)
4. ( 4) الميزان، ج 7، ص 280- 282. [↑](#footnote-ref-4)
5. ( 5) بنا بر يك احتمال مقصود از« من فى النّار» موسى( ع) و جمله« بورك من فى النار» خبريّه و متضمن بشارت بركت نبوت به موسى( ع) است.( تفسير التحريروالتنوير، ج 18- 19، جزء 19، ص 226) [↑](#footnote-ref-5)
6. ( 1) مقصود از« الأرض»، سرزمين شام است.( روح‏المعانى، ج 10، جزء 17، ص 104) [↑](#footnote-ref-6)
7. ( 2) طبق يك احتمال، مقصود از« من فى النّار» خداست.( الميزان، ج 15، ص 343) [↑](#footnote-ref-7)
8. ( 3) منظور از« الأرض»، سرزمين شام و فلسطين است.( الميزان، ج 8، ص 228) [↑](#footnote-ref-8)
9. ( 1) براى« من حولها» چند گونه تفسير شده است. بنا بر يك تفسير، منظور، ملائكه مى‏باشند.( مجمع‏البيان، ج 7- 8، ص 330) [↑](#footnote-ref-9)
10. ( 1)« و على‏ أمم ممّن معك»، شامل همراهان نوح در كشتى و نسل آنان مى‏شود.( الميزان، ج 10، ص 239- 240) [↑](#footnote-ref-10)
11. ( 1) بر اساس روايتى، منظور از سلام در اين آيه سلام مرد به خانواده‏اش، هنگام ورود بر آن‏ها مى‏باشد.( تفسير نورالثقلين، ج 3، ص 627، ح 258؛ مجمع‏البيان، ج 7- 8، ص 247) [↑](#footnote-ref-11)
12. ( 1) براى« من حولها» چند گونه تفسير شده است. بنا بر يك تفسير، منظور، ملائكه مى‏باشند.( مجمع‏البيان، ج 7- 8، ص 330) [↑](#footnote-ref-12)
13. ( 2) در روايتى امام صادق( ع) از پدر بزرگوارش نقل مى‏كند كه منظور از« الشجرة» مؤمن است.( تفسير نورالثقلين، ج 3، ص 605، ح 179) [↑](#footnote-ref-13)
14. ( 3) مقصود از« الأرض»، سرزمين شام و مصر است.( التفسير المنير، ج 9- 10، جزء 9، ص 72) [↑](#footnote-ref-14)
15. ( 4) مقصود از« الأرض»، سرزمين شام است.( روح‏المعانى، ج 10، جزء 17، ص 104) [↑](#footnote-ref-15)
16. ( 5) مقصود از« الأرض الّتى باركنا فيها» سرزمين شام است.( مجمع‏البيان، ج 7- 8، ص 93؛ الميزان، ج 14، ص 313) [↑](#footnote-ref-16)
17. ( 6) منظور از« القرى الّتى باركنا فيها»، سرزمين شام است.( مجمع‏البيان، ج 7- 8، ص 605) [↑](#footnote-ref-17)
18. ( 7) مقصود از« الأرض» ارض شام و فلسطين است.( الميزان، ج 8، ص 228) [↑](#footnote-ref-18)
19. ( 1) مراد از« مشارق الأرض و مغاربها» سرزمين شام و مصر است.( التفسير المنير، ج 9- 10، جزء 9، ص 72) [↑](#footnote-ref-19)
20. ( 2)« بقعه» به قطعه‏اى از زمين مى‏گويند كه با زمينهاى مجاورش تفاوت داشته باشد.( لسان‏العرب، ج 1، ص 462،« بَقَعَ») و وصفش به« مباركه» براى اين است كه معدن وحى و رسالت بوده و يا از اين جهت است كه درختان، ميوه‏ها و خير و نعمت فراوانى در آنها وجود داشته است.( مجمع‏البيان، ج 7- 8، ص 392) [↑](#footnote-ref-20)
21. ( 3) مقصود از« ليلة مباركة» به نظر تعدادى از مفسّران، شب قدر است.( جامع‏البيان، ج 11، جزء؟، ص 223- 224؛ مجمع‏البيان، ج 9- 10، ص 92) [↑](#footnote-ref-21)
