پرونده علمی : حضرت آدم علیه السلام

پژوهشگر :

سید اسد الله موسوی عبادی

## آدم ع در لغت

### آبادیس

پایگاه جامع لغت نامه های فارسی

https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D8%AF%D9%85/

#### لغت نامه دهخدا

( آدم ) آدم. [ دَ ] ( ع ص ) گندم گون. سیاه گونه. سیه چرده. اَسْمَر. || و در آهو، سفیدی که خطهای خاکی رنگ دارد. || اشتر سفید. ج ، اُدْم ، اُدْمان.

آدم. [ دَ ] ( اِخ ) نخستین پدر آدمیان ، جفت حوّا. ( توریة ). ابوالبشر. بوالبشر. خلیفةاﷲ. صفی اﷲ. ابوالوری. ابومحمد. معلم الاسماء. ج ، اوادِم :

تا جهان بود از سر آدم فراز

کس نبود از راه دانش بی نیاز.

رودکی.

نشیبت فراز و فرازت نشیب

چو فرزند آدم بشیب و بتیب.

رودکی.

یک بار طبع آدمیان گیر و مردمان

گرْت آدم است بابک و فرزند بابکی.

اسدی.

ورنه آدم کی بگفتی با خدا

ربّنا انّا ظلمنا نفسنا.

مولوی.

اکبر و اعظم خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا.

سعدی.

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند.

سعدی.

حدیث عشق اگر گوئی گناه است

گناه اول ز حوّا بود و آدم.

سعدی.

در نقد عیش کوش که چون آبخور نماند

آدم بهشت روضه دارالسلام را.

حافظ.

|| نامی است از نامها، ازجمله ابوبکر احمدبن آدم الادمی المحدث.

آدم. [ دَ ] ( اِ ) در تداول امروزی مرادف مردم. آدمی. آدمیان. اِنْس.ناس. || خادم.ج ، آدمها. || ( ص ) نیک تربیت شده. مؤدب.

- امثال :

آدم از کوچکی بزرگ میشود ؛ خضوع و فروتنی سبب بزرگی مردشود.

آدم به آدم بسیار ماند ؛ آنکس نیست که گمان برده اید.

آدم به آدم می رسد ؛ مردمان بایدبیکدیگر مدد و یاری دهند.

آدم به آدم میرسد کوه بکوه نمیرسد ؛ هرچند سالها یا مرحله ها از یکدیگر دور بودیم و امید دیدار نداشتیم اکنون باز یکدیگر را دیدیم.

آدم با آدم خوش است ؛ لذت حیات در معاشرت و خلطه و آمیزش است.

آدم با کسی که علی گفت عمر نمیگوید ؛ نفاق پس از اتفاق نیکو نباشد.

آدم بدحساب دو بار میدهد ؛ بدمعاملگی موجب زیان و خسران است.

آدم بی اولادپادشاه بی غم است ؛ پرورش و تربیت اولاد سخت دشوار باشد.

آدم تا کوچکی نکند بزرگ نشود؛ خضوع مایه رفعت قدر و بزرگی است.

آدم حسابش را پیش خودش میکند ؛ از شرمگنی و حجب دیگران استفاده سوءنباید کردن.

آدم دو بار به این دنیا نمی آید ؛ باید از لذات حیات هرچه بیشتر تمتع برد.

آدم دو دفعه نمی میرد ؛ گاه دفاع از حق و حقیقتی رعب و هراس ناسزاوار است.

#### فرهنگ معین

( آدم ) (دَ ) [ ع . ] ( اِ. )۱ - نخستین انسان . ۲ - (عا. ) نوکر. ، ~ خود را شناختن از توانایی جسمی یا خصوصیات روحی کسی آگاه شدن .

#### فرهنگ عمید

( آدم ) ۱. (زیست شناسی ) انسان. &delta، دراصل، بنابر روایات، نام نخستین انسان آفریده شده است: در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند / آدم بهشت روضهٴ دارالسلام را (حافظ: ۳۰ ).

۲. خدمتکار مرد، نوکر.

۳. کسی که دارای ویژگی های انسانی است.

۴. مردم: عالم و آدم.

### واژه یاب

پایگاه جامع لغت نامه های فارسی

https://vajehyab.com/?q=%D8%A2%D8%AF%D9%85

آدم

#### لغت‌نامه دهخدا

آدم . [ دَ ] (اِ) در تداول امروزی مرادف مردم . آدمی . آدمیان . اِنْس .ناس . || خادم .ج ، آدمها. || (ص ) نیک تربیت شده . مؤدب .- امثال : آدم از کوچکی بزرگ میشود ؛ خضوع و فروتنی سبب بزرگی مردشود. آدم به آدم بسیار ماند ؛ آنکس نیست که گمان برده اید. آد...

آدم

#### لغت‌نامه دهخدا

آدم . [ دَ ] (اِخ ) نام پدر سنائی ، شاعر معروف .

آدم

#### لغت‌نامه دهخدا

آدم . [ دَ ] (اِخ ) نخستین پدر آدمیان ، جفت حوّا. (توریة). ابوالبشر. بوالبشر. خلیفةاﷲ. صفی اﷲ. ابوالوری . ابومحمد. معلم الاسماء. ج ، اوادِم : تا جهان بود از سر آدم فرازکس نبود از راه دانش بی نیاز. رودکی .نشیبت فراز و فرازت نشیب چو فرزند آدم بشیب و بت...

آدم

#### لغت‌نامه دهخدا

آدم . [ دَ ] (ع ص ) گندم گون . سیاه گونه . سیه چرده . اَسْمَر. || و در آهو، سفیدی که خطهای خاکی رنگ دارد. || اشتر سفید. ج ، اُدْم ، اُدْمان .

آدم

#### فرهنگ فارسی عمید

(اسم) [معرب، مٲخوذ از عبری] 'ādam ۱. (زیست‌شناسی) انسان. Δ دراصل، بنابر روایات، نام نخستین انسان آفریده‌شده است: ◻︎ در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند / آدم بهشت روضهٴ دارالسلام را (حافظ: ۳۰).۲. خدمتکار مرد؛ نوکر.۳. کسی که دارای ویژگی‌های ان...

آدم

#### فرهنگ فارسی معین

(دَ) [ ع . ] ( اِ.)1 - نخستین انسان . 2 - (عا.) نوکر. ؛ ~ خود را شناختن از توانایی جسمی یا خصوصیات روحی کسی آگاه شدن .

### المعانی

پایگاه جامع لغت نامه های عربی

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A2%D8%AF%D9%85/

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

آدَمَ: (فعل)

آدمَ يُؤدم ، إيدامًا ، فهو مُؤْدِم ، والمفعول مُؤْدَم - للمتعدِّي

آدَمَ بينهما إيداماً: أَصلح وأَلَّف

آدَمَ الخبزَ والجلدَ: أَدَمَهُ

آدَمَ الشمسُ فلاناً: لوَّحتْ لَوْنَهُ

آدَم: (اسم)

آدَم : فاعل من أَدِمَ

آدَمُ: (اسم)

أبو البشر، خلقه الله من طين وأمر الملائكة أن تسجد له فسجدوا إلاّ إبليس

بَنُو آدَمَ : ذُرِّيَّةُ بَنِي آدَمَ، أي الجِنْسُ البَشَرِيُّ، الخَلْقُ

تُفَّاحة آدم: (التشريح) بروز غضروفيّ ناتئ أعلى الرقبة، يتحرَّك أثناء البلع

آدمُ: (اسم)

آدمُ : جمع آدَمُ

تُفَّاحة آدم: (طبية)

بروز غضروفيّ ناتئ أعلى الرقبة، يتحرَّك أثناء البلع.

آدَمَ الخبزَ والجلدَ:

أَدَمَهُ.

آدَمَ الشمسُ فلاناً:

لوَّحتْ لَوْنَهُ.

آدَمَ بينهما إيداماً:

أَصلح وأَلَّف.

بَنُو آدَمَ:

ذُرِّيَّةُ بَنِي آدَمَ، أي الجِنْسُ البَشَرِيُّ، الخَلْقُ.

أَدِيم: (اسم)

الجمع : أَدَمٌ ، أُدُمٌ ، آدِمَةٌ ، آدامٌ

الأَدِيم : الجلد الذي يغلّف جسم الإنسان أو الحيوان

الأَدِيم : الطعام المأْدُوم

وأَدِيمُ كل شيءٍ: ظاهِرُه

أَدِيمُ السَّمَاءِ : مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وأَديم الليل: ظُلْمَتُه

وأَدِيمُ النَّهار: بَيَاضهُ

أَديم الضُّحى: أوَّله

وهو بريءُ الأَديم: متَّهَمٌ بما لم يفعل والجمع : أُدُمٌ، وآدَامٌ، وآدِمَةٌ

أَدِيمُ الأَرضِ : وجهها

اِشْتَاقَ إلى خُبْزٍ أَدِيمٍ : خُبْزٌ مَخْلُوطٌ بالإِدَامِ

جِلْدٌ مدبوغ

طعام مأدوم فيه دُهْن ونحوه يطيّبه

اِئتَدَم: (فعل)

ائتَدَم العودُ: جرى فيه الماء

ائتَدَم فلانٌ: أكَلَ خُبزَهُ بالإِدَام

آدَمِيٌّ: (اسم)

مَنْسوبٌ إِلَى آدَم

، تَعْنِي كَذَلِكَ الإنْسَانَ

رَجُلٌ آدَمِيٌّ : إِنْسَانِيٌّ، لَطِيفٌ، ذُو أخْلاَقٍ مَا مَلأَ الآدَمِيُّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ (حديث)

أدْرَكْتُ أنَّ الحُجْرَةَ مَمْلُوءةً بِالآدَمِيِّينَ : بالنَّاسِ

آدَميَّة: (اسم)

مصدر صناعيّ من آدَم

إنسانيَّة؛ مجموع خصائص الجنس البشري التي تميزه عن غيره من الأنواع القريبة

آدِمَة: (اسم)

آدِمَة : جمع إِدَامُ

آدِمَة: (اسم)

آدِمَة : جمع أّدِيمُ

مُؤَدَّم: (اسم)

مُؤَدَّم : اسم المفعول من أَدَمَّ

مُؤَدِّم: (اسم)

مُؤَدِّم : فاعل من أَدَمَّ

أُدْمة: (اسم)

أُدْمة : فاعل من أَدِمَ

أُدْمة: (اسم)

أُدْمة : مصدر أَدِمَ

أَدَمَة: (اسم)

الجمع : أَدَمات

طبقة عميقة من الجلد تحت البشرة وفوق اللَّحم، تحتوي على النهايات العصبيَّة والغدد العرقيّة والدهنيّة والأوعية الدمويّة واللّمفاويّة

الأَدَمَة من الأرض: ما يلي وجهها

أُدْمَةُ: (اسم)

الجمع : أُدُمات و أُدْمات

الأُدْمَةُ : الخُلْطَةُ

عِشرة، ألفة، موافقة. كانت بينهم أُدْمة عظيمة

سُمرة أُدْمَة التربة

آدام: (اسم)

آدام : جمع أُدْمُ

آدام: (اسم)

آدام : جمع إِدَامُ

آدام: (اسم)

آدام : جمع أّدِيمُ

إِيدام: (اسم)

إيدام : مصدر آدَمَ

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

آدمَ

آدمَ يُؤدم ، إيدامًا ، فهو مُؤْدِم ، والمفعول مُؤْدَم (للمتعدِّي) :-

• آدم اللهُ بينهم أصلح ووفَّق بينهم.

• آدَم الخبزَ: خلطه بالإدام، أو جعل معه شيئًا يُطيّبه.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

آدم

آدم - إيداما

1-آدم بين القوم : أصلح بينهم ووفق.م.

المعجم: الرائد

آدم الخبز

خلطه بالإدام، أو جعل معه شيئًا يُطيّبه.

المعجم: عربي عامة

آدم الله بينهم

أصلح ووفَّق بينهم.

المعجم: عربي عامة

آدَم

آدَم : انظر (أدم)

المعجم: المعجم الوسيط

آدَمَ

آدَمَ بينهما إيداماً: أَصلح وأَلَّف.

و آدَمَ الخبزَ والجلدَ: أَدَمَهُ.

و آدَمَ الشمسُ فلاناً: لوَّحتْ لَوْنَهُ.

المعجم: المعجم الوسيط

آدَمُ

آدَمُ : أَبو البشر.

المعجم: المعجم الوسيط

آدَمُ

1.: أَبُو البَشَرِ.البقرة آية 31وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا (قرآن) .

2. :-بَنُو آدَمَ :- : ذُرِّيَّةُ بَنِي آدَمَ، أي الجِنْسُ البَشَرِيُّ، الخَلْقُ.

المعجم: الغني

آدَمُ

آدَمُ :-

أبو البشر، خلقه الله من طين وأمر الملائكة أن تسجد له فسجدوا إلاّ إبليس :- {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} :-

• ابن آدم/ بنو آدم: البَشَر.

• تُفَّاحة آدم: (التشريح) بروز غضروفيّ ناتئ أعلى الرقبة، يتحرَّك أثناء البلع.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

آدَمُ

آدَمُ :-

(انظر: أ ا د م - آدَمُ).

المعجم: اللغة العربية المعاصر

آدم

آدم

1-أبو البشر.

المعجم: الرائد

استأدمَ

استأدمَ يستأدم ، استئدامًا ، فهو مُستأدِم ، والمفعول مُستأدَم :-

• استأدم الرَّجلُ فلانًا طلب الإدامَ منه.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

إدام

إدام - ج، أدم وآدام وآدمة

1- إدام : ما يجعل مع الخبز فيطيبه. 2- إدام : كل موافق.

المعجم: الرائد

أَدِيم

أديم - ج، أدم وأدم وآدمة وآدام

1- أديم : خبز مخلوط بالإدام. 2- أديم : جلد مدبوغ. 3- أديم : «أديم الضحى» : أوله. . 4- أديم : «أديم السماء والأرض» : ما ظهر منه ما. 5- أديم : «أديم النهار» : كله، أو بياضه.

المعجم: الرائد

الأُدْمَةُ

ـ الأُدْمَةُ: القَرابَةُ، والوَسِيلَةُ، ويُحَرَّكُ، والخُلْطَة، والمُوافَقَةُ.

المعجم: القاموس المحيط

الأدمة الباطنية

طبقة القشرة الباطنية(نبات)

المعجم: عربي عامة

الادمة

نسيج ضام يقع تحت البشرة

المعجم: عربي عامة

الآدَمِيُّ

الآدَمِيُّ : الإنْسَان، نسبة إِلى آدم.

المعجم: المعجم الوسيط

الأَدَمَة

الأَدَمَة : باطن الجلد تحت البشرة وفوق اللحم.

و الأَدَمَة من الأرض ما يلي وجهها.

المعجم: المعجم الوسيط

الأَدِيم

الأَدِيم : الجلد الذي يغلّف جسم الإنسان أو الحيوان.

و الأَدِيم الطعام المأْدُوم.

وأَدِيمُ كل شيءٍ: ظاهِرُه.

يقال: أَديم الأَرض.

وأَديم الليل: ظُلْمَتُه.

وأَدِيمُ النَّهار: بَيَاضهُ.

ويقال: ليس تحت أَدِيم السماءِ أكرمُ منه.

وهو بريءُ الأَديم: متَّهَمٌ بما لم يفعل. والجمع : أُدُمٌ، وآدَامٌ، وآدِمَةٌ.

المعجم: المعجم الوسيط

الأُدْمَةُ

الأُدْمَةُ : الخُلْطَةُ.

و الأُدْمَةُ المُوافقة والأُلْفَةُ.

يقال: بينهم أُدْمَة.

المعجم: المعجم الوسيط

الإِدَام

الإِدَام : ما يُسْتَمْرَأُ به الخبز. والجمع : أُدُم.

المعجم: المعجم الوسيط

آدَمِيٌّ

(مَنْسوبٌ إِلَى آدَمَ). وَتَعْنِي كَذَلِكَ الإنْسَانَ :

1. :-رَجُلٌ آدَمِيٌّ :- : إِنْسَانِيٌّ، لَطِيفٌ، ذُو أخْلاَقٍ. مَا مَلأَ الآدَمِيُّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ (حديث) .

2. :-أدْرَكْتُ أنَّ الحُجْرَةَ مَمْلُوءةً بِالآدَمِيِّينَ :- : بالنَّاسِ.

المعجم: الغني

إِئتَدَم

إئتدم - ائتداما

1-أكل الخبز مع الإدام

المعجم: الرائد

‏أديم الأرض‏

‏ظهر الأرض وسطحها‏

المعجم: مصطلحات فقهية

#### تعريف و معنى آدم في قاموس قرآن. قاموس عربي عربي

اسجدوا لآدم

اخضعوا له، أو سجود تحية وتعظيم

سورة :البقرة، آية رقم :34

المعجم: قرآن - انظر التحليل و التفسير المفصل

اسجدوا لآدم

سجود تحية و تعظيم لا عبادة

سورة :الكهف، آية رقم :50

المعجم: قرآن - انظر التحليل و التفسير المفصل

عَهـِدنا إلى آدم

أمرناه أو أوحينا إليه

سورة :طه، آية رقم :115

المعجم: قرآن - انظر التحليل و التفسير المفصل

عصى آدم

خالفا النّهي سهوا أو بتأوّل

سورة :طه، آية رقم :121

المعجم: قرآن - انظر التحليل و التفسير المفصل

### قاموس نور

پایگاه لغت نامه های عربی و فارسی

هر عنوانی دارای چند بخش است که بعد از عنوان به صورت منوی افقی در ذیل هر عنوان قابل مشاهده است مثل معنا – شاهد – اصطلاح و ...

http://qamus.inoor.ir/fa/search?query=%D8%A7%D8%AF%D9%85&langOptionsId=2&searchDepth=root

#### لغت نامه های عربی

#### معنا

[و علّم آدم الاسماء کلّها]

آدَمُ‌ أبو البشر، قِيلَ‌: سُمِّيَ‌ بِذَلِكَ‌ لِكَوْنِ‌ جَسَدِهِ‌ مِنْ‌ أَدِيمِ‌ اَلْأَرْضِ‌، وَ قِيلَ‌: لِسُمْرَةٍ‌ فِي لَوْنِهِ. يقال: رجل آدَمُ‌ نحو أسمر، و قيل: سمّي بذلك لكونه من عناصر مختلفة و قوى متفرقة، كما قال تعالى: مِنْ‌ نُطْفَةٍ‌ أَمْشٰاجٍ‌ نَبْتَلِيهِ‌ [الإنسان/ 2]. و يقال: جعلت فلاناً أَدَمَةَ‌ أهلي، أي: خلطته بهم، و قيل: سمّي بذلك لما طيّب به من الروح المنفوخ فيه المذكور في قوله تعالى: وَ نَفَخْتُ‌ فِيهِ‌ مِنْ‌ رُوحِي [الحجر/ 29]، و جعل له العقل و الفهم و الرّوية التي فضّل بها على غيره، كما قال تعالى: وَ فَضَّلْنٰاهُمْ‌ عَلىٰ‌ كَثِيرٍ مِمَّنْ‌ خَلَقْنٰا تَفْضِيلاً [الإسراء/ 70]، و ذلك من قولهم: اَلْإِدَامُ‌، و هو ما يطيّب به الطعام. (مفردات ألفاظ القرآن , ج1 , ص70)

#### شاهد

وَ قَالَ عليه‌السلام يَا اِبْنَ آدَمَ إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ

أبو البشر و أصله بهمزتين لأنه افعل إلا أنهم لينوا الثانية و إذا احتجت إلى تحريكها جعلتها واوا و قلت أوادم فى الجمع (منهاج البراعة (خویی) , ج1 , ص1)

فَقَالَ سُبْحَانَهُ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِيسَ

ادم بالمد ابو البشر على نبينا و عليه السلام و اصله بهمزتين لأنه افعل الا انهم لينوا الثانية و عن معانى الاخبار معنى ادم لأنه خلق من اديم الارض الرابعة و اديم الأرض صعيدها و ما ظهر منها (الدرة النجفیة , ج1 , ص-1)

#### اصطلاح

آدم

الذي لونه قريب من السّواد، و ذلك لأنّ هذا اللّون الأغلب على بنى آدم، و آدم: مأخوذ من أدمة الأرض، و النسبة إليه «آدمي». «معجم المقاييس ص 66، و نيل الأوطار 227/6». (معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة , ج1 , ص17)

- إن آدم عليه السلام باع حضرة ربّه بلقمة... لو شفّعني اللّه في الأولين و الآخرين لم يكن ذلك عندي بكبير: غاية الأمر أنه شفعني في لقمة طين. (بسط، شطح، 22، 6) - آدم أي آدم كبير و هو الخليفة و هو العقل الأول، (هو النفس الواحدة التي خلق منها هذا النوع الإنساني). (صوف، فص، 39، 1) (‑موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي , ج1 , ص42)

آدم في التصوّف

آدم أي آدم كبير و هو الخليفة و هو العقل الأول، هو النفس الواحدة التي خلق منها هذا النوع الإنساني. (بالي صوفي، فصوص الحكم، 39، 1). (الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي , ج1 , ص138)

آدم في التاريخ

سمّي آدم لأنّه خلق من أديم الأرض، و قال الضحّاك: سمّي آدم لأنّه خلق من الأرض السادسة و اسمها كاما و الرواية الأولى أشهر و أعرف. و زعم بعضهم أنّ‌ اللّه قبض من جميع وجه الأرض من سباخها و بطائحها و أسودها و أحمرها قبضة، فلذلك جاء ولد آدم على تلك الألوان أبيض و أسود و أحمر. و روى بعضهم أنّ‌ اللّه جمّع في آدم المياه كلّها فموضع العذب في فمه و المالح في عينه و المرّ في أذنه و المنتن في خيشومه. (البلخي، البدء و التاريخ 2، 82، 11). التاريخ من آدم إلى محمد، تاريخ ذو دورين: دور الكمال و دور النقص. فآدم أبو محمد لأن محمدا المكمل التام لجده، إذ إن خاتم النبوّة لا يسعه أن يكون إلاّ ذلك الذي يتناوله من نقطة بدئها و يتطابق تطابقا تامّا مع نموذجها الأصلي. هذا معنى كون كل الأديان، جوهريّا، إسلامية. و يأخذ الإسلاميون هذا الشأن و يترجمونه من مجاله المفهومي إلى مجال التاريخ بإدخال اسم محمد في حقبات التاريخ السابق عليه. (عزيز العظمة، الكتابة التاريخية، 116، 16). (الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي , ج1 , ص138)

آدم في اللّغة

الأدمة: القرابة و الوسيلة إلى الشيء... و الأدم: الألفة و الاتفاق... و أدم: لأم و أصلح و ألّف و وفّق... و أدمه بأهله أدما: خلطه... و أديم كل شيء: ظاهر جلده. و أدمة الأرض: وجهها... و رجل مؤدم: أي محبوب... و الأدمة: السّمرة. و الآدم من الناس: الأسمر... و اختلف في اشتقاق اسم آدم، فقال بعضهم: سمّي آدم لأنه خلق من أدمة الأرض، و قال بعضهم: لأدمة جعلها اللّه تعالى فيه... يقول أهل اللغة: إنّ‌ اشتقاق آدم لأنه خلق من تراب، و كذلك الأدمة إنما هي مشبّهة بلون التراب. (لسان العرب، أدم، 8/12-12). الآدم: اسم نبي هو أب لجميع البشر. و في اصطلاح أهل السلوك: آدم خليفة اللّه و روح العالم الإنساني، و كل ما يطلق على اللّه جائز أن يطلق على خليفته. (كشاف الاصطلاحات، الآدم، 71/1). آدم: النبي عليه الصلاة و السّلام، سمّي به لأنه خلق من أديم الأرض. قال بعضهم: هو التراب بالعبرانية. و قال بعضهم: أعجمي معرّب. و معناه بالسريانية: الساكن. قال بعضهم: أصله بهمزتين على (أفعل)، ليّن الثانية؛ و إذا احتاج إلى تحريكها جعلت واوا، فيقال في الجمع: أوادم. (الكليات، فصل الألف و الدال، آدم، 92/1). (الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي , ج1 , ص138)

#### لغت نامه های فارسی

1. ادم [ اُ دُ]

معنا

ادم [ odm ]

[اسم‏][عربی‏]نانخورش.و هرچه اصلاح طعام كند چون سركه و نمك و جز آن [جمع‏]آدام.و نيز ادم:[جمع] آدم. (فرهنگ نفیسی , ج1 , ص147)

2. ادم [ اَ دَ]

معنا

مکان

ادم [ adam ]

[اسم‏][فارسی‏]ياقوت. [اسم‏][عربی‏]گور و قبر.و آدم و بشر و انسان.و نام نوعى از خرما.و اخ.چند موضع در عربستان.و نام دهى در صنعاء.و نام چند ناحيه. (فرهنگ نفیسی , ج1 , ص147)

3. ادم [ adam ]

معنا

ادم [ adam ] [ odom ]

[عربی‏]ج اديم. (فرهنگ نفیسی , ج1 , ص147)

4. ادم [ adm ]

معنا

ادم [ adm ]

[اسم‏][عربی‏]پيشواى قوم و روگاه آنها كه بدان آن قوم شناخته شوند و هو ادم اهله:او پيشواى و مقتداى اهل خود است. [اسم‏][عربی‏]ادم بينهم ادما: (از باب ضرب):اصلاح كرد ميان آنها را و الفت داد. (فرهنگ نفیسی , ج1 , ص147)

5. آدم

معنا

اصطلاح

آدم [ ādam ]

[اسم خاص‏][فارسی‏]پدر همۀ مردمان و ابو البشر لقب اوست و [اسم‏]انسان-در مقابل حيوان-مانند كسى كه بفرزند خود عتاب كرده مى‌گويد:آخر پسر تو آدمى نه حيوان. [اسم خاص‏][عربی‏]ابو البشر و پدر آدميان.ج اوادم. [صفت‏][عربی‏]بعير آدم شترى كه موى وى سپيد و چشمش سياه بود [جمع‏]:ادم و ادمان.و نيز گندم‌گون سپيد چرده. (فرهنگ نفیسی , ج1 , ص16)

نام اول بشر و اوّل پيغمبر كه بعربى ابو البشر كويند وجوهى كه در معنى اين نام كفته‌اند قياس عربانست و اين نام عربى نيست و همه اصحاب لغت كفته‌اند كه آدم پارسى است يا سريانى و تقدم زبان سريانى و پارسى بر عربى ثابت است سيّد عليخان شوشترى صاحب طراز اللّغة در آنجا كفته كه آدم در اصل سريانى آدمانوس نام داشته و در كتب قديم اهالى پارس آدم و حوّا را ميشى و ميشا ناميده‌اند و على اىّ حال او بر همه زبانها دانا بود و بهفتاد لغت بر اولاد و احفاد خود معلم كرديده و عالم بهمه صنايع و حروف بوده و از او و حوّا اولاد بسيار بهم‌رسيده سياست ملك را بكيومرت و ترويج شرايع را بشيس محوّل فرمود و ملوك از اولاد او و انبيا از نسل شيس عليه السّلام بوجود آمدند چنانكه حجّة الاسلام محمد غزالى در سير الملوك شرح داده است (فرهنگ انجمن آرای ناصری , ج1 , ص86)

آدم [دَ]

(ع ص) گندم‌گون. سياه‌گونه. سيه‌چرده. اَسْمَر. (اِ) نخستين بشر. پدر همۀ آدميان. ¦¦كنايه است از دارندۀ اعتبار و منزلت. ¦¦در تداول مرادف مردم. آدمى. آدميان. اِنْس. ناس. ¦¦خادم. ج، آدم‌ها. ¦¦ (ص) نيك تربيت‌شده. مؤدب. ¦¦مأمور. اجير. ¦¦نفر. كس. تن. فرد. (لغت نامه دهخدا , ج1 , ص24)

### نرم افزار قاموس نور

در این نرم افزار تمامی کتب لغت عربی موجود است که مهمترین آنها را در ذیل مشاهده می نمایید

**كتاب العين ؛ ج‏8 ؛ ص88**

أدم‏:

الْأَدْمُ‏: الاتفاق، و أَدَمَ‏ الله بينهما يَأْدِمُ‏ أَدْماً، و آدَمَ‏ بينهما إِيدَاماً فهو مُؤْدِمٌ‏ بينهما، قال:

|  |
| --- |
| و البيض لا يُؤْدِمْنَ‏ إلا مُؤْدَماً[[1]](#footnote-1) |

أي لا يحببن إلا محببا. و يقال: بينهما أُدْمَةٌ و ملحة أي خلطة. و قالوا: الْأُدْمَة في الناس شربة من سواد، و في الإبل و الظباء بياض، يقال: ظبية أَدْمَاء، و لم أسمع أحدا يقول للذكر من الظباء آدَم‏ و إن كان قياسا. و أَدِيم‏ كل شي‏ء: ظاهر جلده، و أَدَمَة الأرض: وجهها،

و قيل‏: سمي‏ آدَم‏- عليه السلام- لأنه خلق من أدمة الأرض، و قيل: بل من أدمة جعلت فيه.

(و الْإِدَام‏ و الْأُدْمُ‏: ما يؤتدم به مع الخبز، و أَدَمْتُ‏ الخبز أَدْماً: جعلت فيه الأدم و السمن و اللحم و اللبن، كله‏ أُدْمٌ‏، و الْإِدَام‏ جماعة، و ثلاثة آدِمَة)[[2]](#footnote-2)[[3]](#footnote-3)

**تهذيب اللغة ؛ ج‏14 ؛ ص150**

قال أبو عبيد: و يقال: آدم‏ اللَّه بينهما يُؤْدِمُ‏ إيداما أيضا، و أنشد فقال:

|  |
| --- |
| \* و البِيضُ لا يُؤْدِمن‏ إلا مُؤْدَما\* |

أي لا يحببن إلا مُحَبَّبا مَوْضِعا لذلك.

أبو عُبَيد عن الفراء أنه قال: الأُدْمَةُ:

الوَسِيلةُ إلى الشي‏ء، يُقال: فُلانٌ‏ أُدْمَتِي‏ إليك أي وَسِيلَتِي.

و قال الليث: يقال: بينهما أُدْمَةٌ و مُلْحة أي خُلْطةٌ، قالوا: الأُدْمَةُ في الناس شربةٌ من سواد، و في الإبل و الظباء، بياض، يقال:

ظبيةٌ أَدمَاءُ، و لم أسمع أحدا يقول للذكر من الظباء: آدم‏ و إن كان قياسا.

أبو عبيد عن الأصمعيّ: الآدمُ‏ من الإبل الأبيض فإن خَالَتْه حُمرةٌ فهو أصْهَبُ فإن‏

تهذيب اللغة، ج‏14، ص: 151

خالَطْت الحمرةُ صَغاهُ فهو مُدمَّى، قال:

و الأُدمُ‏ من الظباء بيضٌ تعلوهن جُدَدٌ فيهن غُبرةٌ، فإن كانت خالصةَ البياض فهيَ الآرَامُ.

و أخبرني المنذري عن القاسم بن محمد الأنباري عن أحمد بن عبيد بن ناصح قال: كنا نَأْلَفُ مَجْلسَ أبي أيوب ابن أخت أبي الوزير، فقال لنا يوما، و كان ابن السِّكِّيتِ حاضرا: ما تقولُ في‏ الأُدمِ‏ من الظبا؟ فقال: هي البيضُ البُطونِ السُّمْر الظُّهُور يَفْصِلُ بين لَوْن ظهورها و بُطونها جُدَّتان مِسْكيَّتان، قال: فالتَفَتَ إليّ فقال: ما تقول يا أبا جعفر؟ فقلت:

الأُدْمُ‏ على ضَرْبين، أما التي مَساكِنُها الجبالُ في بلاد قيسٍ فهي على ما وَصَف، و أَمَّا التي مَساكنُها الرَّملُ في بلاد تَميم فهي الخوالِص البَيَاضِ، فأنكر يعقوبُ، و استأذن ابنُ الأعرابيّ على تَفيئَة ذلك، فقال أبو أيوب: قد جاءكم من يَفصِلُ بينكم، فدخل فقال له أبو أيوب:

يا أبا عبد اللَّه ما تقول في‏ الأُدم‏ من الظِّباء؟ فتكلم كأنما يَنْطِق عن لسان ابن السِّكِّيت؛ فقلت: يا أبا عبد اللَّه ما تقول في ذي الرُّمة؟ قال: شاعر، قلتُ: ما تقول في قَصيدته صَيْدَح؟ قال: هو بها أعرف مِنها فأنشدته:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| مِن المُؤْلِفاتِ الرملَ‏ أدماءُ حُرَّةٌ |  | شُعَاعُ الضُّحَى في مَتْنِها يَتَوَضَّحُ‏ |
|  |  |  |

فَسَكَتَ ابن الأعرابيّ، و قال: هي العرب تقول ما شَاءَتْ.

و قال الزجاج: يقول أهل اللغة: آدَم‏:

اشتقاقه من‏ أَدِيم‏ الأرض لأنه خُلِق من تُراب، و كذلك‏ الأُدْمَةُ إنما هي مُشَبَّهة بلون التُّراب، و نحو ذلك قال الليث، قال: و الأَدَمُ‏ جمع‏ الأَدِيم‏، قال: و أَدِيمُ‏ كلِّ شي‏ءٍ ظاهرُ جِلْدِه و أَدَمَةُ الأرضِ وجهُها و الإدام‏ و الأَدْم‏ ما يُؤْتَدم‏ به مع الخبز.

و

في الحديث‏: «نعم‏ الإدامُ‏ الخَلُّ و طَعَامٌ‏ مأْدُومٌ‏»

. أبو حاتم عن الأصمعيّ: يقال للجلد إهاب و الجمع أُهُب و أَهَبٌ مؤنثة. قال:

فأما الأَديمُ‏ و الأفقُ فمذكر، إلا أن يقصد قصد الجلود، و الأدمة. فتقول: هي‏ الأدم‏ و الأفق، يقال: أديم‏ و آدمة في الجمع الأقل على أفعله يقال: ثلاثة آدمةٌ و أربعةُ آدمةٍ.[[4]](#footnote-4)

**الصحاح ؛ ج‏5 ؛ ص1859**

و آدَمُ‏ عليه السلام: أبو البشر، و أصله بهمزتين، لأنه أَفْعَلُ، إلَّا أنّهم لَيَّنُوا الثانية، فإذا احتجْتَ إلى تحريكها جعلتها واوًا و قلت‏ أَوَادِمُ‏ فى الجمع، لأنّه ليس لها أصل فى الياء معروف، فجعلتَ الغالب عليها الواو، عن الأخفش.

قال الأصمعى: و الأُدْمُ‏ من الظباء بِيضٌ تعلوهنّ جُدَدٌ، فيهنّ غُبْرَةٌ، تسكن الجبال. قال:

و هى على ألوان الجبال. يقال ظبيةٌ أَدْمَاءُ. و قد جاء فى شِعر ذى الرمّة أُدْمَانَةٌ، قال:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أقول للرَكْبِ لَمَّا أَعْرَضَتْ أُصُلًا |  | أُدْمَانَةٌ لم تُرَبِّيها الأَجَالِيدُ |
|  |  |  |

و أنكره الأصمعى.

و الأُدْمَةُ فى الإبل: البياض الشديد، يقال:

بعيرٌ آدَمُ‏ و ناقةٌ أَدمَاءُ، و الجمع‏ أُدْمٌ‏. و قال‏[[5]](#footnote-5):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فإنْ أَهْجُهُ يضْجَرْ كما ضَجْرَ بَازِلٌ‏ |  | من‏ الأُدْمِ‏ دَبْرَتْ صَفْحَتَاهُ و غَارِبُهْ‏ |
|  |  |  |

و يقال هو الأبيضُ الأسودُ المقلتين.

و الأُدْمُ‏ و الإدَامُ‏: ما يُؤْتَدَمُ‏[[6]](#footnote-6) به. تقول منه: أَدَمَ‏ الخبزَ باللحم‏ يَأْدِمُهُ‏، بالكسر.

و الأُدْمُ‏: الأُلْفَةُ و الاتفاقُ، يقال: أَدَمَ‏ اللَّهُ بينهما، أى أصلح و أَلَّفَ، و كذلك‏ آدَمَ‏ اللَّه بينهما، فَعَلَ و أَفْعَلَ بمعنًى.

و

فى الحديث‏: «لو نظرْتَ إليها فإنه أحرى أن‏ يُؤْدَمَ‏ بينكما»

، يعنى أن تكون بينكما المحبة و الاتّفاق. و قال:[[7]](#footnote-7)

**معجم مقاييس اللغه ؛ ج‏1 ؛ ص72**

قال: و حدَّثنى بعضُ أهل العلم أنَّ دُريدَ بنَ الصِّمّة أراد أن يطلّق امرأته فقالت: «أبا فلان، أَ تُطَلِّقُنى، فو اللَّه لقد أطعمتك‏ مأْدُومى‏ و أبْثَثْتُك مكتومى، و أتيتُك بَاهِلًا غيرَ داتِ صرار[[8]](#footnote-8)». قال أبو عبيد: و يقال‏ آدَم‏ اللَّهُ بينهما يُؤْدِم‏ إيداماً فهو مُؤْدَمٌ‏ بينهما. قال شاعر:

|  |
| --- |
| \* و البِيضُ لا يُؤْدِمْنَ‏ إلَّا مُؤْدَمَا[[9]](#footnote-9)\* |

أى لا يُحبِبْنَ إلا مُحَبَّباً موضعاً لذلك. و من هذا الباب قولهم جعلت فلاناً أَدَمَةَ أهلى أى أُسْوتهم، و هو صحيح لأنَّه إذا فعل ذلك فقد وفّق بينهم.

و الأدَمَةُ الوسيلة إلى الشئ، و ذلك أنّ المخالِف لا يُتوسَّل به. فإن قال قائلٌ:

فعلى أىِّ شئٍ تحمل‏ الأدَمَة و هى باطن الجلد؟ قيل له: الأدَمة أحسن ملاءمة للَّحْم من البشرة، و لذلك سُمِّى‏ آدم‏ عليه\* السلام؛ لأنّه أخذ من‏ أَدَمة الأرض.

و يقال هى الطبقة الرابعة. و العرب تقول‏ مُؤْدَمٌ‏ مُبْشَرٌ، أى قد جمع لِينَ‏ الأدَمة و خشونة البشَرة. فأما الَّلون‏ الآدَم‏ فلأنّه الأغلبُ على بنى آدم. و ناس تقول:

أديم‏ الأرض و أَدَمَتُها وجهها.[[10]](#footnote-10)

**مفردات ألفاظ القرآن ؛ ص70**

آدَمُ‏ أبو البشر،

قِيلَ‏: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ جَسَدِهِ مِنْ‏ أَدِيمِ‏ الْأَرْضِ، وَ قِيلَ: لِسُمْرَةٍ فِي لَوْنِهِ.

يقال:

رجل‏ آدَمُ‏ نحو أسمر، و قيل: سمّي بذلك لكونه من عناصر مختلفة و قوى متفرقة، كما قال تعالى:

مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ‏ [الإنسان/ 2].

و يقال: جعلت فلاناً أَدَمَةَ أهلي، أي: خلطته بهم‏[[11]](#footnote-11)، و قيل: سمّي بذلك لما طيّب به من الروح المنفوخ فيه المذكور في قوله تعالى:

وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي\* [الحجر/ 29]، و جعل له العقل و الفهم و الرّوية التي فضّل بها على غيره، كما قال تعالى: وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا [الإسراء/ 70]، و ذلك من قولهم: الْإِدَامُ‏، و هو ما يطيّب به الطعام‏[[12]](#footnote-12)، و

فِي الْحَدِيثِ‏: «لَوْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ‏ يُؤْدَمَ‏ بَيْنَكُمَا»[[13]](#footnote-13).

أي: يؤلّف و يطيب.[[14]](#footnote-14)

**النهاية في غريب الحديث و الأثر ؛ ج‏1 ؛ ص32**

أى تكون بينكما المحبّة و الاتّفاق. يقال‏ أَدَمَ‏ اللّه بينهما يَأْدِمُ‏ أَدْماً بالسّكون: أى ألّف و وفّق. و كذلك‏ آدَمَ‏ يُودِمُ‏ بالمدّ فعل و أفعل.

(س) و

فيه‏ «أنه لما خرج من مكة قال له رجل: إن كنت تريد النساء البيض، و النّوق‏ الأُدْم‏ فعليك ببنى مدلج»

الأُدْم‏ جمع‏ آدَم‏ كأحمر و حمر. و الأُدْمَة في الإبل: البياض مع سواد المقلتين، بعير آدَم‏ بيّن الأدمة، و ناقة أَدْمَاء، و هى في الناس السّمرة الشّديدة. و قيل هو من‏ أَدْمَةِ الأرض و هو لونها، و به سمى‏ آدَمُ‏ عليه السّلام.

(س) و منه‏

حديث نَجَبَة «ابنتك‏ المُؤْدَمَة المبشرة»

يقال للرجل الكامل إنه‏ لمُؤْدَمٌ‏ مبشر: أى جمع لين الأدمة و نعومتها، و هى باطن الجلد، و شدّة البشرة و خشونتها و هى ظاهره.

و

في حديث عمر «قال لرجل: ما مالك، فقال: أقرن و آدِمَة في المنيئة»

الآدِمَة بالمدّ جمع‏ أَدِيم‏، مثل رغيف و أرغفة، و المشهور في جمعه‏ أُدُم‏. و المنيئة بالهمزة الدّباغ.[[15]](#footnote-15)

**لسان العرب ؛ ج‏12 ؛ ص8**

الأُدْمةُ: القَرابةُ و الوَسيلةُ إِلى الشي‏ء. يقال: فلان‏ أُدْمَتي‏ إِليك أَي وَسيلَتي. و يقال: بينهما أُدْمةٌ و مُلْحة أَي خُلْطةٌ، و قيل: الأُدْمة الخُلْطة، و قيل: المُوافَقةُ. و الأُدْمُ‏: الأُلْفَةُ و الاتِّفاق؛ و أَدَمَ‏ الله بينهم‏ يَأْدِمُ‏ أَدْماً. و يقال: آدَم‏ بينهما يُؤْدِمُ‏ إِيداماً أَيضاً، فَعَل و أَفْعَل بمعنى؛ و أَنشد:

|  |
| --- |
| و البِيضُ لا يُؤْدِمْنَ إِلَّا مُؤْدَما |

أَي لا يُحْبِبْنَ إِلَّا مُحَبَّباً موضِعاً[[16]](#footnote-16). و أَدَمَ‏: لأَمَ و أَصْلَح و أَلَّفَ و وفَّق و كذلك‏ آدم‏ يُؤْدِمُ‏، بالمدّ، و كل موافق‏ إِدامٌ‏؛ قالت غادية الدُّبَيْرِيَّة:

|  |
| --- |
| كانوا لِمَنْ خالَطَهُمْ‏ إِداما |

و

في الحديث عن النبي، صلى الله عليه و سلم‏: أَنه قال للمغيرة بن شُعبة و خَطَبَ امرأَة لو نَظَرْت إِليها فإِنه أَحْرى أَن‏ يُؤْدَمَ‏ بينكما.

؛ قال الكسائي: يُؤدَم‏ بينكما يعني أَن تكون بينهما المحبَّة و الاتِّفاق؛ قال أَبو عبيد: لا أَرى الأَصل فيه إِلا من‏ أَدْمِ‏ الطعام لأَن صَلاحَه و طِيبَه إِنما يكون‏ بالإِدامِ‏، و لذلك يقال طعام‏ مَأْدُومٌ‏. قال ابن الأَعرابي: و إِدامُ‏ اسم امرأَة من ذلك؛ و أَنشد:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أَلا ظَعَنَتْ لِطِيَّتِها إِدامُ‏، |  | و كلُّ وِصالِ غانِيةٍ زِمامُ‏[[17]](#footnote-17). |
|  |  |  |

و أَدَمَهُ‏ بأَهْلهِ‏ أَدْماً: خَلَطه. و فلان‏ أَدْمُ‏ أَهْلِه و أَدْمَتُهم‏ أَي أُسْوَتُهم، و به يُعْرَفون. و أَدَمَهم‏

؛ جعل اللحم‏ أُدْماً و بعض الفقهاء لا يجعله‏ أُدْماً و يقول: لو حَلَفَ أَن لا يَأْتَدِمَ‏ ثم أَكل لَحْماً لم يحنَث، و الجمع‏ آدِمةٌ و جمع‏ الأُدْمِ‏ آدامٌ‏، و قد ائتَدَمَ‏ به. و أَدَمَ‏ الخبز يَأْدِمُه‏، بالكسر، أَدْماً: خلطه‏ بالأُدْم‏، و قال غيره: أَدَمَ‏ الخبزَ باللحم؛ و أَنشد ابن بري:[[18]](#footnote-18)

**القاموس المحيط ؛ ج‏4 ؛ ص4**

- و آدَمَ‏ الأَدِيمَ: أظْهَرَ أدَمَتَهُ.

- و رجلٌ‏ مُؤْدَمٌ‏ مُبْشَرٌ، كمُكْرَمٍ: حاذقٌ مُجَرَّبٌ، جَمَعَ لينَ الأَدَمَةِ و خُشَونَةَ البَشَرَةِ، و هي: بهاءٍ.

- و أديمُ‏ النَّهارِ: عامَّتُهُ، أو بَياضُهُ،

- و- من الضُّحَى: أوَّلُه،

- و- من السماءِ و الأَرضِ: ما ظهَرَ.

- و الأُدْمةُ، بالضم، في الإِبِلِ: لَوْنٌ مُشْرَبٌ سَواداً أو بياضاً، أو هو البياضُ الواضِحُ،

- أو- في الظِّباءِ: لَوْنٌ مُشْرَبٌ بياضاً، و فينا السُّمْرَةُ،

- أدِمَ‏ كعَلِمَ و كرُمَ فهو آدَمُ‏

- ج: أُدْمٌ‏ و أُدْمانٌ‏، بضمِّهما،

- و هي: أدْماءُ، و شذَّ أَدْمانَةٌ

- ج: أُدْمٌ‏، بالضم.

- و آدَمُ‏: أبو البَشَرِ، صلواتُ الله عليه و سلامُهُ.

- و شَذَّ أدَمُ‏، محرَّكةً،

- ج: أوادِمُ‏، و أبو بكرٍ أحمدُ بنُ آدَمَ‏ الأَدَمِيُ‏: مُحَدِّثٌ.

- و الأَدَمانُ‏، محرَّكةً: شجرٌ، و عَفَنٌ، و سَوادٌ في قَلْبِ النَّخْلَةِ.

- و أُدَمَى‏ و باللام، كأُرَبَى: ع.[[19]](#footnote-19)

## آدم در فرهنگ نامه های قرآنی

### آدم در قرآن

از نرم افزار جامع ا لتفاسیر نور

البقرة : 31 وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُوني‏ بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ

البقرة : 33 قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

البقرة : 34 وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ أَبى‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ

البقرة : 35 وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمينَ

البقرة : 37 فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ

آل‏عمران : 33 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمينَ

آل‏عمران : 59 إِنَّ مَثَلَ عيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

المائدة : 27 وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ

الأعراف : 11 وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدينَ

الأعراف : 19 وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمينَ

الأعراف : 26 يا بَني‏ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُواري سَوْآتِكُمْ وَ ريشاً وَ لِباسُ التَّقْوى‏ ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

الأعراف : 27 يا بَني‏ آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ

الأعراف : 31 يا بَني‏ آدَمَ خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ

الأعراف : 35 يا بَني‏ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي‏ فَمَنِ اتَّقى‏ وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ

الأعراف : 172 وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى‏ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلينَ

الإسراء : 61 وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طيناً

الإسراء : 70 وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً

الكهف : 50 وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُوني‏ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمينَ بَدَلاً

مريم : 58 أُولئِكَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهيمَ وَ إِسْرائيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى‏ عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا

طه : 115 وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‏ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً

طه : 116 وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ أَبى‏

طه : 117 فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى‏

طه : 120 فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى‏ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا يَبْلى‏

طه : 121 فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏

يس : 60 أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني‏ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ

### فرهنگ قرآن 33 جلدی

اطلاعات ذیل از نرم افزار جامع التفاسیر نور

و در سایت ذیل نیز موجود است

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

**فرهنگ قرآن    ج‏1    181**

آدم‏

آدم نخستين انسان آفريده شده از خاك از «نسل كنونى بشر» است. در اين مدخل از واژه‏هاى «آدم»، «بشر»، «نفس واحده» استفاده شده است.

اهمّ عناوين: آبروى آدم، آثار وجودى آدم، آدم و ابليس، اختيار آدم، بهشت آدم، توبه آدم، خلافت آدم، خلقت آدم، سجده بر آدم، فرزندان آدم، فضايل آدم، موجودات قبل از آدم، نبوّت آدم، نيازهاى آدم.

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 182

آبروى آدم (ع)

1 تناول آدم (ع) از درخت ممنوع، باعث عريان شدن و آشكار شدن زشتى‏ها:

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة ... فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءتهما و قال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين ... ... فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما ... و ناديهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة .... اعراف (7) 19 و 20 و 22

... قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد ... فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما .... طه (20) 120 و 121

2 فاش شدن بدى‏هاى بدن آدم (ع) با كنده شدن لباس او:

... كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما .... اعراف (7) 27

آثار وجودى آدم (ع)

واسطه فيض‏

3 آدم (ع) واسطه‏اى براى رسيدن فيض الهى به فرشتگان:

قال يادم أنبئهم بأسمائِهم فلمَّا أنبأهم بأسمائِهم قال ألم أقل لّكم إنّى أعلم غيب السّموت والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون‏. بقره (2) 33

آدم (ع) از خاك همين مدخل، خلقت‏آدم (ع)، عناصر خلقت آدم (ع)

آدم (ع) اولين انسان‏

4 آدم (ع)، نخستين انسان مخلوق، از نسل و جنس كنونى بشر:

يا أيّها الناس اتّقوا ربّكم الّذى خلقكم من نفس وحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء .... نساء (4) 1

و هو الّذى أنشأكم من نفس وحدة .... انعام (6) 98

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 26

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة .... اعراف (7) 27

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 31

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 35

و إذ أخذ ربّك من بنى ءادم من ظهورهم ذرّيّتهم .... اعراف (7) 172

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة و جعل منها زوجها .... اعراف (7) 189

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 28

... و بدأ خلق الإنسان من طين ثمّ جعل نسله من سللة من ماء مهين‏. سجده (32) 7 و 8

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من طين فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين‏. ص (38) 71 و 72

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 183

آدم (ع) پدر انبيا

5 پيامبران از نسل آدم (ع):

... من النبيّين من ذرّيّة ءادم .... مريم (19) 58

آدم (ع) پدر انسان‏ها

6 آدم (ع)، پدر و مبدأ پيدايش بشر:

يا أيّها الناس اتّقوا ربّكم الّذى خلقكم من نفس وحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء .... نساء (4) 1

و هو الّذى أنشأكم من نفس وحدة .... انعام (6) 98

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 26

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة .... اعراف (7) 27

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 31

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 35

و إذ أخذ ربّك من بنى ءادم من ظهورهم ذرّيّتهم .... اعراف (7) 172

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة .... اعراف (7) 189

و لقد كرّمنا بنى ءادم .... اسراء (17) 70

... و بدأ خلق الإنسان من طين ثمّ جعل نسله من سللة من ماء مهين‏. سجده (32) 7 و 8

ألم أعهد إليكم يا بنى ءادم أن لاتعبدوا الشيطان .... يس (36) 60

خلقكم من نفس وحدة .... زمر (39) 6

يا أيّها الناس إنّا خلقنكم من ذكر و أنثى‏ .... حجرات (49) 13

آدم (ع) و ابليس‏

7 عصيان آدم (ع) از فرمان خدا در پى وسوسه ابليس:

فوسوس لهما الشيطان ... و قاسمهما إنّى لكما لمن النصحين فدلّلهما بغرور فلمّا ذاقا الشجرة ... ونادلهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة .... اعراف (7) 20- 22

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 120 و 121

8 ترديد و بى‏اعتمادى آدم (ع) به خيرخواهى ابليس:

فوسوس لهما الشيطان ... و قال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين أوتكونا من الخلدين و قاسمهما إنّى لكما لمن النّصحين‏.[[20]](#footnote-20) اعراف (7) 20 و 21

9 تطميع آدم (ع) از سوى ابليس به جاودانگى يا فرشته شدن، بر اثر خوردن از درخت ممنوع:

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة ... فوسوس لهما الشيطان ... و قال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين أوتكونا من الخلدين فدلّيهما بغرور فلمّا ذاقا الشجرة ....[[21]](#footnote-21) اعراف (7) 19 و 20 و 22

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 184

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

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏. طه (20) 120

11 وسوسه شدن آدم (ع) از جانب ابليس:

فوسوس لهما الشيطان ... و قاسمهما إنّى لكما لمن النصحين فدلّلهما بغرور .... اعراف (7) 20- 22

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ ... فبدت لهما سوءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة .... طه (20) 120 و 121

نيز ابليس‏

آدم (ع) و درخت ممنوع‏

12 تناول آدم (ع) از درخت ممنوع بر اثر وسوسه شيطان:

وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‏ حين‏. بقره (2) 35 و 36

فدلّيهما بغرور فلمّا ذاقا الشجرة .... اعراف (7) 22

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى و لم نجدله عزما فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها ....[[22]](#footnote-22) طه (20) 115 و 120 و 121

13 فرمان خدا به آدم (ع) براى پرهيز از خوردن درخت ممنوع:

و قلنا يا ءادم ... لاتقربا هذه الشجرة .... بقره (2) 35

و يا ءادم ... لاتقربا هذه الشجرة .... اعراف (7) 19

... و قال ما نهيكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين .... اعراف (7) 20

... و نادلهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة .... اعراف (7) 22

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل ....[[23]](#footnote-23) طه (20) 115

آدم (ع) و ظلم به خويش‏

14 تناول آدم (ع) از درخت ممنوع، ظلم وى به خويش:

و قلنا يا ءادم ... و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين‏. بقره (2) 35

و يا ءادم ... و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا .... اعراف (7) 19 و 23

آدم (ع) و ملائكه‏

15 خلافت انسان در زمين داراى نوعى ارتباط با فرشتگان:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض‏

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 185

خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء و نحن نسبّح بحمدك و نقدّس لك ....[[24]](#footnote-24) بقره (2) 30

16 آموزش اسماء به ملائكه از سوى آدم (ع):

و علّم ءادم الأسماء كلّها .... بقره (2) 31

قالوا سبحنك لاعلم لنا إلّاما علَّمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم‏. بقره (2) 32

17 آدم (ع)، موجودى برتر از ملائكه:

و علّم ءادم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملئكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين قالوا سبحنك لاعلم لنا إلّاما علّمتنا .... بقره (2) 31 و 32

قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّى أعلم غيب السّموت و الأرض ....[[25]](#footnote-25) بقره (2) 33

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... بقره (2) 34

و لقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... اعراف (7) 11

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون‏. حجر (15) 29 و 30

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا .... اسراء (17) 61

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا .... كهف (18) 50

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

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون‏.[[26]](#footnote-26) ص (38) 72 و 73

18 آدم (ع) خليفه خداوند و واسطه رسيدن فيض الهى به فرشتگان:

قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّى أعلم غيب السّموت و الأرض .... بقره (2) 33

آرامش آدم (ع)

19 حوّا، همسر و مايه آرامش آدم (ع):

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها ....[[27]](#footnote-27) اعراف (7) 189

آسايش آدم (ع) همين مدخل، بهشت آدم (ع)

آميزش آدم (ع)

20 آميزش آدم (ع) با همسرش حوّا و باردار شدن او:

... و جعل منها زوجها ليسكن إليها فلمّا تغشّلها حملت حملا خفيفا فمرّت به ....[[28]](#footnote-28) اعراف (7) 189

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 186

اتمام حجّت با آدم (ع)

21 اتمام حجّت خدا با آدم (ع) درباره پرهيز از درخت ممنوع:

و قلناياادم اسكن أنت و زوجك الجنّة ... و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين‏. بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة ... و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين‏.[[29]](#footnote-29) اعراف (7) 19

22 اتمام حجّت خدا با آدم (ع) در باره دشمنى شيطان:

... و نادلهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة و أقل لكما إنّ الشيطان لكما عدوّ مبين‏. اعراف (7) 22

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى ... فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لّك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏. طه (20) 115 و 117

احتجاج با آدم (ع)

23 احتجاج خداوند با آدم (ع) به يادآورى هشدارهاى پيشين در دشمنى شيطان و نهى از درخت ممنوعه:

فدلّلهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ونادلهما ربّهمآ ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لّكمآ إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين‏. اعراف 7) 22

احتياط آدم (ع)

24 احتياط آدم (ع) از نزديك شدن به درخت ممنوع، پيش از عصيان:

... و قال ما نهيكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين أوتكونا من الخلدين و قاسمهما إنّى لكما لمن النصحين‏.[[30]](#footnote-30) اعراف (7) 20 و 21

اختيار آدم (ع)

25 آزاد بودن آدم (ع) براى تمرّد از فرمان خدا:

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة و كلا منها رغدا حيث شئتما و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين‏. بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين ... فلمّا ذاقا الشجرة ... و ناديهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة و أقل لكما إنّ الشيطان‏لكما عدوّ مبين‏. اعراف (7) 19 و 22

... يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏ ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه و هدى‏. طه (20) 117 و 122

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 187

اخراج آدم (ع) از بهشت همين مدخل، بهشت آدم (ع)، اخراج آدم (ع)

اراده آدم (ع)

26 ضعف اراده آدم (ع) در پيمانش با خدا:

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى و لم نجدله عزما. طه (20) 115

ازدواج آدم (ع)

27 ازدواج آدم (ع) و حوّا پيش از سكونتشان در بهشت:

وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين‏. بقره (2) 35

ويادم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين‏. اعراف (7) 19

فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك ولزوجك فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏. طه (20) 117

استعداد آدم (ع)

28 آدم (ع)، داراى استعداد فراگيرى اسماء و حقايق غيبى:

و علّم ءادم الأسماء كلّها .... بقره (2) 31

قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم .... بقره (2) 33

فتلقّى‏ ءادم من ربّه كلمت ....[[31]](#footnote-31) بقره (2) 37

استغفار آدم (ع)

29 استغفار آدم (ع) از ستم به خويش:

قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنكوننّ من الخسرين‏. اعراف (7) 23

استقرار آدم (ع) در زمين‏

30 تعيين شدن زمين از جانب خدا براى زندگى آدم (ع):

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة .... بقره (2) 30

31 هبوط آدم (ع) و نسل او براى استقرار در زمين به فرمان خدا:

... و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ و لكم فى الأرض مستقرّ و متع إلى‏ حين‏. بقره (2) 36

قلنا اهبطوا منها جميعا فإمّا يأتينّكم مّنّى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون‏. بقره (2) 38

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ و لكم فى الأرض مستقرّ و متع إلى‏ حين قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون‏.[[32]](#footnote-32) اعراف (7) 24 و 25

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 188

اغواى آدم (ع)

32 اغواى آدم (ع) بر اثر وسوسه و فريب‏كارى ابليس:

فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءتهما ... فدلّلهما بغرور .... اعراف (7) 20 و 22

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما .... اعراف (7) 27

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 120 و 121

اقرار آدم (ع)

33 اعتراف آدم (ع) به ستم بر خويش و زيان‏كار بودنش در صورت عدم آمرزش خداوند:

قالا ربّنا ظلمنآ أنفسنا وإن لّم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخسرين‏. اعراف (7) 23

القاى كلمات به آدم (ع)

34 آدم (ع) دريافت كننده كلمات مخصوص از سوى خدا براى توبه:

فتلقّى‏ ءادم من ربّه كلمت ....[[33]](#footnote-33) بقره (2) 37

اندام آدم (ع)

35 اندام آدم (ع)، برخوردار از اعتدال و تناسب و هماهنگى:

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين‏. حجر (15) 29

ثمّ سوّله ونفخ فيه من رّوحه وجعل لكم السّمع والأبصر والأفدة قليلا مّا تشكرون‏. سجده (32) 9

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين‏.[[34]](#footnote-34) ص (38) 72

برترى آدم (ع) همين مدخل، فضايل آدم (ع)

برگزيدگى آدم (ع) همين مدخل، فضايل آدم (ع)

برهنگى آدم (ع)

36 برهنه شدن آدم (ع) در پى وسوسه ابليس و تناول از درخت ممنوع:

فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءتهما و قال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين أوتكونا من الخلدين فدلّلهما بغرور فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما .... اعراف (7) 20 و 22

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 189

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما .... اعراف (7) 27

فوسوس إليه الشيطان ... فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما .... طه (20) 120 و 121

بهشت آدم (ع)

آسايش در بهشت آدم (ع)

37 بهشت آدم (ع) واجد شرايط و امكانات لازم براى آسايش:

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة و كلا منها رغدا حيث شئتما .... بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما .... اعراف (7) 19

فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏ إنّ لك ألّا تجوع فيها و لا تعرى‏ و أنّك لا تظمؤا فيها و لاتضحى‏. طه (20) 117- 119

ابليس در بهشت آدم (ع)

38 حضور يافتن ابليس در بهشت آدم (ع):

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه .... بقره (2) 36

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

فدلّيهما بغرور ... و نادلهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة و أقل لكما إنّ الشيطان لكما عدوّ مبين‏. اعراف (7) 22

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة .... اعراف (7) 27

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة ... فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏. طه (20) 116 و 117 و 120

اخراج آدم (ع) از بهشت‏

39 اخراج آدم (ع) از بهشت در پى وسوسه ابليس:

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه .... بقره (2) 36

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة .... اعراف (7) 27

فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّلك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة .... طه (20) 117

40 اخراج آدم (ع) از بهشت، درپى‏دارنده رنج و سختى براى او:

فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏.[[35]](#footnote-35) طه (20) 117

إنّ لك ألّاتجوع فيها ولاتعرى‏. طه (20) 118

وأنَّك لاتظمؤا فيها ولاتضحى‏. طه (20) 119

41 سرگذشت اخراج آدم (ع) از بهشت، قصّه‏اى عبرت آموز:

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما .... اعراف (7) 27

نيز همين مدخل، هبوط آدم (ع)، هشدار به آدم (ع)

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 190

تكليف در بهشت آدم (ع)

42 وجود تكاليفى براى آدم (ع) در بهشت:

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة و كلا منها رغدا حيث شئتما و لاتقربا هذه الشجرة .... بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة .... اعراف (7) 19

و نادلهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ....[[36]](#footnote-36) اعراف (7) 22

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى و لم نجدله عزما.[[37]](#footnote-37) طه (20) 115

... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏ ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه و هدى‏.[[38]](#footnote-38) طه (20) 121 و 122

جايگاه بهشت آدم (ع)

43 بهشت آدم (ع) در نقطه‏اى بلند:

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه و قلنا اهبطوا .... بقره (2) 36

قلنا اهبطوا منها .... بقره (2) 38

قال اهبطوا .... اعراف (7) 24

قال اهبطا منها ....[[39]](#footnote-39) طه (20) 123

44 بهشت آدم (ع)، باغى از باغ‏هاى دنيا:

و قلناياادم اسكن أنت و زوجك الجنّة ... فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه ....[[40]](#footnote-40) بقره (2) 35 و 36

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة. اعراف (7) 27

فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّلك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة .... طه (20) 117

حوّا در بهشت آدم (ع) حوّا

سكونت آدم (ع) در بهشت‏

45 فرمان خدا به سكونت آدم (ع) در بهشت:

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة .... بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة .... اعراف (7) 19

46 سكونت آدم (ع) و همسرش در بهشت:

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه .... بقره (2) 36

فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سؤءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة .... اعراف (7) 22

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة .... اعراف (7) 27

فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة .... طه (20) 117

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 191

مباحات بهشت آدم (ع)

47 استفاده از تمام خوراكى‏هاى بهشت، امرى مباح بر آدم (ع):

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة و كلا منها رغدا حيث شئتما .... بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما .... اعراف (7) 19

محرّمات بهشت آدم (ع)

48 مجاز نبودن آدم (ع) به استفاده از درخت ممنوع در بهشت:

وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين‏. بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين‏. اعراف (7) 19

فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سؤءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة .... اعراف (7) 22

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى و لم نجدله عزما فوسوس إليه الشيطان ... فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏.[[41]](#footnote-41) طه (20) 115 و 120 و 121

ويژگى‏هاى بهشت آدم (ع)

1. آزادى عمل‏

49 امكان عصيان و تمرّد از فرمان خدا در بهشت آدم (ع):

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة ... و لاتقربا هذه الشجرة .... بقره (2) 35

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه .... بقره (2) 36

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة ... و لا تقربا هذه الشجرة .... اعراف (7) 19

... فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما ... و نادلهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة .... اعراف (7) 22

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى و لم نجدله عزما. طه (20) 115

... إلّا إبليس أبى‏ فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏. طه (20) 116 و 117

فوسوس إليه الشيطان ... فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 120 و 121

2. عارى از برهنگى‏

50 بهشت آدم (ع) عارى از برهنگى:

إنّ لك ألّا تجوع فيها و لاتعرى‏. طه (20) 118

3. عارى از تشنگى‏

51 بهشت آدم (ع) عارى از تشنگى:

و أنّك لا تظمؤا فيها .... طه (20) 119

4. عارى از گرسنگى‏

52 بهشت آدم (ع) عارى از گرسنگى:

إنّ لك ألّا تجوع فيها .... طه (20) 118

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 192

5. عارى از گرما

53 بهشت آدم (ع) عارى از گرما:

و أنّك ... لاتضحى‏. طه (20) 119

پشيمانى آدم (ع) همين مدخل، توبه آدم (ع)

پوشش آدم (ع) همين مدخل، لباس آدم (ع)

تضرّع آدم (ع) همين مدخل، فضايل آدم (ع)

تطميع آدم (ع) همين مدخل، آدم (ع) و ابليس‏

تعليم اسما به آدم (ع)

54 تعليم اسما و حقايق اشيا به آدم (ع) از سوى خدا:

و علّم ءادم الأسماء كلّها ... قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّى أعلم غيب السّموت و الأرض .... بقره (2) 31 و 33

تكامل آدم (ع) همين مدخل، فضايل آدم (ع)

تكريم آدم (ع) همين مدخل، فضايل آدم (ع)

تكليف آدم (ع) همين مدخل، بهشت آدم (ع) تكليف در بهشت آدم (ع)

توبه آدم (ع)

55 پشيمانى آدم (ع) از نافرمانى خدا در استفاده از درخت ممنوع:

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة و كلا منها رغدا حيث شئتما ... فتلقّى‏ ءادم من ربّه كلمت فتاب عليه ....[[42]](#footnote-42) بقره (2) 35 و 37

قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا .... اعراف (7) 23

56 اظهار پشيمانى آدم (ع) از ستم به خويش:

قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنكوننّ من الخسرين‏. اعراف (7) 23

57 آدم (ع)، دريافت‏كننده اذكار و كلمات مخصوصى از سوى خدا براى توبه:

فتلقّى‏ ءادم من ربّه كلمت فتاب عليه .... بقره (2) 37

58 قبولى توبه آدم (ع) جلوه‏اى از صفت رحيميت خداوند:

فتلقّى‏ ءادم من رّبّه كلمت فتاب عليه إنّه هو التّوّاب الرّحيم‏. بقره (2) 37

59 قبولى توبه آدم (ع) از سوى خدا:

فتلقّى‏ ءادم من ربّه كلمت فتاب عليه‏. بقره (2) 37

ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه .... طه (20) 122

60 توبه آدم (ع) پس از هبوط وى به زمين:

و قلنا اهبطوا ... و لكم فى الأرض مستقرّ و متع إلى‏ حين فتلقّى‏ ءادم من ربّه كلمت فتاب عليه ....[[43]](#footnote-43) بقره (2) 36 و 37

نيز همين مدخل، پشيمانى آدم (ع)

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 193

توسّل آدم (ع)

61 توسل آدم (ع) به محمّد (ص) و اهل‏بيت (ع) او براى توبه:

فتلقّى‏ ءادم من ربّه كلمت فتاب عليه ....[[44]](#footnote-44) بقره (2) 37

جايگاه آدم (ع)

62 بهشت آدم (ع)، مأوا و مسكن او پيش از عصيان:

وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين‏. بقره (2) 35

ويادم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين‏. اعراف (7) 19

فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك ولزوجك فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏. طه (20) 117

63 زمين، جايگاه آدم (ع) و نسل او پس از عصيان:

فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‏ حين‏. بقره (2) 36

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‏ حين‏. اعراف (7) 24

نيز همين مدخل، سكونت آدم (ع) در بهشت، هبوط آدم (ع)، مكان هبوط آدم (ع)

حرص آدم (ع)

64 حرص آدم (ع) عامل عصيان وى از فرمان خداوند:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ماورى عنهما من سوءتهما وقال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين وقاسمهمآ إنّى لكما لمن النَّصحين‏.[[45]](#footnote-45) اعراف (7) 20 و 21

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

حياى آدم (ع)

65 احساس شرمندگى آدم (ع) در پى آشكار شدن عورتش:

... فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة .... اعراف (7) 22

فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ....[[46]](#footnote-46) طه (20) 121

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 194

خلافت آدم (ع)

66 آدم (ع)، خليفه خدا در زمين:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة ....[[47]](#footnote-47) بقره (2) 30

67 آدم (ع)، خليفه پيشينيان در زمين:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ....[[48]](#footnote-48) بقره (2) 30

68 خدا، اعطاكننده خلافت به آدم (ع):

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة .... بقره (2) 30

69 اعلام خلافت آدم (ع) در زمين از سوى خدا:

... إنّى جاعل فى الأرض خليفة ... قال إنّى أعلم ما لاتعلمون‏. بقره (2) 30

70 اعتراض ملائكه به خلافت آدم (ع) در زمين:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء .... بقره (2) 30

71 گفت‏وگوى خدا با ملائكه درباره خلافت آدم (ع)

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ... قال إنّى أعلم ما لاتعلمون‏. بقره (2) 30

72 كتمان كردن امور مربوط به خلافت آدم (ع) از سوى ملائكه:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة ... ... واعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون‏.[[49]](#footnote-49) بقره (2) 30 و 33

خلقت آدم (ع)

73 آفريده شدن آدم (ع) با قدرت و قوت خود خداوند:

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين‏.[[50]](#footnote-50) ص (38) 75

74 آدم (ع)، نخستين انسان خلق شده از جنس كنونى بشر:

يا أيّها الناس اتّقوا ربّكم الّذى خلقكم من نفس وحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء .... نساء (4) 1

و هو الّذى أنشأكم من نفس وحدة .... انعام (6) 98

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة و جعل منها زوجها .... اعراف (7) 189

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 28

... و بدأ خلق الإنسان من طين ثمّ جعل نسله من سللة من ماء مهين‏. سجده (32) 7 و 8

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من‏

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 195

طين فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين‏. ص (38) 71 و 72

خلقكم من نفس وحدة ثمّ جعل منها زوجها .... زمر (39) 6

يا أيّها الناس إنّا خلقنكم من ذكر و أنثى‏ ....[[51]](#footnote-51) حجرات (49) 13

75 آفرينش آدم (ع) به صورتى متناسب و معتدل:

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين‏. حجر (15) 29

ثمّ سوّله و نفخ فيه من روحه .... سجده (32) 9

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين‏. ص (38) 72

76 داستان خلقت و خلافت آدم (ع) داستانى آموزنده و شايان ذكر:

وإذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن نسبّح‏بحمدك و نقدّس لك قال إنّى أعلم ما لاتعلمون‏. بقره (2) 30

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

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

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

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا مّن طين‏.[[52]](#footnote-52) ص (38) 71

77 آفرينش آدم از خاك امرى حق و از جانب پروردگار:

إنّ مثل عيسى‏ عند اللّه كمثل ءادم خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون الحقّ من رّبّك فلاتكن مّن الممترين‏.[[53]](#footnote-53) آل‏عمران (3) 59 و 60

خلقت تدريجى آدم (ع)

78 وجود فاصله زمانى بين مادّه آدم (ع) و صورت انسانى او:

... كمثل ءادم خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون‏. آل‏عمران (3) 59

و لقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ....[[54]](#footnote-54) اعراف (7) 11

79 دميده شدن روح الهى در آدم (ع) پس از سامان يافتن و تكميل شدن اندام او:

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين‏. ص (38) 72

80 گِل و روح، آغاز و پايان سير تكوين انسان:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من صلصل من حمإ مسنون فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين‏. حجر (15) 28 و 29

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا مّن طين‏. ص (38) 71

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين. ص (38) 72

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 196

خلقت غير طبيعى آدم (ع)

81 آفرينش آدم (ع)، آفرينشى غير متعارف:

إنّ مثل عيسى‏ عند اللَّه كمثل ءادم خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون‏. آل‏عمران (3) 59

عناصر خلقت آدم (ع)

1. خاك‏

82 خلقت ابتدايى آدم (ع) از خاك:

إنّ مثل عيسى‏ عند اللَّه كمثل ءادم خلقه من تراب .... آل‏عمران (3) 59

... أكفرت بالذى خلقك من تراب ....[[55]](#footnote-55) كهف (18) 37

... فإنّا خلقنكم من تراب .... حج (22) 5

و من ءايته أن خلقكم من تراب .... روم (30) 20

و اللَّه خلقكم من تراب .... فاطر (35) 11

هو الّذى خلقكم من تراب .... غافر (40) 67

83 آفريده شدن آدم (ع) از گِل:

هو الّذى خلقكم من طين ....[[56]](#footnote-56) انعام (6) 2

... و خلقته من طين‏. اعراف (7) 12

... قال ءأسجد لمن خلقت طينا. اسراء (17) 61

و لقد خلقنا الإنسان من سللة من طين‏.[[57]](#footnote-57) مؤمنون (23) 12

... و بدأ خلق الإنسان من طين‏. سجده (32) 7

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من طين‏. ص (38) 71

... و خلقته من طين‏. ص (38) 76

84 گل چسبنده، از مواد اوّليّه آفرينش آدم (ع):

فاستفتهم أهم أشدّ خلقا أم من خلقنا إنّا خلقنهم من طين لازب‏.[[58]](#footnote-58) صافّات (37) 11

85 لجن خشكيده و سفالين، مادّه آفرينش آدم (ع):

و لقد خلقنا الإنسان من صلصل من حمإ مسنون‏.[[59]](#footnote-59) حجر (15) 26

... إنّى خلق بشرا من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 28

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 33

86 لجن بدبو، عنصر مادّى آفرينش آدم (ع):

و لقد خلقنا الإنسان من صلصل من حمإ مسنون‏.[[60]](#footnote-60) حجر (15) 26

إنّى خلق بشرا من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 28

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 33

2. روح‏

87 تكميل آفرينش آدم (ع) با دميدن روح در او:

إنّ مثل عيسى‏ عند اللَّه كمثل ءادم خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون‏.[[61]](#footnote-61) آل‏عمران (3) 59

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 197

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى .... حجر (15) 29

ثمّ سوّيه و نفخ فيه من روحه .... سجده (32) 9

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى .... ص (38) 72

88 روح دميده شده در كالبد آدم (ع) برخوردار از شرافت و ارزش ويژه:

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين‏. حجر (15) 29

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين‏.[[62]](#footnote-62) ص (38) 72

فلسفه خلقت آدم (ع)

89 فراگيرى اسما و يافتن كمال علمى آدم (ع)، از علل غايى آفرينش او:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة ... قال إنّى أعلم ما لاتعلمون و علّم ءادم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملئكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّى أعلم غيب السّموت و الأرض و أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون‏. بقره (2) 30 و 31 و 33

90 پيدايش انبيا، صالحان و امامان (ع) از نسل آدم (ع) فلسفه ديگرى از آفرينش او:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة ... قال إنّى أعلم ما لاتعلمون‏.[[63]](#footnote-63) بقره (2) 30

مراحل خلقت آدم (ع)

1. تناسب اندام‏

91 ايجاد تناسب در اعضا و اجزاى بدن آدم (ع) از مراحل آفرينش او:

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين‏. حجر (15) 29

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين‏. ص (38) 72

2. خاك‏

92 خاك، مرحله آغازين آفرينش آدم (ع):

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من طين‏. ص (38) 71

3. روح‏

93 دميده شدن روح، مرحله پايانى خلقت آدم:

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين‏. حجر (15) 29

فإذا سوّيته ونفخت فيه من رّوحى فقعوا له سجدين‏. ص (38) 72

4. گِل‏

94 خلقت آدم (ع) از گِلى بدبو و خشكيده متغير:

... إنّى خلق بشرا من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 28

نيز همين مدخل، عناصر خلقت آدم (ع)

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 198

ملائكه و خلقت آدم (ع)

95 اعتراض ملائكه به خلق آدم (ع) از سوى خدا:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء .... بقره (2) 30

خواست‏هاى آدم (ع) همين مدخل، دعاى آدم (ع)

دشمن آدم (ع)

96 دشمنى ابليس و آدم (ع) با يك‏ديگر:

... و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ ....[[64]](#footnote-64) بقره (2) 36

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

97 هشدار خدا به آدم (ع) درمورد دشمنى ابليس با او:

و ناديهما ربّهما ... إنّ الشيطان لكما عدوّ مبين‏. اعراف (7) 22

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس أبى‏ فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك .... طه (20) 116 و 117

دعاى آدم (ع)

98 دعاى آدم (ع) براى جلب رحمت و آمرزش خدا:

قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنكوننّ من الخسرين‏. اعراف (7) 23

99 درخواست فرزند صالح از خدا، از سوى آدم (ع):

... فلمّا أثقلت دعوا اللَّه ربّهما لئن ءاتيتنا صلحا لنكوننّ من الشكرين‏. اعراف (7) 189

اجابت دعاى آدم (ع)

100 اجابت دعاى آدم (ع) با اعطاى فرزندى صالح به وى:

... فلمّا أثقلت دعو ا اللَّه ربّهما لئن ءاتيتنا صلحا لنكوننّ من الشكرين فلمّا ءاتلهما صلحا جعلا له شركاء فيما ءاتلهما .... اعراف (7) 189 و 190

زيان‏كارى آدم (ع)

101 اعتراف آدم (ع) به ستم بر خويش و زيان‏كار بودنش در صورت آمرزيده نشدن:

قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنكوننّ من الخسرين‏. اعراف (7) 23

سجده بر آدم (ع)

102 ملائكه، مأمور سجده بر آدم (ع) به فرمان خدا:

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... بقره (2) 34

و لقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... اعراف (7) 11

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا ... .... فقعوا له سجدين فسجد الملئكة .... حجر (15) 28- 30

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... اسراء (17) 61

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... كهف (18) 50

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

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 199

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا ... ... فقعوا له سجدين‏. ص (38) 71 و 72

103 اطاعت ملائكه از خدا، در سجده بر آدم (ع):

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا .... بقره (2) 34

... ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس .... اعراف (7) 11

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون‏. حجر (15) 29 و 30

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا. اسراء (17) 61

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا. كهف (18) 50

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

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون‏. ص (38) 72 و 73

104 فراگيرى اسما و دريافت حقايق غيبى، دليل شايستگى آدم (ع) براى سجده ملائكه:

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة ... و علّم ءادم الأسماء كلّها ... قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم ... و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... بقره (2) 30 و 31 و 33 و 34

ترك سجده بر آدم (ع)

105 سرپيچى ابليس از فرمان خدا در سجده بر آدم (ع):

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

... ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس لم يكن من السجدين‏. اعراف (7) 11

فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس أبى‏ أن يكون مع السجدين‏. حجر (15) 30 و 31

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

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس .... كهف (18) 50[[65]](#footnote-65)

**فرهنگ قرآن    ج‏1    199**

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

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

آثار ترك سجده بر آدم (ع)

1. خوارى‏

106 گرفتار شدن ابليس به خوارى و ذلّت به جهت ترك سجده آدم (ع):

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

2. رانده شدن‏

107 رانده شدن ابليس از جايگاه مقرّبان و منزلت والاى آن در پى سرپيچى از سجده آدم (ع):

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

قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت‏

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 200

بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين قال فاخرج منها فإنّك رجيم‏. ص (38) 75 و 77

3. لعن‏

108 لعن و نفرين ابدى خدا، ثمره ترك سجده آدم (ع) براى ابليس:

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

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

سرزنش آدم (ع)

109 سرزنش آدم (ع)، بر اثر سرپيچى او از فرمان پرهيز از درخت ممنوع و پيروى از شيطان:

... و نادلهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة و أقل لكما إنّ الشيطان لكما عدوّ مبين‏. اعراف (7) 22

شكرگزارى آدم (ع)

110 تعهّد آدم (ع) به شكرگزارى در صورت فرزنددار شدن:

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة و جعل منها زوجها ... فلمّا أثقلت دعو ا اللَّه ربّهما لئن ءاتيتنا صلحا لنكوننّ من الشكرين‏. اعراف (7) 189

عصمت آدم (ع) همين مدخل، فضايل آدم (ع)

عصيان آدم (ع)

111 عصيان آدم (ع) پيش از نبوت وى:

فأكلامنها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وعصى‏ ءادم ربّه فغوى‏.[[66]](#footnote-66) طه (20) 121

آثار عصيان آدم (ع)

1. آشكار شدن زشتى‏ها

112 نمايان شدن زشتى‏هاى آدم (ع)، بر اثر عصيان او از فرمان خدا مبنى بر دورى از درخت ممنوع:

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما و لاتقربا هذه الشجرة ... فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما .... اعراف (7) 19 و 22

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما .... اعراف (7) 27

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما .... طه (20) 120 و 121

2. دورى از مقام قرب‏

113 عصيان آدم (ع) و حوّا از فرمان الهى، سبب دورى آن‏ها از مقام قرب الهى:

أولئك الّذين حبطت أعملهم فى الدّنيا والأخرة وما لهم مّن نَّصرين‏.[[67]](#footnote-67) اعراف (7) 22

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 201

3. ظلم به خويش‏

114 عصيان آدم (ع) از فرمان پرهيز از درخت ممنوع، ستم به خود:

و قلنا يا ءادم ... و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‏ حين‏. بقره (2) 35 و 36

و يا ءادم ... و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا .... اعراف (7) 19 و 23

فدلّيهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ونادلهما ربّهمآ ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لّكمآ إنّ الشّيطن لكما عدوٌّ مّبين‏. اعراف 7) 22

4. محروميّت‏

115 محروميّت آدم (ع) از رسيدن به مطلوب خود در پى ترك فرمان الهى:

... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏.[[68]](#footnote-68) طه (20) 121

عوامل عصيان آدم (ع)

1. حرص‏

116 حرص آدم (ع) عامل عصيان وى از فرمان خدا:

فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ماورى عنهما من سوءتهما وقال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين‏.[[69]](#footnote-69) اعراف (7) 20

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 120 و 121

2. شيطان‏

117 وسوسه و فريب‏كارى شيطان، عامل لغزش آدم (ع):

و قلنا يا ءادم ... و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين فأزلّهما الشيطان عنها .... بقره (2) 35 و 36

فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءتهما ... و قاسمهما إنّى لكما لمن النصحين فدلّيهما بغرور .... اعراف (7) 20- 22

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة .... اعراف (7) 27

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 120 و 121

118 ايجاد شبهه براى آدم (ع) از سوى شيطان، عامل لغزش وى:

فوسوس لهما الشيطان ... و قال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين‏

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 202

أوتكونا من الخلدين فدلّيهما بغرو ....[[70]](#footnote-70) اعراف (7) 20 و 22

3. ضعف اراده‏

119 ضعف اراده آدم (ع) در پيمان با خدا، زمينه عصيان او:

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى و لم نجدله عزما فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 115 و 120 و 121

4. فراموشى عهد

120 به فراموشى سپردن عهد خدا از سوى آدم (ع) زمينه عصيان او:

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى و لم نجدله عزما فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 115 و 120 و 121

5. گرايش به جاودانگى‏

121 گرايش به ابديّت و زندگى جاويد در بهشت، زمينه نفوذ شيطان در آدم (ع):

... و قال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين أوتكونا من الخلدين‏. اعراف (7) 20

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 120 و 121

6. گرايش به حكومت ابدى‏

122 گرايش به داشتن حكومت ابدى، زمينه نفوذ شيطان در آدم (ع):

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما ... و عصى‏ ءادم ربّه فغوى‏. طه (20) 120 و 121

7. گرايش به فرشته شدن‏

123 گرايش درونى آدم (ع) به فرشته بودن، زمينه نفوذ شيطان در او:

... و قال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين أوتكونا من الخلدين‏. اعراف (7) 20

كيفر عصيان آدم (ع)

124 اخراج و هبوط آدم (ع) از بهشت در پى عصيان او:

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه و قلنا اهبطوا ... قلنا اهبطوا منها جميعا .... بقره (2) 36 و 38

قالا ربّنا ظلمنآ أنفسنا وإن لّم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخسرين قال اهبطوا .... اعراف (7) 23 و 24

فأكلامنها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وعصى‏ ءادم ربّه فغوى‏ قال اهبطا منها جميعاً .... طه (20) 121 و 123

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 203

125 تنزّل آدم (ع) از مقام قرب الهى بر اثر عصيان:

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه ....[[71]](#footnote-71) بقره (2) 36

علم آدم (ع) همين مدخل، فضايل آدم (ع)

عهد آدم (ع)

126 عهد آدم (ع) با خدا براى سپاس‏گزارى در صورت اعطاى فرزندى صالح به او:

... دعوا اللَّه ربّهما لئن ءاتيتنا صلحا لنكوننّ من الشكرين‏. اعراف (7) 189

عهد خدا با آدم (ع)

127 پيمان گرفتن خدا از آدم (ع) براى پرهيز از درخت ممنوع:

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى .... طه (20) 115

128 فراموش كردن پيمان با خدا از سوى آدم (ع):

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى .... طه (20) 115

غريزه جنسى آدم (ع)

129 آدم (ع)، داراى غريزه جنسى:

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها فلمّا تغشّلها ....[[72]](#footnote-72) اعراف (7) 189

غفلت آدم (ع)

130 غفلت آدم (ع) از توجّه خداوند در تدبير اسباب و عوامل تربيتى فرزند خود:

فلمّا ءاتلهما صلحا جعلا له شركاء فيما ءاتلهما ....[[73]](#footnote-73) اعراف (7) 190

فراموشى آدم (ع)

131 به فراموشى سپرده شدن پيمان آدم (ع) با خدا:

و لقد عهدنا إلى‏ ءادم من قبل فنسى .... طه (20) 115

فرزندان آدم (ع)

تفاوت فرزندان آدم (ع)

132 خداترس بودن هابيل و سركش بودن قابيل:

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم ... قال لأقتلنّك قال إنّما يتقبّل اللَّه من المتّقين لئن بسطت إلىّ يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنّى أخاف اللَّه ربّ العلمين فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله .... مائده (5) 27 و 28 و 30

قتل فرزند آدم (ع)

133 كشته شدن فرزند آدم (ع) هابيل به دست قابيل پس از قبول نشدن قربانى قابيل:

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحقّ إذ قرّبا قربانا فتقبّل من أحدهما و لم يتقبّل من الأخر قال لأقتلنّك ... فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله .... مائده (5) 27 و 30

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 204

قربانى فرزندان آدم (ع)

134 تقديم قربانى به پيشگاه خدا از سوى فرزندان آدم (ع):

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحقّ إذ قرّبا قربانا .... مائده (5) 27

135 پذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل از سوى خدا:

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحقّ إذ قرّبا قربانا فتقبّل من أحدهما و لم يتقبّل من الأخر .... مائده (5) 27

نزاع فرزندان آدم (ع)

136 ستيزه و منازعه قابيل با هابيل در پى رد شدن قربانى او از سوى خدا:

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحقّ إذ قرّبا قربانا فتقبّل من أحد هما و لم يتقبّل من الأخر قال لأقتلنّك ... لئن بسطت إلىّ يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك .... مائده (5) 27 و 28

نيز قابيل و هابيل‏

فرزنددار شدن آدم (ع)

137 خدا، اعطاكننده فرزندى صالح به آدم (ع) در پى درخواست او:

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها فلمّا تغشّلها حملت حملا خفيفا فمرّت به فلمّا أثقلت دعو ا اللَّه ربّهما لئن ءاتيتنا صلحا لنكوننّ من الشكرين فلمّا ءاتلهما صلحا جعلا له شركاء فيما ءاتلهما .... اعراف (7) 189 و 190

فضايل آدم (ع)

1. برترى بر ملائكه‏

138 آدم (ع)، موجودى برتر از ملائكه:

و علّم ءادم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملئكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين قالوا سبحنك لاعلم لنا إلّاما علّمتنا .... بقره (2) 31 و 32

قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّى أعلم غيب السّموت و الأرض ....[[74]](#footnote-74) بقره (2) 33

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... بقره (2) 34

و لقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... اعراف (7) 11

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون‏. حجر (15) 29 و 30

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا .... اسراء (17) 61

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا .... كهف (18) 50

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

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من طين فإذا سوّيته و نفخت فيه من‏

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 205

روحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون‏.[[75]](#footnote-75) ص (38) 71- 73

139 آگاهى بيش‏تر و فراتر آدم (ع)، راز برترى او بر فرشتگان:

وعلّم ءادم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملئكة فقال أنبونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين‏. بقره (2) 31

2. برترى بر همسر

140 آدم (ع) داراى شخصيّتى برجسته‏تر از همسرش حوّا:

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة ....[[76]](#footnote-76) بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة .... اعراف (7) 19

فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك .... طه (20) 117

3. برگزيدگى‏

141 آدم (ع) برگزيده خدا:

إنّ اللَّه اصطفى‏ ءادم .... آل‏عمران (3) 33

ثمّ اجتبه ربّه .... طه (20) 122

4. تضرّع‏

142 تضرّع آدم (ع) در پيشگاه خدا به دليل ستم به نفس:

قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنكوننّ من الخسرين‏. اعراف (7) 23

5. تكامل‏

143 راه يافتن آدم (ع) به تكامل و تعالى پس از آمرزش:

ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه وهدى‏.[[77]](#footnote-77) طه (20) 122

6. تكريم‏

144 تكريم آدم (ع) از سوى خدا:

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا ....[[78]](#footnote-78) بقره (2) 34

و لقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... اعراف (7) 11

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا ... ... فقعوا له سجدين فسجد الملئكة .... حجر (15) 28- 30

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... اسراء (17) 61

قال أرءيتك هذا الّذى كرّمت علىّ .... اسراء (17) 62

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... كهف (18) 50

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

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا ... ... فقعوا له سجدين‏. ص (38) 71 و 72

آثار تكريم آدم (ع)

145 تكريم آدم (ع) از سوى خدا مورد اعتراض ابليس:

قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن‏

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 206

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

146 تكريم آدم (ع) از سوى خدا، برانگيزاننده ابليس بر دشمنى و بدخواهى براى ذّريّه آدم:

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

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

فلسفه تكريم آدم (ع)

147 ابليس خواستار با خبر شدن از فلسفه بزرگداشت آدم بر وى:

قال أرءيتك هذا الَّذى كرَّمت علىَّ لئن أخَّرتن إلى‏ يوم القيمة لأحتنكنّ ذرّيّته إلّاقليلا.[[79]](#footnote-79) اسراء (17) 62

7. خلقت ويژه‏

148 آفرينش آدم (ع)، آفرينشى با عظمت و مورد عنايت ويژه خداوند:

قال يابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ ....[[80]](#footnote-80) ص (38) 75

8. عصمت‏

149 عصمت آدم (ع) پس از هبوط به زمين و انتخابش به نبوّت:

إنّ اللَّه اصطفى‏ ءادم ....[[81]](#footnote-81) آل‏عمران (3) 33

ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه .... طه (20) 122

9. علم‏

150 آگاهى يافتن آدم (ع) از تمام اشيا و حقايق غيبى به تعليم خدا:

و علّم ءادم الأسماء كلّها .... بقره (2) 31

قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم .... بقره (2) 33

151 آگاه شدن آدم (ع) از كلمات تعليمى از سوى خدا براى توبه:

فتلقّى‏ ءادم من ربّه كلمت فتاب عليه .... بقره (2) 37

152 آدم (ع)، داراى علمى بس گسترده‏تر از علم فرشتگان:

و علّم ءادم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملئكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين قالوا سبحنك لا علم لنا الا ما علمتنا ... قال يا ءادم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم .... بقره (2) 31- 33

كفران آدم (ع)

153 بروز ناسپاسى در آدم (ع) پس از فرزنددار شدن:

... فلمّا أثقلت دعو ا اللَّه ربّهما لئن ءاتيتنا صلحا لنكوننّ من الشكرين فلمّا ءاتلهما صلحا جعلا له شركاء فيما ءاتلهما ....[[82]](#footnote-82) اعراف (7) 189 و 190

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 207

گرايش‏هاى آدم (ع)

154 گرايش آدم (ع) به داشتن حكومتى پايدار:

... قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏. طه (20) 120

155 وجود گرايش به جاودانگى، در آدم (ع):

... و قال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين أوتكونا من الخلدين‏. اعراف (7) 20

... قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد .... طه (20) 120

156 وجود گرايشى در آدم (ع) براى قرار گرفتن در زمره فرشتگان:

... و قال ما نهلكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين .... اعراف (7) 20

لباس آدم (ع)

157 پوشيده بودن بدن آدم (ع) با لباس در بهشت، پيش از فريفته‏شدن:

... كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما .... اعراف (7) 27

158 كنده شدن لباس آدم (ع) در پى تناول او از درخت ممنوع:

... فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما .... اعراف (7) 22

... كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما .... اعراف (7) 27

فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما .... طه (20) 121

159 كوشش شيطان براى كندن لباس آدم (ع) و آشكار كردن شرمگاه وى:

... كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما .... اعراف (7) 27

160 استفاده آدم (ع) از برگ درخت براى پوشاندن عورت خويش:

بدت لهما سؤءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة. اعراف (7) 22

فبدت لهما سوءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة. طه (20) 121

لغزش آدم (ع) همين مدخل، عصيان آدم (ع)

لياقت آدم (ع)

161 شايستگى آدم (ع) براى فراگيرى تمام اسماى الهى:

وعلّم ءادم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملئكة فقال أنبونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين‏. بقره (2) 31

قال يادم أنبئهم بأسمائِهم فلمَّا أنبأهم بأسمائِهم قال ألم أقل لّكم إنّى أعلم غيب السّموت والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون‏. بقره (2) 33

162 فراگيرى اسما و دريافت حقايق عينى، دليل شايستگى آدم (ع) براى سجده ملائكه:

وإذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض‏

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 208

خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن نسبّح‏بحمدك و نقدّس لك قال إنّى أعلم ما لاتعلمون‏. بقره (2) 30

وعلّم ءادم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملئكة فقال أنبونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين‏. بقره (2) 31

قال يادم أنبئهم بأسمائِهم فلمَّا أنبأهم بأسمائِهم قال ألم أقل لّكم إنّى أعلم غيب السّموت والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون‏. بقره (2) 33

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

موجودات قبل از آدم (ع)

1. آتش‏

163 وجود عنصر آتش پيش از آدم:

و لقد خلقنا الإنسان من صلصل من حمإ مسنون و الجانّ خلقنه من قبل من نار السموم‏. حجر (15) 26 و 27

2. ابليس‏

164 وجود ابليس پيش از آفرينش آدم (ع):

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة ... و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس .... بقره (2) 30 و 34

و لقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس .... اعراف (7) 11

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّا إبليس .... حجر (15) 29- 31

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّاإبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا.[[83]](#footnote-83) اسراء (17) 61

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من طين ... فقعوا له سجدين فسجد الملئكة كلّهم أجمعون إلّاإبليس ....[[84]](#footnote-84) ص (38) 71- 74

3. انسان‏

165 وجود انسان‏هايى پيش از آدم (ع):

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ....[[85]](#footnote-85) بقره (2) 30

و ربّك الغنىّ ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرّيّة قوم ءاخرين‏.[[86]](#footnote-86) انعام (6) 133

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 209

4. جن‏

166 آفرينش جنّيان پيش از آدم (ع):

و لقد خلقنا الإنسان من صلصل من حمإ مسنون و الجانّ خلقنه من قبل .... حجر (15) 26 و 27

5. خاك‏

167 وجود خاك و به تبع آن گل و لجن پيش از آفرينش آدم (ع):

إنّ مثل عيسى‏ عند اللَّه كمثل ءادم خلقه من تراب .... آل‏عمران (3) 59

و لقد خلقنا الإنسان من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 26

... إنّى خلق بشرا من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 28

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصل من حمإ مسنون‏. حجر (15) 33

... أكفرت بالذى خلقك من تراب ....[[87]](#footnote-87) كهف (18) 37

... فإنّا خلقنكم من تراب .... حج (22) 5

و من ءايته أن خلقكم من تراب .... روم (30) 20

و اللَّه خلقكم من تراب .... فاطر (35) 11

فاستفتهم أهم أشدّ خلقا أم من خلقنا إنّا خلقنهم من طين لازب‏.[[88]](#footnote-88) صافّات (37) 11

هو الّذى خلقكم من تراب .... غافر (40) 67

6. زمين‏

168 وجود زمين پيش از آفرينش آدم (ع):

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة .... بقره (2) 30

7. ملائكه‏

169 وجود ملائكه پيش از آفرينش آدم (ع):

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة .... بقره (2) 30

و لقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثمّ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم .... اعراف (7) 11

و إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من صلصل من حمإ مسنون فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين‏. حجر (15) 28 و 29

إذ قال ربّك للملئكة إنّى خلق بشرا من طين‏. ص (38) 71

نيز ملائكه‏

نبوّت آدم (ع)

170 آدم (ع) برگزيده خدا و پيامبر الهى:

إنّ اللَّه اصطفى‏ ءادم و نوحا و ءال إبرهيم و ءال عمرن على العلمين‏.[[89]](#footnote-89) آل‏عمران (3) 33

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 210

ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه و هدى‏.[[90]](#footnote-90) طه (20) 122

نسل آدم (ع)

171 پيدايش انسان‏ها از نسل آدم (ع):

... خلقكم من نفس وحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء .... نساء (4) 1

و هو الّذى أنشأكم من نفس وحدة .... انعام (6) 98

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 26

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 27

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 31

يا بنى ءادم .... اعراف (7) 35

و إذ أخذ ربّك من بنى ءادم من ظهورهم ذرّيّتهم .... اعراف (7) 172

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة .... اعراف (7) 189

و لقد كرّمنا بنى ءادم .... اسراء (17) 70

... و بدأ خلق الإنسان من طين ثمّ جعل نسله من سللة من ماء مهين‏. سجده (32) 7 و 8

يا بنى ءادم .... يس (36) 60

خلقكم من نفس وحدة .... زمر (39) 6

يا أيّها الناس إنّا خلقنكم من ذكر و أنثى‏ ....[[91]](#footnote-91) حجرات (49) 13

انبيا از نسل آدم (ع)

172 پيامبران از نسل آدم (ع):

إنّ اللَّه اصطفى‏ ءادم و نوحاً وءال ابرهيم و ءال ابرهيم و ال عمرن على العلمين ذرّيّة بعضها من بعضٍ و اللَّه سميعٌ عليم‏. آل‏عمران (3) 33

أولئك الّذين أنعم اللَّه عليهم من النبيّين من ذرّيّة ءادم .... مريم (19) 58

بشارت به نسل آدم (ع)

173 بشارت به برخوردارى نسل آدم (ع) از هدايت الهى:

قلنا اهبطوا منها جميعا فإمّا يأتينّكم منّى هدى فمن تبع هداى فلاخوف عليهم ....[[92]](#footnote-92) بقره (2) 38

تكريم نسل آدم (ع)

174 نسل آدم (ع) مورد تكريم و عنايت خدا:

و لقد كرّمنا بنى ءادم .... اسراء (17) 70

دشمنى در نسل آدم (ع)

175 آميختگى زندگى نسل آدم (ع) در روى زمين به دشمنى:

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ ....[[93]](#footnote-93) بقره (2) 36

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

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوّ .... طه (20) 123

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 211

عهد خدا با نسل آدم (ع)

176 پيمان گرفتن خدا از نسل آدم (ع) در عالم ذر براى اقرار به ربوبيّت خود:

و إذ أخذ ربّك من بنى ءادم من ظهورهم ذرّيّتهم و أشهدهم على‏ أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى‏ شهدنا .... اعراف (7) 172

177 پيمان گرفتن خدا از نسل آدم (ع) براى عبادت خود:

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

178 پيمان گرفتن خدا از نسل آدم (ع) براى پرهيز از پيروى شيطان:

ألم أعهد إليكم يا بنى ءادم أن لاتعبدوا الشيطان .... يس (36) 60

موعظه به نسل آدم (ع)

179 سفارش خدا به نسل آدم (ع) براى رعايت تقوا:

يا أيّها الناس اتّقوا ربّكم الّذى خلقكم من نفس وحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء و اتّقوا اللَّه .... نساء (4) 1

يا بنى ءادم قد أنزلنا عليكم لباسا يورى سوءتكم و ريشا و لباس التّقوى‏ ذلك خير .... اعراف (7) 26

يا بنى ءادم إمّا يأتينّكم رسل منكم يقصّون عليكم ءايتى فمن اتّقى‏ و أصلح فلا خوف عليهم .... اعراف (7) 35

180 سفارش خدا به نسل آدم (ع) براى هوشيار بودن در برابر فريب كارى‏هاى شيطان:

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة .... اعراف (7) 27

ألم أعهد إليكم يا بنى ءادم أن لاتعبدوا الشيطان إنّه لكم عدوّ مبين‏. يس (36) 60

181 نصيحت خدا به نسل آدم (ع) براى آراستن خويش، هنگام حضور در مساجد و محلّ نماز:

يا بنى ءادم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد .... اعراف (7) 31

نسل آدم (ع) در منظر شيطان‏

182 نسل آدم (ع) در معرض ديد شياطين:

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان ... إنّه يرلكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم .... اعراف (7) 27

نيازهاى آدم (ع)

1. خوراك‏

183 خوراك از نيازهاى آدم (ع):

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة و كلا منها رغدا حيث شئتما .... بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما .... اعراف (7) 19

2. لباس‏

184 نياز آدم (ع) به لباس براى پوشاندن شرمگاه خويش:

... و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة .... اعراف (7) 22

... و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة .... طه (20) 121

3. همسر

185 نياز آدم (ع) به همسر براى آرامش يافتن:

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها .... اعراف (7) 189

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 212

هبوط آدم (ع)

186 فرمان خدا به هبوط آدم (ع) از بهشت:

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه و قلنا اهبطوا .... بقره (2) 36

قلنا اهبطوا منها جميعا .... بقره (2) 38

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

قال اهبطا منها جميعا .... طه (20) 123

187 هبوط آدم (ع) همراه با دشمنى ابليس و عداوت بين نسل او:

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ .... بقره (2) 36

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

فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك فلا يخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏. طه (20) 117

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوّ .... طه (20) 123

عامل هبوط آدم (ع)

188 فريب خوردن آدم (ع) از شيطان در تناول از درخت ممنوع باعث هبوط وى:

و قلنا يا ءادم ... و لاتقربا هذه الشجرة ... فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه و قلنا اهبطوا .... بقره (2) 35 و 36

... و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين و قاسمهما إنّى لكما لمن النصحين فدلّلهما بغرور ... قال اهبطوا .... اعراف (7) 19 و 21 و 22 و 24

فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل أدلّك على‏ شجرة الخلد و ملك لايبلى‏ فأكلا منها ... قال اهبطا منها .... طه (20) 120 و 121 و 123

مكان هبوط آدم (ع)

189 زمين، محلّ هبوط آدم (ع) پس از اخراج از بهشت:

فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ و لكم فى الأرض مستقرّ .... بقره (2) 36

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ و لكم فى الأرض مستقرّ ....[[94]](#footnote-94) اعراف (7) 24

نيز اخراج آدم (ع)

هدايت آدم (ع)

190 نزول هدايت از جانب خدا بر آدم (ع):

قلنا اهبطوا منها جميعا فإمّا يأتينّكم منّى هدى فمن تبع هداى فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون‏. بقره (2) 38

191 هدايت شدن آدم (ع) از سوى خدا پس از برگزيدنش:

ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه و هدى‏. طه (20) 122

هشدار به آدم (ع)

192 هشدار خدا به آدم (ع) درباره تناول از درخت ممنوع:

و قلنا يا ءادم ... لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين. بقره (2) 35

فرهنگ قرآن، ج‏1، ص: 213

و يا ءادم ... لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين‏. اعراف (7) 19

... و نادلهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة .... اعراف (7) 22

193 هشدار خدا به آدم (ع) مبنى بر اخراج او از بهشت، در صورت پيروى از ابليس:

يا بنى ءادم لايفتننّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة .... اعراف (7) 27

فقلنا يا ءادم إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك و لا يخرجنّكما من الجنّة فتشقى‏. طه (20) 117

همسر آدم (ع)

194 آفرينش همسر آدم (ع) از جنس وى:

يا أيّها الناس اتّقوا ربّكم الّذى خلقكم من نفس وحدة و خلق منها زوجها .... نساء (4) 1

هو الّذى خلقكم من نفس وحدة و جعل منها زوجها .... اعراف (7) 189

خلقكم من نفس وحدة ثمّ جعل منها زوجها .... زمر (39) 6

195 فرمان خدا به سكونت همسر آدم (ع) به همراه وى در بهشت:

و قلنا يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة .... بقره (2) 35

و يا ءادم اسكن أنت و زوجك الجنّة .... اعراف (7) 19

196 خداوند آفريننده همسر نخستين انسان (آدم (ع)) از او:

يأيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذى خلقكم مّن نّفس وحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالًا كثيرًا ونسآءً واتّقوا اللّه الّذى تسآءلون به والأرحام إنّ اللّه كان عليكم رقيبا.[[95]](#footnote-95) نساء (4) 1

هو الَّذى خلقكم مّن نَّفس وحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلمّا تغشّلها حملت حملا خفيفا فمرّت به فلمّآ أثقلت دّعوا اللّه ربّهما لئن ءاتيتنا صالحا لّنكوننّ من الشَّكرين‏. اعراف (7) 189

نيز حوّا[[96]](#footnote-96)

### فرهنگ موضوعی تفاسیر

از نرم افزار جامع التفاسیر نور

**فرهنگ موضوعى تفاسير    ج‏1    27**

آدم عليه السلام‏

آدم عليه السلام از خاك‏---) خلقت «آدم عليه السلام»

آدم عليه السلام در بهشت‏---) بهشت «آدم عليه السلام»

آدم عليه السلام و بناى كعبه‏---) بناى «كعبه»

اختيار آدم عليه السلام‏---) عصيان «آدم عليه السلام»

ادب آدم عليه السلام‏

ادب آدم عليه السلام در دعا

(ح) الميزان 2646 مائده 116

اسماء تعليمى به آدم عليه السلام‏---) تعليم «آدم عليه السلام»

امانت به آدم عليه السلام‏

پذيرش امانت خدا از سوى آدم عليه السلام‏

(ح) كشف‏الاسرار 938 احزاب 72

فلسفه پذيرش امانت خدا از سوى آدم عليه السلام‏

(ح) كشف‏الاسرار 1018 احزاب 72

امتحان آدم عليه السلام‏

(ح) كشف‏الاسرار 3767 عنكبوت 3

اندوه آدم عليه السلام‏

اندوه آدم عليه السلام بعد از قتل هابيل‏

مجمع‏البيان 2863 مائده 31

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 28

انسان قبل از آدم عليه السلام‏---) تاريخ «انسان»

انگشتر آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 1501 بقره 36

برگزيدگى آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 5371 آل‏عمران 33

كبيرفخر 228 ... 33

مجمع‏البيان 7342 ... 33

المنار 2883 ... 33

المنير 2113 ... 33

الميزان 1653 ... 33

... 22214 طه 122

نمونه 3882 آل‏عمران 33

بهشت آدم عليه السلام‏

احسن‏الحديث 1021 بقره 35

(ح) پرتو 1251 ... 35

تبيان 1561 ... 35

... 3674 اعراف 19

(ح) التحرير 4301 بقره 35

الجديد 641 ... 35

... 4714 طه 120

(ح) كبيرفخر 33 بقره 35

(ح) كشف‏الاسرار 1481 ... 35

... 5763 اعراف 19

مجمع‏البيان 1941 بقره 35

(ح) مراغى 901 ... 35

... 1188 اعراف 19

(ح) ملّاصدرا 813 بقره 35

المنير 1401 ... 35

الميزان 1191 ... 30

(ح) ... 1381 ... 35

الميزان 398 اعراف 25

نمونه 1861 بقره 35

... 31913 طه 117

حكم سكونت آدم عليه السلام در بهشت‏

كبيرفخر 23 بقره 35

فلسفه سكونت آدم عليه السلام در بهشت‏

كاشف 851 بقره 35

(ح) نمونه 1841 ... 35

مدّت سكونت آدم عليه السلام در بهشت‏

(ح) الميزان 1471 بقره 37

ورود ابليس به بهشت آدم عليه السلام‏

(ح) جامع‏البيان 2351 بقره 36

الجديد 661 ... 36

مجمع‏البيان 1971 ... 36

(ح) ملّاصدرا 1083 ... 36

(ح) الميزان 1421 ... 36

المنير 1431 ... 36

پوشش آدم عليه السلام‏

پوشش آدم عليه السلام در بهشت‏

(ح) جامع‏البيان 1528 اعراف 27

كبيرفخر 5314 ... 27

مراغى 1278 ... 27

(ح) المنار 3628 ... 27

(ح) نمونه 1186 ... 22

تطميع آدم عليه السلام‏

فلسفه قبول تطميع ابليس از سوى آدم عليه السلام‏

(ح) كبيرفخر 4714 اعراف 20

تعليم آدم عليه السلام‏

تعليمات خدا به آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 5803 اعراف 25

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 29

چگونگى تعليم اسماء به آدم عليه السلام‏

التحرير 4101 بقره 31

نمونه 1781 ... 31

علم خدا در تعليم اسماء به آدم عليه السلام‏

تبيان 1471 بقره 33

ماهيّت علم آدم عليه السلام به اسماء

الميزان 1161 بقره 30

مصاديق‏اسماى تعليمى به آدم عليه السلام‏

(ح) ابن‏كثير 1111 بقره 31

(ح) احسن‏الحديث 921 ... 31

(ح) پرتو 1171 ... 31

(ح) تبيان 1381 ... 31

التحرير 4091 ... 31

(ح) جامع‏البيان 2151 ... 31

(ح) الجديد 611 ... 33

كاشف 791 ... 31

(ح) كبيرفخر 1762 ... 31

(ح) كشف‏الاسرار 1361 ... 31

مجمع‏البيان 1801 ... 31

مراغى 821 ... 31

(ح) ملّاصدرا 3182 ... 31

(ح) الميزان 1171 ... 31

(ح) نمونه 1761 ... 31

ويژگى اسماى تعليمى به آدم عليه السلام‏

الميزان 1181 بقره 30

تكلّم آدم عليه السلام‏

تكلّم خدا با آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 1501 بقره 36

گفتگوى آدم عليه السلام با عزرائيل‏

كشف‏الاسرار 5287 سجده 11

توبه آدم عليه السلام‏

زمان توبه آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 1561 بقره 37

(ح) الميزان 1341 ... 37

عوامل قبول توبه آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 5733 اعراف 11

محل تلقين كلمات توبه به آدم عليه السلام‏

الجديد 671 بقره 37

مراد ازكلمات توبه آدم عليه السلام‏

پرتو 1301 بقره 37

تبيان 1691 ... 37

(ح) التحرير 4371 ... 37

(ح) جامع‏البيان 2431 ... 37

فتح‏القدير 711 ... 37

كبيرفخر 193 ... 37

كشاف 1281 ... 37

كشف‏الاسرار 1551 ... 37

مجمع‏البيان 2001 ... 37

(ح) ملّاصدرا 1293 ... 37

المنير 1421 ... 37

الميزان 1331 ... 37

(ح) ... 1471 ... 37

(ح) نمونه 1971 ... 37

جنّ قبل از آدم عليه السلام‏---) «جنّ» در زمين‏

حج آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 3581 بقره 127

حلول در آدم عليه السلام‏---) روح «آدم عليه السلام»

خلافت آدم عليه السلام‏

فلسفه اطلاق خليفه بر آدم عليه السلام‏

كبيرفخر 1652 بقره 30

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 30

كشف‏الاسرار 1331 بقره 30

فلسفه اعتراض ملائكه به خلافت آدم عليه السلام‏

تبيان 1321 بقره 30

التحرير 4021 ... 30

(ح) ملّاصدرا 3062 ... 30

فلسفه شايستگى آدم عليه السلام براى خلافت‏

التحرير 4181 بقره 33

كبيرفخر 8325 عنكبوت 56

مراد ازخلافت آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 1081 بقره 30

(ح) تبيان 1311 ... 30

(ح) التحرير 3981 ... 30

(ح) جامع‏البيان 1991 ... 30

حجةالتفاسير 331 ... 30

كشاف 1241 ... 30

مجمع‏البيان 1761 ... 30

مراغى 801 ... 30

(ح) المنار 2571 ... 30

المنير 1271 ... 30

(ح) الميزان 1151 ... 30

نمونه 1721 ... 30

خلقت آدم عليه السلام‏

تاريخ خلقت آدم عليه السلام‏

التحرير 2303 آل‏عمران 33

چگونگى خلقت آدم عليه السلام‏

(ح) كبيرفخر 798 آل‏عمران 59

(ح) كشف‏الاسرار 1351 بقره 31

(ح) ... 5623 اعراف 11

... 4457 روم 20

(ح) الميزان 25616 سجده 7

نمونه 12517 سجده 7

خلقت آدم عليه السلام از خاك‏

(ح) ابن‏كثير 1151 بقره 34

جامع‏البيان 1457 انعام 2

كشف‏الاسرار 2893 ... 2

نمونه 11723 رحمن 14

خلقت آدم عليه السلام در تورات‏

حجةالتفاسير 301 بقره 30

خلقت آدم عليه السلام در روز جمعه‏

ابن‏كثير 3522 اعراف 54

التحرير 24924 فصلت 12

كشاف 1904 ... 12

خلقت تدريجى آدم عليه السلام‏

الميزان 15412 حجر 29

رابطه خلقت آدم عليه السلام با خلقت انسانها

الميزان 218 اعراف 25

فلسفه اعتراض ملائكه به خلقت آدم عليه السلام‏

التحرير 4021 بقره 30

(ح) جامع‏البيان 2011 ... 30

كبيرفخر 1682 ... 30

كشف‏الاسرار 787 فرقان 63

ملّاصدرا 3062 بقره 30

فلسفه خلقت آدم عليه السلام‏

(ح) الميزان 1261 بقره 36

فلسفه خلقت تدريجى آدم عليه السلام‏

كبيرفخر 17919 حجر 26

كشف‏الاسرار 32810 انسان 1

مادّه خلقت آدم عليه السلام‏

تبيان 4689 رحمن 14

التحرير 24527 ... 14

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 31

كبيرفخر 17919 حجر 26

... 9729 رحمن 14

كشف‏الاسرار 3125 بقره 26

... 4109 رحمن 14

المنير 20327 ... 14

الميزان 15112 حجر 26

مدّت خلقت آدم عليه السلام‏

تبيان 20510 انسان 1

كبيرفخر 23530 ... 1

مجمع‏البيان 61410 ... 1

مراحل خلقت آدم عليه السلام‏

جامع‏البيان 2011 بقره 30

مراغى 2114 حجر 26

الميزان 15112 ... 26

نمونه 6811 ... 29

مراد ازخلقت آدم عليه السلام بر صورت خدا

كبيرفخر 1241 م‏م‏

مكان خلقت آدم عليه السلام‏

تبيان 1591 بقره 35

التحرير 2/ 388 اعراف 13

نظريّه تكامل و خلقت آدم عليه السلام‏

نمونه 8611 حجر 26

... 12517 سجده 7

(ح) ... 13017 ... 7

خلقت قبل‏از آدم عليه السلام‏---) تاريخ «خلقت»

درخت ممنوعه آدم عليه السلام‏

مراد از درخت ممنوعه آدم عليه السلام‏

(ح) ابن‏كثير 1201 بقره 35

تبيان 1571 ... 35

التحرير 4321 ... 35

(ح) كبيرفخر 53 بقره 35

كشف‏الاسرار 1481 ... 35

(ح) نمونه 1206 اعراف 20

(ح) الميزان 1431 بقره 35

... 22114 طه 120

اجتهاد آدم عليه السلام در خوردن از درخت ممنوعه‏

(ح) كبيرفخر 133 بقره 36

تعمّد آدم عليه السلام در خوردن از درخت ممنوعه‏

(ح) كبيرفخر 133 بقره 36

درخت ممنوعه آدم عليه السلام در تورات‏

المنير 1411 بقره 35

(ح) نمونه 1216 اعراف 20

فراموشى آدم عليه السلام در خوردن از درخت ممنوعه‏

(ح) كبيرفخر 123 بقره 36

ماهيّت نهى آدم عليه السلام از درخت ممنوعه‏

تبيان 1591 بقره 35

... 3674 اعراف 19

... 3734 ... 22

... 2177 طه 121

التحرير 2/ 548 اعراف 19

كاشف 881 بقره 35

(ح) كبيرفخر 43 ... 35

... 133 ... 36

مجمع‏البيان 1941 ... 35

ملّاصدرا 903 ... 35

... 913 ... 35

الميزان 1301 ... 36

(ح) ... 1361 ... 38

... 22014 طه 121

نمونه 1881 بقره 35

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 32

(ح) نمونه 1246 اعراف 20

دشمنى با آدم عليه السلام‏

فلسفه دشمنى ابليس با آدم عليه السلام‏

التحرير 2/ 488 اعراف 17

... 32116 طه 117

كبيرفخر 12422 ... 117

الميزان 22014 ... 117

دفن آدم عليه السلام‏

چگونگى دفن آدم عليه السلام به‏وسيله جبرئيل‏

(ح) كشف‏الاسرار 4098 زمر 30

رسالت آدم عليه السلام‏

دلايل رسالت آدم عليه السلام‏

التحرير 3477 انعام 87

فتح‏القدير 691 بقره 38

(ح) مراغى 1857 انعام 90

... 1238 اعراف 25

(ح) المنار 6027 ... 90

(ح) ... 6067 انعام 98

زمان رسالت آدم عليه السلام‏

التحرير 4381 بقره 37

... 3467 انعام 87

كبيرفخر 1772 بقره 31

محدوده رسالت آدم عليه السلام‏

كبيرفخر 1772 بقره 31

روح آدم عليه السلام‏

حقيقت نفخ روح در آدم عليه السلام‏

الميزان 15412 حجر 29

حلول روح خدا در آدم عليه السلام‏

كبيرفخر 22826 ص 72

فاعل نفخ روح درآدم عليه السلام‏

كبيرفخر 20121 مريم 22

كشف‏الاسرار 3075 حجر 29

مراد از نفخ روح در آدم عليه السلام‏

تبيان 5808 ص 72

الجديد 1814 حجر 29

كبيرفخر 22826 ص 72

ويژگى روحى آدم عليه السلام‏

(ح) پرتو 1261 بقره 35

روزه آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 4841 بقره 187

زندگى آدم عليه السلام‏

تفاوت زندگى آدم عليه السلام قبل و بعداز هبوط

الميزان 1351 بقره 38

زيبايى آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 1591 بقره 34

سجده به آدم عليه السلام‏

آدم مورد سجده ملائكه‏

(ح) الميزان 1424 نساء 1

برخورد ملائكه با سجده به آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 8532 حجر 28

چگونگى سجده ملائكه به آدم عليه السلام‏

تبيان 3564 اعراف 11

... 4966 اسراء 61

(ح) ... 2147 طه 116

التحرير 4221 بقره 34

... 4514 حجر 30

الجديد 2174 نحل 23

فتح‏القدير 661 بقره 34

كبيرفخر 2122 ... 34

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 33

(ح) كبيرفخر 2914 اعراف 11

كشف‏الاسرار 1441 بقره 34

... 5653 اعراف 11

مجمع‏البيان 1891 بقره 34

... 6576 اسراء 61

(ح) ملّاصدرا 53 بقره 34

المنار 3298 اعراف 11

(ح) الميزان 208 ... 11

(ح) ... 278 ... 12

... 15812 حجر 36

نمونه 996 اعراف 12

رابطه‏امربه سجده به‏آدم عليه السلام باحرمت سجده به غير خدا

التحرير 4514 حجر 29

رابطه سجده به آدم عليه السلام با خلافت آدم عليه السلام‏

(ح) الميزان 208 اعراف 11

زمان سجده ملائكه به آدم عليه السلام‏

(ح) كبيرفخر 2122 بقره 34

مجمع‏البيان 6184 اعراف 11

(ح) المنير 1538 ... 11

(ح) نمونه 1811 بقره 34

فلسفه امتناع ابليس از سجده به آدم عليه السلام‏

(ح) تبيان 3584 اعراف 12

... 4966 اسراء 61

كشاف 1064 ص 76

مراغى 2214 حجر 33

ملّاصدرا 1506 حديد 1

المنير 3214 حجر 33

... 29616 طه 116

... 23323 ص 76

(ح) نمونه 1821 بقره 34

... 996 اعراف 12

فلسفه تكليف ابليس به سجده به آدم عليه السلام‏

الميزان 508 اعراف 11

فلسفه سجده ملائكه به آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 664 ص 85

تبيان 1501 بقره 34

... 5838 ص 76

التحرير 2/ 428 اعراف 11

كاشف 821 بقره 34

كشف‏الاسرار 5713 اعراف 11

(ح) ملّاصدرا 2735 يس 67

الميزان 258 اعراف 12

... 508 ... 22

نمونه 1831 بقره 34

ماهيّت سجده ملائكه به آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 1181 بقره 34

التحرير 4221 ... 34

جامع‏البيان 2281 ... 34

الجديد 631 ... 34

المنير 1341 ... 34

الميزان 1241 ... 34

... 238 اعراف 11

ملائكه مخاطب امر سجده به آدم عليه السلام‏

پرتو 1211 بقره 34

الجديد 601 ... 34

كبيرفخر 2382 ... 34

... 18219 حجر 30

... 22826 ص 72

(ح) ملّاصدرا 3042 بقره 30

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 34

(ح) ملّاصدرا 783 بقره 34

سرگذشت آدم عليه السلام‏

(ح) احسن‏الحديث 3883 اعراف 19

(ح) كاشف 841 ص 35

... 3133 اعراف 19

(ح) كبيرفخر 23 بقره 35

(ح) كشف‏الاسرار 1896 طه 115

(ح) المنير 1441 بقره 39

(ح) الميزان 1261 ... 35

... 21814 طه 115

تمثّل ابليس بر آدم عليه السلام‏

احسن‏الحديث 3863 اعراف 21

رؤيت ابليس به‏وسيله آدم عليه السلام‏

(ح) الميزان 1311 بقره 36

سرگذشت آدم عليه السلام در تورات‏

(ح) المنار 3558 اعراف 25

(ح) الميزان 1401 بقره 35

(ح) نمونه 1891 ... 35

(ح) ... 1186 اعراف 22

فلسفه بيان سرگذشت آدم عليه السلام در قرآن‏

مراغى 1238 اعراف 25

(ح) المنار 3528 ... 25

(ح) الميزان 1341 بقره 38

ماهيّت سرگذشت آدم عليه السلام‏

(ح) مراغى 941 بقره 37

(ح) المنار 2811 ... 37

(ح) الميزان 1321 ... 38

(ح) ... 1424 نساء 1

... 238 اعراف 11

الميزان 398 اعراف 25

... 21814 طه 123

نمونه 1286 اعراف 23

مواعظ سرگذشت آدم عليه السلام‏

(ح) المنار 3538 اعراف 25

(ح) المنير 1461 بقره 39

نمونه 1286 اعراف 25

نقش قضاوقدر در سرگذشت آدم عليه السلام‏

كبيرفخر 12622 طه 120

الميزان 1341 بقره 38

شرك آدم عليه السلام‏

(ح) تبيان 525 اعراف 190

كبيرفخر 8515 ... 190

كشاف 1872 ... 190

كشف‏الاسرار 8153 ... 190

(ح) مجمع‏البيان 7834 ... 190

مراغى 1409 ... 190

(ح) المنار 5219 ... 190

(ح) المنير 2029 ... 190

(ح) الميزان 3758 ... 190

... 3788 ... 190

نمونه 537 ... 190

شريعت آدم عليه السلام‏

التحرير 326 نساء 163

... 3467 انعام 87

ظلم آدم عليه السلام‏

تبيان 3744 اعراف 23

كبيرفخر 63 بقره 35

(ح) الميزان 1301 ... 35

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 35

عصاى آدم عليه السلام‏

سرگذشت عصاى آدم عليه السلام‏

الجديد 1883 اعراف 107

... 2805 قصص 29

كشاف 4063 ... 28

كشف‏الاسرار 2977 ... 29

مجمع‏البيان 3917 ... 29

عصمت آدم عليه السلام‏

دلايل عصمت آدم عليه السلام‏

تبيان 555 اعراف 190

كاشف 881 بقره 35

(ح) ملّاصدرا 1153 ... 36

المنار 2801 ... 37

المنير 1421 ... 36

الميزان 3758 اعراف 190

... 3788 ... 190

(ح) ... 22214 طه 122

شبهات عصمت آدم عليه السلام‏

(ح) كبيرفخر 103 بقره 36

عصيان آدم عليه السلام‏

احسن‏الحديث 4616 طه 121

تبيان 1621 بقره 36

... 3674 اعراف 19

... 3734 ... 22

... 2177 طه 121

(ح) التحرير 4381 بقره 37

(ح) كبيرفخر 43 ... 35

... 63 ... 35

(ح) ... 113 ... 36

(ح) ... 12722 طه 121

كشاف 1291 بقره 38

مجمع‏البيان 1951 ... 35

مراغى 931 ... 36

(ح) ملّاصدرا 903 ... 35

(ح) ... 933 ... 35

المنار 5137 انعام 68

المنير 1421 بقره 36

(ح) الميزان 1351 ... 36

(ح) ... 2923 آل‏عمران 80

... 16412 حجر 39

... 22214 طه 121

(ح) نمونه 1871 بقره 35

(ح) ... 1226 اعراف 22

(ح) ... 32313 طه 121

آثار عصيان آدم عليه السلام‏

(ح) الميزان 1341 بقره 35

اختيار آدم عليه السلام در عصيان‏

(ح) تبيان 1351 بقره 30

تفاوت عصيان آدم عليه السلام با عصيان ابليس‏

كشف‏الاسرار 1451 بقره 34

تفاوت عصيان آدم عليه السلام با عصيان انسان‏

كشف‏الاسرار 1451 بقره 34

الميزان 22714 طه 122

زمان عصيان آدم عليه السلام‏

(ح) كبيرفخر 1772 بقره 31

عوامل عصيان آدم عليه السلام‏

(ح) پرتو 1291 بقره 36

مراغى 1208 اعراف 22

فلسفه اطلاق عاصى بر آدم عليه السلام‏

(ح) كبيرفخر 12722 طه 121

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 36

الميزان 1371 بقره 35

گناه كبيره آدم عليه السلام‏

(ح) كبيرفخر 12722 طه 121

مقام آدم عليه السلام بعد از عصيان‏

نمونه 1196 انعام 22[[97]](#footnote-97)

**فرهنگ موضوعى تفاسير    ج‏1    36**

علم آدم‏---) تعليم «آدم عليه السلام»