22. هاشمى رفسنجانى، اكبر، فرهنگ قرآن، 33جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش. [↑](#footnote-ref-22)
23. مركز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ موضوعى تفاسير، 3جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - ايران - قم، چاپ: 2، 1388 ه.ش. [↑](#footnote-ref-23)
24. قرشى بنابى، على‏اكبر، قاموس قرآن، 7جلد، دار الكتب الإسلامية - ايران - تهران، چاپ: 6، 1371 ه.ش. [↑](#footnote-ref-24)
25. ( 1). الصحاح، ج 4، ص 1574،« برك» [↑](#footnote-ref-25)
26. ( 2). مفردات، ص 119؛ لسان العرب، ج 1، ص 387،« برك» [↑](#footnote-ref-26)
27. ( 3). الصحاح، ج 4، ص 1574؛ مقاييس اللغه، ج 1، ص 227،« برك» [↑](#footnote-ref-27)
28. ( 4). التحقيق، ج 1، ص 257،« برك» [↑](#footnote-ref-28)
29. ( 5). مفردات، ص 119،« برك» [↑](#footnote-ref-29)
30. ( 6). الفروق اللغويه، ص 96؛ مفردات، ص 119- 120،« برك» [↑](#footnote-ref-30)
31. ( 1). واژه‏هاى دخيل، ص 126- 127 [↑](#footnote-ref-31)
32. ( 2). التحقيق، ج 1، ص 259،« برك» [↑](#footnote-ref-32)
33. ( 3). معجم اللاهوت الكتابى، ص 159- 160 [↑](#footnote-ref-33)
34. ( 4). الميزان، ج 7، ص 282 [↑](#footnote-ref-34)
35. ( 5). مفردات، ص 119؛ الميزان، ج 7، ص 281 [↑](#footnote-ref-35)
36. ( 6). الميزان، ج 7، ص 282 [↑](#footnote-ref-36)
37. ( 7). الفتوحات المكيه، ج 3، ص 129 [↑](#footnote-ref-37)
38. ( 8). التبيان، ج 7، ص 124؛ لغت‏نامه، ج 4، ص 5573،« تبرك» [↑](#footnote-ref-38)
39. ( 9). الموسوعة الفقهيه، ج 10، ص 69 [↑](#footnote-ref-39)
40. ( 10). لغت‏نامه، ص 5584،« تبريك» [↑](#footnote-ref-40)
41. ( 1). الميزان، ج 7، ص 280، 281 [↑](#footnote-ref-41)
42. ( 2). التحقيق، ج 1، ص 259- 260،« برك» [↑](#footnote-ref-42)
43. ( 1). الميزان، ج 19، ص 111- 112 [↑](#footnote-ref-43)
44. ( 2). همان، ج 7، ص 281 [↑](#footnote-ref-44)
45. ( 1). جامع‏البيان، مج 10، ج 18، ص 25؛ مجمع‏البيان، ج 7، ص 166 [↑](#footnote-ref-45)
46. ( 2). مجمع البيان، ج 7، ص 166 [↑](#footnote-ref-46)
47. ( 3). همان، ج 5، ص 255 [↑](#footnote-ref-47)
48. ( 4). الكشاف، ج 2، ص 401؛ تفسير بيضاوى، ج 2، ص 266 [↑](#footnote-ref-48)
49. ( 5). تفسير قرطبى، ج 15، ص 75 [↑](#footnote-ref-49)
50. ( 6). همان؛ مجمع البيان، ج 8، ص 709؛ تفسير بيضاوى، ج 3، ص 468 [↑](#footnote-ref-50)
51. ( 7). تفسير بيضاوى، ج 3، ص 468 [↑](#footnote-ref-51)
52. ( 1). تفسير قرطبى، ج 15، ص 75 [↑](#footnote-ref-52)
53. ( 2). الميزان، ج 10، ص 325 [↑](#footnote-ref-53)
54. ( 3). مجمع البيان، ج 5، ص 274 [↑](#footnote-ref-54)
55. ( 4). همان؛ تفسير قرطبى، ج 9، ص 48 [↑](#footnote-ref-55)
56. ( 5). تفسير قرطبى، ج 9، ص 48 [↑](#footnote-ref-56)