عهد خدا با آدم عليه السلام‏

مراد از عهد خدا با آدم عليه السلام‏

التحرير 31916 طه 115

كبيرفخر 12422 ... 115

المنير 29516 ... 115

(ح) الميزان 1271 بقره 35

... 21914 طه 115

نمونه 31813 ... 115

عهد خدا با آدم عليه السلام‏---) فراموشى «آدم عليه السلام»

فراموشى آدم عليه السلام‏

فراموشى آدم عليه السلام در خوردن از درخت ممنوعه‏

(ح) كبيرفخر 123 بقره 36

مراد از فراموشى عهد خدا از سوى آدم عليه السلام‏

التحرير 31916 طه 115

كبيرفخر 123 بقره 36

... 12422 طه 115

مجمع‏البيان 527 ... 115

(ح) الميزان 22714 ... 115

نمونه 31813 ... 115

فرزندان آدم عليه السلام‏

ازدواج فرزندان آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 662 مائده 27

(ح) الجديد 2372 نساء 1

(ح) كشف‏الاسرار 922 مائده 27

المنير 1536 مائده 27

الميزان 1374 نساء 1

اسرائيليّات در ولادت فرزندان آدم عليه السلام‏

مراغى 1409 اعراف 190

تشابه سرگذشت فرزندان آدم عليه السلام با سرگذشت موسى عليه السلام و خضر عليه السلام‏

الميزان 3025 مائده 28

تعداد فرزندان آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 6674 نوح 23

تناسب سرگذشت فرزندان آدم عليه السلام با سرگذشت بنى‏اسرائيل‏

التحرير 1686 مائده 30

چگونگى اطّلاع فرزندان‏آدم عليه السلام از نتيجه قربانى‏

الميزان 3005 مائده 27

نمونه 3484 ... 27

چگونگى افزايش فرزندان‏آدم عليه السلام‏

(ح) الجديد 2362 نساء 1

الميزان 1444 ... 1

(ح) نمونه 2463 ... 1

سرگذشت فرزندان‏آدم عليه السلام در تورات‏

الميزان 3005 مائده 27

(ح) ... 3235 ... 27

نام فرزندان آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 6674 نوح 23

كشف‏الاسرار 923 مائده 27

(ح) نمونه 3474 ... 27

فريب آدم عليه السلام‏---) وسوسه «آدم عليه السلام»

فضيلت آدم عليه السلام‏

(ح) الجديد 2332 نساء 1

كبيرفخر 238 آل‏عمران 33

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 37

كشف‏الاسرار 1401 بقره 30

... 3748 ص 71

(ح) ... 32810 انسان 1

... 54510 تين 4

الميزان 1653 آل‏عمران 33

برترى آدم عليه السلام بر ابليس‏

(ح) كبيرفخر 3214 اعراف 12

كشف‏الاسرار 3748 ص 76

(ح) ملّاصدرا 2735 يس 67

(ح) نمونه 33919 ص 76

برترى آدم عليه السلام بر حوّا

الجديد 1446 زمر 6

برترى آدم عليه السلام بر ملائكه‏

پرتو 1191 بقره 33

(ح) ... 1211 ... 33

تبيان 2147 طه 116

كلمات توبه آدم عليه السلام‏---) توبه «آدم عليه السلام»

گفتگوى آدم عليه السلام‏---) تكلّم «آدم عليه السلام»

مرگ آدم عليه السلام‏

(ح) كشف‏الاسرار 4078 زمر 30

معجزه آدم عليه السلام‏

كبيرفخر 1772 بقره 31

مفهوم آدم‏

تبيان 1361 بقره 31

كشاف 1251 ... 31

مجمع‏البيان 1791 ... 31

ملّاصدرا 3192 ... 31

المنير 4081 ... 31

نام‏گذارى آدم عليه السلام‏

التحرير 2293 آل‏عمران 33

فلسفه نام‏گذارى آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 5863 اعراف 19

فلسفه نام‏گذارى آدم عليه السلام به انسان‏

كشف‏الاسرار 5883 اعراف 19

فلسفه نام‏گذارى آدم عليه السلام به خليفه‏

كشف‏الاسرار 5883 اعراف 19

نامهاى آدم عليه السلام‏

(ح) التحرير 4081 بقره 31

(ح) كشف‏الاسرار 5863 اعراف 19

نام آدم عليه السلام در تورات‏

التحرير 4081 بقره 31

نبوّت آدم عليه السلام‏

التحرير 3467 انعام 87

فتح‏القدير 691 بقره 38

مراغى 1238 اعراف 25

(ح) المنار 6067 انعام 98

زمان نبوّت آدم عليه السلام‏

التحرير 4381 بقره 37

... 3467 انعام 87

نفخ روح در آدم عليه السلام‏---) روح «آدم عليه السلام»

نماز آدم عليه السلام‏

اوّلين نماز صبح آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 6531 بقره 238

وسوسه آدم عليه السلام‏

چگونگى وسوسه آدم عليه السلام از سوى ابليس‏

(ح) ابن‏كثير 4352 اعراف 190

(ح) تبيان 1611 بقره 36

... 3694 اعراف 20

التحرير 32516 طه 120

(ح) جامع‏البيان 2341 بقره 36

فرهنگ موضوعى تفاسير، ج‏1، ص: 38

(ح) كبيرفخر 153 بقره 36

... 4514 اعراف 20

كشاف 1281 بقره 36

(ح) كشف‏الاسرار 1491 ... 36

(ح) ... 8143 اعراف 189

(ح) ملّاصدرا 1083 بقره 36

نمونه 1166 اعراف 20

وصيّت آدم عليه السلام‏

وصيّت آدم عليه السلام به شيث عليه السلام‏

(ح) كشف‏الاسرار 4088 زمر 30

ويژگى آدم عليه السلام‏

ابعاد وجود آدم عليه السلام‏

كشف‏الاسرار 2973 انعام 2

هبوط آدم عليه السلام‏

سرگذشت آدم عليه السلام بعد از هبوط

(ح) كشف‏الاسرار 1826 طه 116

فلسفه هبوط آدم عليه السلام‏

تبيان 1611 بقره 36

كاشف 851 ... 36

(ح) مجمع‏البيان 1971 ... 36

ملّاصدرا 1103 ... 36

... 1663 ... 38

الميزان 1271 ... 36

نمونه 1861 ... 36

فلسفه هبوط آدم عليه السلام در تورات‏

(ح) نمونه 1891 بقره 36

مراد ازهبوط آدم عليه السلام‏

احسن‏الحديث 981 بقره 36

تبيان 1731 ... 36

(ح) التحرير 4401 ... 38

التحرير 2/ 438 اعراف 12

(ح) كبيرفخر 163 بقره 36

(ح) ... 263 ... 38

نمونه 1991 ... 38

... 33213 طه 123

مكان هبوط آدم عليه السلام‏

ابن‏كثير 1221 بقره 36

(ح) فتح‏القدير 711 ... 36

هبوط كنندگان در سرگذشت آدم عليه السلام‏

احسن‏الحديث 971 بقره 36

تبيان 1641 ... 36

... 3754 اعراف 24

التحرير 4341 بقره 36

كبيرفخر 12622 طه 123

مجمع‏البيان 1981 بقره 36

مراغى 921 ... 36

المنار 3518 اعراف 24

نمونه 33213 طه 123

همسر آدم عليه السلام‏

التحرير 4291 بقره 35

كبيرفخر 33 ... 35

نيز---) ابليس، انسان، حوّا، قابيل، هابيل‏[[98]](#footnote-98)

## آدم در دائره المعارف ها و دانشنامه ها:

### دائره المعارف قرآن کریم

از نرم افزار جامع التفاسیر نور

و در آدرس ذیل نیز موجود است

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

**دايرة المعارف قرآن كريم    ج‏1    124**

آدم:

نخستين انسان آفريده شده از خاك و نخستين پيامبر

لغويان در مبدأ اشتقاق آدم و نيز عربيّت يا ورود آن از زبان ديگر، بر يك رأى نيستند. برخى آن را در اصل، عبرى و از واژه ادَم و ادَمه، به معناى زمين يا خاك\* سطح زمين‏[[99]](#footnote-99) و برخى نيز آن را در اصل سريانى دانسته‏اند. گويا كاربرد دو صورت مذكر و مؤنث آن (ادَم و ادَمه) باهم در سِفْرِ پيدايش‏ به معناى خاكى (ساخته شده از خاك)، منشأ قول به عبرى بودن اين واژه و تقويت آن شده است. كسانى‏كه ريشه آن را عربى مى‏دانند، با توجّه به كاربرد ريشه اين واژه، درباره مبدأ اشتقاق آن احتمال‏هايى را ذكر كرده‏اند.

جوهرى، «اديم» را به معناى روى زمين، «ادَمه»

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 125

را باطن پوست، الگو و اسوه، و «ادمه» را به معناى گندم‏گونى، و «آدم» را به معناى گندم‏گون دانسته است.[[100]](#footnote-100) ابن‏اثير، «ادام» و «ادم» به معناى خورش را از موارد كاربرد اين مادّه مى‏شمارد.[[101]](#footnote-101) ابوعبيد، ريشه همه اين موارد را «ادم‏الطعام» مى‏داند؛ چون طعام با ادام گوارا مى‏شود. به نظر ابن‏فارس نيز ريشه همه اين معانى اصلِ واحد «ادم» به معناى موافقت و ملايمت است.[[102]](#footnote-102) طبق رأى برخى مانند زمخشرى، آدم اسم عجمى، مانند آزر، عازر، عابر، شالخ و فالغ بوده و از كلمه‏اى ديگر گرفته نشده است.[[103]](#footnote-103) ابن‏عاشور ضمن ردّ مشتق بودن اين كلمه، با استدلال به اين‏كه اين نام نزد عرب و غيرعرب شناخته شده بوده و اين هر دو از خانواده زبان‏هاى سامى‏اند، نظريّه اصلى بودن آن در هر دو زبان را مطرح ساخته، آن را از باب توارد لغات مى‏داند.[[104]](#footnote-104)

راغب با توجّه به معانى لغوى لفظ آدم، براى نام‏گذارى حضرت آدم چهار وجه را آورده است: 1.

جسم او از خاكِ روى زمين است؛ 2. گندم‏گون است؛ 3. از تركيب عناصر و نيروهاى گوناگون آفريده شده است (ادمة: الفت و اختلاط)؛ 4. بر اثر روح خدايى كه در وى دميده شده، نيكو گرديد (ادام: خورش و نيكوكننده طعام).[[105]](#footnote-105) بيش‏تر مفسّران، وجه نام‏گذارىِ آدم را با استناد به احاديثى، آفريده شدن او از خاك روى زمين ذكر كرده‏[[106]](#footnote-106) و آن‏را عَلَم دانسته‏اند. بعضى هم آن را چون انسان و بشر، نوع مى‏دانند؛[[107]](#footnote-107) برخى گفته‏اند: گويا اين واژه ابتدا به اعتبار معناى وصفى درباره حضرت آدم عليه السلام به كار رفته؛ سپس به صورت عَلَم استعمال شده است‏[[108]](#footnote-108)

در آيات قرآن، واژه «آدم» به صورت مفرد 15 بار، «بنى‏آدم» هفت بار و «ابنى‏آدم»، «ذرية آدم» و «كمثل آدم» هر كدام يك بار به كار رفته است. در آيات 1 نساء/ 4؛ 189 اعراف/ 7؛ 6 زمر/ 39 نيز «نَفْس» به كار رفته و مقصود از آن آدم عليه السلام دانسته شده است. مقصود از «بشر» در آيه‏ «إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ» (ص/ 38، 71) و «انسان» در آيه‏ «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» (حجر/ 15، 26) را نيز شخص آدم عليه السلام دانسته‏اند. تفصيل داستان او در شش سوره بقره/ 2، 30- 39؛ اعراف/ 7، 11- 25؛ حجر/ 15، 28- 42؛ اسراء/ 17، 61- 65؛ طه/ 20، 115- 124؛ ص/ 38، 71- 85 ذكر شده است.

در بيان چگونگى وقايع مربوط به آدم عليه السلام كه در قرآن و روايات وارد شده بين مفسّران دو نظريّه‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 126

وجود دارد: بيش‏تر آنان اين وقايع را حوادثى شخصى و مربوط به شخص حضرت آدم عليه السلام مى‏دانند و معتقدند خداوند فرشتگان را به سجده براى شخص آدم عليه السلام امر نمود و ابليس از سجده سرباز زد و ...، و سپس خداوند آدم عليه السلام را وارد بهشت نمود و آدم عليه السلام كه در اثر فريب شيطان از درخت ممنوع خورد و به زمين هبوط كرد و .... امّا برخى از مفسّران اين وقايع را به نوع انسان مربوط دانسته و در تحليل وقايع مربوط به آدم، سخن از رمزى بودن و جنبه تمثيلى اين قصه به ميان آورده و با تأويل آن، برايش جنبه نمادى قائل شده‏اند.[[109]](#footnote-109) در اين ديدگاه، آدم نمونه و مظهر انسان كامل است.

بهشت جنبه تمثيلى دارد و جاى گرفتن آدم در آن بدان معنا است كه ذات انسانى به رفاه و آسايش گرايش دارد و خروج از بهشت و هبوط، كنايه از اين است كه انسان در اثر خروج از اعتدال، دچار رنج و تعب شده و زندگانى آرام خويش را بر اثر نافرمانى به مخاطره مى‏افكند.[[110]](#footnote-110) خلافت آدم به معناى قرار گرفتن همه نيروها در اختيار او است تا با بهره‏بردارى از آن‏ها به سوى كمال مطلوب خويش پيش رود. پرسش فرشتگان از خلافت موجودى مفسد و خون‏ريز، تصويرى از اين است كه در انسان توانايى افساد و خون‏ريزى وجود دارد و در عين حال، داراى شايستگى اين خلافت است. آموزش اسما به آدم، اشاره به اين حقيقت است كه درانسان، استعدادفراگيرى همه دانش‏هاى جهان وجود دارد. عرضه نام‏ها بر فرشتگان و پرسش از آن‏ها و در پى آن، اظهار ناتوانى در پاسخ‏گويى‏شان، تصويرى از محدوديّت همه قوا و نيروهاى اداره كننده جهان است. سرپيچى شيطان از سجده بر آدم، تمثيلى از ناتوانى انسان در رام ساختن روح بدى و بدگرايى به شمار مى‏رود كه انگيزه همه درگيرى‏ها و تبه‏كارى‏ها است. درخت ممنوع، تمثيلى از شرّ و بدى و نهى از آن، الهام شناخت زشتى‏ها و برحذر داشتن انسان از هر چيزى است كه به وى آسيب رسانده، مانع كمالش شود. وسوسه و فريب شيطان، گوياى نهاد ناپاك و روح پليدى است كه همواره با بشر بوده، او را به سوى زشتى‏ها سوق مى‏دهد و سرانجام تلقّى كلمات و پذيرش توبه آدم عليه السلام اشاره به اين حقيقت است كه انسان با سرشت پاك خود در هر شرايطى توان بازگشت و تغيير مسير و جبران گذشته‏ها را دارد.[[111]](#footnote-111) مطلب ديگرى كه شايان توجّه است، اين كه آيا عالم و آدم، منحصر در همين عالم و آدم‏هايى است كه در آن زندگى مى‏كنند يا خير. بر اساس روايتى، خداوند پس از فانى كردن اين عالم، دوباره عالمى ديگر و زمينى ديگر مى‏آفريند؛ چنان كه پيش از اين نيز هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفريده است و ما در پايان آن عوالم و آن آدميان‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 127

قرار داريم‏[[112]](#footnote-112) و از آن جا كه عقل اوّل، واسطه ايجاد نوع انسان، بلكه تمام انواع است، در اصطلاح عارفان به عقل اوّل كه همان روح محمدى صلى الله عليه و آله است، آدم حقيقى و آدم اوّل گفته شده و حديث نبوى (نخستين چيزى كه خداوند خلق كرد، نور من است) اشاره به آن دانسته شده است.[[113]](#footnote-113) برخى نيز امام على عليه السلام را آدم اوّل دانسته و از آن حضرت نقل كرده‏اند كه فرمود: من آدم اوّل هستم،[[114]](#footnote-114) چنان كه همه امامان عليهم السلام را آدم حقيقى دانسته‏اند.[[115]](#footnote-115)

آفرينش آدم از خاك:

آياتى از قرآن كه به موضوع آفرينش آدم پرداخته، خلقت او را از خاك (آل‏عمران/ 3، 59)، گِل\* (سجده/ 32، 7)، گِل چسبنده (صافات/ 37، 11)، گِل خشك (حجر/ 15، 28)، عصاره گِل (مؤمنون/ 23، 12) و گِل سياه و بدبو (حجر/ 15، 28) گزارش كرده است.

طبرسى مى‏گويد: اصل آدم از خاك بود (خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ)؛ سپس آن را گِل كرد (خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)\*؛ آن‏گاه گِل را رها ساخت تا رنگش تغيير يافت و سست و نرم شد (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) و آن را واگذاشت تا خشك شود (مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ)؛ پس بين آيات، تنافى وجود ندارد؛ چرا كه حالت‏هاى گوناگون آفرينش را بيان مى‏كند.[[116]](#footnote-116)

از برخى روايات استفاده مى‏شود كه آدم را از آميختن خاك سفيد، سياه، سرخ، زرد و ... و خاك شور و شيرين و خشن و نرم و ... آفريده‏اند؛ از همين رو، فرزندان وى در رنگ و ويژگى‏هاى اخلاقى با يك‏ديگر تفاوت دارند.[[117]](#footnote-117)

در رمز آفرينش آدم از خاك مى‏توان گفت:

چون غرض از آفرينش انسان، ايجاد كَوْن (وجود) جامعى بود كه مشتمل بر همه حضرات خمس و عوالم كلّيّه باشد، وجود آدم عليه السلام بايد حضرت شهادت مطلقه را كه همان عالم حسى است نيز در بگيرد[[118]](#footnote-118).

وجوه ديگرى در رمز آفرينش آدم عليه السلام از خاك ذكر شده است؛ مانند اين كه: 1. متواضع باشد؛ 2. ستّار باشد؛ 3. با زمين كه در آن خليفه است، ارتباط و سنخيّت بيش‏ترى داشته باشد؛ 4. قدرت خدا ظاهر شود.[[119]](#footnote-119)

تسويه آدم و دميدن روح در او:

در سوره حجر/ 15، 29 و ص/ 38، 72 آمده است:

«فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ‏/ پس وقتى او را آراستم و از روح\* خود در او دميدم، پيش او به سجده درافتيد». تسويه به معناى آفرينش جوارح، اندام و تصوير صورت انسانى آدم و مهيّا ساختن جسم او براى پذيرفتن روح است و تسويه بشر از گل و صلصال، آماده‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 128

ساختن جسم او براى پذيرش روح است، و روحى كه در بدن آدم دميده شده، موجودى مستقل به شمار مى‏رود كه هنگام تعلّق آن به بدن، با بدن نوعى اتحاد و هنگام مفارقت از بدن، استقلال دارد. اضافه روح به پروردگار، از نوع اضافه مِلكى است كه با هدف تكريم و نكوداشتِ انسان، صورت گرفته است.[[120]](#footnote-120) گفته شده: دميدن روح در اين‏جا تمثيلى از اعطاى زندگى به مادّه‏اى است كه پذيراى آن شده و در حقيقت دميدنى در كار نبوده است.[[121]](#footnote-121)

برخى با استفاده از ظاهر آيه‏ «وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ...» (اعراف/ 7، 11) ونيز (سجده/ 32، 7- 9؛ انسان/ 76، 1) ميان آفرينش جسم آدمى و صورت‏بندى و دميدن روح در وى، نوعى فاصله زمانى قائل شده‏اند.[[122]](#footnote-122) علّامه طباطبايى با استفاده از آيه 28 و 29 حجر/ 15 (... إِنِّي خالِقٌ بَشَراً ... فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ...» آفرينش تدريجى آدم را بعيد ندانسته است؛ به اين معنا كه در مرحله اوّل، جمع اجزا، در مرحله دوم، تسويه و تنظيم آن‏ها و در مرحله سوم، نفخ روح صورت پذيرفته باشد.[[123]](#footnote-123)

ابن‏عباس مى‏گويد: چون خداوند جسم آدم را آفريد، چهل سال در مكانى ميان مكّه و طايف بر همان حال بود و روح در آن دميده نشده بود و به تعبير قرآن شى‏ء بود؛ ولى قابل ذكر نبود: «لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً». (انسان/ 76، 1) به نقلى ديگر، چهل سال به صورت‏ «طِينٍ»، چهل سال‏ «حَمَإٍ مَسْنُونٍ» و چهل سال به صورت‏ «صَلْصالٍ» بر وى گذشت و آن‏گاه در او روح دميده شد.[[124]](#footnote-124)

آفرينش آدم و فرضيّه تكامل:

چگونگى آفرينش آدم، از ديرباز مورد توجّه دانشمندان بوده و تاكنون دو نظريّه عمده، در اين باره ابراز شده است: 1. نظريّه ثبوت صفات گونه‏هاو انواع و خلقت\* مستقل (فيكسيسم‏msixiF )؛ 2. نظريّه تحوّل انواع و تغيير تدريجى صفات گونه‏ها و پيوستگى نسلى جان‏داران و تكاملى بودن حيات آن‏ها (ترانسفورميسم‏msimrofsnarT ).

دانشمندان اسلامى نيز با الهام از قرآن، در اين‏باره بحث و گفت و گو كرده‏اند و هريك از دو نظريّه پيش گفته، در ميان آنان طرف‏دارانى دارد و به آياتى از قرآن براى اثبات هريك از آن دو استدلال شده است. اكثر قريب به اتّفاق مفسّران، از جمله شيخ طوسى،[[125]](#footnote-125) طبرسى،[[126]](#footnote-126) سيوطى،[[127]](#footnote-127) ابن‏كثير،[[128]](#footnote-128) مراغى‏[[129]](#footnote-129) و علّامه‏طباطبايى‏[[130]](#footnote-130)، آفرينش‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 129

ابتدايى آدم را از خاك (برخلاف فرضيّه تكامل) با آيات قرآن منطبق دانسته‏اند. برخى ديگر نيز آن را با قرآن سازگار دانسته‏اند.[[131]](#footnote-131) پاره‏اى نيز به طور ضمنى نظريّه تكامل را پذيرفته و كوشيده‏اند آن را (فى‏الجمله) با قرآن تطبيق دهند.[[132]](#footnote-132)

علّامه طباطبايى مى‏گويد: ممكن است برخى براى اثبات فرضيّه\* تكامل به آيه‏ «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ» (آل‏عمران/ 3، 33) استدلال كنند؛ بدين‏سان كه «اصطفا» به معناى برگزيدنِ نخبه هر چيزى است و برگزيدن آدم در صورتى است كه در زمان وى، افرادى به عقل مجهّز نبوده‏اند و خداوند، آدم رااز ميان آنان برگزيده و به عقل مجهز كرده است؛ در نتيجه، آدم با جهش خدايى از يك نوع جنبنده به نوعى ديگر منتقل شده؛ آن‏گاه نسل او فزونى گرفت و نسل انسان ناقص اوّلى، رو به نقصان نهاد تا منقرض گرديد؛ امّا با توجّه به كلمه‏ «الْعالَمِينَ» كه بر سر آن «ال» آمده است و افاده عموم مى‏كند، مقصود اين است كه آدم، نوح، آل‏عمران و آل ابراهيم بر تمام معاصران خويش و آيندگان برترى داشته و از ميان آنان برگزيده شده‏اند؛ با اين تفاوت كه برگزيدگى آدم عليه السلام فقط بر آيندگان است، و در آيه، هيچ دليلى بر

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 130

گزينش آدم از بين انسان‏هاى اوّلى وجود ندارد.

وى در جاى ديگر مى‏گويد: آياتى را كه پيش از اين، مورد توجّه قرار داديم، مبدأ پيدايش نسل انسان را به يك جفت انسان نسبت مى‏دهد كه خود آن دو، نسلِ كسى نبوده و از هيچ جان‏دارى زاده نشده‏اند.[[133]](#footnote-133)

تورات‏ نيز بر آفرينش ابتدايى آدم از خاك صحّه مى‏گذارد و ازاين جهت با قرآن سازگار است؛ آن‏جا كه مى‏گويد: خداوند آدم را از خاك زمين بسرشت و در بينى وى روح حيات دميد و آدم، نَفْس زنده شد.[[134]](#footnote-134)

شايان ذكر است كه اعتقاد به نظريّه تكامل، به هيچ وجه به معناى انكار صانع و عدم توجّه به خدا و دين نبوده و با اعتقاد به ربوبيّت خداوند تباينى ندارد؛ زيرا تحوّلِ چيزى به چيز ديگر در جهان (خواه در انواع و يا هر چيز ديگر) نشان دهنده نظام متقن طبيعت است كه به قدرت خداوند حكيم طرّاحى شده است. داروين خود نيز تصريح مى‏كند كه در عين قبول تكاملِ انواع، خداپرست است و اصولًا بدون قبول خدا نمى‏توان تكامل را توجيه كرد.[[135]](#footnote-135)

از طرفى اگرچه داروين و گروهى از طرف‏داران نظريّه او، نژاد انسانى را به نوعى از ميمون‏ها كه بيش‏ترين شباهت (در ظاهر) را به انسان داشته، منتهى مى‏كنند، همه طرف‏داران نظريّه تكامل، اين امر را نپذيرفته‏اند و به ويژه در حلقه مفقوده ميان انسان و موجودات ديگر، اختلاف‏هاى بسيارى وجود دارد.[[136]](#footnote-136)

همسر آدم (حوّا):

در سه جاى قرآن آمده است كه خدا، انسان‏ها را از نفسى واحد، و همسرش را ازوى پديد آورد: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها». (نساء/ 4، 1) نيز اعراف/ 7، 189 و زمر/ 39، 6.

مفسّران در چگونگى آفرينش حوّا\*، دو رأى دارند: برخى آفرينش وى را از پهلوى چپ آدم دانسته، با استناد به رواياتى از ابن‏عباس و ابن‏مسعود مى‏گويند: آدم در بهشت تنها بود.

خداوند خوابى را بر او چيره كرد و حوّا را از پهلوى چپش آفريد، و آدم عليه السلام او را حوّا ناميد؛ چون از موجود حىّ آفريده شده بود.[[137]](#footnote-137)

بيش‏تر مفسّران ضمن مردود دانستن رأى پيشين، بر اين نظرند كه حوّا از جنس آدم آفريده شده تا با او انس گيرد؛ چون انس با همجنس بهتر حاصل مى‏شود. اين گروه درباره معناى‏ «خَلَقَ مِنْها زَوْجَها» با توجّه به آيه‏ «خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» (روم/ 30، 21) و نيز نحل/ 16، 72 و شورى/ 42، 11 مى‏گويند:

منظور، آفرينش حوّا از جنس آدم يا از باقى‏مانده گِلى است كه آدم از آن پديد آمده بود.[[138]](#footnote-138) در رواياتى آفرينش حوّا از بدن آدم، تكذيب شده و آمده است:

حوّا از باقى‏مانده گِل آدم آفريده شد.[[139]](#footnote-139) به گفته مجلسى، اخبارى كه بيان‏گر خلقت حوّا از بدن آدم است، بايد بر تقيّه يا بر آفرينش او از خاك‏دنده آدم حمل شود.[[140]](#footnote-140) مراغى اين روايت‏ها را از اسرائيليّات برشمرده است.[[141]](#footnote-141) در قرآن به نام همسر آدم تصريح نشده؛ ولى در روايات او را حوا خوانده‏اند. تورات‏ نيز ضمن تصريح به نامش، آفرينش وى را از دنده آدم مى‏داند.[[142]](#footnote-142)

تكثير نسل آدم و اولاد وى:

در آيه نخست سوره نساء (وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً) و نيز «وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ» (مائده/ 5، 27) و «ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ» (آل‏عمران/ 3، 34) سخن از فرزندان آدم و حوّا و نسل آن‏ها به ميان آمده است. مفسّران درباره چگونگى تكثير نسل آن دو و اين‏كه ازدواج فرزندان آن‏ها در طبقه اوّل با حوريان بهشتى، جنّيان، افراد ذكور و اناث از نوع انسان‏هاى پيشين و يا با يك‏ديگر انجام گرفته، به تبع روايات، احتمال‏هايى داده‏اند.[[143]](#footnote-143) به گفته علّامه طباطبايى،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 131

آيه‏ «وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً» (نساء/ 4، 1) صراحت دارد كه فرزندان آدم و حوّا با يك‏ديگر ازدواج كرده‏اند؛ زيرا اگر واسطه‏اى در كار بود، بايد به‏گونه‏اى ديگر تعبير مى‏شد. وى در پاسخ به شبهه تحريم ازدواج محارم مى‏گويد: اين حكم تشريعى و تابع مفاسد و مصالح است، نه يك حكم تكوينى و غيرقابل تغيير، و زمام آن به دست خدا است و در آن دوران، مانعى براى آن وجود نداشته؛ بلكه مصالح و ضرورت‏ها آن‏را اقتضا مى‏كرده است.[[144]](#footnote-144) در قرآن به نام فرزندان آدم عليه السلام تصريح نشده؛ ولى براساس روايات، نام يكى هابيل\* و ديگرى قابيل است. به گفته ميبدى، حوّا براى آدم در بيست بار، چهل فرزند به دنيا آورد؛ در هر بار يك پسر و يك دختر، مگر شيث كه تنها بود و همراهى نداشت. فرزند اوّل او قابيل و همراه وى اقليما، فرزند دوم، هابيل و همراه وى لوذا بود و .... فرزند آخر آدم و حوّا عبدالمغيث به همراه امةالمغيث بود. حضرت ربّ‏العالمين نسل آدم را با بركت و تعداد آنان را فراوان كرد و به او عمر طولانى داد تا اين‏كه چهل هزار از فرزندان خويش را ديد.[[145]](#footnote-145) زمخشرى مى‏گويد: چون آدم و حوا اصل بشرند و بقيّه متفرّع بر آنانند، در آيه‏ «قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» (طه/ 20، 123) خطاب به آن دو تثنيه (اهبطا) و با توجّه به ذرّيه آن‏ها، جمع (بعضكم) آمده است.[[146]](#footnote-146) هم‏چنين گفته‏اند: مقصود از «ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ» در آيه 34 آل‏عمران/ 3 اين است كه فرزندان آدم از آدم زاده شده و مراد از ذرّيه، افراد ديگر غير از آدمند.[[147]](#footnote-147) به گفته ابومسلم اصفهانى نيز در آيه 123 طه/ 20، مقصود از «اهطبا» آدم و فرزندان او، و شيطان و فرزندان اويند.[[148]](#footnote-148) در تورات‏ نام يكى ازفرزندان آدم، قاين و ديگرى هابيل است.[[149]](#footnote-149)

خلافت آدم:

در گفت و گوى خدا با ملائكه آمده است: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً». (بقره/ 2، 30) مفسّران در اين‏كه مقصود از اين خليفه چه كسى، و جانشين كيست، و نيز در ملاك آن، بر يك نظر نيستند. به گفته ابن‏عباس، ساكنان نخست زمين، جنّيانى اهل فساد\* و خون‏ريز بودند و خداوند آدم را جاى‏گزين آنان كرد.[[150]](#footnote-150) برخى آدم را جانشين فرشتگان در زمين مى‏دانند.[[151]](#footnote-151) به نظر حسن بصرى، مقصود از خليفه، فرزندان آدم است كه جانشين پدر، و نسلى پس از نسلى جانشين يك‏ديگر مى‏شوند.[[152]](#footnote-152) گروهى نيز معتقدند كه آدم، جانشين انسان‏هاى پيش از خود است كه بر روى زمين مى‏زيسته و نسلشان‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 132

منقرض شده است.[[153]](#footnote-153) آن‏چه اكثر قريب به‏اتّفاق مفسّران پذيرفته‏اند، اين است كه در اين آيه، سخن از جانشينى انسان (آدم و اولاد او) از خداوند است.[[154]](#footnote-154) علّامه طباطبايى فرزندان آدم را با وى در اين خلافت شريك دانسته و در تأييد اين نظريّه، به آيات 69 اعراف/ 7، 14 يونس/ 10 و 62 نمل/ 27 استناد كرده است.[[155]](#footnote-155) جمعى برآنند كه مقام جانشينى خدا، با كفر، گناه\* و ... سازگار نيست و آن را مختص به آدم، انبيا\* و جانشينان پيامبران دانسته‏اند.[[156]](#footnote-156) به گفته زمخشرى، آلوسى و بيضاوى، مقصود از جانشينى آدم، اين است كه او و همه پيامبران، جانشين خدا در زمينند.[[157]](#footnote-157) علّامه طباطبايى مى‏گويد: خلافت در اين آيه به معناى جانشينى خدا است.[[158]](#footnote-158) ملاصدرا در توجيه شايستگى آدم براى خلافت خدا مى‏گويد: برخى‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 133

دليل آن را پذيرش تكليف از جانب آدم يا فرمان‏برى وى (با وجود موانعى چون شهوت و غضب) و يا جامعيّت او بر صفات فرشتگان و حيوان ذكر كرده‏اند؛ ولى محكم‏ترين رأى‏اين است كه چون جامع همه مظاهر اسمائيه است، به خلافت رسيد.[[159]](#footnote-159)

فرشتگان و آفرينش آدم:

آن‏گاه كه خداوند از خلافت موجودى در زمين خبر داد، فرشتگان پرسيدند: آيا كسى را در زمين جانشين مى‏كنى كه در آن فساد و خون‏ريزى كند؟ «قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ».

(بقره/ 2، 30) بيش‏تر مفسّران، پرسش فرشتگان را براى كشف حقيقت و حكمت آفرينش آدم دانسته‏اند، نه اعتراض به خداوند و طعن بر بنى‏آدم؛ زيرا مقام فرشتگان برتر از آن است كه چنين كنند؛[[160]](#footnote-160) البتّه برخى پرسش مذكور را از باب اعتراض و طعن و آن را از سوى فرشتگان زمينى، جن و شياطين دانسته‏اند؛ زيرا تاريكى نشئه ماديّت كه موجب حجاب است، بر آن‏ها غلبه داشته و درباره مرتبه آدم فاقد شناخت بوده‏اند.[[161]](#footnote-161) مفسّران به اين پرسش كه فرشتگان چگونه دريافتند موجود جديد، مفسد و خون‏ريز است، پاسخ‏هاى گوناگونى داده‏اند: در اين زمينه دو روايت از ابن‏عبّاس نقل شده است. از روايت نخست برمى‏آيد كه پيش از آدم، جنّ در زمين ساكن بود و فساد و خون‏ريزى مى‏كرد و فرشتگان او را با جنّ قياس كردند؛ امّا براساس روايت ديگر، در پى اعلام جانشينى و پرسش فرشتگان از چگونگى آن فرمود: ذرّيه‏اش در زمين فساد كنند و يك‏ديگر را بكشند و آن‏گاه بود كه فرشتگان آن سؤال را مطرح ساختند.[[162]](#footnote-162) شيخ طوسى‏[[163]](#footnote-163) و طبرسى‏[[164]](#footnote-164) نيز اين دو وجه را آورده‏اند.

به اعتقاد سيد قطب، فرشتگان از شواهد و قراين و با توجّه به سابقه‏اى كه از ساكنان پيشين زمين داشتند يا به مدد بصيرتى كه به آنان الهام مى‏شد، دريافتند كه آفريده جديد، مفسد و خون‏ريز است و چون مى‏دانستند كه تسبيح و تقديس خداوند، يگانه هدف آفرينش است و اين مهم نيز به وجود آنان تأمين مى‏شود، از حكمت آفرينش آدم پرسيدند.[[165]](#footnote-165) به گفته علّامه طباطبايى، از آن‏جا كه موجود زمينى به دليل مادّى بودنش، نيروى خشم‏وشهوت داردو سراى دنيا جاى تزاحم و محدوديت‏ها است و ...، فرشتگان دريافتند كه اين خلافت جز با وجود افراد فراوان و برقرار شدن نظام اجتماعى در بين آنان محقّق نمى‏شود و اين نظام به فساد و خون‏ريزى مى‏انجامد. از طرف ديگر چون خليفه بايد در همه شؤون وجودى و آثار و احكام و تدابير، آيينه مستخلَفٌ عنه باشد، براى فرشتگان اين ابهام پديد آمد كه موجود زمينى با آن همه نقص، چگونه سزاوار جانشينى خداوندى است كه داراى اسماى حُسنا و صفات جمال و جلال است؛ از اين رو در مقام سؤال برآمدند تا موضوع بر آنان آشكار شود و اين پرسش از روى خصومت نبوده است.[[166]](#footnote-166)

آموزش اسما به آدم و عرضه‏آن بر فرشتگان:

نام‏ها به آدم آموخته شد؛ سپس بر ملائكه\* عرضه و از آن‏ها خواسته شد كه از نام‏ها خبر دهند: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» (بقره/ 2، 31) و فرشتگان اظهار ناتوانى و ناآگاهى كردند: «قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا.» (بقره/ 2، 32) خداوند خطاب به آدم فرمود: «يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ‏/ اى آدم! آنان را از اسم‏هايشان آگاه كن. چون آنان را آگاه كرد، خداوند فرمود: آيا به شما نگفتم كه من غيب آسمان‏ها و زمين را مى‏دانم؟ و نيز مى‏دانم آن‏چه را شما آشكار مى‏كنيد و آن‏چه را پنهان مى‏داشتيد؟» (بقره/ 2، 33) به گفته طبرسى و فخررازى، خداوند آدم را به دانش برترى داده است.[[167]](#footnote-167) در اين‏جا فرشتگان در برابر معلومات گسترده و دانش فراوان انسان، سرتسليم فرود آوردند و بر آن‏ها، آشكار شد كه او سزاوار چنين مقامى است.[[168]](#footnote-168)

مفسّران در ماهيّت اسما كه به برترى آدم انجاميد و چگونگى آموزش آن‏ها، آراى گوناگونى‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 134

دارند؛ مانند: 1. به گفته ابن‏عباس، مجاهد و قتاده، مقصود نام‏هاى موجودات از قبيل انسان\*، جانوران، زمين، دشت، كوه و دريا است كه مردم با آن‏ها يك‏ديگر و چيزهاى جهان را مى‏شناسند؛ 2. اسامى فرشتگان؛ 3. اسامى فرزندان آدم.

طبرى دو رأى اخير را ترجيح مى‏دهد.[[169]](#footnote-169) ماوردى پس از نقل اين آرا مى‏گويد: در اين‏جا دو وجه است: نخست اين‏كه آموزش فقط در محدوده نام‏ها بوده، نه معانى آن‏ها؛ دوم اين كه اسامى و معانى آن‏ها آموزش داده شده است؛ چراكه دانستن نام‏ها بدون معانى بى‏فايده است و در حقيقت، مقصود اصلى معانى، و نام‏ها نشانه‏اى براى آن‏ها است. در وجه اوّل نيز دو صورت است: نخست اين كه خداوند به آدم فقط يك لغت آموخت (لغتى كه آدم به آن تكلّم مى‏كرد) و ديگر اين كه همه لغات بشرى را به او آموزش داد و آدم آن لغات را به فرزندانش آموخت و چون آنان پراكنده شدند، هر قومى با لغتى كه برايش مأنوس‏تر و راحت‏تر بود، سخن گفت و ديگر لغات، با گذشت زمان به فراموشى سپرده شد.[[170]](#footnote-170) شيخ طوسى و طبرسى گفته‏اند: خداوند معانى نام‏ها را به آدم آموخت؛ زيرا آموختن نام‏ها بدون معنا سودى ندارد و فضيلتى به شمار نمى‏آيد.[[171]](#footnote-171)

ملاصدرا در نظرى قوى گفته است: همه حقايق عالم از اسماءاللّه است و معناى آموزش اسما به آدم، اين است كه خداوند احوال و آثار همه اجناسى را كه آفريده، به آدم ارائه داده و او را از آن‏ها آگاه كرده است.[[172]](#footnote-172)

ميبدى مى‏نويسد: اهل اشارت گفته‏اند:

مقتضى عموم آن است كه خداوند، نام‏هاى آفريدگار و آفريدگان، را به آدم آموخت و آدم با دانستن نام‏هاى آفريدگان، بر فرشتگان برترى يافت و آگاهى او از نام‏هاى آفريدگار، سرّى ميان وى و حق بود كه فرشتگان نمى‏دانستند؛ پس ثمره آگاهى از نام آفريده در حقّ آدم، اين بود كه مسجود فرشتگان شد و ثمره علم به نام‏هاى آفريدگار، آن كه به مشاهده حق رسيد و كلام حق را شنيد.[[173]](#footnote-173) به گفته رشيد رضا، مقصود از نام‏ها، معانى آن‏ها است و اين توان علمى، همه انسان‏ها را در بر مى‏گيرد و لازمه‏اش اين نيست كه فرزندان آدم اين شناخت را از نخستين روز داشته باشند؛ بلكه شناخت اشيا با بحث و استدلال، در ثبوت اين نيرو كافى است.

وى در كيفيّت آموزش اسما به آدم مى‏گويد: تعليم، بر تدريجى بودن دلالت دارد؛ امّا آن‏چه از تعليم اسما به آدم، به ذهن متبادر مى‏شود، اين‏است كه به صورت دفعى بالفعل يا بالقوه بوده است.[[174]](#footnote-174)

طبرسى مى‏گويد: در كيفيّت تعليم\* اسما به آدم‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 135

اختلاف است. برخى گفته‏اند: شناخت اشيا را در قلب او نهاده و زبانش را به آن‏ها گويا ساخته است و اين براى او معجزه‏اى به شمار مى‏رود؛ چراكه خلاف عادت بود. عدّه‏اى گفته‏اند: او را به دانستن آن‏ها واداشت. بعضى نيز گفته‏اند: زبان ملائكه را به او آموخت و از اين طريق، ساير لغات را فرا گرفت. رأى ديگر اين است كه خداوند نام‏هاى اشخاص را به او آموخت؛ بدين‏ترتيب‏كه موجودات را نزد وى حاضر و نام‏هاى آن‏ها را در لغات گوناگون بيان مى‏كرد و روشن مى‏ساخت كه هر چيزى چگونه كاربردى و چه سود و زيانى دارد.[[175]](#footnote-175)

به گفته علّامه طباطبايى، نام‏ها در آيه از دو جهت عموميّت دارد: نخست اين‏كه كلمه اسما جمع و با الف و لام است و با كلمه كل تأكيد شده؛ يعنى خداوند همه نام‏ها را بدون استثنا به آدم آموخت. ديگر آن‏كه دانش نام‏ها به آدم اختصاص ندارد و همه افراد بشر از اين دانش بهره دارند.

ضمير «هم» نيز چون معمولًا به جمع عاقل برمى‏گردد، نشان آن است كه اسما، عاقل بوده‏اند؛ البتّه آگاهى آدم عليه السلام از اسما مانند آگاهى ما از نام‏هاى اشياى گوناگون نبوده و با علمى كه پس از بيان آدم عليه السلام براى ملائكه حاصل شد نيز تفاوت داشته است؛ چون اگر جز اين بود، بايد پس از آن‏كه آدم آن‏ها را شرح داد، تفاوتى بين آن‏ها و آدم باقى نمى‏ماند؛ افزون بر اين، اين دانش نمى‏توانست براى آدم فضيلت شمرده شود و براى فرشتگان نيز قانع كننده نبود؛ بنابراين آن‏چه را خداوند بر فرشتگان عرضه كرد، موجوداتى عالى نزد او بودند و هر اسمى را در اين جهان به بركت آن‏ها پديد آورد و آن‏چه در آسمان‏ها و زمين وجود دارد، از پرتو نور آن‏ها است.[[176]](#footnote-176)

به گفته برخى مفسّران، آدم با سعه وجودى خويش، جامع همه اشيا و حقايق است؛ بلكه او خود، حقيقت همه اشيا است و به صورت وجود جامع، بر همه هستى محيط، و معناى تعليم اسما به او اين است كه همه حقايق و موجودات عالَم هستى در وجود او جمعند و آن حقايق كه آدم جامع آن‏ها است، از اين جهت كه آيينه و نشانى از حضرت حقّند، اسما ناميده شده‏اند.[[177]](#footnote-177) به نظر مى‏رسد در بحث چگونگى تعليم اسماء، دو نظر اخير جامع باشند.

درباره اسما و دانش آدم به آن‏ها در تورات‏ چنين آمده است: و خداوند هر حيوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمين سرشت و نزد آدم آورد تا ببيند چه نام خواهد نهاد و آن‏چه آدم، هر ذى حيات را خواند، همان نام او شد؛ پس آدم، همه بهايم، پرندگان آسمان و همه حيوانات صحرا را نام نهاد؛ امّا براى او يار مناسبى يافت نشد.[[178]](#footnote-178)

گفتنى است‏ تورات‏ راز آموزش اسما به آدم و

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 136

گزارش آن به فرشتگان را چنين تبيين كرده كه آدم در جست و جوى همتا و در اين كوشش ناموفق بوده است؛ ولى از ديدگاه قرآن، تعليم اسما به آدم، ملاك خلافت او و جهت برترى‏اش بر ملائكه است.

سجده فرشتگان براى آدم عليه السلام:

فرمان سجده فرشتگان بر آدم، در آيه‏ «وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ...» (بقره/ 2، 34) و آيات 61 اسراء/ 17؛ 116 طه/ 20؛ 50 كهف/ 18؛ 11 اعراف/ 7؛ 30 حجر/ 15؛ 73 ص/ 38 آمده است. در اين‏كه مقصود از اين سجده چه بوده و آيا به شخص آدم عليه السلام اختصاص داشته يا مربوط به همه ذرّيه او است و آيا همه ملائكه به سجده مأمور بودند، يا گروهى خاص، و زمان اين سجده، چه هنگامى بوده، مفسّران آراى گوناگونى دارند.

شيخ طوسى درباره اين سجده دو وجه را ذكر كرده است: وجه نخست كه در روايات شيعه نيز آمده و گروهى آن را برگزيده‏اند، قول قتاده، عدّه‏اى از اهل علم و اختيار، ابن‏اخشيد و رمانى است. در اين وجه، امر به سجده براى تكريم و تعظيم شأن آدم بوده است. ملّاصدرا نيز اين وجه را پذيرفته است.[[179]](#footnote-179) وجه ديگر، سخن جبايى، بلخى و گروهى است كه گفته‏اند: آدم براى سجده ملائكه، قبله قرار داده شده است. شيخ طوسى اين وجه را نادرست مى‏داند.[[180]](#footnote-180) فخررازى بر دو وجه پيشين، وجه سومى افزوده؛ مبنى بر اين‏كه اين سجده، به معناى خضوع و فرمان‏بردارى بوده و نه جبين بر خاك نهادن در برابر آدم. به گفته او، مسلمانان اجماع كرده‏اند كه اين سجده، سجده عبادتى نبوده.

وى قول دوم را ترجيح داده است.[[181]](#footnote-181) براساس روايتى از امام‏رضا عليه السلام سجده فرشتگان، پرستش خداوند از يك سو، و اكرام و احترام آدم از سوى ديگر بود؛ چرا كه اهل‏بيت\* عليهم السلام در صلب آدم بودند.[[182]](#footnote-182)

از ظاهر بيش‏تر تفاسير برمى‏آيد كه مسجود بودن را مختص شخص آدم عليه السلام دانسته‏اند؛ ولى برخى سجده ملائكه را ويژه شخص آدم ندانسته و گفته‏اند: اين سجده براى همه فرزندان آدم و حيات انسانى بوده و آدم عليه السلام از باب نمونه و به نمايندگى از طرف همه افراد انسان، مسجود فرشتگان قرار گرفته است. براى اثبات اين مطلب سه دليل ذكر شده است: 1. سجده بر آدم فرع خلافت او است و چون خلافت مذكور در آيات 30 تا 33 از سوره بقره/ 2 به همه آدميان مربوط است و به شخص آدم اختصاص ندارد، سجود ملائكه نيز براى آدم و تمام فرزندان او است. 2. ابليس آن گونه كه از آيات 16 و 17 اعراف/ 7؛ 39 حجر/ 15؛ 82 ص/ 38 برمى‏آيد، بدون واسطه قرار دادن آدم و بدون اختصاص به او، درصدد انتقام‏جويى از فرزندان وى برآمده و به آنان تعرض كرده است.

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 137

3. خداوند در آيه 33 و 35 بقره/ 2، و 117 طه/ 20، آدم عليه السلام را مخاطب قرار داده است؛ ولى در آيه 27 اعراف/ 7، همه فرزندان او مخاطبند.[[183]](#footnote-183)

گفته شده: اين سجده در حقيقت، احترام به انسانيّت، به ويژه اهل‏بيت رسالت عليهم السلام بوده است؛ همان‏گونه كه امام على عليه السلام در حديثى مى‏فرمايد:

خداوند ما را در صلب آدم قرار داد و فرشتگان را فرمود كه براى ما بر او سجده كنند.[[184]](#footnote-184) برخى نيز آدم عليه السلام را الگويى براى انسان كامل بر شمرده و گفته‏اند: اين مقام مخصوص شخص آدم عليه السلام نيست؛ بلكه متعلّق به انسان كامل است.[[185]](#footnote-185)

بيش‏تر مفسّران، همه فرشتگان را مأمور به سجده دانسته و به جمع بودن «ملائكه» و آمدن «ال» بر آن و تأكيدش با «كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» و نيز استثناى ابليس ازجمع ملائكه در آيه‏ «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ» (حجر/ 15، 30 و 31 و ص/ 38، 73 و 74) استدلال كرده‏اند.[[186]](#footnote-186) برخى ديگر بر اين باورند كه همه فرشتگان زمينى، مأمور به سجده بر آدم بوده‏اند.[[187]](#footnote-187) به گفته ابن‏عربى گروهى از ملائكه كه جزو عالينند، مأمور به سجده نبودند؛ چون اصلًا به غير خداوند توجّه ندارند.[[188]](#footnote-188)

به‏گفته علّامه‏طباطبايى، سجده‏همه فرشتگان بر آدم، نشانه آن است كه آنان براى رسيدن به كمال و سعادت انسان، مسخّر او، و فرشتگان حيات، مرگ، روزى، وحى و ... همگى اسباب الهى و يارى‏گر انسان در راه سعادت و كمالند.[[189]](#footnote-189)

سجده نكردن ابليس براى آدم:

به جز ابليس، همه ملائكه سجده كردند و او از سجده سرباز زد: «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ\* إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى‏ ....» (حجر/ 15، 30 و 31) مفسّران براى خوددارى ابليس از سجده بر آدم، عللى چون خوى استكبارى،[[190]](#footnote-190) حسادت،[[191]](#footnote-191) قياس كردن،[[192]](#footnote-192) و مستقل پنداشتن خود[[193]](#footnote-193) را يادآور شده‏اند.

بر پايه روايتى از امام صادق عليه السلام، ابليس\* در توجيه مخالفت خود از فرمان خداوند، گرفتار قياس شد و خداوند هركس را در امور دين قياس كند، در قيامت، همنشين شيطان خواهد كرد.[[194]](#footnote-194) قتاده گفته است: كرامتى كه خداوند به آدم عليه السلام عطا فرمود،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 138

باعث حسادت ابليس شد؛ از اين رو گفت: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» (اعراف/ 7، 12) درباره استثناى ابليس از فرشتگان در آياتى مانند 30 و 31 حجر/ 15 اين پرسش مطرح مى‏شود كه با توجّه به عصمت فرشتگان، چگونه ابليس از سجده سرباز زد. در پاسخ اين پرسش مى‏توان به جنّى بودن ابليس اشاره كرد[[195]](#footnote-195): «فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» (كهف/ 18، 50) بنابراين، استثناى ابليس از ملائكه در آيات، استنثاى منقطع است؛ گرچه درباره ماهيت ابليس آراى ديگرى نيز گفته شده است. (] ابليس)

در اين‏كه فرمان و زمان سجده چه وقت بوده، بيش‏تر مفسّران با استناد به آيه‏ «فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ‏/ پس چون او را آراستم و در او از روح خود دميدم، همگى براى او سجده كنيد» (حجر/ 15، 29) گفته‏اند: امر به سجده، پيش از تسويه و كامل شدن آدم و زمان امتثال آن، پس از تسويه و دميده شدن روح بوده است.[[196]](#footnote-196) برخى برخلاف غالب مفسّران برآنند كه فرشتگان دو بار به سجده فرمان داده شده‏اند.[[197]](#footnote-197)

بهشت آدم:

در آيه‏ «وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ/ و گفتيم اى آدم! تو و همسرت درٍبهشت جاى گزينيد» (بقره/ 2، 35) و نيز اعراف/ 7، 19 و طه/ 20، 117 از بهشت آدم سخن به ميان آمده است.

در اين‏كه مقصود از اين بهشت چيست، چندين نظر وجود دارد:

1. بسيارى از مفسّران از جمله حسن بصرى، عمروبن‏عبيد، واصل‏بن‏عطا و بسيارى از معتزله مثل جبايى، رمانى و ابن‏اخشيد، آن را بهشت موعود مى‏دانند؛ به اين دليل كه «الجنة» عَلَم براى بهشت موعود است.[[198]](#footnote-198) قرطبى نيز در تفسير خود همين رأى را برگزيده است.[[199]](#footnote-199)

2. به گفته ابوهاشم، آن بهشت در آسمان قرار دارد؛ ولى بهشت موعود نيست.[[200]](#footnote-200) به جبايى نيز نسبت مى‏دهند كه گفته است: آن بهشت در آسمان هفتم قرار داشته، دليل آن «اهبطوا» است.

وى «اهباط اوّل» را از آسمان هفتم به آسمان اوّل و «اهباط دوم» را از آسمان اوّل به زمين دانسته است.[[201]](#footnote-201)

3. در اين وجه كه قوى‏تر و دقيق‏تر از وجوه ديگر است، بهشت، جنبه برزخى و مثالى داشته و داراى جوهرى نورانى است و مثالِ هرچه را در عالمِ وجود است، در خود گنجانده است؛ ولى در هر

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 139

حال دو بهشت است: يكى پيش از نشئه دنيايى كه مرتبه‏اى از مراتب نزول است و ديگرى پس از نشئه دنيايى كه از مراتب عروج تلقّى مى‏شود و در پايانِ سلسله صعود قرار دارد. صدرالمتألّهين اين رأى را به قيصرى و ابن‏عربى نسبت داده،[[202]](#footnote-202) مى‏گويد: اين دو بهشت از حيث ماهيّت و ذات فرقى ندارند و يگانه تفاوت آن‏ها در اين است كه يكى در ابتداى سير انسان و ديگرى در پايان سير او قرار دارد.[[203]](#footnote-203) علّامه طباطبايى نيز ضمن برزخى دانستن اين بهشت، در تفسير حديثى كه بهشتِ آدم را در دنيا مى‏شناساند، مى‏نويسد: منظور از دنيايى بودن بهشت مزبور، بهشتِ برزخى، در مقابل بهشت جاويدان است.[[204]](#footnote-204)

4. بهشت آدم از باغ‏هاى دنيا بوده و بر روى زمين قرار داشته است و نه بهشت جاويد. عدّه‏اى از جمله شيخ صدوق، طوسى و آلوسى اين رأى را پذيرفته‏اند.[[205]](#footnote-205) ملّاصدرا اين قول را در تفسيرش به ابوالقاسم بلخى و ابومسلم اصفهانى نسبت داده، مى‏گويد: بعضى از اصحاب ما (شيعيان) نيز همين را گفته‏اند.[[206]](#footnote-206) رشيدرضا نيز در تفسير المنار ضمن اختيار اين نظر، آن را نظريّه محقّقان اهل‏سنّت دانسته و به نقل از ابومنصور ماتريدى در تفسير التأويلات‏، اين سخن را به پيشينيان نسبت داده است.[[207]](#footnote-207) براساس روايتى از امام صادق عليه السلام نيز اين بهشت در دنيا بوده و خورشيد و ماه در آن طلوع مى‏كرده است.[[208]](#footnote-208)

كسانى‏كه اين بهشت را دنيايى دانسته‏اند و نه بهشت موعود، براى اثبات مدّعاى خويش گفته‏اند:

به تصريح قرآن، هركس به بهشت جاودانه وارد شود، هرگز از آن اخراج نمى‏گردد (حجر/ 15، 48) و اهل سعادت در آن مخلّدند. (هود/ 11، 108) براى بهشتيان در استفاده از نعمت‏هاى آن محدوديتى نيست و نعمت‏هايش فناناپذير و بى‏پايان است.

(رعد/ 13، 35؛ زخرف/ 43، 71؛ هود/ 11، 108) در آن لغو و عصيانى صورت نمى‏گيرد. (طور/ 52، 23؛ واقعه/ 56، 25) ابليس و اغواى او بدان راه ندارد و نفرين شده خداوند نمى‏تواند در آن وارد شود.

برپايه حكمت الهى، بدون مكلّف شدن به تكليف و تحمّل رنج‏هاى دنيايى روا نيست بنده‏اى در آن وارد شود. آن‏جا جاى آسايش و برخوردارى است و نه آزمايش و خوددارى، و در حقيقت، نتيجه و پاداش مؤمنان است كه با اعمال شايسته خويش آن‏را كسب مى‏كنند و پايان برنامه‏ها است؛ در حالى‏كه بهشت آدم، اين‏گونه نبوده است.[[209]](#footnote-209)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 140

ناگفته نماند كه اين ادلّه با برزخى بودن بهشت آدم عليه السلام منافاتى ندارند.

در سفر پيدايش‏ تورات‏ درباره بهشت آدم آمده است: و خداوند خدا باغى در عَدَن به طرف مشرق غرس كرد و آن آدم را كه سرشته بود، در آن‏جا گذاشت؛ پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عَدَن گذاشت تا كار او را بكند و آن را محافظت نمايد؛[[210]](#footnote-210) پس خداوند خدا او را از باغ عَدَن بيرون كرد تا كار زمينى را كه از آن گرفته شده بود، بكند؛ پس آدم را بيرون كرد و در سمت شرقى باغ عَدَن، فرشتگانى قرار داد تا با شمشير آتشينى كه به دو طرف مى‏چرخيد، راه درخت حيات را محافظت كند؛[[211]](#footnote-211) بنابراين به گزارش كتاب عهدين، بهشت آدم، چنين جايى بوده است: 1. باغى در زمين؛ 2. در مكان و جاى مشخّصى به نام «شرقِ عَدَن»؛ 3. خداوند آدم عليه السلام را براى كار كردن و محافظت باغ عَدَن در آن‏جا قرار داده بود.

درخت ممنوع شده براى آدم:

در دو جاى قرآن، فرمان سكونت در بهشت با نهى از نزديك شدن به درخت ممنوع همراه است: «وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ‏/ و گفتيم اى آدم! تو و همسرت در بهشت جاى گزينيد و بى‏هيچ زحمتى از هرچه مى‏خواهيد بخوريد؛ ولى به اين درخت نزديك نشويد كه از ستم‏كاران خواهيد شد».

(بقره/ 2، 35) نيز اعراف/ 7، 19. در قرآن، به اين كه اين درخت چه بوده بدان اشاره‏اى نشده است؛ ولى مفسّران با استناد به رواياتِ تفسيرى، مصاديقى را براى آن ذكر كرده‏اند: عدّه‏اى آن را بوته گندم دانسته؛ گروهى انگور و خرما و انجير و برخى درخت كافور را ذكر كرده‏اند. بعضى نيز از آن به درخت حسد، درخت دانش، خير و شرّ يا درخت جوانى و زندگى جاويد تعبير كرده‏اند.[[212]](#footnote-212)

به گفته امام رضا عليه السلام در پاسخ عبدالسلام هروى كه از ماهيّت آن درخت پرسيده و از اين‏كه مردم درباره آن، سخنان گوناگونى مى‏گويند گزارش داده بود، درخت بهشتى انواعى را برمى‏تابد [/ به شكل‏هاى مختلف درآمده، ميوه‏هاى گوناگون مى‏دهد]. آن درخت گندم بوده و در عين حال انگور داشته؛ زيرا مانند درختان دنيا نبوده است ....[[213]](#footnote-213) برخى اين درخت را تمثيل زندگى دنيا براى آدم عليه السلام دانسته‏اند.[[214]](#footnote-214) برخى مفسّران نيز يادآور شده‏اند كه چون خداوند، هيچ‏گونه اشاره‏اى در قرآن بدان نكرده و علم و جهل بدان سودى ندارد، كنجكاوى درباره آن لازم و شايسته نيست.[[215]](#footnote-215)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 141

در توجيه اين نهى چند نظر ابراز شده است:

الف. گروهى اين نهى را تنزيهى (كراهتى) دانسته و گفته‏اند: آدم با ارتكاب آن، مرتكب ترك اوْلى‏ شده است؛[[216]](#footnote-216) ب. برخى نيز آن را نهى تحريمى دانسته، مى‏گويند: آدم عليه السلام از روى فراموشى يا به گمان اين‏كه نهى حتمى نيست، از آن سرپيچيد؛[[217]](#footnote-217) ج. عدّه‏اى نيز بر اين باورند كه چون اين نهى مولوى نبوده، مخالفت با آن گناه به شمار نمى‏آيد؛ چرا كه حرمتى در كار نبوده و غرض از اين نهى، فقط راهنمايى و ارشاد به مصالح و منافع موجود در حكم بوده است؛[[218]](#footnote-218) د. بعضى نيز گفته‏اند: اين نهى معنايش امر به كار ندبى (مستحبى) است و به سبب ترغيب در پرهيز از خوردن، با لفظ نهى ايراد شده و ترك تناول از درخت براى آدم، مستحب بوده است،[[219]](#footnote-219) نه واجب.

علّامه طباطبايى ضمن ترجيح ارشادى بودن اين نهى، سه دليل بر آن اقامه كرده است:

1. خداوند در آيه 35 بقره/ 2 و 19 اعراف/ 7 مخالفت با اين نهى را ستم شمرده؛ ولى در آيه 117 و 118 طه/ 20 از آن به تعب، رنج، گرسنگى و برهنگى كه پيامد بيرون رفتن از بهشت است، تعبير كرده؛ پس معلوم مى‏شود كه منظور از اين تعب و شقاوت، همان مصائب دنيايى است كه لازمه زندگى در زمين به شمار مى‏رود، و نهى از آن‏ها ارشادى است و مخالفت با چنين نهيى، گناه و نافرمانى شمرده نمى‏شود. مقصود از ظلم در آيات مزبور نيز همان ستم بر نفس است، نه ظلم نكوهيده‏اى كه در پرستش و بندگى غيرخدا مطرح است. 2. چنان‏چه نهى مزبور، مولوى و توبه آن نيز رجوع از مخالفت نهى مولوى و توبه عبودى بود، مى‏بايست پس از قبول توبه آدم، دوباره به بهشت برگردانده مى‏شد؛ ولى چنين بازگشتى براى آدم عليه السلام ميسور نشد؛ بنابراين، خروج از بهشت، اثر تكوينى تناول از درخت ممنوع بوده است؛ نظير تأثير سمّ و آتش در كشتن و سوزاندن؛ چنان كه تمام موارد تكاليف ارشادى نيز از اين قبيل است.

آيات 38 و 39 بقره/ 2 كه چكيده و عصاره تمام احكام و تشريعات خداوند در اين دنيا است، دلالت مى‏كند كه نخستين تشريع در دنيا براى آدم و فرزندانش بعد از هبوط و فرود آمدن آن‏ها در زمين بوده است؛ بنابراين هنگام مخالفت نهى مزبور، هنوز نه دينى تشريع شده و نه تكليفى مولوى در كار بوده است؛ در اين صورت ديگر گناه معنا نداشته و نهى بايد از نوع ارشادى بوده باشد.[[220]](#footnote-220)

فريب خوردن آدم:

در آيات 36 بقره/ 2؛ 20 تا 22 و 27 اعراف/ 7 و 120 و 121 طه/ 20 آمده است كه آدم و حوّا با وسوسه، فريب و گمراه‏سازى ابليس، از درخت ممنوع خوردند يا

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 142

چشيدند و بى‏درنگ لباس\* هايشان فروريخت و در نتيجه، شرم‏گاهشان آشكار و از بهشت اخراج شدند. از تعبيرهاى‏ «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ» (اعراف/ 7، 20)، «فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ» (اعراف/ 7، 22)، «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ» (بقره/ 2، 36) برمى‏آيد كه ابتدا وسوسه\* شيطان، بعد فريب خوردن آدم و حوّا، و در پى آن، لغزش و اخراج آن دو از بهشت صورت گرفته است. مفسّران در چگونگى دسترس ابليس به آدم و حوّا- با اين كه ابليس از بهشت رانده شده بود- وجوهى گفته‏اند؛ مانند: ابليس به آسمان نزديك مى‏شد و با آدم سخن مى‏گفت.

ابليس به درِ بهشت نزديك شده، آدم را صدا مى‏زد و از آن‏جا با او سخن مى‏گفت. ابليس\* از زمين به آدم پيام مى‏فرستاد و با او سخن مى‏گفت و ....[[221]](#footnote-221)

از ظاهر اين توجيه‏ها برمى‏آيد كه بهشتِ آدم را بهشت موعود دانسته‏اند كه ابليس نمى‏تواند وارد آن شود؛ در حالى‏كه ظاهر آيات قرآن با اين سخن سازگار نيست و دليل محكمى براى پذيرش آن وجود ندارد.

به گفته علّامه طباطبايى، از آيات مربوط استفاده مى‏شود كه آدم و حوّا شيطان را ديده و شناخته‏اند و مانعى ندارد كه شيطان وارد بهشت شده باشد؛ چرا كه در بهشتِ «جاويد» جايى براى شيطان نيست، نه بهشت «آدم»؛ ازاين‏رو همگى بعداً از آن اخراج شدند.[[222]](#footnote-222)

در آيه 20 اعراف/ 7 درباره اثر وسوسه شيطان آمده است كه شيطان\* آن دو را فريفت تا شرم‏گاهشان آشكار شود: «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما». درباره «لام» «لِيُبْدِيَ» دو قول وجود دارد: نخست اين‏كه براى عاقبت باشد؛ يعنى وسوسه شيطان به پديدار شدن شرم‏گاهشان انجاميد و شيطان، در ابتدا از اين سرانجام آگاه نبود.[[223]](#footnote-223) ديگر اين كه لامِ غرض باشد؛ به اين شكل كه گفته شود: پديدار گشتن شرم‏گاه، كنايه از سقوط حرمت و زوالِ مقام است؛ بنابراين، قصد شيطان از وسوسه آن دو، زوال حرمت و از ميان بردن مقام آنان بوده است يا بگوييم: شيطان در لوح محفوظ ديده يا از برخى فرشتگان شنيده بود كه اگر آدم از آن درخت\* بخورد، شرم‏گاهش پديدار مى‏شود و اين، نهايت زيان و سقوط را مى‏رساند؛ لذابراى حصول اين غرض، وسوسه كرد.[[224]](#footnote-224)

ابليس براى نفوذ بيش‏تر در آدم و حوا، خود را خيرخواه و دل‏سوز نماياند و به آنان وعده داد كه با خوردن از درخت ممنوع، مانند فرشتگان، جاودانه در بهشت زندگى خواهند كرد:[[225]](#footnote-225) «قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 143

تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ\* وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ.» (اعراف/ 7، 20 و 21) از آن‏جا كه آدم و حوا ابليس را چندان نمى‏شناختند، تحت تأثير سوگندهاى دروغ او، فريب خوردند.[[226]](#footnote-226) ابليس در سوگند\* خويش به گونه‏اى عمل كرد كه آدم عليه السلام احتمال نمى‏داد او در كار خود دروغ‏گو باشد.[[227]](#footnote-227) طبرسى مى‏گويد: او هنگام وسوسه، امورِ مربوط به قيامت را سبك و بى‏قدر مى‏نمايانْد و چنين وانمود كرد كه در آن‏جا محاسبه‏اى نخواهد بود؛ امّا امور دنيايى را بزرگ و زيبا جلوه داد.[[228]](#footnote-228)

هبوط آدم عليه السلام:

هبوط در لغت به معناى فرود اجبارى است.[[229]](#footnote-229) طبرى آن‏را به معناى جاى گرفتن دانسته‏[[230]](#footnote-230) و به گفته شيخ طوسى، معناى آن، پايين آمدن سريع است.[[231]](#footnote-231) گروهى مقصود از هبوط و نزول آدم به زمين را هبوط از حالت و مقام نخست او دانسته و گفته‏اند: منظور تنزّل مقامى است، نه مكانى؛ به اين معنا كه آدم از مقام ارجمند خويش و از آن بهشت سرسبز پايين آمد.[[232]](#footnote-232)

آياتى از قرآن به هبوط آدم و استقرار او بر روى زمين پرداخته است: «قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‏ حِينٍ». (بقره/ 2، 36) آيات 38 بقره/ 2؛ 24 اعراف/ 7؛ 123 طه/ 20 نيز چنين است.

در اين‏كه مخاطبان «اهبطوا» چه كسانى هستند، احتمال‏هايى چون آدم و حوّا و ابليس،[[233]](#footnote-233) آدم و حوّا و وسوسه،[[234]](#footnote-234) آدم و حوّا و نسل آن دو،[[235]](#footnote-235) آدم و حوّا ذكر شده كه در صورت اخير، طبق عادت عرب، به صورت جمع آورده شده است.[[236]](#footnote-236)

گويا كه مخاطب اصلى، آدم و حوّا هستند؛ از اين رو در آيه 123 طه/ 20 كه پيش‏تر ياد شد، به صورت تثنيه آورده شده؛ ولى چون هبوط آن‏ها، سكونت فرزندان و نسل‏هاى ايشان را نيز در زمين به دنبال داشت، در جمله‏ «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» و در بقيّه موارد، به صورت جمع (اهبطوا) آورده شده است. به تعبير ديگر، در اين خطاب، آدم و حوّا و نسل آن دو مقصودند؛ چرا كه فرزندان آنان نيز در اين حكم با آنان مشتركند و در حقيقت، هبوط\* آنان سكونت همه آدمى‏زادگان را در زمين به دنبال داشته است.[[237]](#footnote-237) در آيه 36 بقره/ 2 امر به هبوط نقل، و در آيه 38 همين سوره، اين امر تكرار شده است. درباره تكرار امرِ هبوط و اين‏كه يك يا دو بار اتّفاق افتاده، چند وجه ذكر شده است:

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 144

1. هبوط اوّل، غير از هبوط دوم است؛ چراكه هبوط اوّل، از بهشت به آسمان دوم، و هبوط دوم از آن آسمان به زمين بوده است؛[[238]](#footnote-238) 2. براى تأكيد بوده؛[[239]](#footnote-239) 3. هبوط اوّل دلالت مى‏كند كه آن امر در حال دشمنى برخى با برخى ديگر صادر شده و در مقام بيان حال آن‏ها از جهت دشمنى بعضى با بعض ديگر است؛ ولى در هبوط دوم، مقصود اين است كه به آن‏ها بفهماند دنيا جاى تكليف، ابتلا، هدايت و گمراهى است؛[[240]](#footnote-240) 4. يك امر، پيش از توبه و تلقّى كلمات، و ديگرى پس از تلقّى كلمات و توبه بوده است؛[[241]](#footnote-241) 5. هبوط اوّل از آسمان هفتم به آسمان اوّل و هبوط دوم از آسمان اوّل به زمين بوده است؛[[242]](#footnote-242) 6. تكرار، اشاره به اين واقعيت بود كه آدم عليه السلام گمان نكند با پذيرش توبه\* اش هبوط به زمين منتفى شده است؛ يعنى اين تكرار مى‏فهماند كه امر به هبوط، صرفاً جزاى آن لغزش نبود تا بر اثر توبه لغو شود؛ بلكه براى تحقّق وعده خداوند بود كه به ملائكه فرمود: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً». (بقره/ 2، 30) آدم عليه السلام بايد در زمين مستقر مى‏شد، و همه اين‏ها مقدّماتى بود كه بايد انجام مى‏گرفت؛ ازاين‏رو پس از توبه آدم و پذيرش آن، به بهشت بازنگشت.[[243]](#footnote-243)

ازمجموعه آيات داستان آدم به ويژه آيه‏ «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» چنين برمى‏آيد كه‏آدم از اوّل براى زندگى و مرگ در زمين آفريده شده بود و اين‏كه خدا، او و همسرش را در بهشت ساكن كرد، براى آزمايش و در نتيجه، مقدّمه‏اى براى فرستادن آنان به زمين بوده است. طريق آمدنشان به زمين چنين بوده كه پيش‏تر، برترى او را به ملائكه اعلام كند تا مقام خليفةاللّهى\* او محرز شود و آخرين عاملِ استقرار در زمين و انتخاب زندگى دنيا، همان آشكار شدن عورت‏هاى آنان بود كه عبارت از تمايل حيوانى است. هبوط آن دو به زمين براى آن بود كه در آن‏جا زندگى كنند؛ بنابراين، عامل اصلى خروج آن دو از بهشت و فرود آمدن به زمين، همان خوردن از درخت ممنوع و آشكار شدن عورت آنان بود كه به وسوسه شيطان صورت گرفت.[[244]](#footnote-244) حقيقت پيش گفته را از پاره‏اى روايات مى‏توان دريافت.

اباصلت هروى از امام‏رضا عليه السلام نقل مى‏كند: ...

خداوند- عزّوجلّ- آدم را خليفه و حجّت خود در زمين خلق كرد و او را براى بهشت نيافريد.

نافرمانى آدم در بهشت بود، نه در زمين تا مقدّرات امر خدا- عزّوجلّ- كامل شود ....[[245]](#footnote-245)

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 145

امام‏باقر عليه السلام نيز با اشاره به اين حقيقت مى‏فرمايد: خداوند، آدم را براى زندگى در دنيا آفريده بود. او را ساكن بهشت گرداند تا گناه كرده، به جاى‏گاهش برگردانده شود.[[246]](#footnote-246)

فخررازى مى‏گويد: در اخبار آمده است كه آدم عليه السلام به هند، حوّا به جده، و ابليس به بصره فرود آمد.[[247]](#footnote-247) ميبدى مى‏نويسد: آدم به كوه سرانديب در سرزمين هند، حوّا به جدّه، و ابليس به ابله، سوى مشرق هبوط كرده است.[[248]](#footnote-248) طبق روايتى از امام صادق عليه السلام آدم بر كوه صفا فرود آمد و نام‏گذارى اين كوه به صفا به دليل فرود آمدن صفىّ‏اللّه بر آن است و حوّا بر كوه مروه فرود آمد و چون مرأة (زن) بر آن فرود آمد، آن را مروه ناميدند.[[249]](#footnote-249) علّامه طباطبايى مى‏گويد: امام على عليه السلام در پاسخ مرد شامى كه پرسيده بود: پرارج‏ترين مكان بر روى زمين كجا است، فرمود: مكانى به نام سرانديب كه آدم‏ازآسمان درآن جا هبوط كرد. از روايات فراوان (در حدّ استفاضه) استفاده مى‏شود كه آدم عليه السلام در سرزمين مكّه فرود آمده است.[[250]](#footnote-250) به گفته علّامه،

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 146

جمع ميان اين روايات بدين طريق است كه بگوييم: آدم اوّل به كوه سرانديب و بعد به مكّه هبوط كرده است.[[251]](#footnote-251)

توبه آدم عليه السلام:

در پى فرمان خروج از بهشت و هبوط، آدم عليه السلام و حوّا دريافتند كه با فريب شيطان و ستم بر خويش، آن محيط آرام و پرنعمت را از دست داده‏اند؛ ازاين‏رو در مقام توبه و انابه به درگاه خدا برخاستند و لطف خدا نيز شامل حالشان گشت. آدم از پروردگار خود كلماتى رادريافت و با آن كلمات توبه كرد. خداوند نيز توبه آنان را پذيرفت: «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (بقره/ 2، 37)، «قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ» (اعراف/ 7، 23)، «ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدى‏.» (طه/ 20، 122)

به‏گفته طبرسى‏وعلّامه طباطبايى، توبه‏بندگان، در ميان دو توبه خداوند قرار دارد؛ زيرا بازگشت او از نافرمانى، منوط به توفيق و رحمت خدا است و پس از توبه نيز محتاج است كه خداوند به عنايت و رحمت خود، توبه او را بپذيرد؛ بنابراين ابتدا خداوند به آدم عليه السلام توفيق توبه داد و پس از آن كه آدم عليه السلام توبه، كرد توبه‏اش را پذيرفت.[[252]](#footnote-252)

مقصود از كلمات:

مفسّران درباره كلماتى كه آدم عليه السلام از خداوند دريافت، سخنان گوناگونى آورده‏اند: 1. «قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ».[[253]](#footnote-253) (اعراف/ 7، 23) 2. اللّهم لا إلهَ إلَّا أَنتَ سُبحانَكَ و بِحمدكَ رَبّ إِنّى ظَلمتُ نَفسِى فَاغفِرلِى إِنّكَ خَيرُ الغافِرين اللَّهُم لَاإلهَ إلَّاأَنتَ سُبحانَكَ و بِحَمدِكَ رَبِّ إِنّى ظَلَمتُ نَفسِى فَارحَمنِى إِنَّكَ خَيرُ الرّاحِمين اللَّهُم لَاإِلهَ إِلَّا أَنتَ سُبحانكَ و بِحمدكَ رَبّ إِنّى ظَلَمتُ نَفسى فَتُب عَلىَّ إنَّكَ أَنتَ التَّوابُ الرَّحيم.[[254]](#footnote-254) 3. سُبحانَ اللّهِ و الحَمدُ للّهِ و لَاإِلهَ إِلَّا اللّهُ و اللّهُ أَكبر.[[255]](#footnote-255) 4. سُبحانَكَ اللَّهُم و بِحمدِكَ و تَباركَ اسمُكَ و تَعالَى جَدُّكَ لَا إِلهَ إِلَّا أَنت، ظَلمتُ نَفسِى، فَاغفِرلِى، إِنَّهُ لَايغفِر الذُّنوبَ إِلَّا أَنت.[[256]](#footnote-256) 5. عدّه‏اى نيز دعاى آدم را به درگاه خداوند چنين گزارش كرده‏اند: خداوندا! آيا مرا با دست خويش نيافريدى؟ گفت: آرى. گفت:

آيا از روح خود در من ندميدى؟ گفت: آرى. گفت:

آيا مرا در بهشت خويش جاى ندادى؟ گفت: آرى.

گفت: آيا مهر تو بر خشمت پيشى ندارد؟ گفت:

آرى. گفت: اگر توبه كنم و بازگردم، به بهشتم باز مى‏گردانى؟ گفت: آرى.[[257]](#footnote-257) 6. گروهى نيز با استناد به رواياتى گفته‏اند: مقصود از اين كلمات، نام‏هاى مقدس پيامبر صلى الله عليه و آله على، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام است كه آدم با واسطه قرار دادن آن‏ها، از خداوند تقاضاى بخشودن كرد و خداوند از او درگذشت.[[258]](#footnote-258) 7. برخى ديگر با نقل رواياتى از ابن‏عبّاس و عايشه گفته‏اند: آن كلمات، اعمال و مناسك حجّ بود و آدم عليه السلام و حوّا براى توبه، هفت دور، كعبه را طواف كردند و ...؛ سپس خداوند توبه آن‏هارا پذيرفت.[[259]](#footnote-259)

اين تفسيرها، گويا هيچ‏گونه تعارض و منافاتى با يك‏ديگر ندارند و همه مى‏توانند مقصود باشند؛ زيرا ممكن است مجموع اين كلمات به آدم آموخته شده تا با توجّه به حقيقت و عمق باطن آن‏ها، انقلاب عميقى در روح وى حاصل شده و خدا او را مشمول لطف و هدايت خود قرار داده باشد.[[260]](#footnote-260)

نبوّت آدم:

برخى مفسّران با استناد به آياتى مانند «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ» (آل‏عمران/ 3، 33)، «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (بقره/ 2، 30)، «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً» (طه/ 20، 123) و نيز با استناد به رواياتى در ذيل آيه‏ «إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى‏» (الاعلى/ 87، 18) بر پيامبرى آدم استدلال كرده‏اند.[[261]](#footnote-261) به گفته‏ المنار، بر ثبوت‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 147

شريعت\* آدم عليه السلام علم ضرور و بديهى وجود دارد.

دراين شريعت عبادت خدا مطرح بوده و قرآن از وجود حلال و حرام و آموختن آن‏ها به بندگان خدا و فرزندان خويش، مانند قربانى كردن براى خدا خبر داده است. شريعت آدم تا زمان نوح عليه السلام (حدود ده قرن پس از آدم) ادامه داشته و بعد اختلاف شرايع مطرح شده است.[[262]](#footnote-262) عدّه‏اى گفته‏اند: آدم عليه السلام مانند برخى پيامبران، داراى سِمَت نبّوت\* و رسالت بود و خداوند با اين مسؤوليت، او را به سوى فرزندانش يا فرشتگان و يا همسرش برانگيخت.[[263]](#footnote-263) به نظر عدّه‏اى، معجزه آدم، الهام يا آموزش اسما از طرف خدا به وى بوده كه با لفظ عربى بر زبانش ظاهر گشته است و اين، نبوّت وى را مى‏رساند؛ چرا كه ميان اعجاز و نبوّت ملازمه است.[[264]](#footnote-264) برخى نيز با استناد به رواياتى، سخن گفتن خداوند با آدم را نشان نبوّت وى دانسته‏اند.[[265]](#footnote-265) به گفته مغنيه، مسلمانان بر نبوت آدم اجماع دارند.[[266]](#footnote-266)

عصمت آدم:

آياتى از قرآن كريم، لغزش آدم و حوّا و ستم به نفس و نافرمانى آن دو را گزارش كرده‏اند؛ مانند «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ ...» (بقره/ 2، 36)، «قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ» (اعراف/ 7، 23)، «... وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏». (طه/ 20، 121) مفسّران براى ايجاد الفت بين اين آيات و عصمت\* پيامبران وجوهى را گفته‏اند؛ مانند: آدم، هنگام ارتكاب اين لغزش، در دار تكليف نبوده؛ بلكه در حال آماده ساختن خود براى استقرار در زمين به سر مى‏برده و اين نهى، فقط جنبه آزمايشى داشته است.[[267]](#footnote-267) آن‏چه آدم مرتكب شد، ترك اولى بود، نه گناه.[[268]](#footnote-268) اين نهى ارشادى بوده، مخالفت با آن گناه شمرده نمى‏شود[[269]](#footnote-269) و اصلًا آدم عليه السلام هنگام ارتكاب آن نهى، هنوز به مقام نبوّت نرسيده بود.[[270]](#footnote-270)

بخش ديگرى از قرآن كه در زمينه عصمت و گناه آدم، در كانون توجّه مفسّران قرار گرفته، آيات ذيل است كه از ظاهر آن‏ها استفاده مى‏شود آدم و حوا از خداوند درخواستى كرده و در پى اجابت دعوتشان، براى او شريك قرار داده‏اند: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 148

صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ\* فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ». (اعراف/ 7، 189- 190) برخى با تمسّك به بعضى اسرائيليات گفته‏اند: آدم عليه السلام و حوّا از خداوند فرزندى صالح خواستند و آن‏گاه كه فرزندشان به دنيا آمد، به‏پيشنهاد ابليس او را «عبدالحارث» ناميدند و بدين ترتيب مشرك شدند؛ چراكه حارث نامى از نام‏هاى ابليس است.[[271]](#footnote-271) پاسخ مفسّران به اين شبهه و تبيين درست اين آيات چنين است:

1. اگر مقصود از «نَفْسٍ واحِدَةٍ و زَوْجَها» را آدم عليه السلام و حوّا بدانيم، در اين صورت به طور مسلّم منظور از شرك، پرستش غير خدا يا اعتقاد به الوهيّت غير او نيست؛ بلكه چيزى از قبيل اشتغال به غير حق و دل‏مشغولى به فرزند است.[[272]](#footnote-272) 2.

مرجع ضمير «له» «صالح» و منظور آيه اين است كه آن دو از خداوند خواستند تا براى آن فرزند صالح، شريكانى قرار داده، به آنان فرزندان ديگرى مانند او عنايت كند.[[273]](#footnote-273) 3. در «جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ» آدم عليه السلام و حوّا مقصود نيستند؛ بلكه منظور مردان و زنانى از اولاد آن دو و يا افرادى از جنس آن‏هايند كه مشرك مى‏شوند. قراينى وجود دارد كه اين تفسير را با روح آيه سازگارتر مى‏كند؛ از جمله: الف.