57. ( 6). مجمع‏البيان، ج 5، ص 274 [↑](#footnote-ref-57)
58. ( 7). كشف الاسرار، ج 4، ص 416 [↑](#footnote-ref-58)
59. ( 8). الميزان، ج 10، ص 326 [↑](#footnote-ref-59)
60. ( 9). جامع‏البيان، مج 11، ج 19، ص 163- 164؛ تفسيرقرطبى، ج 8، ص 106 [↑](#footnote-ref-60)
61. ( 10). مجمع البيان، ج 7، ص 330 [↑](#footnote-ref-61)
62. ( 1). جامع‏البيان، مج 11، ج 19، ص 164 [↑](#footnote-ref-62)
63. ( 2). همان، مج 9، ج 16، ص 101؛ مجمع‏البيان، ج 6، ص 793 [↑](#footnote-ref-63)
64. ( 3). رحمة من‏الرحمن، ج 3، ص 48 [↑](#footnote-ref-64)
65. ( 4). التفسير الكبير، ج 21، ص 214 [↑](#footnote-ref-65)
66. ( 5). كشف الاسرار، ج 6، ص 43؛ تفسير قرطبى، ج 10، ص 70 [↑](#footnote-ref-66)
67. ( 6). جامع البيان، مج 1، ج 1، ص 570؛ التبيان، ج 1، ص 341 [↑](#footnote-ref-67)
68. ( 7). التبيان، ج 10، ص 417؛ التفسير الكبير، ج 32، ص 124؛ الميزان، ج 20، ص 370 [↑](#footnote-ref-68)
69. ( 8). تفسير ابن‏عربى، ج 2، ص 460 [↑](#footnote-ref-69)
70. ( 9). جامع البيان، مج 7، ج 12، ص 73؛ الكشاف، ج 2، ص 401؛ تفسير قرطبى، ج 9، ص 33 [↑](#footnote-ref-70)
71. ( 1). مجمع البيان، ج 4، ص 516 [↑](#footnote-ref-71)
72. ( 2). همان؛ مجمع البحرين، ج 1، ص 191،« برك» [↑](#footnote-ref-72)
73. ( 3). روح المعانى، مج 14، ج 25، ص 170 [↑](#footnote-ref-73)
74. ( 4). جامع‏البيان، مج 13، ج 25، ص 138؛ تفسيربيضاوى، ج 4، ص 117 [↑](#footnote-ref-74)
75. ( 5). جامع‏البيان، مج 13، ج 25، ص 139 [↑](#footnote-ref-75)
76. ( 6). مجمع البيان، ج 9، ص 93؛ تفسير قرطبى، ج 16، ص 85 [↑](#footnote-ref-76)
77. ( 7). مجمع البيان، ج 10، ص 786 [↑](#footnote-ref-77)
78. ( 8). روح‏المعانى، مج 14، ج 25، ص 172 [↑](#footnote-ref-78)
79. ( 9). جامع البيان، مج 12، ج 24، ص 120 [↑](#footnote-ref-79)
80. ( 10). الكشاف، ج 1، ص 378؛ مجمع البيان، ج 2، ص 798 [↑](#footnote-ref-80)
81. ( 11). جامع البيان، مج 12، ج 22، ص 102؛ الكشاف، ج 2، ص 149؛ مجمع البيان، ج 4، ص 725 [↑](#footnote-ref-81)
82. ( 12). الكشاف، ج 2، ص 149، 648؛ مجمع البيان، ج 4، ص 725؛ ج 6، ص 611؛ تفسير قرطبى، ج 11، ص 202؛ ج 14، ص 185 [↑](#footnote-ref-82)
83. ( 13). مجمع‏البيان، ج 7، ص 392؛ تفسير قرطبى، ج 10، ص 139؛ ج 11، ص 202 [↑](#footnote-ref-83)
84. ( 1). تفسير قرطبى، ج 14، ص 185 [↑](#footnote-ref-84)
85. ( 2). مجمع‏البيان، ج 6، ص 611؛ التفسير الكبير، ج 22، ص 190، 201؛ التحرير و التنوير، ج 13، ص 20 [↑](#footnote-ref-85)
86. ( 3). تفسير قرطبى، ج 10، ص 139 [↑](#footnote-ref-86)
87. ( 4). التفسير الكبير، ج 22، ص 190 [↑](#footnote-ref-87)
88. ( 5). مجمع البيان، ج 6، ص 611 [↑](#footnote-ref-88)
89. ( 6). همان، ج 4، ص 725 [↑](#footnote-ref-89)