از تعابير موجود در اين آيات، استفاده مى‏شود كه در صدد بيان حال كسانى است كه پيش‏تر در جامعه‏اى مى‏زيسته و تولّد فرزندان صالح و ناصالح را با چشم خويش ديده‏اند؛ از اين رو فرزند صالح خواسته‏اند و اين، با وضعيّت آدم عليه السلام و حوّا نمى‏سازد؛ زيرا آن دو پيش‏تر فرزندى نداشتند تا ضمن مقايسه صالح و ناصالح، نوع اوّل را درخواست كنند. ب. از جمله‏ «فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» و ضماير جمعى كه در آيات بعد وجود دارد، چنين برمى‏آيد كه منظور از «جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ» اشاره به دو گروه بوده است، نه دو شخص. ج. اگر طبق ادّعا، مقصود شريك قرار دادن ابليس براى خدا از سوى آدم عليه السلام و حوّا باشد، بايد به جاى كلمه «شركاء»، «شريك» گفته مى‏شد؛ زيرا طبق اين ادّعا، آدم عليه السلام و حوّا، حارث (ابليس) را شريك خدا قرار داده‏اند و او يكى بيش نبوده است؛ بنابراين از كلمه «شركاء» كه جمع است، استفاده مى‏شود كه مقصود اين آيات، مدّعاى پيشين نيست.[[274]](#footnote-274)

فضايل آدم:

فضايل ديگرى افزون بر نبوّت و عصمت، براى آدم از قرآن استفاده مى‏شود؛ از جمله، دميده شدن روح خدا در او: «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (حجر/ 15، 29) نيز (ص/ 38، 72، آفريده شدن با دو دست خدا: «لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ» (ص/ 38، 75)، مسجود ملائكه شدن: «اسْجُدُوا لِآدَمَ.» (بقره/ 2، 34)، برگزيده‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 149

خدا بودن: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ.» (آل‏عمران/ 3، 33)، نخستين خليفه خدا در روى زمين بودن: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (بقره/ 2، 30)، نخستين آورنده دين و شريعت بودن: «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً» (طه/ 20، 123)، آموزگار فرشتگان بودن: «يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ» (بقره/ 2، 33) و نخستين توبه كننده بودن. (اعراف/ 7، 23)

مفسّران درباره فضايل آدم، سخنان گوناگونى دارند. به گفته علّامه طباطبايى، از فضايل آدم عليه السلام دميده شدن روح خدا در او است كه دليل كرامت و شرافت به شمار مى‏رود و همين امر باعث شد تا ملائكه به سجده بر وى فرمان داده شوند؛ چون اين روح حامل تمام فضيلت‏ها بود.[[275]](#footnote-275) برخى گفته‏اند: آدم در سه مرحله وجودى بر فرشتگان برترى يافت: 1. قدرت فكرى و عقلى براى فراگرفتن اسما و خواص و علايم ذاتى؛ 2. قدرت تصرّف و تدبير، و آشكار ساختن آن خواص در صحنه طبيعت كه از «انباء» فهميده مى‏شود؛ 3.

احاطه علمى بر اسما و صفات ملائكه.[[276]](#footnote-276) ملّاصدرا نيز برخى از فضايل آدم را چنين برشمرده است:

مقام خليفةاللّه بودن او، مقام مسجوديّتش براى ملائكه، تعلّق روح به بدنش در عالم آسمان بعد از عالم اسما به واسطه لطيفه حيوانى كه بين روح عقلانى و بدن ظلمانى واسطه شد، و هبوط او به عالم زمين و تعلّقش به بدن كثيف ظلمانى كه مركّب از اضداد است.[[277]](#footnote-277) (اين، اشاره به جامعيّت آدم و كون جامع بودن او است و اين‏كه با وجود برخوردارى از قواى گوناگون، مى‏تواند از ملائكه نيز برتر باشد.)

ديدگاه تورات و مقايسه آن باقرآن:

درباره مباحثى چون درخت ممنوع، لغزش آدم و خروج او از بهشت، در باب دوم و سوم از سفر پيدايش‏ تورات‏، مطالبى وجود دارد كه از مقايسه آن با قرآن اين نكات به دست مى‏آيد: 1.

تورات‏ با صراحت، درخت ممنوع را درخت آگاهى از نيك و بد معرّفى كرده و اين دليلى بر نادانى و جهل انسان است؛ ولى در قرآن نه تنها تصريحى به نام آن درخت نشده، بلكه ارزش، مقام و عظمت انسان را در اين مى‏داند كه به اسما عالِم بود و سرّ خليفه قرار گرفتن او را نيز همين آگاهى او به اسما و حقايق مى‏داند. 2. به تصريح‏ تورات‏، آدم و حوّا پيش‏تر برهنه بودند؛ ولى زشتى آن را درك نمى‏كردند؛ در حالى كه از اين جمله قرآن كه مى‏گويد: «فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما» (اعراف/ 7، 22) برمى‏آيد كه آن دو، پيش از ارتكاب آن لغزش، برهنه نبوده و پوشش داشته‏اند؛ گرچه از چگونگى اين پوشش در قرآن نيز سخنى به ميان نيامده است.[[278]](#footnote-278) 3. تورات‏ به جاى شيطان كه در قرآن مطرح است، فريفتن آدم‏

دايرة المعارف قرآن كريم، ج‏1، ص: 150

را به مار نسبت مى‏دهد. 4. به تصريح‏ تورات‏، مار ابتدا حوّا و به وسيله او، آدم را فريفت؛ ولى در قرآن چنين تصريحى وجود ندارد. 5. نسبت‏هاى ناروايى مثل آواز خواندن و خراميدن خداوند در باغ كه در تورات‏ آمده و لازمه آن‏ها جسمانى بودن خدا است، در قرآن وجود ندارد. 6. اين جمله‏ تورات‏ كه خدا آدم را ندا داد و گفت: كجا هستى، نسبت دادن جهل و بى‏خبرى به خداوند است. گويا خداوند از رخدادهاى بهشت بى‏خبر بوده و جاى‏گاه آدم را نمى‏داند! 7. از تورات‏ امكان وجود شريك براى خدا استفاده مى‏شود؛ چراكه مى‏گويد: خداوند خدا گفت: همانا انسان مثل يكى از ما و عارف به نيك و بد شده است. اينك مبادا دست خود را دراز كند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا ابد زند بماند! در حالى‏كه از ديدگاه قرآن، ذات اقدس الهى از اين امور منزّه است. 8. در تورات‏ مسأله درد حمل و اشتياق به شوهر و نيز حكم‏رانى مرد بر زن، مجازات براى حوا دانسته شده است. 9. به ادّعاى‏ تورات‏، خداوند از اين‏كه آدم عليه السلام و حوّا از درخت حيات بخورند و تا ابد زنده بمانند، بيم داشت؛ از همين رو آنان را از باغ عدن بيرون كرد و محافظانى با شمشير آتش‏بار براى حفاظت طريق درخت حيات بر آن گمارد. 10. همان‏گونه كه ذكر شد، گناه آدم از ديدگاه قرآن، ترك اولى‏ يا مخالفت با امرى ارشادى بوده و در پى آن نيز توبه او مطرح شده است كه در هر حال، بر عصمت او خدشه‏اى وارد نمى‏شود؛ ولى در تورات‏ از توبه آدم سخنى به ميان نيامده و براساس آن روشن نيست كه آيا آدم توبه كرد و توبه او مسكوت گذاشته شد، يا اصلًا توبه‏اى به جاى نياورد.

منابع-

آدم و حوّا؛ آفرينش و انسان؛ الامالى، صدوق؛ الاعتقادات، صدوق؛ انسان از آغاز تا انجام؛ انوارالتنزيل و اسرارالتأويل، بيضاوى؛ بحارالانوار؛ البحث حول نظريّة التطوّر؛ البرهان فى تفسير القرآن؛ پرتوى از قرآن؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تفسير احسن الحديث؛ تفسير بيان‏السعادة فى مقامات العباده؛ تفسير التحرير والتنوير؛ تفسير العياشى؛ تفسير القرآن العظيم، ابن‏كثير؛ تفسير القرآن الكريم، ملّاصدرا؛ تفسير القمى؛ تفسير كتاب مقدّس؛ تفسير المراغى؛ تفسير موضوعى، جوادى آملى؛ تفسير المنار؛ التفسير المنير؛ تفسير نمونه؛ تفسير نورالثقلين؛ تكامل جان‏داران؛ تنزيه الانبياء، سيدمرتضى؛ جامع‏البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لأحكام القرآن، قرطبى؛ الدرّالمنثور فى التفسير بالمأثور؛ روان جاويد در تفسير قرآن مجيد؛ الرسائل التوحيديّه؛ روح‏المعانى فى تفسيرالقرآن العظيم؛ شرح الاسماء، سبزوارى؛ شرح فصوص الحكم، قيصرى؛ الصّحاح؛ علل‏الشرايع؛ عيون اخبار الرضا عليه السلام؛ كتاب مقدّس؛ الكشّاف؛ كشف‏الاسرار و عدةالابرار؛ فتح‏القدير؛ الفتوحات المكّيّه؛ الفرقان فى تفسير القرآن؛ فى ظلال القرآن؛ قاموس قرآن؛ مجمع‏البيان فى تفسير القرآن؛ معجم مقاييس‏اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ من‏لايحضره‏الفقيه؛ الميزان فى تفسيرالقرآن؛ النكت‏والعيون، ماوردى؛ النهاية فى غريب الاحاديث و الآثار. [[279]](#footnote-279)

على‏احمد ناصح‏

### دائره المعارف بزرگ اسلامی

در آدرس های ذیل سایت دائره المعارف بزرگ اسلامی

https://www.cgie.org.ir/fa/article/237355/%D8%A2%D8%AF%D9%85%D8%8C%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1

و سایت کتابخانه مدسه فقاهت

https://lib.eshia.ir/23022/1/134

آدم

جلد: 1

شماره مقاله:134

آدم، يا آدم ابوالبشر، نخستين انسان و پدر همة مردمان. دربارة آفرينش و زندگاني او در دينهاي سه‌گانة يهود و مسيحيت و اسلام، روايات و داستانهاي همسان و همانند آمده است، و اين همساني و همانندي از آن رو است كه مبد‌ءِ وحي در اين 3 دين يكي است. از اين رو، پيش از پژوهش دربارة آفرينش آدم و سرگذشت او در فرهنگ اسلامي، بررسي مختصري دربارة چگونگي آن در دين يهود و مسيحيت و نظري كوتاه به انسانشناسي اين اديان، سودمند خواهند بود.

اشتقاق: واژة آدم از اَدَم عبري گرفته شده است، ولي ريشة اصلي آن در زبان عبري به درستي معلوم نيست. كلمة مؤنث آن اَدَمَه در عبري به معني زمين يا خاك است. كاربرد دو صورت مذكر و مونث آن، «اَدَم» و «اَدَمَه» با هم در سفر پيدايش (7:2) معني خاكي (ساخته شده از خاك) را القا مي‌كند. ريشة ادم همچنين با رنگ «سرخ» پيوند دارد، و اين شايد اشاره به رنگ خاك باشد كه آدم از آن آفريده شده است. در زبان اكدي ادمو به معني خون است و ادمتو به معني «خون سياه» (در حالات بيماري)، و جمع آن ادماتو به معني خاك سرخ و تيره‌اي است كه در رنگرزي به كار مي‌رفته. ظاهراً واژة ادمو و اتمو (به معني كودك) پيوندي با «اَدَم» ندارد، بلكه با ريشة و ت م و واژة عبري يتوم (به معني يتيم) مربوط است. در عربي جنوبي كهن ريشة ادم به معني خادم و برده است. در يكي از فهرستهاي مترادفات زبان اكدي، واژة «ادمو» به معني «شخص مهم و شريف» آمده است. در اكدي كهن و بابلي كهن نيز به نامهاي خاصّي بر مي‌خوريم از قبيل ا ـ د ـ مو ، ا ـ دم ـ او ، ا ـ د ـ مو (جودائيكا، 2/235؛ و نيز نك‌ : هيستينگز، 1/84). اما شواهدي در دست است كه اشتقاق اين كلمه را از «ادمه» به معني خاك، تأييد مي‌كند. در اغلب اسطوره‌هاي بين‌النهرين و آسياي غربي، انسان از خاك يا خاك آغشته به خون خدايان آفريده شده است. در ميان كنعانيان قديم «آدم» هم به معني انسان بوده، هم نام خداي زمين (نك‌ : ويدن گرن، 174)، و جزء «ادم» در بعضي اسامي چون «عبدادم» در كتاب دوم شموئيل (10:6 به بعد؛ جودائيكا، 2/235) نيز ظاهراً نام همين خداست.

در زبان عربي نيز ريشة «ادم» كاربردي گسترده دارد؛ از مفردات اين ريشه است: «اُدْمّه» به معني وسيلة آميزش، «ادمه» در شتر سپيدي است با سياهي چشمان، و در مردم گندم‌گوني است (جوهري؛ ازهري؛ زبيدي). در وجه تسمية پدر مردمان به «آدم» ازهري از قول زجّاج گويد كه اشتقاق كلمه از «اديم‌الارض» است، زيرا انسان از خاك آفريده شد. راغب اصفهاني تفصيل بيش‌تري مي‌آورد و 4 وجه بر مي‌شمرد: 1. چون جسم آدم از خاك روي زمين (اديم) گرفته شده است؛ 2. چون پوست او گندمگون (آدم) بوده است؛ 3. چون او از درآميخته شدن عناصر گوناگون و نيروهاي مختلف آفريده شده است (اُدْمهَ: الفت و اختلاط)؛ 4. چون او از دميده شدن روح الهي عطرآگين شده است (اِدام: آنچه طعام را خوشبو گرداند) (1/38ـ39).

I. آدم در يهوديت

در عهد عتيق: دوبار و به دو بيان در عهد عتيق از آفرينش آدم سخن رفته است: يك بار در باب اول سفر پيدايش و بار ديگر در بابهاي دوم تا پنجم آن، و تحقيقات در متون كتاب مقدس نشان داده است كه سرچشمة آنها دو روايت مختلف بوده است (نك‌ : كتاب مقدس، مقدمة سفرپيدايش، و نيز ص 3، زيرنويس). در باب اول از تكوين عالم هستي در 6 روز، و از آفرينش آدم، كه نقطة كمال خلقت و مهر پاياني آن است، سخن مي‌رود. پس از آنكه خدا آسمانها و زمين را آفريد، و با اراده و كلام خود روشنايي را پديد آورد، آبهاي زير فلك را از آبهاي بالاي فلك جدا ساخت، روي زمين را از گياهان گوناگون و انواع جانوران و پرندگان پر ساخت و اجرام فلكي را در آسمان قرار داد، در روز ششم گفت: «آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامي زمين و همة حشراتي كه بر زمين مي‌خزند، حكومت نمايد. پس خدا آدم را به صورت خود آفريد. او را به صورت خدا آفريد، ايشان را نر و ماده آفريد. و خدا ايشان را بركت داد، و خدا بديشان گفت بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد و در آن تسلط نمائيد.» (سفر پيدايش، 1).

در بابهاي دوم تا پنجم داستان خلقت آدم، با تفصيل بيش‌تر و تقريباً با بسياري از جزئياتي كه در روايات مسيحي و اسلامي نيز ديده مي‌شود، آمده است. آدم، زن وي حوا، باغ عدن، درخت ممنوع، اغواي حوا و خوردن از ميوة آن درخت (نخستين گناه)، رانده شدن از باغ بهشت، زندگي بر روي زمين، زناشويي و آوردن فرزندان و جز آن در اين قسمت ذكر شده است.

پس از پيدايش آسمانها و زمين، خداوند آدم را خلق كرد تا بر روي زمين كار كند. آفرينش آدم از خاك زمين بود، و خداوند در بيني او روح حيات دميد، و از نفخة الهي آدم «نفس زنده» شد. سپس باغي پر از درختان گوناگون در عدن به طرف شرق غرس نمود. «درخت حيات» و «درخت معرفت نيك و بد» را در ميان آن قرار داد، و آدم را در آنجا نهاد تا به كار زمين بپردازد و باغ را نگهباني كند، ولي او را از خوردن ميوة «درخت معرفت نيك و بد» منع كرد، و به او گفت كه اگر از آن بخوري «هر آينه خواهي مرد». آنگاه خداوند همة جانداران و پرندگان زمين و آسمان را كه از خاك سرشته بود، نزد آدم آورد تا وي آنان را نام بگذارد، و نامي كه آدم بر هر يك از آنان نهاد، همان نام او شد. آدم تنها بود و خداوند خواست تا براي او جفتي و معاوني بيافريند، پس خوابي گران بر او مستولي كرد، يكي از دنده‌هاي او را برداشت و از آن حوا را خلق كرد. اين كه مردان پدر و مادر خويش را ترك مي‌كنند و با همسران خود انس و الفت مي‌گيرند، از آن روست كه زن پارة تن مرد است. مار، كه هوشيارتر از جانوران ديگر بود، نزد حوا آمد و او را به خوردن ميوة «درخت معرفت نيك و بد» ترغيب و اغوا كرد، و گفت اين كه خداوند شما را از آن منع كرده است از آن روست كه اگر از آن بخوريد. چشمانتان باز مي‌شود و چون خداوند بر نيك و بد معرفت خواهيد يافت. حوا از ميوة آن درخت بخورد و پاره‌اي از آن را به آدم داد، و او نيز بخورد. در همان حال چشم هر دو به نيك و بد باز شد و از برهنگي خود باخبر شدند و از شرم اندامهاي خود را با برگهاي انجير پوشاندند.

خداوند كه از نافرماني آنان به خشم آمده بود، حوا را محكوم كرد كه گرفتار بار حمل و درد زائيدن شود و تا ابد زير فرمان شوهر باشد، و آدم را گفت كه «زمين به سبب تو ملعون شد» و تو در تمامي ايام عمرت با رنج و عذاب از زمين نان خواهي خورد و خار و خس برايت خواهد روياند، و سرانجام به خاك بازخواهي گشت و مار نيز از اينكه حوا را اغوا كرده بود ملعون و محكوم شد كه تا ابد بر شكم خود راه برود و خاك بخورد و ميان او و آدميان دشمني برقرار باشد. و خداوند گفت كه «همانا انسان مثل يكي از ما شده است كه عارف نيك و بد گرديده» و مبادا كه از ميوة «درخت حيات» نيز بخورد و جاودان زنده و بي‌مرگ بماند. پس خداوند آدم را از باغ عدن بيرون كرد تا بر روي زمين، كه خود از آن آفريده شده بود، كار و زندگي كند، و كرّوبيان را در سمت شرقي عدن مسكن داد، و شمشير آتشباري را در اطراف درخت حيات به گردش درآورد تا آن را محافظت كند. آدم و حوا زندگاني بر روي زمين را آغاز كردند. نخست قائن (قابيل) و سپس هابيل از ايشان ولادت يافتند. قائن به زراعت مشغول شد و هابيل گله‌داري پيشه كرد. 130 سال بعد، شيث به دنيا آمد، و پس از او نيز پسران و دختران ديگر آوردند. مدت عمر آدم 930 سال بود (نك‌ : سفر پيدايش، بابهاي 2ـ 5). در اسفار عهد عتيق از دوران 800 سالة زندگاني آدم بعد از ولادت شيث، جز اينكه «پسران و دختران آورد» خبر ديگري روايت نشده است، ولي دربارة انسان به معني عام آن («آدم» به زبان عبري) در بعضي از كتب عهد عتيق مطالبي آمده است كه به گونه‌اي با نكاتي كه در 4 باب اول سفر پيدايش ديده مي‌شود ارتباط دارند، چنانكه در مزامير داوود گنهكاري انسان و رحمت و محبت پروردگار اشاره شده (بابهاي 90 و 130) و آمده است كه خداوند «تاج جلال و اكرام» بر سر انسان نهاده و او را بر تمامي آفريدگان خود فرمانروا كرده است (باب 8)، و سرانجام او را به خاك بازمي‌گرداند و مي‌گويد «اي بني آدم، رجوع نماييد» (باب 90). در سفر ايوب از كوتاهي و تلخي عمر آدمي در اين جهان و بي‌ثباتي هستي او، و نيز از آرزوي بازگشت به مقام قرب‌الهي و بازيافت سعادت و نيكبختي از دست رفته سخن به ميان آمده است.

در كتب غيررسمي و ادبيات بين‌النهرين: اشاراتي كه در اين نوشته‌ها به آدم و سرگذشت او رفته كلاً مبتني بر مطالبي است كه در سفر پيدايش آمده است، ولي نويسندگان اين كتابها از عقايد و روايات ديگري كه در طول زمان در اطراف اين موضوع پديد آمده بود نيز بهره گرفته، و گاهي تأويلات و دريافتهاي شخصي خود را در آنها وارد كرده‌اند. در كتاب حكمت يسوع بن سيراخ (23:25 به بعد) گناه كردن آدم و گرفتار مرگ شدن او ناشي از گناه حوّا دانسته شده، و در حكمت سليمان (23:2) آمده است كه خداوند انسان را براي بي‌مرگي آفريد و او را به صورت جاودانگي خود خلق كرد، اما ابليس بر آدم حسد برد و او را به نافرماني و گناه كشيد و از اين روي مرگ به جهان راه يافت. بدين‌سان در اينجا ابليس جاي «مار» را مي‌گيرد و سقوط آدم به حسد ابليس نسبت داده مي‌شود. در كتاب دوم اِسْدراس (4:3ـ21) آمده است كه آدم با گناهي كه مرتكب شد نه تنها خود را گرفتار عقوبت كرد و از بهشت رانده شد، بلكه تمامي نوع بشر را با خود به سقوط كشيد. در همان كتاب (46:7ـ59) نويسنده از اينكه تمامي آدِميزادگان بايد به گناه آدم مجازات شوند و به كيفر مرگ برسند شكوه و زاري مي‌كند. بدين‌سان مسألة «گناه اوليه» كه در دوره‌هاي بعد از مهم‌ترين مسائل علم كلام مسيحيت به شمار مي‌رود، ظاهراً نخستين بار در اين كتاب مطرح مي‌شد. در كتاب مكاشفات باروخ (15:54) گرچه از گناه و سقوط آدم و ادامة آن در فرزندان او سخن مي‌رود، ليكن از سوي ديگر موضوع اختيار و آزادي انسان در انتخاب خير و شر نيز مطرح مي‌شود و عبارت معروف «هر كس آدم نفس خود است» در اين كتاب اشاره به همين معني است و گوياي اين نكته كه سعادت و شقاوت هر كس در خود او و با خود اوست (هيستينگز، 5/703). در كتاب اسرار خنوخ آمده است كه اجزاء وجود آدم از 7 جوهر آفريده شد: گوشتش از خاك، خونش از قطره‌هاي شبنم، چشمانش از خورشيد، استخوانش از سنگ، رگها و موهايش از گياهان، انديشه‌اش از ابرها و از سرعت سير فرشتگان، روحش از روح خدا و از باد، و نامش از چهار حرف m, a, d, a (حروف اول نامهاي جهات چهارگانه به زبان يوناني) ساخته شده است. آدم از دو عالم روحاني و جسماني آفريده شد، و چون فرشتگان از حكمت الهي بهره‌ور بود، و خداوند راه نور و راه ظلمت را به او نشان داده و نيروي تميز ميان نيك و بد و انتخاب آن دو را به او ارزاني داشته بود، ليكن از آن روي كه حقيقت خود را نمي‌شناخت و از اصل خويش بي‌خبر بود، سقوط كرد (13:30 به بعد). آنچه در كتاب اسرار خنوخ دربارة آفرينش آدم آمده است بيان ديگري است از تقابل و تناظر ميان عالم صغير و عالم كبير كه در برخي از اديان قديم و بعضي از مكاتب فلسفي دوره‌هاي بعد نيز ديده مي‌شود. نويسنده در اين بخش از كتاب خواسته است كه براي سقوط آدم نيز وجهي پيدا كند و علت آن را در وجود خود او جستجو نمايد. در كتاب يوبيل براي آنكه تصور تشبيه و تجسيم از ذات خداوند دور باشد، اعمال آفرينش به ارادة خداوند، ولي به كارگزاري فرشتگان، صورت مي‌گيرد (نك‌ : آلبرايت، 348)، چنانكه در كتاب اسرار خنوخ (10:30) نيز خداوند به «حكمت» خود امر مي‌كند كه آدم را از گوهرهاي هفتگانة ياد شده به وجود آورد. از كتب متأخر بين‌العهدين چند كتاب زندگاني آدم و حوا بوده است كه غالباً مسيحيان در آنها مطالبي دربارة ظهور مسيح و بازگشت او وارد كرده‌اند، و اكنون ترجمه‌ها و روايتهايي از آنها به زبانهاي يوناني، لاتيني، اسلاوي، عربي، سرياني و حبشي موجود است. اين كتابها در عين اينكه همگي شرح احوال آدم و حوا را بعد از اخراج از بهشت باز مي‌گويند با هم اختلافات بسيار دارند، و هر يك به جنبة ديگري از رويدادهاي زندگاني آنان و فرزندانشان بر روي زمين اشاره مي‌كنند. پشيمان شدن آدم و حوا از نافرماني، وعدة بخشايش الهي و بازگرداندن نيكوكاران از فرزندان آدم به بهشت، كشاكش آنان با شيطان و پايداريشان در برابر دسيسه‌هاي او، ستيزه‌جويي قابيل و هابيل، ولادت شيث، مرگ آدم و مراسم تدفين او، فريفته شدن فرزندان شيث بر دختران قابيل... اينها ماجراهايي است كه در اين كتابها نقل شده و نمودار دامنة داستانهايي است كه دربارة اين موضوع به طور شفاهي از ديرباز ميان يهوديان رواج داشته است (نك‌ : جودائيكا، 2/245ـ247؛ اندروز، 73-74؛ «كتابهاي گمشدة كتاب مقدس »، 3-81).

در تلمود: در بخشي از تلمود كه هَگّادا (= روايت) نام دارد و شامل قصص و روايات شفاهي و تمثيلات ديني و اخلاقي است، غالباً موضوعات و مسائل عقيدتي مورد تفسير و تأويل قرار مي‌گيرد، و براي روايات و رويدادهايي كه در كتاب مقدس نقل شده است توجيهات جديد عرضه مي‌گردد. در اين بخش از تلمود مطالبي كه در چند باب اول سفر پيدايش دربارة آدم و حوا و آفرينش آنان آمده است نيز به تفصيل مورد تفسير و تأويل قرار گرفته و روايات و اشارات گوناگون بر آن افزوده شده است.

در تفسير اين عبارت كه «خدا آدم را به صورت خود آفريد»، كوشش شده است كه از تصور همانندي انسان با خدا يا برعكس پيشگيري شود، و گفته‌اند كه اين بدان معني است كه انسان از عزت و عظمت الهي برخوردار است و قابليت وصول به اين شان و مقام را دارد.

در ترتيب آفرينش، هر چه ديرتر پديد آمد، از آنچه پيش از او بود برتر و والاتر بود. آدم و حوا كه پس از همه چيز آفريده شدند، بر همه‌چيز برتري و فرمانروايي يافتند. آدمي از آن روي در پايان دورة آفرينش افريده شد، كه آفريدگان ديگر همگي براي او و برخورداري او به وجود آمده‌اند (چنانكه در مهمانسرايي خواني چيده شود و مهمان بي‌تأخير و انتظار بر سر خوان حاضر شود) و نيز آدمي از آن روي پس از چيزهاي ديگر آمد كه اگر احياناً گرفتار خودبيني و خودپسندي گردد، بر او بانگ زنند كه: حتي پشه پيش از تو آفريده شد.

از ميان همة جانداران، تنها آدمي است كه مي‌تواند راست بايستد و استوار بخرامد و او از اين‌رو همسان فرشتگاني است كه كارگزاران جهان‌اند. آدم كامل و رشد يافته آفريده شد. او و حوا به صورت جوانان 20 ساله پديد آمده‌اند. «پاشنة پاي آدم از جلال خورشيد پرشكوه‌تر بود، تا چه رسد به چهرة او، زيرا آدم براي آن آفريده شد تا خداوند را خدمت كند، و قرص خورشيد براي آن است كه خدمتگزار انسان باشد».

آدم در نخستين روز سال نو، روز اوّل تشرين، آفريده شد و هر چه وابسته به وي بود، در همان روز روي داد. در ساعت اول خاك او گرد آمد، در ساعت دوم گل او سرشته و آماده شد، در ساعت سوم اندامهاي او بر هم قرار گرفتند، در ساعت چهارم جان در او دميده شد، در ساعت پنجم او برخاست و راست ايستاد، در ساعت ششم بر همه چيز نام نهاد، در ساعت هفتم حوا را به نزد او آوردند، در ساعت هشتم آنها قابيل و هابيل را به وجود آوردند، در ساعت نهم هشدار داده شدند كه از درخت معرفت نيك و بد نخورند، در ساعت دهم مرتكب نافرماني شدند، در ساعت يازدهم فرمان محكوميت بر ايشان فرود آمد و در ساعت دوازدهم آنان را از باغ عدن بيرون راندند.

چون ارادة الهي بر آفرينش آدم قرار گرفت، فرشتگان به رايزني فراخوانده شدند. برخي از ايشان به اميد مهر و عطوفتي كه از او ظاهر خواهد شد موافقت كردند، و برخي از بيم تبهكاريها و ستيزه‌هايي كه او برخواهد انگيخت، مخالفت ورزيدند. سرانجام، ذات قدوسي بر آن شد كه آدم را بيافريند، و جون فرشتگان هيبت و شكوهمندي آفرينش آدم را ديدند به هراس افتادند و خواستند كه او را پرستش كنند، ليكن آدم در اين وقت به بالا اشاره كرد (يعني پرستش از آن خداوند است)؛ و نيز گفته شده است كه در اين هنگام خدا خوابي گران بر آدم جيره كرد تا فرشتگان محدوديتها و ناتوانيهاي او را ببينند. روايت ديگر مي‌گويد كه خدا به فرشتگان فرمان داد كه در برابر آدم سجده كنند، و همگي چنين كردند جز شيطان كه سرپيچي كرد و به ژرفاي دوزخ پرتاب گشت و از آنجا كينه‌اي پايدار از آدم در دل گرفت.

چنانكه قبلاً گفته شد، در سفر تكوين شرح آفرينش آدم و سرگذشت او تا هنگام رانده شدن از باغ بهشت گزارش شده است، و از احوال او پس از آن زمان و از اينكه بر روي زمين چگونه زندگاني خود را با شرايط تازه سازگاري داد، نه در اين سفر و نه در اسفار ديگر عهد عتيق سخني رفته است، ليكن در رواياتي كه در هَگّادا نقل شده است در اين باب اشارات فراوان ديده مي‌شود. گفته‌اند كه چون خورشيد غروب كرد و جهان تاريك شد، آدم را هراس فرو گرفت و انديشيد كه اينك مار مي‌آيد و مرا هلاك مي‌كند. خداوند دوپاره سنگ به وي داد تا آنها را به هم بكوبد و آتش و روشنايي پديد آورد.

هنگامي كه آدم گناه كرد، شكوه خود را از دست داد، و با گناه او چيزهاي ديگر نيز از شكوه افتادند. «گرچه همگي به كمال خود آفريده شده بودند» و با گذشت نسلها زيبايي آدميان رو به كاهش نهاد.

شيطان از آن رو مار را افزار كار خود ساخت كه از جانوران ديگر زيرك‌تر و تيزبين‌تر بود و چون خدا او را دست و پا بخشيده بود بيش از ديگران به آدمي شباهت داشت. درخت معرفت نيك و بد را بعضي تاك، و بعضي ديگر گندم، ليمو و يا انجير گفته‌اند. دربارة درخت انجير آمده است كه چون آدم و حوا پس از ارتكاب گناه از برهنگي خود احساس شرم كردند و با برگ اين درخت اندامهاي خود را پوشاندند، پس بايد ميوه‌اي كه از خوردن آن منع شده بودند، انجير بوده باشد. اينكه باغ عدني كه آدم از آن رانده شد در اين جهان بوده يا در جهان ديگر، سخني است كه مورد اختلاف است. قابيل به آدم گفت: «من توبه كردم و آمرزيده شدم». آدم از اين سخن در شگفت شد و تپانچه‌اي بر روي قابيل زد و گفت: «توبه را نيرو و اثري چنين بزرگ بوده است و من نمي‌دانستم.»، ولي در كتاب آدم و حوا شرح توبة آدم پس از رانده شدن از باغ عدن به تفصيل بيان شده است. احكام و قوانين پيش از ظهور شريعت موسي به آدم داده شده بود. مراعات روز سبت از زمان او واجب شد و نخستين كسي كه اداءِ قرباني كرد او بود، و اگر وي گناه نكرده بود، تمامي تورات بر او نازل مي‌شد (براي مأخذ مربوط به بخش ج نك‌ : جودائيكا، 2/236ـ 238).

در فلسفة ديني و عرفان يهود: در عصر هلنيستي، كه دوران رواج فرهنگ يوناني و غلبة آن بر افكار مردم اروپا و بخشهايي از آسياي غربي بود، متفكران يهودي غالباً به تأويل و تفسير تمثيلي ابواب اولية سفر پيدايش مي‌پرداختند، و آدم را نمونة اصلي و اولية نوع بشر، و سرنوشت و سرگذشت او را بيان تمثيلي وضع انسان در جهان مي‌شمردند، ولي در عين حال غالباً واقعيت تاريخي گزارش سفر پيدايش را نيز پذيرفته بودند و آن را داراي 2 جنبة تاريخي و تمثيلي مي‌دانستند. فيلون اسكندراني (نيمة اول سدة اول م)، كه به فلسفة افلاطون نظر داشت مي‌گفت كه خداوند دو گونه انسان آفريد: انسان آسماني «به صورت خدا» (سفر پيدايش، 27:1) و انسان زميني كه از خاك سرشته شد (7:2). انسان آسماني غيرمادي است و انسان زميني تركيبي است از عناصر مادي و معنوي ــ پيكر و خرد و انديشه ــ اين خرد و انديشة آدمي است كه «به صورت خدا» آفريده شده است نه پيكر او. آدم زميني هم از لحاظ توانايي عقلاني از همة آدميان آينده برتر بود و هم از لحاظ صورت جسماني، و به كمال سعادت نايل شد، ولي در اين مقام باقي نماند. وي با خوردن از درخت معرفت نيك و بد جاودانگي و نيكبختي خود را از دست داد و گرفتار مرگ و تيره‌روزي شد. از ديدگاه فيلون خوردن از درخت ممنوع تمثيل و كنايه‌اي است از تسليم شدن در برابر لذات و شهوات جسماني. چون آدم در برابر خواسته‌هاي جسماني خود سر فرود آورد، فهم او از سطح فراتر دانش به سطح فروتر انديشه فرو افتاد.

فيلون در مواردي معناي لفظي عبارات سفر پيدايش را مي‌پذيرد و آنها را به صورت ظاهري تفسير مي‌كند، ولي عموماً مي‌كوشد كه براي همة عناصر معنايي تمثيلي بيابد. از اين روست كه در فلسفة او آدم نمودگار خرد مي‌گردد، حوا نمودگار دريافت حسي، مار نمودگار هواي نفساني و درخت معرفت نمودگار انديشه و تدبير.

روش تفسير و تأويل تمثيلي و مجازي دورة هلنيستي در سده‌هاي ميانه از رونق و اعتبار افتاد، و متكلمان يهودي در نتيجة آشنايي با آراء كلامي اسلامي به نص كتاب مقدس اتكا كردند و به تفسير روايات و عبارات آن، به صورتي كه نقل شده بود، پرداختند. از ديدگاه سعيديه فَيّومي (279ـ330 يا 331ق/882 ـ942م) انسان نقطة كمال آفرينش و مورد عنايت و رحمت خاص الهي است. خداوند به موجب همين عنايت خاص به آدمي روح و نيروي تميز بخشيده و آزادي اراده به او ارزاني داشته است تا ميان نيك و بد انتخاب كند و معيار و ميزان او در اين انتخاب احكام الهي (تورات) است، و سعادت و شقاوت او بر اين انتخاب مبتني است (اپستاين، 200-201).

در اين ميان، در اينجا نيز افسانة «قوم برگزيده» از ياد نمي‌رود. به عقيدة يهودا هلوي (478ـ534ق/1085ـ1140م) پزشك و فيلسوف يهودي اندلسي، هر يك از انواع يا اقانيم چهارگانة طبيعت (جماد، نبات، حيوان، انسان) داراي جزئي است كه از ساير اجزاء برتر و كامل‌تر است. در نوع آدمي اين كمال در افرادي تحقق مي‌يابد كه از روح نبوت و نيروي الهي (القوه الالهيه ) برخوردار باشند، و اين نيروست كه انسان را توانا مي‌سازد تا با خداوند پيوند استوار برقرار كند. اين نيرو از آدم به فرزندان يعقوب (اسرائيل) به ارث رسيد، و همين ويژگي است كه يهوديان را از همة اقوام ديگر ممتاز و جدا ساخته است، ولي اين نيرو تنها زماني تحقق و فعليت مي‌پذيرد كه از احكام الهي (تورات) سيراب شود و در «ارض موعود» پرورش يابد (جودائيكا، 2/236ـ 238؛ اپستاين، 205-206).

موسي بن ميمون (529 ـ600 يا 601ق/1135ـ1204م) نيز، كه در بسياري از موارد مضامين كتاب مقدس را تأويل و تفسير تمثيلي مي‌كند، دربارة آدم مي‌گويد كه آفريده شدن وي «به صورت خدا» اشاره به كمال عقلاني اوست نه همانندي جسماني. پيش از ارتكاب گناه، خرد وي به كامل‌ترين حد خود رسيده بود و همواره با تمامي وجود خويش به تفكر و تأمل دربارة حقايق طبيعي و ماوراي طبيعي مشغول بود. گناه كردن وي در حقيقت روي آوردنش به سوي لذات جسماني بود. كوشش در ارضاءِ شهوات او را از تفكر دربارة حقايق الهي بازداشت و عقل عملي او را كه تا آن زمان خفته بود، بيدار و فعال كرد. به جاي تعقل نظري به تجربه‌هاي عملي پرداخت، به جاي حقايق به ارزشها و امور اعتباري توجه يافت، و به جاي شناخت حق و باطل به تميز نيك و بد و سود و زيان سرگرم شد، و به جاي تفكر در طبيعت و ماوراء‌طبيعت به مسائل اخلاقي و سياسي روي آورد. روشن است كه در نظر موسي بن ميمون، عقل عملي منزلتي فروتر از عقل نظري دارد، و كيفري كه آدم ديد از آن روي بود كه از عقل نظري و تفكر در حقايق الهي روي گرداند و به عقل عملي و خواهشهاي جسماني روي آورد، و بر همين اساس اشاراتي كه در مدارشها و بخشهاي تلمود به داستان آدم رفته است نيز تفسير مجازي و تمثيلي مي‌كند. در مدراشها «مار» به صورت شتري توصيف شده است كه «سمائيل» (ابليس) سوار بر آن است. موسي بن ميمون در اين باره مي‌گويد كه «مار» نمودگار قوة موهمه است و سمائيل نمودگار قوة شهويه، و درخت حيات كه در مدارشها توصيف شده نمودگار طبيعت است و شاخه‌هاي آن نمودگار ماوراء‌طبيعت، در حالي كه درخت معرفت نيك و بد نمودگار عقل عملي است. آدم به جاي آنكه از ميوة حيات بخورد و به جاودانگي نايل شود، از ميوة درخت معرفت نيك و بد، كه از آن منع شده بود، خورد و از تعقل در حقايق برتر بازماند و در پي تسليم شدن به خواهشهاي جسماني به عقل عملي روي آورد.

تفسير تمثيلي سرگذشت آدم در دوره‌هاي بعد ادامه داشت. يوسف‌البو فيلسوف يهودي اندلسي (سدة 9ق/ سدة 15م) مي‌گفت كه آدم نمونة نخستين نوع انسان است و برترين و كاملترين مخلوقات اين جهان است و مقصود از آفرينش عالم وجود اوست و موجودات ديگر براي خدمت او آفريده شده‌اند. او نيز سرگذشت آدم را بياني تمثيلي از وضع انسان در اين جهان مي‌دانست. به نظر او باغ عدن كنايه از اين عالم، آدم كنايه از نوع بشر، درخت حيات عبارت از شريعت (تورات)، و مار نمودگار شهوات است. قرار گرفتن آدم در باغ عدن، كه درخت حيات در ميان آن جاي دارد، كنايه از آن است كه انسان در اين جهان بايد به احكام شريعت پاي‌بند باشد، و بيرون شدن وي از باغ عدن پس از نافرماني، كنايه از كيفري است كه نافرماني و غفلت از احكام الهي در پي دارد (جودائيكا، 2/238ـ240؛ اپستاين، فصل 18).

در مكتب عرفاني متأخره يهودي موسوم به قبّالا آدم مجمع و مظهر جميع صفات و افعال الهي است، و از اين روي، واسطة آفرينش و اساس عالم هستي است. بنابر نظريات اين مكتب در كتاب زهر ذات الهي داراي 2 وجه است: وجه عدمي، كه نامحدود و بحث و بسيط و ناشناختني است و «نهان‌ترين نهانها»ست، و از آن به اين ‌سوف (نامتناهي) تعبير مي‌شود، و وجه وجودي كه شامل صفات اسماء و افعال بي‌شمار و بي‌نهايت اوست. وجه وجودي در 10 اصل روحاني يا 10 جلوة نور (كه سفيروت ناميده مي‌شود) از وجه عدمي (اين سوف) صادر مي‌گردد. مجموعة اين جلوه‌ها (سفيروت) در ترتيب عمودي به 3 گروه: عمود يمين، عمود وسطي، عمود شمال، و در ترتيب افقي به 3 گروه عقلي، حسي، طبعي تقسيم مي‌شوند:

در ميان اين جلوه‌ها نوعي ثنويّت «جنسي» (كنايه از 2 جنبة فعاله و منفعلة آنها) برقرار است، بدين معني كه ديهيم، و حكمت و قدرت و نصرت «مذكر»اند، و تميز و محبت و جلال و ملكوت «مؤنث». از پيوستن حكمت و تميز، علم (كه به دلايلي در شمار سفيروت نيست)، و از 2 زوج دوم، رحمت، و از 2 زوج سوم بنياد پديد مي‌آيد. آنچه در حكمت و تميز است در علم، آنچه در قدرت و محبت است در رحمت، و آنچه در نصرت و جلال است در بنياد تحقق و فعليت مي‌پذيرد. ديهيم و ملكوت آغاز و انجام اين مجموعه است. ديهيم نمودار وجه عدمي در عالم صفات و تجليات است، و ملكوت، كه از آن به شكينا (حضور الهي) نيز تعبير مي‌شود، نمودار حضور و وجود صفات خداوند در عالم خلقت است. وجه وجودي كه عالم صفات و اسماء و افعال الهي است، وجه ايجادي و «كلمات» خلاقة خداوند است. اين عالم گاهي به صورت درخت (شجرة «الهي»)، كه ريشه‌هاي آن در وجه عدمي (اين‌سوف) است تصور مي‌شود، و گاهي به صورت انساني كه ديهيم بر بالاي سر و ملكوت در زير پاي اوست و جلوه‌هاي ديگر اندامهاي او را تشكيل مي‌دهند. اين صورت انساني، كه جامع اسماء و صفات الهي است آدم قديم نام دارد (كه گاهي آدم علوي » نيز ناميده مي‌شود)، و واسطه و وسيلة آفرينش عالم است. عالم خلقت در حقيقت عالم ظهور و تجلي صفات و افعال در قالب اشكال و صور است، و از اين روي «عالم تفريق» ناميده مي‌شود (در مقابل عالم صفات و تجليات كه عالم توحيد است). عالم خلقت براساس عالم صفات آفريده شده، و هرچه در عالم خلقت روي مي‌دهد هستي و حيات خود را از عالم صفات و تجليات، يعني از «آدم قديم» مي‌گيرد، و اوست كه اساس اين عالم است و اجزاء و عناصر اين عالم اجزاء و عناصر پيكر اوست. به اين اعتبار عالم آدم كبير است و آدم عالم صغير . آدم، يعني انسان اول در اين عالم، كه مظهر «آدم قديم» است، عالي‌ترين و كامل‌ترين مصداق و مجلاي صفات و اسماء خدايي است، و جميع عوالم و مراتب وجود (عقلي و حسي و طبعي) را در بر دارد. در اين مكتب مقصود از‌ آفرينش آدم به صورت خدا، كه در سفر پيدايش آمده است، اشاره به همين مظهريت و جامعيت اوست. جهان خلقت در آغاز غيرمادي و روحاني بود، ولي آدم، كه در عالم تفريق مجذوب آفرينش شده و از اصل خود غافل مانده بود، نافرماني كرد، و با گناه و سقوط او تمامي عالم خلق روحاني سقوط كرد و مادي و جسماني شد (و بيرون شدن آدم از بهشت كنايه از اين امر است). در نتيجة اين سقوط وحدت و همبستگي اولية آفرينش در هم شكست، عالم جسماني از عالم روحاني جدا افتاد، و شكينا (حضور الهي) غريب ماند و شر و فساد و ظلم جهان را فراگرفت؛ ليكن انسان، از آنجا كه اصل الهي دارد و مظهر اعلا و مجلاي كامل صفات خداوند است، سرانجام از راه تقوي و عبادت و با پيروي از شريعت (تورات) به كمال عقلاني و اخلاقي خود بازخواهد رسيد، و به ياري «مسيحا» به اصل خود بازخواهد گشت، و عالم هستي وحدت و همبستگي اوليه را بازخواهد يافت، چنانكه زكرياي نبي گفته است (9:14) «در آن روز يَهُوَه واحد خواهد بود و اسم او واحد» (شولم، 211-243؛ اپستاين، فصل 19؛ سرويا، 70-89).

در كتاب عهد عتيق نيز به وجود يك «آدم روحاني» قديم و ازلي در برابر آدم جسماني اشاراتي هست، زيرا حزقيال (26:1) در عروج به آسمان و مشاهدة عوالم روحاني از صورتي «مثل صورت انسان» سخن مي‌گويد؛ فيلون اسكندراني، فيلسوف يهودي (نيمة اول سدة اول م) نيز به وجود 2 آدم «علوي» و «سفلي» قائل است، و مي‌گويد: آنكه از بهشت رانده شد آدم سفلي بود، و آدم علوي همچنان در بهشت باقي است (نك‌ : هيستينگز، 1/86، زيرنويس).

مآخذ: نك‌: ذيل آدم در مسيحيت (همين مقاله).

فتح‌الله مجتبائي

II. آدم در مسيحيت

اساس نظرياتي كه در انجيلها و ساير بخشهاي كتاب عهد جديد دربارة آدم ديده مي‌شود، كلاً همان مطالبي است كه در چند باب اول سفر پيدايش دربارة خلقت آدم، نافرماني او، و بيرون شدنش از بهشت آمده است، ولي از آن روي كه چند مبحث از مهم‌ترين مباحث كلامي مسيحيت، چون مسألة شخصيت و طبيعت مسيح ، مسألة «گناه اوليه» و موضوع عنايت و بخشايش الهي با آفرينش آدم و سرگذشت او بستگي بسيار نزديك دارد، متكلمان مسيحي از آغاز به اين موضوع توجه خاص داشته‌اند.

در انجيل لوقا (38:3) ضمن بيان نسب‌نامة عيسي، آدم «ابن الله» خوانده شده، و در همين انجيل، آن جايي كه از تعميد عيسي به دست يحيي و از فرود آمدن روح‌القدس بر او سخن مي‌رود (21:3ـ22؛ و نيز مرقس، 11:1؛ متي، 16:3؛ يوحنا، 31:1ـ34) آمده است كه آوازي از آسمان بدو رسيد كه «تو فرزند حبيب من هستي كه به تو خشنودم». در اينجا عيسي و آدم هر دو فرزند خدا خوانده شده‌اند، و اين «فرزندي» به هر معني كه باشد از نوعي مناسبت ميان اين دو حكايت دارد. اين مناسبت در نامه‌هاي پولُس رسول با مقايسة آدم و مسيح تا حدود قابل ملاحظه‌اي روشن مي‌شود. بنابر گفتة پولس در نامه به روميان (12:5ـ22) و نامة اول به قُرنتيان (21:15ـ22)، همچنان كه با نافرماني و گناه يك انسان (آدم) گناه و مرگ به جهان راه يافت و همه گناهكار و مرگ‌پذير شدند، با فرمانبرداري و بي‌گناهي يك انسان ديگر (عيسي) و مرگ و رستاخيز او همه از گناه پاك شدند و زندگي يافتند: «و چنانكه در آدم همه مي‌ميرند، در مسيح همه زنده خواهند گشت» (نامة اول به قُرنتيان، 15:22). به مقايسة آدم و مسيح در گفتة ديگري از پولس با اشاره به عبارت سفر پيدايش (7:2) بدين‌صورت مطرح مي‌شود: «انسان اول يعني آدم نَفْسِ زنده گشت، اما آدم آخر روح حيات‌بخش شد... انسان اول از زمين است خاكي، انسان دوم خداوند است از آسمان... و چنانكه صورت خاكي را گرفتيم صورت آسماني را نيز خواهيم گرفت» (نامة اول به قُرنتيان 45:15ـ49). بدين‌سان مسألة گناه اوليه، يعني نافرماني آدم در آغاز خلقت، و كيفر ديدنش، و ادامة گناه و كيفر او در نوع بشر، كه در نوشته‌هاي بين‌العهدين مطرح شده بود (نك‌ : بخش I همين مقاله) در نامه‌هاي پولس با ظهور عيسي و مصلوب شدن و رستاخيز او پيوند مي‌يابد. مسيح قربان مي‌شود و با خون خود گناه آدم را مي‌خرد و ذريت آدم را از گناهي كه او مرتكب شده بود پاك مي‌سازد. مسيح شباني است كه جان خود را فداي گوسپندانش مي‌كند (يوحنا، 11:7)، مسيح دروازة نجات است و هر كس كه از اين دروازه به درون آيد نجات خواهد يافت (يوحنا، 8:10 ـ9)، مسيح پيكري است كه همة كساني كه به او ايمان آورده و غسل تعميد يافته‌اند با آن يكي شده و با پيوستن به «فرزند خدا» همگي فرزند خدا شده‌اند (نامة اول به قرنتيان، 12:12؛ نامه به غلاطيان، 25:3ـ27).

موضوع ديگري كه در برخي از بخشهاي كتاب عهد جديد مطرح مي‌شود، ازليّت مسيح و تقدّم وجودي او بر آدم است. گرچه طبيعت ناسوتي مسيح بعد از آدم و از نسل آدم است، ليكن وجود و طبيعت لاهوتي او به عنوان كلمه و روح‌الله، ازلي است و پيش از خلقت عالم بوده است. همه چيز در او آفريده شده و آنچه در آسمان و بر زمين است، و آنچه ديدني و ناديدني است همه به وسيلة او و براي او هستي يافت، و او قبل از همه است و همه چيز در او قيام دارد (نك‌ : يوحنا، 1:1ـ14؛ نامة پولس به كولسّيان، 15:1ـ 18). به گفتة پولس (نامة به روميان، 14:5) آدم شبيه و نمونة مسيح آينده است. بدين‌سان مسيح اصل و آدم شبيه و نمونة آن اصل است، و چون اصل بر شبيه و نمونه مقدم است، مسيح بر آدم تقدم دارد (نك‌: بارت، 46-47). بنابر مفاد نامة پولس به روميان، بخشايشي كه با مسيح همراه است نيز بر گناه آدم مقدم است (همو، 107). آدم نمودار تماميت و كمال انسان نيست، زيرا تماميت انسان در جاودانگي و قرب الهي و برابري با فرشتگان است، كه آدم با گناه خود آن را از دست داد. نمودار تماميت انسان، مسيح است كه آنچه را كه خداوند در آغاز براي آدم و نوع بشر خواسته بدو، تحقق بخشيد (همو، 74-75, 115؛ مكاري، 129-130).

در كلام مسيحي: مسألة گناه اوليه به گونه‌اي كه در نامه‌هاي پولس مطرح است، نخستين بار به وسيلة اوگوستين (354ـ440م) مورد بحث و بررسي كلامي قرار گرفت. پيش از او ظاهراً اين نظريه در نظام اعتقادي كليسا به صورت قطعي و رسمي درنيامده بود. ايرنائيوس (سدة 2 م) از آباء اولية كليسا، گناه اوليه را نه در آدم، بلكه در نسل قابيل و نتيجة‌ لعن خدا بر او مي‌دانست (هيستينگز، 9/560). كلمنت اسكندراني (150ـ220؟م) در اين باره سخني نگفته، و حتي مرگ را نتيجة سقوط آدم ندانسته است (هيستينگز، 9/561). اوريگن (185ـ254؟م) در اوايل عمر سرگذشت آدم در سفر پيدايش را تمثيلي مجازي از سقوط ارواح از عالم روحاني به عالم جسماني مي‌دانست، ولي در دوره‌هاي بعد نظر پولس را پذيرفت (همو، 9/560). آباء اوليه كليسا غالباً گناه آدم را موجب سقوط خود او و زايل شدن «موهبتهاي اضافي» (نك‌: سطرهاي آينده) در شخص او مي‌دانستند، و به مسألة ادامه و انتقال گناه و آثار آن در فرزندان آدم و نسلهاي بعد توجهي نداشتند؛ اما برخي ديگر از آباء اولية كليسا، در تفسير سخنان پولس مي‌كوشيدند كه چگونگي اين نظر را به روش خود توجيه و بيان كنند. برخي از آباء اولية كليسا انتقال گناه را تنها در جسم مي‌دانستند، و روح را از آن مبرا مي‌شمردند و مي‌گفتند كه ارواح جدا از اجساد خلق مي‌شوند و پس از انعقاد نطفه به ابدان خاص خود مي‌پيوندند، و از اين روي در ارتكاب گناه دخالتي ندارند. گناه در جسم، كه محل شهوات است ادامه مي‌يابد و در عمل زناشوئي از پدر به فرزند منتقل مي شود. اين اعتقاد كه به نظرية آفرينشي مشهور است، نظرية رائج در كليساي ارتودكس شرقي شد، ولي كليساي كاتوليك روم آن را نپذيرفت. در آغاز سدة 3 ترتولين ، متكلم مسيحي، نظرية ديگري مطرح كرد كه در حقيقت استنتاج از گفته‌هاي پولس بود، و در دوره‌هاي بعد با گسترشي كه در آثار اوگوستين يافت اساس اعتقاد كليسا در اين باب شد. بنابر گفتة ترتولين، كه به «نظرية انتقال» شهرت يافت، روح چون جسم در نطفه از پدر به فرزند منتقل مي‌شود، و گناه نه تنها در جسم، بلكه در روح نيز موجود و مضمر است و در طي توالد و تناسل از نسلي به نسل ديگر مي‌رسد (پرايس، 94-95). اوگوستين در مشاجراتي كه با متكلم معاصر خود پلاگيوس در اين باره داشت، سخنان پولس و نظريات اوريگن و ترتولين را بسط داد، و موضوع را به نوعي كه در افكار آباء و متكلمان پيش از او سابقه نداشت با مسألة آزادي ارادة انسان مرتبط ساخت. پلاگيوس انسان را در اعمال خود و در پيروي از احكام شريعت آزاد و مختار مي‌دانست و مي‌گفت كه هر كس مسئول كارهاي خويش است. اوگوستين مي‌گفت كه آدم پيش از سقوط در انتخاب خير و شر آزاد بود، ولي پس از نافرماني و سقوط آزادي اراده را از دست داد، و اين كيفيت، يعني فساد طبيعت، از او به فرزندانش انتقال يافته، و انسان ساقط اسير شهوت و گناه است و از آن گزيري ندارد.

اوگوستين نيز چون ترتولين ادامة گناه را در نوع بشر نتيجة نزديكي زن و مرد و انتقال فساد و در روح فرزند مي‌دانست. پلاگيوس مي‌گفت كه كودكان مانند آدم پيش از سقوط پاك و معصوم‌اند، ولي اوگوستين كه تأثير سقوط آدم را كلي و همگاني مي‌پنداشت و مي‌گفت كه كودكان ميراث آدم را از پشت پدر با خود مي‌آورند، و با استناد به گفتة پولس (نامه به روميان، 15:7ـ24) انسان را حتي در انتخاب خير و اراده به سوي آن آزاد و مختار نمي‌دانست. به گفتة او تنها لطف و عنايت الهي است كه انسان را به سوي خير هدايت مي‌كند، و اين به سبب لياقت انسان نيست، بلكه بخشايش و ارادة خداوند چنين ايجاب مي‌كند، حتي دعا و نياز انسان نيز موهبت الهي و تابع مشيت خداوند است، و از اين روي كسي كه به خير رو مي‌كند نبايد آن را به خود نسبت دهد، بلكه بايد خداوند را فاعل و موجب گرايش خود به سوي رستگاري بداند (ولفسون، 162-164, 168). اين نظريه در طول قرون وسطي در كليسا مطرح بود، و به عبارات مختلف بيان مي‌شد.

توماس اكويناس گناه اوليه را عبارت از درهم ريختن نظم و هماهنگي اخلاقي و عاطفي اوليه مي‌دانست، ولي برخلاف اوگوستين تأثير آن را كلي نمي‌دانست. در نظر او سقوط آدم عقل و اراده به سوي خبر را يكسر در او و نسل او تباه نكرد، شهوت را نيز عين گناه نبايد دانست، زيرا شهوت ميل و اشتياق شديد است و طبيعت و ماهيت آن با عشق يكي است، و مي‌تواند انسان را به سوي كمال خير كه شناخت ذات الهي است هدايت كند (هيستينگز، 561/9؛ ژيلسون، 280-281). نظريات اكويناس و متكلمان پيرو او، اساس اعتقاد كليساي كاتوليك در اين باب شد و در شوراي ترنت (1545ـ1563م) رسميت يافت. ولي بنيانگذاران نهضت اصلاح كليسا كه اين نظريات را با ديدگاه اوگوستين و گفته‌هاي پولس ناسازگار مي‌دانستند، آن را نپذيرفتند.

به طور كلي كليسا معتقد بود كه در آغاز آفرينش خداوند 2 گونه موهبت به آدم ارزاني داشت: 1. موهبتهاي ذاتي يا طبيعي ؛ 2. موهبتهاي اضافي يا فوق طبيعي ، موهبتهاي ذاتي عقل و اراده بود، كه وي به ياري آنها مي‌توانست آفريدگار خود را بشناسد و از خواست و ارادة او پيروي كند؛ اما اين موهبتها براي آنكه آدم به كمال غائي خود برسد بسنده نبود. پس خداوند موهبتهاي ديگري چون ايمان، اميد و محبت بدو بخشيد، و علم بر حقايق امور، جاودانگي، قدرت غلبه بر شهوات، آزادي از درد و بيماري را نيز بر آنها افزود؛ ليكن آدم از عقل و آزادي ارادة خود چنانكه بايد بهره نگرفت و نافرماني كرد، و از اين روي گناهكار شد و از مقامي كه داشت فرو افتاد. اعتقاد كليساي كاتوليك بر آن است كه آدم پس از سقوط تنها موهبتهاي اضافي را از دست داد، و موهبتهاي ذاتي و طبيعي، يعني عقل و آزادي اراده را همچنان با خود حفظ كرد، ولي كليساي پروتستانت سقوط آدم را موجب فساد تمامي موهبتهاي او مي‌داند. در هر حال با ايمان به مسيح و يكي شدن با او تمامي موهبتها قابل بازگشت‌اند: برخي با غسل تعميد و يا با توبه (در مورد مسيحياني كه بعد از غسل تعميد مرتكب گناهي شده‌اند)، و برخي ديگر، يعني 4 موهبت علم به حقايق امور، جاودانگي، غلبه بر شهوات و آزادي از درد و بيماري، پس از رستاخيز همگاني و داوري نهايي (نك‌ : هيستينگز، 6/367ـ 368).

البته اين گونه عقايد و تصورات دربارة گناه اوليه و انتقال و ادامة آن در نوع بشر و ساير نظريات مربوط به آن كه در آثار اوگوستين و متكلمان بعد از او ديده مي‌شود، در سخنان عيسي(ع) نيست، و اساس آن در گفته‌هاي پولس است. پولس اين انديشه‌ها را از عقايد گنوسيان گرفته، با آنچه در سفر پيدايش دربارة آدم آمده است. در هم آميخت (بولتمان، 90-91)، و پس از او متكلمان ديگر مخصوصاً اوگوستين به بسط و توجيه و تفصيل آن پرداختند، و موضوع را به صورت يكي از معضلات كلام مسيحي درآوردند. گرچه كليساي غرب ناگزير به قبول و توجيه و تبليغ اين آراء بود، ليكن جامعة مسيحي همواره بدان به ديدة ترديد مي‌نگريسته است؛ حتي كليساي ارتودكس شرقي آن را نپذيرفت، و در ميان آباء اولية كليسا، كساني چون پلاگيوس، و در سده‌هاي ميانه متفكراني چون آبلار ، و در سدة 17م اشخاصي چون تايلور از قبول آن امتناع داشتند (هيستينگز، 9/562). در دوره‌هاي اخير نيز مسيحياني كه آزادانديش‌تر بودند، آن را با وجدان و عواطف انساني ناسازگار مي‌ديدند، و حتي هارناك متفكر و مورخ مشهور مسيحي سدة 19م به انتقاد از آن پرداخت (III/204)، ولي در نيمة اول سدة حاضر، بعد از ويرانيها و كشتارهاي دو جنگ جهاني، موضوع فساد فطري انسان به شدت مورد توجه قرار گرفت، و متفكراني چون بارت، بولتمان و برونر كه از فلسفة اگزيسنانسياليستي رايج در آن روزگار متأثر بودند، موضوع را بار ديگر به روش فكري و فلسفي خاص خود مطرح كردند (مكاري، 95-105).

مآخذ: ازهري، محمد بن احمد، تهذيب اللغه؛ جودائيكا، ج 2؛ جوهري، اسماعيل بن حماد، صحاح اللغه؛ راغب اصفهاني، حسين بن محمد، مفردات القرآن، تحقيق نديم مرعشلي، دارالكتاب العربي؛ زبيدي، محمدمرتضي، تاج العروس؛ كتاب مقدس، (عهد عتيق و عهد جديد)؛ هيستينگز، ج 1، 5، 6، 9؛ نيز:

Albright, William Foxwell, From the Stone Age to Christianity, New York, 1957; Andrews, H. T., An Introduction to the Apocryphal Books, Michigan, 1964; Barth, Karl, Christ and Adam, Man and Humanity in Romans 5, Translated by T. A. Smail, New York, 1962; Bultmann, Rudolf, Primitive Chrisianity, Translated by R. H. Fuller, New York, 1958; Epstein, I., Judaism, A His Torical Presentation, London, Penguin Books, 1960; Gilson, Etienne, Elements of Christian philosophy, New York, 1963; Harnack, A., History of Dogma, London, 1898, vols. III;

The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden, Cleveland, 1963; Macquarrie, J., An Existentialist Theology, London, Penguin Books, The Oxford Annotated Bible with the Apocrypha, ed. Herbert G. May & Bruce M. Metzger, Oxford, 1965; 1973; Price, Charles p, The Principles of Christian Faith and Practice, New Delhi, 1977; Scholem, G. G., Mojor Trendsin Jewish Mysticism, New York, 1967; Sérouya, Henri, La Kabbale, Presses Universitaires de france, 1967; Widengren, G., «Early Hebrew Myths and Their Interpretation», Myth, Ritual, and Kingship, ed. S. H. Hooke, Oxford, 1958; Wolfson, Harry Austryn, «St. Augustine and the Pelagian Controversy», Religious Philosophy: A Group of Essays, New York, 1965.

فتح‌الله مجتبائي

III. آدم در آيين زردشتي

بنابر عقايد زردشتيان «نخستين انسان» كيومرث (در پهلوي گَيُومرت يا گَيُومَرْد، به فارسي گيومرث يا كيومرث، در عربي جيومرت، در اوستا گَيَه مَرْتَن ) نام دارد. اين نام در اصل به معني «زندگيِ ميرا» است و در برابر «زندگي ناميرا» كه خاص توصيف خدايان است، در تسمية «نخستين انسان» به كار رفته است. كيومرث ششمين مخلوق از آفريدگان ششگانة (گاهي هفتگانة) اورمزد (= اَهُورَمَزْدا) است (نك‌ : خلقت). چگونگي آفرينش او در كتابهاي پهلوي زردشتي و نيز در منابع دوران اسلامي كه اطلاعات آنها اساساً مبتني بر ترجمة خداينامة پهلوي به عربي بوده، آمده است. بنابر اسطورة خلقت زردشتي، اورمزد كيومرث را در مدت 70 روز آفريد (بُنْدَهِش، فصل يك الف، بند 21). خلقت او در 3 هزارة دوم از عمر 000،12 سالة عالم انجام پذيرفت. نخست اورمزد از روشني بي‌آغاز (= ازلي) «هيأت آتش» (در پهلوي «آسْرو كرب ) را آفريد و كيومرث را به اين شكل خلق كرد (دادِستان دينيگ، پرسش 63، بند 3) و گرمي اين نور ازلي است كه در نطفة آدميان وجود دارد (بُنْدَهِش، فصل يك الف، بند 13)، اما تن او از گِل (روايات پهلوي، ص 136، بند 36) يا از زمين آفريده شد (بندهش، فصل يك الف، بند 13). شايد از اين روست كه كيومرث در كتابهاي پهلوي (دينكرد، 29، س 1) و منابع دوران اسلامي (مسعودي، 85؛ اصفهاني، ‌16، 56؛ بيروني، 99) لقب گِلشاه (ملك الطين) دارد. اين لقب در بعضي منابع اسلامي به صورت گرشاه (ملك الجبال، شاه كوه) نيز آمده، و اين ابهام از خط پهلوي ناشي شده است (كريستن سن، 85 ـ123). كيومرث همچون ديگر آفريدگان اين جهاني («گيتي» در اصطلاح كتابهاي پهلوي) به مدت 000،3 سال بي‌حركت ماند. در آغازِ 3 هزارة سوم اهريمن به جهان حمله كرد، و از اين زمان دوران اختلاط خير و شر آغاز گشت. اهريمن بر آسمان و آب و زمين و گياه و گاو «يكتا آفريده» (پيش نمونه حيوانات مفيد) تاخت و همه را با بدي آلوده كرد، اما نتوانست كيومرث را بلافاصله بكشد، زيرا مقدّر شده بود كه وي به مدّت 30 سال آسْتُو ويداد، ديومرگ، توانست او را از ميان ببرد. در هنگام مرگ نطفة او بر زمين ريخت؛ بخشي از آن را ايزد نَرْيُوسَنْگ برگرفت و بخشي ديگر به اِسْپَندارْمَذ، ايزد بانوي زمين، سپرده شد. پس از 40 سال از اين نطفه نخستين زوج بشر به نامهاي مَشي و مَشيانه (يا مَهْلي و مَهليانه و غيره) به صورت ريواسي از زمين روييدند، همانند و هم بالا و به يكديگر پيوسته بودند. سپس آفريدگار در آنها جان دميد و از يكديگر جدا گشتند و به صورت انسان درآمدند (همان، فصل 14؛ اصفهاني، 57؛ بيروني، 100). نخست به خدايي اورمزد معترف شدند، اما بر اثر اغواي اهريمن، وي را آفريدگار جهان دانستند. اين انديشه و گفتار دروغ سبب شد كه هر دو گناهكار شدند به گونه‌اي كه روان‌انان تا پايان جهان دوزخي شد. 30 روز بدون غذا گذرانيدند و با گياهان خود را پوشانيدند. سپس در بيابان بزي يافتند و شير آن را دوشيدند و خوردند. بعد از گذشت 30 روزِ ديگر به گوسفندي برخوردند و آن را كشتند و كباب كردند و خوردند. بعد از آن بافتن جامه، استخراج آهن و ساختن افزارهاي آهنين را آموختند. پس از گذشت 50 سال داراي 7 جفت فرزند توأمان شدند و از آنان نسل بشر به صورت نژادهاي گوناگون ادامه يافت (بندهش، فصل 14).

در اين اسطوره كيومرث در واقع «پيش نمونة» انسان به شمار مي‌رفته است، به همين جهت توصيفي كه از او شده توصيف انسان واقعي نيست؛ گفته شده است كه بالا و پهناي او مساوي و به اندازة 4 ناي بود و همچون خورشيد مي‌درخشيد (همان، فصل يك الف به بعد). نخستين جفت واقعي بشر مَشي و مَشيانه بوده‌اند. نويسندگان دوران اسلامي كه به شرح تاريخ و عقايد ديني ايران پيش از اسلام مي‌پردازند، غالباً در مقام مقايسه، كيومرث را با آدم بشر يكي مي‌دانند (قدامه‌بن جعفر، 234؛ طبري، 1/17، 147؛ بلعمي، 4؛ اصفهاني، 14؛ ثعالبي، 1، 3)؛ اما در بعضي روايتهاي ديگر مَشي و مَشيانه را قرينة آدم و حوّا دانسته‌اند (بيروني، 99؛ بلعمي، 113).

در ميان اقوام قديم ايراني اشخاص ديگري نيز مانند هوشنگ، تهمورث، جمشيد و مَتو (كه نامش در منوچهر باقي است) در اصل نخستين انسان به شمار مي‌رفته‌اند، اما اينان بعدها اين مقام خود را از دست داده و در ميان قهرمانان و شاهان اساطيري جاي گرفته‌اند، چنانكه كيومرث نيز در تاريخ حماسي ايران نخستين شاه روي زمين به شمار امده و نقش «نخستين انسان» بودن او فراموش شده است.

مآخذ: اصفهاني، حمزه، سني ملوك الارض و الانبياء، بيروت، دارمكتبه الحياه، 1961م؛ بلعمي، محمد بن محمد، ترجمة تاريخ طبري، به كوشش محمدتقي بهار و محمد پروين گنابادي، تهران، زوّار، 1353ش؛ بندهش، به كوشش تهمورث دينشاه انكلساريا، بمبئي، 1908م؛ بيروني ابوريحان، آثار الباقيه، به كوشش ادوارد زاخائو، لايپزيك، 1923م؛ ثعالبي، عبدالملك بن محمد، تاريخ غرر السّير، به كوشش هرمان زوتنبرگ، پاريس، 1900م؛ دينكرد، به كوشش مدن، بمبئي، 1911م؛ روايات پهلوي، به كوشش دابار، بمبئي، 1913م؛ طبري، محمد بن جرير، تاريخ، به كوشش يان دخويه، ليدن،‌ 1879ـ1881م، ج 1؛ قدامه بن جعفر، ابوجعفر، كتاب الخراج، به كوشش يان دخويه، ليدن، 1889م؛ كريستن سن، آرتور، نمونه‌هاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاري افسانه‌اي ايرانيان، ترجمة احمد تفضّلي و ژاله آموزگار، تهران، نشر نو، 1364ش؛ مسعودي، علي بن حسين، التنبيه و الاِشراف، به كوشش يان دخويه، ليدن، 1894م؛ منوچهر جوان جم، «دادِستان دينيگ»، متون اوستايي و پهلوي (ك 35)، به كوشش آرتور كريستن سن، كپنهاك، 1924م.

احمد تفضلي

IV. آدم در اسلام

موضوع آدم و آفرينش وي، در دين اسلام، از اهميت بسياري برخوردار است. آدم از ديدگاه اسلام نخستين پيامبر است و چون مسلمانان بخواهند آغاز و پايان نبوت را نشان دهند عبارت «از آدم تا خاتم» را به كار مي برند. آنچه دربارة آدم در كتب تفسير، حديث، تاريخ و ادب آمده است همه مبتني بر آيات قرآني است. در قرآن كريم 25 بار نام آدم آمده، ولي تفصيل آفرينش او در 6 سوره است. اين آيات فشرده و پرمعني است و مفسران و صاحب‌نظران در تبيين و تفسير آنها احتمالات بسيار داده‌اند. از اين‌رو ترجمة همة آيات مربوط به آدم از اين رو 6 سوره آورده مي‌شود، زيرا تنوع مطلب چنان بسيار است كه ملاحظة نكات موجود در هر سوره پژوهنده را از نكات ديگر سوره‌هايي نياز نمي‌كند. اينك ترجمة اين آيات با اندكي تصرف از كشف‌الاسرار مَيبُدي نقل مي‌شود:

الف ـ بقره /2/30 ـ 39: نيوش تا گوييم اي محمد آنگه كه گفت خداوند تو فرشتگان را، من كردگار و آفريدگارم اندر زمين خليفه‌اي. گفتند مي‌خواهي آفريد در زمين كسي را كه در آن تباهكاري كند، و خونها ريزد، و ما به ستايش تو را مي‌ستاييم و به آفرينهاي نيكو تو را ياد مي‌كنيم. خداوند گفت فرشتگان را: من آن دانم كه شما ندانيد. آنگه به آدم آموخت نامهاي همه چيز. آنگه نمود آن چيزها همه فرا فرشتگان، و گفت ايشان را خبر كنيد مرا به نامهاي آن چيزها كه چيست، اگر راست مي‌گوييد كه به خلافت، شما سزاوارتريد از وي. فرشتگان گفتند پاكي و بي‌عيبي تو راست، ما را دانش نيست مگر آنچه تو آموختي ما را، تويي داناي راستْ دانشِ راستْ كار. الله گفت اي آدم، خبر گوي فرشتگان را از نامهاي ايشان. چون آدم فرشتگان را خبر كرد آن نامهاي ايشان. گفت الله فرشتگان را: نگفتم شما را كه من دانم نهانها و پوشيده‌ها در آسمان و زمين، و مي‌دانم آنچه مي‌نماييد و پيدا مي‌كنيد و آنچه نهان مي‌داشتيد؛ و گفتيم فرشتگان را: سجود كنيد آدم را، سجود كردند فرشتگان مگر ابليس، سر وا زد و برتري جست و در علم خدا خود از كافران بود؛ و گفتيم اي آدم با جفت خويش در بهشت بنشين، و خوريد از آن فراخ و به ناز و خوش و آسان، هرجا كه خواهيد، و نزديك اين يك درخت مگرديد، كه اگر از آن بخوريد از ستمكاران باشيد بر خويش. پس بيفكند شيطان ايشان را، هر دو، از بهشت و بگردانيد از طاعت، پس ايشان را بيرون آورد از آنچه در آن بودند از شادي و ناز؛ و گفتيم فرو رويد يكديگر را دشمن و بر يكديگر گماشته، و شما راست در زمين آرامگاهي، و نيز برخورداري هر كس را تا مرگ و خلق را تا رستاخيز. آنگه فرا گرفت آدم از خداوند خويش سخناني، توبه داد او را و باز پذيرفت و با خود آورد، كه اوست خداوند توبت پذير عذر نيوش مهربان. گفتيم فرو رويد همگنان از بهشت، همگنان بهم، اگر به شما آيد از من پيغامي و نشاني، هر كه پي بَرَد به پيغام و نشان من، بيمي نيست بر ايشان، و فردا هيچ اندوهگن نباشند. ايشان كه كافر شدند و سخنان و نشان ما دروغ شمردند، ايشان آتشيانند و دوزخيان، ايشان در آنند جاودان.

ب ـ اعراف /7/11ـ 25: شما را بيافريديم، آنگه شما را چهره‌ها نگاشتيم، آنگه فرشتگان را گفتيم: سجود كنيد آدم را، سجود كردند مگر ابليس كه وي از سجودكنندگان نبود. الله گفت وي را چه باز داشت تو را كه سجود نكردي آنگه كه فرمودم تو را؟ ابليس گفت من بهْ ام از و. مرا كه بيافريدي، از آتش بيافريدي و وي را از گِل آفريدي. گفت اكنون پس فرو شو از آسمان، كه نيايد تو را و نرسد كه گردن كشي كني و در آسمان باشي. از بهشت بيرون شو، تو از كم آمدگاني خوار و از پسان. ابليس گفت درنگ ده مرا تا آن روز كه آدم و فرزندان را برانگيزانند پسِ مرگ. الله گفت تو از درنگ دادگاني. ابليس گفت پس اكنون به آنچه مرا بيراه كردي، ايشان را در راه راست تو نشينم و درگذر ايشان. آنگه درآيم به ايشان از پيش ايشان و از پس ايشان و از راست ايشان و از چپ ايشان، و بيش‌ترِ ايشان را سپاس دار و منعم شناس نيابي. الله گفت بيرون شو از بهشت و آسمان، نكوهيده و ناشايست كرده، رانده و دور كرده. هر كه بر پي تو بيايد از ايشان، ناچاره پُر كنم دوزخ را از شما همگان ]از كفرة جنّ و انس[. اي آدم، آرام گير و بنشين تو و جفت تو در بهشت و خوريد هر دو از هر جايي كه خواهيد، و نزديك اين يك درخت مگرديد، كه آنگه از ستمكاران باشيد بر خود. در دل داد ايشان را ديو، و بايست گشت در ايشان و بر ايستاد كرد بر انديشة ايشان، تا ايشان را به آن روز آورد كه پديد كرد ايشان را آنچه پوشيده بود از عورتهاي ايشان؛ و گفت ابليس ايشان را، هر دو، باز نَزَد خداوندِ شما از خوردنِ اين درخت مگر كه تا شما دو فرشته نباشيد كه مرگ نچشيد و اينجا جاويد نباشيد. و سوگند خورد ايشان را، هر دو، كه من شما را از نيك خواهانم. فرو هِشت ايشان را از بالاي بهشت در زمين به فريب؛ چون بچشيدند از درخت، پديد آمد ايشان را عورتهاي ايشان، و در ايستادند و بر هم مي‌نهادند بر عورت خويش از برگ درختِ بهشت؛ بازخواند الله ايشان را: نه شما را باز زدم از آن يك درخت، و گفتم شما را كه شيطان شما را دشمني است آشكار؟ گفتند هر دو، آدم و حوا، خداوندِ ما، ستم كرديم بر خود و اگر نيامرزي ما را و ببخشايي بر ما ناچاره از زيانكاران باشيم. الله گفت فرو رويد از آسمان، يكديگر را دشمن، و شما را در زمين آرامشگاهي و روزگار گذاشتي و برخورداري تا روز رستاخيز. گفت در زمين زنده مي‌باشيد و در زمين مي‌ميريد و شما را از زمين بيرون آرند.

ج ـ حجر /15/28ـ42: و گفت خداوندِ تو فرشتگان را، من خواهم آفريد بشري از گِلي خشك، از گِلي سياه بوي بگرديده، چون من بالا و نگاشتِ وي راست كنم، و درو آرم از روح خويش، همه او را به سجود افتيد. سجود كردند فرشتگان همه به يك بار بهم، مگر ابليس كه سرباز زد كه با ساجدان سجود كند. ]الله[ گفت اي ابليس، چه بود تو را كه با ساجدان نبودي؟ گفت ]ابليس[ نيستم آن را كه سجود كنم بشري را، كه بيافريدي او را از گل خشك خام، از گِلي بگرديدة سياه. گفت ]الله[ پس بيرون شو از آسمان، كه تو انداخته و رانده و بيرون كردة مني، و نفرين بر تو تا روز رستاخيز. گفت: خداوندِ من، مرا درنگ ده تا روزي كه ايشان را برانگيزانند. گفت پس تو از درنگ دادگاني تا آن روز كه هنگام آن در رسد و آن هنگام دانستة من است. گفت: خداوندا به آن كه مرا گمراه كردي، زشتيهاي ايشان را برآرم در زمين و ايشان را از راه گُم كنم همگان، مگر آن بندگان تو از ايشان كه تو را يكتا خوانانند و تو را گزيدگان. الله گفت اين راهي است بر من راهي راست ]هموار[، تو را بر بندگان گرويدة من دسترسي نيست و تواني، مگر كسي كه از پي تو بيايد از گمراهان.

د ـ اسراء /17/60 ـ 65: و فرشتگان را گفتيم كه سجود كنيد آدم را. سجود كردند او را مگر ابليس. گفت آيا سجود كنم اكنون كسي را كه بيافريدي از گِل؟ و گفت بيني اين را كه برگزيدي بر من، اگر بازداري مرا تا روز رستاخيز، از بيخ كنم من نژاد او را مگر اندكي. الله تعالي گفت شو، هر كه از پي تو بيايد از ايشان، دوزخ پاداش شما همه، پاداشي است تمام و سپري كرده، و بخيزان هر كه تواني از ايشان به بانگ خويش، و بر ايشان انگيزان سواران خويش و پيادگان خويش، و با ايشان انبازي كن در مالهاي ايشان و در فرزندان، و وعدة زندگاني ده ايشان را؛ و وعده ندهد مردمان را شيطان مگر به فريب. تو را بر بندگان من نيست دسترسي و تواني، و خداوند تو بسنده و باز پذيرنده است و يار.

ه‌ ـ طه /20/115ـ124: پيمان كرديم به آدم از پيش. پيمان بگذاشت، و وي را عزمي نيافتيم. گفتيم فرشتگان را سجود كنيد آدم را. سجود كردند مگر ابليس كه سر باز زد. پس گفتيم اي آدم اين ابليس دشمن است تو را و جفت تو را. بيرون نكناد هان، شما را هر دو از بهشت، كه به رنج افتيد. تو را در اين بهشت آن است كه گرسنه نباشي و نه برهنه ماني و تو تشنه نباشي در آن، و نه در آفتاب باشي. فرا دل وي داشت شيطان و گفت اي آدم، آيا تو را نشاني دهم بر درختي كه بارِ آن خوري اينجا جاويد ماني؟ و نشاني دهم بر پادشاهي كه تباه نگردد؟ بخوردند از آن، پس پيدا شد ايشان را و پديد آمد عورتهاي ايشان، در ايستادند به نهادن از اين برگهاي درخت بهشت بر عورت خويش. عاصي شد آدم در خداي خويش، و از راه وفا و طاعت بيفتاد. پسِ آن الله تعالي بگزيد او را، توبه داد او را و راه نمود. گفت فرو رويد از آسمان همگان،‌ آدم و حوّا ابليس را دشمن، و ابليس ايشان را دشمن. اگر به شما آيد از من پيغامي به راهنموني، هر كه پي برد به راهنموني من، نه گمراه گردد نه بدبخت. هر كه روي گرداند از ياد و سخن من، و آن را نپذيرد او راست زيستي به تنگي و سختي، و بينگيزيم فردا او را چنانكه نه حجّت بيند خود را نه عذر.

و ـ ص /38/71ـ 85: آنگه كه خداوند تو گفت فرشتگان را، من بشري خواهم آفريد از گِل. چون وي را راست كردم و جان خويش درو دميدم، او را بر روي افتيد. بر روي افتادند فرشتگان، همگان بهم، مگر ابليس كه گردن كشيد، و از ناگرويدگان بود. الله گفت اي ابليس، چه بازداشت تو را كه سجود نكردي تو. چيزي را كه بيافريدم به دو دست خويش؟ باش گردن كشيدي يا برتري جُستي و خويشتن را از برتران ديدي؟ ابليس گفت من به ازويم، مرا از آتش آفريدي و او را از گِل آفريدي. الله گفت بيرون شو از آسمان، كه تو نفريده‌اي و رانده، و بر تو نفرين و راندن من تا روز شمار. ابليس گفت خداوندِ من، پس مرا درنگ ده تا آن روز كه ايشان را برانگيزانند. الله گفت تو از درنگ دادگاني، تا روزي كه هنگام آن دانستني است. ابليس گفت به خدايي تو، كه ايشان را بيراه كنم همگان، مگر آن بندگان تو از ايشان كه تو را يكتا شناسندگانند از دل پاك. الله گفت راست مي‌گويم، راست مي‌گويم، به راستي به راستي: ناچار به هر حال پر كنم دوزخ از تو و از هر كه در پي تو رود از ايشان همگان.

مفسران از لابه‌لاي اين آيات، انبوهي نكته‌هاي گوناگون بيرون كشيده و سؤالهاي مختلفي مطرح كرده‌اند. براي دستيابي بر بخش بيش‌تري از اين نكته‌ها و نيز براي رسيدن به پاسخ برخي سؤالات و اشكالات، بايد به همة تفاسير قرآن در ذيل آيات آن سوره‌هاي ششگانه رجوع كرد. در اينجا برخي از نكته‌هاي مهم با رعايت اختصار بررسي مي‌شود:

1. آنچه پيش و بيش از همه، پژوهنده را به خود مشغول مي‌دارد، چگونگي سازگاري آيات مربوط به آفرينش انسان در كردة زمين، با محتويات ذهن آدمي و به عبارت ديگر، خود و انديشة بشري است و اشكال عمده اين است كه خرد و انديشه بشري به تدريج دگرگون مي‌شود و قوانين و فرضيه‌هاي مختلفي را معيار خود مي‌سازد. سيدمحمدرشيدرضا (1282ـ1354ق/1865ـ 1935م) در نخستين جاي ورود اين داستان در قرآن مجيد (بقره /2/30ـ39) از خود و از گفتة استادش علامه شيخ محمد عبده (1266ـ1323ق/1849ـ 1905م) مطالبي به عنوان «تمهيد» آورده است كه آگاهي از آن سودمند به نظر مي‌رسد. وي مي‌گويد: مسألة آفرينش و چگونگي تكوين، از شئون ويژة الهي است كه آگاهي از آن، بدان سان كه هست، دشوار است. خداوند در اين آيات داستان پيدايش انسان را بدان گونه كه در كتابهاي پيش از ما نقل شده، بيان داشته و معاني را در صورتهاي محسوس براي ما نمايان ساخته و حكمتها و رازها را با شيوة جدل و گفت‌وگو براي ما آشكار كرده است. اين، شيوة خدا در سخن گفتن با خلق و بيان كردن حق است. اين آيات از متشابهات است و نمي‌توان آنها را بر ظاهر حمل كرد؛ زيرا بر پاية شيوة گفت‌وگو، يا رايزني خداوند با فرشتگان است كه چنين چيزي دربارة خدا محال است؛ يا آگاهي دادن خدا به فرشتگان و پرخاش ايشان است كه اين هم شايستة خداي بزرگ و فرشتگان او نيست، زيرا خود دربارة ايشان مي‌گويد: در برابر خدا نافرماني نمي‌كنند و آنچه به ايشان امر شود انجام مي‌دهند (تحريم /66/6).

مسلمانان اتفاق دارند كه خداوند از همانندي با آفريدگان منزه است و دلايل عقلي و نقلي مؤيد اين اعتقاد است. اصل محكم در اعتقاد همين است كه آن را «تنزيه» مي‌خوانند و بايد همه چيز بدان ارجاع داده شود. اگر در عبارتهاي كتاب يا سنت چيزي بيايد كه در ظاهر با اين اصل مسلم ناسازگار نمايد، مسلمانان در برخورد با آن فقط دو راه دارند:

نخست شيوة پيشينيان است و آن «تنزيه» خدا از هر گونه همانندي با هر چيز يا پندار و انديشه است و نيز برتر دانستن وي از قياس و گمان و خيال و وهم؛ عقل و نقل مؤيد اين تنزيه و اقتضاي آن، واگذاريِ فهم حقيقتِ مسأله به خداست با آگاهي از اينكه خداوند با مضمون سخن خود چيزهايي به ما مي‌آموزد كه در گفتار و كردار و اخلاق براي ما مفيد است. خدا در اين زمينه مطلب را چنان بيان مي‌كند كه معاني را به عقول و نيروي خيال ما نزديك مي‌سازد.