90. ( 7). مجمع‏البيان، ج 7، ص 89؛ تفسير قرطبى، ج 11، ص 202 [↑](#footnote-ref-90)
91. ( 8). تفسير قرطبى، ج 11، ص 202 [↑](#footnote-ref-91)
92. ( 9). جامع‏البيان، مج 10، ج 17، ص 73 [↑](#footnote-ref-92)
93. ( 1). تفسير قرطبى، ج 14، ص 185 [↑](#footnote-ref-93)
94. ( 2). جامع البيان، مج 12، ج 22، ص 102 [↑](#footnote-ref-94)
95. ( 3). الامامة والتبصره، ص 140؛ كمال الدين، ص 483؛ وسائل‏الشيعه، ج 27، ص 152 [↑](#footnote-ref-95)
96. ( 4). الميزان، ج 16، ص 368 [↑](#footnote-ref-96)
97. ( 5). التفسير الكبير، ج 24، ص 244 [↑](#footnote-ref-97)
98. ( 6). مجمع‏البيان، ج 7، ص 392 [↑](#footnote-ref-98)
99. ( 7). جامع البيان، مج 9، ج 16، ص 182؛ التبيان، ج 10، ص 256 [↑](#footnote-ref-99)
100. ( 8). جامع البيان، مج 10، ج 18، ص 19؛ التبيان، ج 7، ص 357 [↑](#footnote-ref-100)
101. ( 9). جامع البيان، مج 15، ج 30، ص 305؛ التبيان، ج 10، ص 375 [↑](#footnote-ref-101)
102. ( 10). جامع البيان، مج 10، ج 18، ص 19، مج 15، ج 30، ص 303؛ التبيان، ج 7، ص 358؛ ج 10، ص 375 [↑](#footnote-ref-102)
103. ( 11). جامع البيان، مج 10، ج 18، ص 19؛ مج 15، ج 30، ص 303- 305؛ التبيان، ج 7، ص 358؛ ج 10، ص 376 [↑](#footnote-ref-103)
104. ( 12). مجمع البيان، ج 7، ص 225 [↑](#footnote-ref-104)
105. ( 1). جامع‏البيان، مج 13، ج 26، ص 196- 197؛ الكشاف، ج 4، ص 381 [↑](#footnote-ref-105)
106. ( 2). جامع البيان، مج 12، ج 24، ص 120 [↑](#footnote-ref-106)
107. ( 3). مجمع البيان، ج 7، ص 247 [↑](#footnote-ref-107)
108. ( 4). الكشاف، ج 3، ص 258 [↑](#footnote-ref-108)
109. ( 5). بحارالانوار، ج 61، ص 116، 127، 130-/ 134؛ ج 22، ص 226؛ سفينةالبحار، ج 1، ص 186،« برك» [↑](#footnote-ref-109)
110. ( 6). الكشاف، ج 2، ص 133 [↑](#footnote-ref-110)
111. ( 7). كشف الاسرار، ج 3، ص 686 [↑](#footnote-ref-111)
112. ( 1). لسان‏العرب، ج 10، ص 24؛ تاج‏العروس، ج 13، ص 370- 371،« غدق» [↑](#footnote-ref-112)
113. ( 2). مجمع البيان، ج 3، ص 380؛ تفسير قرطبى، ج 19، ص 17- 19 [↑](#footnote-ref-113)
114. ( 3). الميزان، ج 10، ص 299 [↑](#footnote-ref-114)
115. ( 4). همان، ج 11، ص 313 [↑](#footnote-ref-115)
116. ( 5). الكافى، ج 3، ص 610؛ بحارالانوار، ج 7، ص 341 [↑](#footnote-ref-116)
117. ( 6). الكافى، ج 2، ص 275؛ بحارالانوار، ج 70، ص 341 [↑](#footnote-ref-117)
118. ( 7). مسند احمد، ج 3، ص 12 [↑](#footnote-ref-118)
119. ( 8). بحارالانوار، ج 71، ص 132 [↑](#footnote-ref-119)
120. ( 9). عيون الحكم، ص 188 [↑](#footnote-ref-120)
121. ( 10). بحارالانوار، ج 79، ص 19 [↑](#footnote-ref-121)
122. ( 11). الكافى، ج 5، ص 125 [↑](#footnote-ref-122)
123. 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-123)