دوم شيوة متأخرين است و آن «تأويل» است. اينان مي‌گويند تعاليم اسلام برپاية خرد استوار گشته است و هيچ چيز آن از دايرة خرد بيرون نيست. پس اگر عقل در موردي از موارد، حكمي قطعي دهد كه نقل بر خلاف آن وارد شده باشد، حكم قطعي خرد اين خواهد بود كه معني آن اثرِ منقول را نبايد بر ظاهر حمل كرد، بلكه بايد از راه «تأويل» براي آن معنايي سازگار يافت و البته در اين امر دشوار بايد از خدا ياري جست و هر مشكل ناگشودني را به وي واگذاشت. ليكن چون در روزگار كنوني مذاهب فيلسوفان پيشين و امروزي و مطالبي از بدعتهاي قديم در ميان مسلمانان رواج يافته است، مي‌توان باب «تأويل» را هم به شيوة خردمندانه‌اي گشود و از اين راه معاني حقيقي را به اذهان مردم نزديك ساخت (رشيد رضا، 1/251ـ 255).

2. كلمة جانشين (خليفه) در اين آيه كه خداوند مي‌گويد: «من در زمين جانشيني مي‌گذارم» (بقره /2/30) چه معنايي دارد؟ مفسران در اين زمينه گفتارهاي گوناگوني دارند هر چند گرايش بيش‌تر نزديك به همة آنان اين است كه آدم جانشين خدا در روي زمين است. روايتهاي متفاوت و مختلف در اين زمينه آورده مي‌شود، ولي سرانجام سخن مفسران به همان جانشين بودن براي خدا منتهي مي‌گردد. طبري نخست روايتي مي‌آورد گوياي اينكه آدم جانشين پيشينيان خود از جنّ بوده است. سپس از قول حسن بصري مي‌گويد «خليفه» يعني آنكه فرزندانش نسل به نسل جانشين هم شوند. آنگاه روايتي از ابن مسعود و ابن عباس مي‌آورد به اين بيان صريح كه: من در زمين خليفه‌اي مي‌گذارم كه در حُكم بين آفريدگان جانشين من باشد و اين، آدم و هر كسي است كه جاي او را بگيرد و از خدا اطاعت كند و ميان آفريدگان وي به داد داوري كند و فرمان راند (تفسير، 1/156ـ157). شيخ‌طوسي نيز روايت ابن مسعود را مي‌آورد و مي‌افزايد: گفته شده كه مقصود خليفه‌اي است كه جانشين من در روياندن كشت و بيرون آوردن ميوه‌ها و روان ساختن رودها باشد؛ يا قومي كه جانشين هم شوند و حق را به پاي دارند و زمين را آباد كنند (1/131). فخرالدين رازي به اختصار هر دو گفته را مي‌آورد (2/165ـ166). ميبدي مي‌گويد: «آدم را خليفه نام كرد از بهر آنكه بر جاي ايشان نشست كه پيش از وي بودند در زمين؛ و فرزندانش هر قرن كه آيند، خلف و بدل ايشان باشند كه از پيش بودند» (1/133). محمد رشيد رضا مي‌گويد: وسعت دانش و خرد و انديشة آدمي و دامنة كاركرد او بي‌كران و بي‌پايان است. او همه‌گونه دگرگونيها در خود و در ديگر آفريدگان پديد مي‌آورد و روزبه‌روز پيشرفت بيش‌تري پيدا مي‌كند. از اين روست كه او را به حق مي‌توان جانشين خدا خواند (1/258ـ260). طباطبايي مي‌گويد: علت خليفه بودن انسان، چگونگي تكوين اوست (17/52).

3. در گفت‌وگوي خدا با فرشتگان دربارة آفرينش آدم، اين عبارت از قول فرشتگان آورده شده كه به پروردگار گفتند: «آيا در زمين كسي را قرار مي‌دهي كه در آن تبهكاري و خونريزي كند» (بقره /2/30). فرشتگان از كجا مي‌دانسته‌اند كه آدميان در اين كرة خاكي گرفتار اين دوبلاي بزرگ خواهند شد؟ مفسران در اين مورد روايات و گفتارهاي مختلف آورده‌اند كه از آنها بيش از يكي دو نتيجه نمي‌توان گرفت. طبري روايات بسياري نقل مي‌كند و طي آن مي‌گويد: برخي گفته‌اند پيش از آدميان، جنّيان در زمين بودند كه در آن تباهي و خونريزي مي‌كردند و فرشتگان سرنوشت آدم و ذريت او را بر آنان قياس كرده‌اند. برخي گفته‌اند خدا خود به فرشتگان گفت خليفه‌اي در زمين قرار مي‌دهم، گفتند او چگونه خواهد بود؟ گفت تباهي و خونريزي خواهد كرد. گفتند چرا او را مي‌آفريني؟ گفت من در سرشت آدميان بسياري خوبيها و نيكيها نهاده‌ام كه شما را از آن آگاهي نيست. برخي گفته‌اند خدا پيش از آفرينش آدم، آگاهيهايي دربارة او به فرشتگان داد و برخي آگاهيهاي ديگر را نهان داشت و فرشتگان برپاية آن اندازه آگاهي كه داشتند، آن پرسش را مطرح كردند و خدا كه عالم به كل بود گفت من چيزهايي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد، زيرا از ميان بني آدم، پيامبران و رهبران و دانشمندان و پيشوايان بزرگ برخواهند خاست (تفسير، 1/158ـ166). طوسي نيز گفتاري نزديك به گفتة طبري دارد (1/132ـ133). فخر رازي اقوال گوناگوني در توجيه اين گفتة فرشتگان مي‌آورد و يكايك را با تفصيل بسيار و استدلالهاي قوي و استوار بررسي مي‌كند و بر هر كدام اشكالي وارد مي‌آورد و در پايان مي‌گويد ممكن است فرشتگان از دو راه بدين راز پي برده باشند كه آدميان در زمين تبهكاري و خونريزي خواهند كرد. يكي قياس بر حال جنّياني كه پيش از آدم ساكن زمين بودند؛ ديگر آگاهي از آفرينش و سرشت انسان و اينكه او آميخته‌اي از اخلاط چهارگانه است و ناچار در او شهوت و خشم سرشته خواهد بود. شهوت موجب تباهي و خشم سبب خونريزي خواهد شد (2/166ـ170). طبرسي مي‌گويد در اين باره 3 قول است: يكي آنكه پيش از مردم، جنّيان در زمين بوده‌اند و تباهي و خونريزي كرده‌اند و فرشتگان كار ايشان را قياس آيندة آدمي گرفته‌آند. دوم آنكه فرشتگان صرفاً از روي استفهام چنين گفته‌اند يعني اينكه: پروردگارا، آيا امكان تبهكاري و خونريزي هم براي تبار آدمي در ميان خواهد بود يا نه؟ سوم اينكه خدا خود به ايشان گفته بود كه چنين خواهد شد، ليكن بقية فوايد آفرينش آدم را از ايشان پوشيده داشته بود تا به حكمت و علم خدا يقين بيش‌تري پيدا كنند (1/74). علامة طباطبايي مي‌گويد: فرشتگان از اين جهت سرنوشت آدمي را پيش‌بيني كردند كه مي‌دانستند موجود زميني از آن رو كه مادي است، آميزه‌اي است از نيروهاي خشم و شهوت. جهان، سراي تزاحم است با جهات محدود و مزاحمتهاي فراوان كه مركبات آن دستخوش انحلال است و انتظامات و اصلاحات آن در معرض تباهي و پرتگاه بطلان. زندگي جز به طور گروهي امكان‌پذير نيست و بقاء جز با اجتماع و همكاري ميسر نمي‌شود، پس زمين از تبهكاري و خونريزي خالي نيست (1/115).

4. «خدا همة نامها را به آدم آموخت» (بقره /2/31). اين نامها چه بود و چگونه به آدم آموخته شد؟ طبري از ابن عباس روايت مي‌كند كه مقصود نامهايي از قبيل انسان و جانور و زمين و دشت و كوه و دريا است كه مردم با آن يكديگر و چيزهاي جهان را مي‌شناسند. مجاهد مي‌گويد خدا نامهاي همه‌چيز را به آدم ياد داد (تفسير، 1/170ـ171). طوسي مي‌گويد: معني آيه اين است كه خدا معاني نامها را به آدم آموخت، زيرا آموختن نامها بدون معني، سودي ندارد و فضيلتي به شمار نمي‌آيد. در اينجا اين اشكال پيش مي‌آيد كه خدا فرموده است «آنان را بر فرشتگان عرضه كرد» (عَرَضَها). مقصود چيست؟ نامها، يا خداوندانِ نامها، عاقلان و غيرعاقلان همگي با هم، يا تنها عاقلان؟ برخي گفته‌اند چگونگي سخن گفتن عرب ايجاب مي‌كند كه بگوييم تنها عاقلان را بر فرشتگان عرضه داشته است، ولي اين درست نيست، زيرا اعراب،‌عاقل و غيرعاقل را با هم اراده مي‌كنند و مي‌آورند و از باب «تغليب» يك لفظ را درباره هر دو به كار مي‌برند. پس آيه بر عموميت خود باقي مي‌ماند و معني آن چنين مي‌شود كه خدا نامهاي همة مردمان و جانوران و چيزها را به آدم آموخت و سپس خود اينان (مردمان و جانوران و چيزها) را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت اگر راست مي‌گوييد نامهاي «اينان» را به من بگوييد (1/138ـ139). فخر رازي در تفسير اين آيه مي‌گويد: اشعري و جبايي و كعبي گفته‌اند كه به دليل همين آيه، زبانهاي جهان توقيفي هستند. وي سپس مي‌افزايد كه برخي مردم گفته‌اند مقصود از نامها، ويژگيهاي اشياء و خواص چيزها بوده كه به آدم آموزش داده شده است، زيرا فضيلت، بيش از آنكه در شناختِ نامهايِ چيزها باشد، در شناختِ حقيقتِ هر يك از آنهاست (2/175ـ176). افزون بر آنچه فخررازي گفته، اگر نامها را به آدم آموخته بود و اگر زبانها توقيفي مي‌بود، اين همه دگرگوني و پيشرفت در زبانها پيش نمي‌آمد.

طبرسي مي‌گويد: خداوند در اين آيه براي فرشتگان روشن ساخته كه آدم را بر ايشان و بر همة آفريدگان ديگر با امتياز «علم» برتري بخشيده است. مقصود از آموزش نامها آموزش معاني آنهاست، زيرا يادگيري نام بدون معني آن سودي ندارد (1/76). ميبدي مي‌گويد: «اهل اشارت گفتند مقتضي عموم آن است كه هر چه اسماء بود، آدم را در آموخت، هم اسماء خالق هم اسماء مخلوقات. پس آدم به دانستن اسماء مخلوقات از فرشتگان متميز شد و متخصص؛ و افزوني وي بر ايشان پيدا شد، و علم وي به نامهاي آفريدگار، خودسرّي بود ميان وي و حق، كه فريشتگان را بر آن اطلاع نبود. پس ثمرة علمِ نامِ مخلوق در حق آدم آن بود كه مسجود فرشتگان گشت و ثمرة علم خالق آنكه به مشاهدة حق رسيد و كلام حق شنيد» (1/137). رشيدرضا مي‌گويد: خدا دانش همه چيز را بي‌حد و مرز در نفس آدم به وديعت نهاده است. پس مقصود از نامها، معاني آنهاست و اين تعبير به دليل شدت اتصال ميان لفظ و معني و سرعت انتقال از يكي به ديگري است. دانش حقيقي، ادراك خود معلومات است، زيرا الفاظِ دلالت كننده بر آنها، بر حسب اختلاف زبانها كه قراردادي است، اختلاف پيدا مي‌كند، ولي معاني الفاظ تغيير و اختلاف ندارد. بدين‌سان، خدا همه‌چيز را به آدم آموخت چه در آنِ واحد و چه در زمانهاي پياپي. اين قدرت علمي براي بشر ثابت است، يعني بشر بالقوه مي‌تواند به همه چيز دانا و از همه چيز آگاه گردد و با پژوهش و استدلال همه چيز را دريابد (1/262ـ263). طباطبايي مي‌افزايد: در اين آيه، علاوه بر آنكه واژة «اسماء» همراه الف و لام آمده كه افادة عموميت مي‌كند، كلمة «كل» به كار رفته است. مقصود اين است كه خداوند همگي نامها را بي‌هيچ قيد و مرزي به آدم آموخت و آنگاه دارندگان نامها را كه در تحت حجاب غيب بودند، بر فرشتگان عرضه داشت و گفت: اگر راست مي‌گوييد، مرا از نامهاي اينان خبر دهيد (1/117ـ 118).

اديبان و عارفان ما نيز اين توانايي بالقوة آدمي براي رسيدن به بالاترين پايگاههاي كمال را دريافته‌اند. به عقيدة اينان آدمي داراي چنان سرشت جوشان و پرتواني است كه مي‌تواند با هر گامي فاصلة كيهاني را درنوردد. يك بار، گوهر ناب خود را از سنگ غرايز بيرون كشاند، گام ديگر بردارد و خود را به فرشتگان رساند و بار ديگر از ملك پران شود و آنچه اندر وهم نايد آن شود. آنگاه پرواز او را كراني نباشد.

5. در دنبالة همين مطلب آمده است كه خداوند، صاحبان نامها را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت: «اگر راست مي‌گوييد» مرا از نامهاي اينان آگاه سازيد (بقره). معني اين جمله چيست؟ فرشتگان در چه موردي بايد راستگويي خود را ثابت كنند؟ مفسران را گفتارهاي گوناگون است: روايت است از ضحاك، و او از ابن عباس روايت كرده كه «اگر راست مي‌گوييد» يعني اگر به راستي مي‌دانيد چرا من در زمين خليفه‌اي خواهم گذاشت. از ابن مسعود و گروهي از ياران پيامبر روايت شده كه «اگر راست مي‌گوييد» كه آدميان در زمين تبهكاري و خونريزي خواهند كرد. از قتاده روايت شده كه آگاه سازيد مرا از نامهاي اينان اگر راست مي‌گوييد كه من هر خلقي بيافرينم، شما از وي داناتر خواهيد بود. راجح‌تر از همه، گفتة ابن عباس است. مقصود اين است كه شما فرشتگان گفتيد آدميان در زمين تباهي و خونريزي خواهند كرد و گمان برديد كه جانشين من بجز شما هر كه باشد، نافرمان و گناهكار خواهد بود و تنها شما فرمانبردار و پيرو من به تعظيم و تقديس خواهيد بود. اينك صاحبان نامها در برابر شمايند و شما حتي از نامشان چيزي نمي‌دانيد. پس چگونه مي‌توانيد از رويدادهاي پنهان آينده آگاه گرديد؟ شما و هر كس ديگر، از حكمت بالغة من در آفرينش جهان و تدبير كارهاي آن بي‌خبريد.

در اين باره توجيهات ديگري نيز شده است: اول آنكه فرشتگان گمان بردند اگر جانشين خدا در زمين از ايشان باشد، تباهي و خونريزي نخواهد شد. آنان نمي‌دانستند كه طبيعت زندگي در اين كرة خاكي چه اقتضاهايي دارد. از اين رو، خداوند به آنان خطاب كرد و فرمود: مرا آگاه سازيد از نامهاي اين كسان و چيزهايي كه مي‌بينيد «اگر راست مي‌گوييد» كه پندارتان درست است. ولي شما كه نام و نشان شاهد را نمي‌دانيد، به ندانستن حقيقتِ غايب سزاوارتريد. دوم اينكه فرشتگان پنداشتند هر كه آفريده شود، باز آنان در دانش از او برتر خواهند بود. سوم، از ابن عباس روايت است كه اگر حكمت فرستادن جانشين به زمين را مي‌دانيد، مرا از نامهاي اينان آگاه سازيد. چهارم اينكه «اگر راست مي‌گوييد» و از دانش خود مطمئن هستيد، مرا از نامهاي اينان آگاه سازيد. اين سخن از آن رو گفته شد كه خدا مي‌دانست آنان از دانستن نامها عاجزند؛ پس خواست كه محدوديت علمشان را آشكارا به خودشان نشان دهد (طبري، تفسير، 1/171ـ173؛ طوسي، 1/139ـ140؛ فخررازي، 1/178؛ طبرسي، 1/77؛ ميبدي، 1/137).

برخي گفته‌اند مقصود اين است كه اگر جاي دِهشَت و شگفتي است كه خدا جانشيني از آدميان در زمين داشته باشد و اگر گمان مي‌بريد آنچه بر انديشه شما گذشته بجا بوده است، شما كه حقيقت اين جانشين را نمي‌دانيد، اگر راست مي‌گوييد نامهاي آنان را به من بازگوييد‌ (رشيدرضا، 1/263).

6. ديده شد كه در دو جا (حجر و ص) خدا مي‌گويد: از روح خود در آدم دميدم. در جاهاي ديگري نيز (در مورد آدم و عيسي) كلمة روح به خدا نسبت داده شده است. اسناد روح به خدا از چه باب است؟ شك نيست كه ارتباط آن ارتباط آفرينندگي و بخشندگي است نه چيزي جز آن. دميدن نيز به معني دادن است نه آنچه ظاهر اين واژه تداعي مي‌كند. مفسران اشارات لازم به اين مطلب كرده‌اند: دميدن عبارت است از روان ساختن باد در چيزي و در اينجا مقصود زندگي دادن به آدم است از راه بخشيدن جان. نسبت دادن روح به خدا براي گرامي داشتن آدم است و اين، اضافة مالكيت است كه با اين بيان خدا او را شرف بخشيد و گرامي داشت، روح جسمي ]؟[ رقيق و روحاني است كه با آمدن آن زندگي براي فرد زنده حاصل مي‌شود و با رفتن آن، وي به مرده بدل مي‌گردد (طوسي، 6/323)؛ خداي سبحان روح آدم را از باب تشريف و تكريم وي به خود نسبت داد (همانجا؛ فخررازي، 19/182)؛ معني اين جمله كه «از روان خودم در وي دميدم» اين است كه «او را زندگي بخشيدم». دميدن و دميده‌اي در كار نيست، بلكه تمثيلي است براي آنچه زندگي با آن حاصل مي‌شود (زمخشري، 2/390)؛ مقصود اين آيه اين است كه خدا جان انساني را كه به پيكر تعلق دارد پديد آورد نه اينكه گمان شود چيزي مانند هوا وارد بدن انسان گشته است. اسناد روح به خدا از باب تكريم و تشريف است (طباطبايي، 12/154ـ 155).

7. همة مفسران گفته‌اند كه سجود فرشتگان بر آدم سجود عبادت نبوده است، زيرا به اتفاق همة مسلمانان، ‌عبادت ويژة خداست و هرگونه كرنشي به صورت عبادت براي غيرخدا، كفر و شرك است. پس معني سجدة فرشتگان براي آدم چه بوده است؟ قولي كه مي‌تواند جامع ميان گفتارهاي گوناگون باشد، اين است كه اين سجود براي بزرگداشت و به معني درود و آفرين بوده است.

رشيدرضا با نقل گفتار محمد عبده دربارة نيروهاي نهاني در اين جهان كه هر كس نيك بينديشد به وجود آنها اعتراف مي‌كند (اگرچه حقيقت آنها را نداند)، مي‌گويد: دور نيست كه در اين آيه اشاره به اين باشد كه چون خدا زمين را آفريد و تدبير كارهاي آن را به نيروهاي نهاني سپرد كه قوام و نظام جهانند؛ و چون هر صنفي از نيروها را خاصِّ گونه‌اي از مخلوقات ساخت كه مدبر آن باشد و از آن درنگذرد، انسان را آفريد و به او نيرويي بخشيد كه به وسيلة آن توانا بر تصرف در همة اين نيروها باشد و زمين را آباد سازد. به تعبير قرآن، سجدة فرشتگان بر آدم به مفهوم فرمانبري همة نيروهاي سپهر از انسان است و بدين‌سان خداوند روشن ساخته است كه توانايي و استعداد انسان را حد و مرزي نيست، زيرا انسان كامل‌ترين موجودات و جانشين خدا در روي زمين است (1/267ـ 275). فخررازي از قول صوفيه نقل مي‌كند كه فرشتگانِ سجده كننده عبارت بودند از قواي نباتي و حيوانيِ حسي و حركتي، كه در پيكر انسان خادمان نفس ناطقه‌اند (26/228/229).

8. ملاحظه شد كه فرشتگان آدم را سجده كردند، ولي ابليس نكرد. ابليس در اين مورد چه نقشي داشت و از چه عنصري بود؟ برخي گفته‌اند ابليس هم از فرشتگان بود. دليل اينان اين است كه خدا در جاهاي مختلف ضمن گزارش داستان آفرينش آدم، در 7 مورد، فرشتگان را مستثني‌منه و ابليس را مستثني قرار داده است و در 2 مورد با تأكيد بسيار گفته: همة فرشتگان جز ابليس سجده كردند. اين گونه استثنا در كلام عرب اقتضاي آن دارد كه مستثني از جنس مستثني‌منه باشد. يك مورد نيز نقل بازخواست خدا از ابليس است به اين بيان كه به فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد. پس همگي سجده كردند، مگر ابليس كه از سجده‌كنندگان نبود. خدا گفت: هنگامي كه «به تو فرمان دادم» چه تو را از سجده كردن بازداشت؟ (اعراف). اينكه مي‌گويد «به تو فرمان دادم» دليل صريح است بر اينكه خطاب به فرشتگان، شامل او نيز بوده است.

گروهي ديگر گفته‌اند ابليس از فرشتگان نبوده است. اينان دلايلي چند بر اين گفته آورده‌اند: نخست اينكه خدا تصريح كرده است كه ابليس از «جن» بود و از فرمان خدا سرپيچي كرد (كهف /18/50). ديگر آنكه در قرآن تصريح شده است كه ابليس از آتش (نار) آفريده شده است و اين با ماهيت فرشتگان كه ظاهراً به اتفاق همگان از نورند، ناسازگار است. سوم اينكه خداوند در جاهايي از قرآن صريحاً ميان جن و فرشته فرق گذاشته است. از جمله مي‌گويد: روزي كه همگي ايشان را برانگيزد، آنگاه به فرشتگان گويد: آيا اينان شما را پرستش مي‌كردند؟ گويند: تو منزّهي، سرور ما تويي نه ايشان؛ اينان جنّ را مي‌پرستيدند و بيش‌ترشان به آنان اعتقاد دارند (سبأ /34/40ـ41). بحث كامل را در اين زمينه، فخرالدين رازي و طبرسي كرده‌اند (نك‌: فخرالدين رازي، 2/213ـ 215؛ طبرسي، 1/82 ـ84).

9. در آيات مربوط به داستان آفرينش و زندگي آدم، بارها اين مطلب تكرار شده است كه «خود و همسرت در بهشت بمانيد و هر چه مي‌خواهيد از نعمتهاي آن برخوردار گرديد.» اين بهشت چه بوده است و در كجا بوده؟

گروهي گفته‌اند: بوستاني از بوستانهاي دنيا بوده، زيرا اگر بهشت جاودان مي‌بود. شيطان با وسوسه‌اش بدان راه نمي‌يافت. بلخي به عنوان دليل بر اينكه آنجا بهشت جاودانه نبوده، به اين آية قرآن استناد مي‌كند كه در آن شيطان به آدم مي‌گويد: «آيا تو را به درخت جاودان ساز رهنمون شوم؟»، چه اگر آنجا بهشت جاودان مي‌بود، آدم از آن گاه مي‌بود و نياز به راهنمايي ديگري نمي‌داشت. حسن بصري و عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء و بيش‌تر معتزلان مانند ابوعلي و رماني و ابوبكر بن اخشيد و اكثر مفسران گفته‌اند آنجا بهشت جاودانه بوده، زيرا الف و لام تعريف بدان پيوسته و آن را به صورت عَلَم درآورده است. در مورد شيطان مي‌توان تصور كرد كه او از بيرون بهشت آدم و همسرش را وسوسه كرده به گونه‌اي كه آنان آواي او را شنيده و سخن او را دريافته‌اند. اگر گفته شود كه هر كس به بهشت جاودانه رود، از آن هرگز بيرون نخواهد آمد، گوييم اين پس از برپايي رستاخيز است، اما پيش از آن امكان بيرون آمدن از بهشت هست (طوسي، 1/156؛ طبرسي، 1/84 ـ 85).

ابوالقاسم بلخي و ابومسلم اصفهاني گفته‌اند: اين بهشت در روي زمين بوده است و اينكه خدا سپس گفته است «از آن فرود آييد» اشكالي پديد نمي‌آورد، چه مادة «هبوط» در قرآن مجيد به معني انتقال از يك جا به جاي ديگر آمده است، چنانكه گفته است «اِهِبطُوا مِصْراً (در شهر فرود آييد ــ بقره /2/61). اينان دلايل چندي بر اين گفته آورده‌اند: يكي اينكه اگر آنجا بهشت جاودانه مي‌بود، ابليس و اغواي وي بدان راه نمي‌يافت. دوم اينكه هر كس به بهشت جاودانه رود، هرگز از آن بيرون نمي‌آيد. سوم اينكه چون ابليس از سجود سربرتافت، خدا او را نفرين كرد و نفرين شدة خدا نمي‌تواند به بهشت جاوداني راه يابد. چهارم اينكه نعمتهاي بهشت جاوداني برپاية آيات صريح قرآني، فناناپذير و بي‌پايان است و اگر آدم بدان راه يافته بود، از آن اخراج نمي‌شد و نعمتش منقطع نمي‌گشت. پنجم اينكه برپاية حكمت الهي، روا نيست كه بنده‌اي بدون مكلف شدن به تكليف و تحمل رنجهاي دنيوي، به بهشت جاوداني راه يابد. ششم اينكه به تصريح قرآن، خدا آدم را در زمين آفريد و در جايي اشاره نشده است كه خدا او را به آسمان برده باشد. قول دوم از جبّايي است كه مي‌گويد جايگاه آدم در آسمان هفتم بوده است و دليل وي گفتة‌ خداست كه «از آن فرود آييد». به گفتة جبايي، آدم را دو هبوط بوده است، نخست از آسمان هفتم به آسمان يكم و دوم از آنجا به زمين. قول سوم از اكثر اشاعره است كه مي‌گويند آدم در بهشت جاودانه سكني داشته و دليل آن ورود الف و لام بر «جنّت» است كه مراد همان بهشت معهود و شناخته شده در ميان مسلمانان است. قول چهارم اين است كه همة اينها ممكن است. در هر حال ادلة نقلي ضعيف و متعارض است و از اين رو بايد از گفتن سخن قطعي خودداري كرد (فخررازي، 3/3ـ4). ابومنصور ماتُريدي گفته است مسكن آدم و همسرش بوستاني از بوستانها بوده كه اين 2 در آن از نعمت بسيار برخوردار بوده‌اند. اين اعتقاد پيشينيان است و ما در آن حد نيستيم كه آن را تعيين يا از محل آن جست‌وجو كنيم. از اهل حديث و جز آنان براي تعيين محل آن دليلي نقل نشده است. بدين‌ترتيب چند مسأله روشن مي‌گردد و چند اشكال برطرف مي‌شود: الف ـ خدا آدم را در زمين آفريد كه او خود و تبارش جانشينان وي در آن باشند و مقصود اصلي از اين كار خلافت بوده است، پس درست نيست كه بگوييم خلافت آدم در زمين عقوبتي است كه عارض شده است؛ ب ـ در قرآن مجيد اشاره نشده است كه آدم به آسمان برده شد؛ ج ـ بهشت جاودانه نمي‌تواند جايگاهِ شيطانِ رانده شده باشد؛ د ـ بهشت جاودان جاي تكليف نيست؛ ه‌ ـ در بهشت كسي از تمتّع آنچه بخواهد منع نمي‌شود؛ و ـ در بهشت جاودانه گناه رخ نمي‌دهد و اينكه به گزارش قرآن، آدم در بهشت مرتكب خطا شده، دليل بر آن است كه مسكن وي بهشت جاوداني نبوده است (رشيدرضا، 1/277).

از جمع همة آيات مربوط به داستان آدم مي‌توان نتيجه گرفت كه وي براي اين آفريده شده كه در زمين زندگي كند و در آن زندگي را بدرود گويد. خدا آدم و همسرش را به گونة گذرا در بهشت جاي داد تا ايشان را بيازمايد، تا زشتي ايشان آشكار شود و در نتيجه، ايشان به زمين، جايگاه زندگاني خود، فرود آيند. به هر حال، آدم براي اين آفريده شد كه در زمين ماندگار گردد. راه استقرار در زمين همين بود، يعني: برتري بخشيدن او بر فرشتگان براي اثبات خلافت وي، سپس فرمان دادن به فرشتگان كه او را سجود كنند، سپس اسكان آن دو در بهشت و آنگاه نهي ايشان از درخت ممنوع تا از آن بخورند و زشتي‌شان آشكار گردد و به زمين فرود آورده شوند (طباطبايي، 1/126ـ130).

10. در داستان آدم چند بار سخن از همسر او رفته است. اين همسر در فرهنگ اسلامي چه نام و سرگذشتي دارد؟ در قرآن مجيد 3 بار در خطاب به آدميان آمده است كه خدا شما را از نفسي واحد آفريد، ‌و همسرش را از وي پديد آورد (نساء /4/1؛ اعراف /7/189؛ زمر /39/6). مفسران در ذيل اين آيات، روايات گوناگون آورده‌اند: از سُدّي نقل شده كه گفت آدم در بهشت جاي داده شد، تنها در آن راه مي‌رفت و همسري نداشته كه بدو بيارامد. پس خوابيد و چون بيدار شد، بر بالاي سر خود زني ديد كه خدا او را از پهلويش آفريده بود. گفت: تو چه باشي؟ گفت: زن. گفت: چرا آفريده‌ شدي؟ گفت: براي اينكه با من بيارامي (طبري، تفسير، 4/150)، و او را از آن رو «حواء» ناميده‌اند كه از موجودي «حيّ» (زنده) ساخته شده بود (همو، همان، 1/182)؛ روايتي از ابوجعفر (ع) آمده است كه خدا حواء، همسر آدم را از باقي‌ماندة گل آدم بسرشت (طوسي، 3/99)؛ ولي اين نيز كه وي از دندة آدم آفريده شد، نزد مفسران شيعه معروف است (همو، 9/7)؛ به هر حال در نام و نشان وي اختلافي نيست (طبري، تفسير، 9/97، 23/124؛ فخر رازي، 26/244؛ طبرسي، 2/3، 507 ـ 508،‌4/490ـ492).

رشيدرضا مي‌گويد: مسألة آفريده شدن حوا از پهلوي آدم، چيزي است كه قرآن دربارة آن صراحتي ندارد. اين آيه را نيز كه مي‌فرمايد «همسرش را از او آفريد» (نساء /4/1؛ اعراف /7/189؛ زمر /39/6)، نبايد بر آن معني حمل كرد به گونه‌اي كه گزارش قرآن همسان گزارش تورات گردد، توراتي كه در دست مردم است و آفرينش آدم را به سان يك داستان تاريخي نقل مي‌كند. قول صحيح، گفتار محمد عبده است. وي با توجه به آيات مربوط به آفرينش حوّا، به ويژه آية «خلق لكم من انفسكم ازواجاً» (روم /30/21) مي‌گويد: مقصود اين است كه خدا زن را از جنس آدم آفريد،‌ و روشن است كه مراد اين است كه هر زني را از پيكر همسر او آفريده باشد (1/279ـ280).

11. در داستان آدم آمده است كه خداوند همة خوردنيهاي بهشت را بر وي آزاد و حلال كرد و او را تنها از خوردن يا نزديك شدن به يك درخت منع فرمود يا بر حذر داشت (با بيانهاي مختلف). اين درخت چه بوده است؟ طبري روايات بسياري از ابن عباس، ابومالك، ابوعطيه، قَتادَه و ديگران مي‌آورد كه اين درخت، بوتة گندم بوده است. در روايات ديگري گفته شده كه تاك يا نهال انجير بوده است. طبري در دنبالة ‌روايات مي‌افزايد: خداوند به بندگان خود خبر داده كه آدم و همسرش را از خوردن ميوة درختي نهي كرده، ليكن آنان با آگاهي عيني از اينكه دقيقاً كدام درخت منظور است، ابا نكرده، مرتكب خطا شده و از آن درخت خورده‌اند؛ ليكن خدا هيچ‌گونه اشاره‌اي يا دلالتي نكرده كه بندگانش دريابند كدام درخت مقصود بوده است. اگر خدا لازم مي‌دانست كه بندگانش از نام و نشان آن درخت عيناً و دقيقاً آگاه شوند، از ذكر دلالتي براي راه بردن بدان خودداري نمي‌كرد؛ ليكن در قرآن يا سنت صحيح اشاره‌اي بدان نشده است. به هر حال، اين موضوعي است كه نه دانستنش سودي مي‌رساند و نه ندانستنش زياني (تفسير، 1/183ـ 185). طوسي افزون بر روايات گندم و انگور و انجير، روايتي از علي(ع) مي‌آورد كه اين درخت، درخت كافور بوده است؛ روايتي از كلبي كه اين درخت، درخت معرفت نيك و بد بوده و روايتي از ابن جذعان كه درخت جاودان سازي بوده است كه فرشتگان از آن مي‌خورند و زندگي جاودانه مي‌يابند (1/157ـ 158). ديگر مفسران نيز با ياد كردن رواياتي مانند آنچه گفته شد، بيانهاي مشابهي آورده‌اند گوياي اينكه خدا اشاره‌اي به هويت دقيق درخت نكرده است و از اين رو كنجكاوي دربارة آن لازم و شايسته نيست (فخررازي، 3/5 ـ6؛ طبرسي، 1/84 ـ 85؛ طباطبايي، 1/126ـ 128).

12. در آيه آمده است كه «آدم از پروردگارش سخناني فراگرفت پس خدا توبة او را پذيرفت» (بقره /2/37). مقصود از اين سخنان چيست؟ آية مربوط به توبة آدم اين است: پروردگارا، ما بر خود ستم كرديم و اگر تو ما را نيامرزي، بي‌گمان از زيانكاران خواهيم بود (اعراف /7/22). مفسران در ذيل اين آيه دعاهايي را نيز، كه آدم با آنها توبه كرد و آمرزيده شد، آورده‌اند. در پاره‌اي روايات از ابن عباس آمده است كه آدم به درگاه خداي خود لابه كرد و گفت: خدايا، آيا مرا با دست خود نيافريدي؟ گفت: چرا؛ گفت: آيا از روان خويش در من ندميدي؟ گفت: چرا؛ گفت: آيا مرا در بهشت خود جاي ندادي؟ گفت: چرا؛ گفت: آيا مهر تو بر خشم تو پيشي ندارد؟ گفت: چرا ]سُدّي مي‌افزايد كه آيا خودت بر من گناه ننوشتي؟ گفت: چرا[؛ گفت:‌ آيا اگر توبه كنم و بازگردم، به بهشتم باز مي‌گرداني؟ گفت: آري. دعاهاي ديگري نيز نقل شده است (طبري، تفسير، 1/193ـ194؛ طوسي، 1/169؛ فخررازي، 3/19ـ 25؛ ميبدي، 1/155ـ156). مفسران شيعي آن روايات را ياد كرده‌اند و افزون بر آن رواياتي آورده‌اند كه آدم نامهايي گرامي بر عرش نوشته ديد. پس دربارة آنها پرسيد، به او گفته شد: اينها نامهاي گرامي‌ترين آفريدگان خدايند. آدم با آن نامها به درگاه خدا توسل جست و توبه‌اش پذيرفته شد. نامها عبارت بودند از محمد،‌ علي، فاطمه، حسن و حسين (طبرسي، 1/88 ـ89). رشيدرضا مي‌گويد: اين يك توبة ساده به درگاه خدا بود و خدا براثر آن آدم را بخشيد (1/279). علامة طباطبايي مي‌گويد: از اين آيه برمي‌آيد كه دو گونه توبه در كار است، يكي توبة خداوند است و آن بازگشت به بنده است با رحمت؛ و ديگري توبة بنده است و آن بازگشت به خداست با استغفار و دست كشيدن از گناه. توبة بنده مُحاط به دو توبه از خداست، زيرا بنده در هيچ حالي از احوال، از خدا بي‌نياز نيست. بدين معني كه بازگشت وي از راه گناه نياز به توفيق و كمك و رحمت خدا دارد تا او به راه توبه آيد. آنگاه پذيرش توبه نياز به عنايت خدا دارد و بدين‌سان توبه‌اي كه پذيرفته شود، ما بين دو توبه از سوي خدا قرار دارد (1/133ـ137).

13. در پي نهي شدن آدم از درخت ممنوع، چنين آمده است كه «شيطان آنان را وسوسه كرد تا شرمگاههاي پوشيدة آنان را بر آنان آشكار كند» (اعراف). چه ارتباطي ميان خوردن از درخت ممنوع و پيدا شدن شرمگاه بوده است؟ ديديم كه در دين يهود درخت ممنوع، درخت معرفت نيك و بد بود، بدين معني كه آدم و حوا پيش از خوردن از درخت برهنه بودند، ‌ليكن برهنگي خود يا يكديگر را نمي‌ديدند و از آن آگاه نبودند. چون از آن درخت خوردند، به مرحلة آگاهي رسيدند و دريافتند كه برهنه‌اند؛ از اين‌رو كوشيدند كه خود را پنهان سازند؛ ولي در قرآن كريم اشاره‌اي به اين ارتباط نيست و شيوة بيان چنان است كه هر رابطه‌اي ميان اين و آن را مي‌توان حدس زد.

در اين زمينه گفتارها گوناگون است. از ابن مُنَبّه روايت است كه گفت بر آدم و حوا نوري بود و به همين سبب شرمگاههاشان ديده نمي‌شد (طبري، تفسير، 1/104). برخي گفته‌اند: آشكار شدن شرمگاهها پس از خوردن از درخت، به جهت كيفر نبوده است، زيرا پيامبر كيفر نمي‌برد. اين برپاية تغيير مصلحت بوده است، زيرا چون آن دو از آن درخت خوردند، مصلحت اقتضا كرد كه از بهشت بيرون رانده شوند و جامه‌هاشان كنده شود و به زمين فرود آورده شوند و در آن مكلف به تكليف گردند (طوسي، 4/372). نيز گفته شده است كه در آية «فَوَسْوَس اِلَيْهِمَا الشَّيطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْء تِهِما»‌ (اعراف / 7/20) دو قول است: يكي آنكه لام در «لِيُبْدِيَ» براي عاقبت است چنانكه در آية ديگر قرآن مجيد آمده است «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرعَونَ لِيَكُوَن لَهُمْ عَدُوّاً وَ خَزَناً» (قصص /28/8). پس معني آيه چنين مي‌شود: شيطان آن دو را وسوسه كرد و پيامد وسوسة او اين شد كه آن دو از آن درخت خوردند و در نتيجة آن شرمگاههاشان پديدار گشت. مقصود اين است كه قصد شيطان از وسوسه، آشكار كردن شرمگاههاي ايشان نبود و او نمي‌دانست كه اگر از درخت بخورند، چنان خواهد شد. او از روي كينه‌اي كه به آدم داشت، فقط مي‌خواست وي و همسرش را به شكستن فرمان خداوند و گناه كردن وادارد. قول دوم اين است كه لام در «لِيُبْدِيَ» لام غرض است و در اين صورت، دو وجه مي‌توان تصور كرد: يكي آنكه آشكار شدن شرمگاه كنايه از سقوط حرمت و زوالِ جاه گرفته شود و معني چنين باشد كه قصد شيطان از وسوسة آدم و حوا، زوال حرمت و ازميان رفتن پايگاه والاي ايشان بود، ديگر آنكه شيطان در لوح محفوظ ديده يا از برخي فرشتگان شنيده بود كه اگر آدم از آن درخت بخورد، شرمگاهش پديدار مي‌گردد و اين حاكي از نهايت زيان و سقوط است و قصد شيطان از وسوسه نيز رسيدن به همين هدف بوده است (فخررازي، 14/46). نيز گفته شده است كه ابليس مي‌دانست كه هر كه از آن درخت بخورد، شرمگاهش آشكار گردد و هر كه چنين شود، بهشت را نشايد.

نكتة ديگر آن است كه خدا فرمود: «چون از آن چشيدند شرمگاههاشان بر ايشان آشكار گشت». مقصود از اين تعبير (چشيدن) آغاز خوردن است يعني همين كه اندكي از آن تناول كردند، عورت هر يك براي ديگري پديدار شد. كلبي گفته است همين كه از آن خوردند، جامه‌هاشان فروريخت و هر يك شرمگاه آن ديگري را ديد و خجلت كشيد (طبرسي، 2/406، 407). ديگران گفته‌اند اگر بتوان داستان آدم را به شيوة تمثيلي تفسير و تأويل كرد، شايد بتوان گفت اين اشاره به گذر انسان از مراحلِ گوناگونِ تحول است كه از كودكي آغاز مي‌شود و در آن دوره انسان بد و نيك را نمي‌شناسد و چون بزرگ‌تر مي‌شود، آماج تحريكات و انگيزه‌هاي گوناگون قرار مي‌گيرد و زشتي كارهايش برايش آشكار مي‌شود (رشيد رضا، 8/347).

14. داستان آفرينش آدم با مسألة «عصمت پيامبران» گره خورده است. برپاية اعتقاد مسلمانان، چون پيامبران رسانندگان پيام خدا به مردمند و با همة امور ديني و دنيوي مردم سر و كار دارند، بايد از هرگونه گناه و آلايش كاملاً پاك باشند و گَرد هيچ‌گونه خطايي بر دامانشان ننشيند تا مردم به گفتار و كردار ايشان اعتماد كامل كنند. براي رسيدن پيامبران به پايگاه والاي عصمت، بايد توفيق الهي همراه گردد تا مصونيت از گناه امكان يابد. پيامبران نه انديشة بد دارند، نه گفتار بد و نه كردار بد. چنين حالتي «عصمت» خوانده مي‌شود كه دربارة آن بسي گفت و گوهاست.

اما در داستان آفرينش آدم و زندگي او آياتي هست كه بايد از ديدگاه عصمت انبيا دقيقاً بررسي و تحليل شود. آياتي از قبيل كه شيطان، آدم و حوا را از بهشت لغزانْدْ (بقره /2/36)؛ ايشان را بفريفت؛ گفتند پروردگارا بر خود ستم كرديم (اعراف /7/22ـ23)؛ شيطان او را وسوسه كرد... آدم پروردگار خود را نافرماني كرد و گمراه شد (طه 20/120ـ121) و جز اينها.

پاسخ مختصر و ساده‌اي كه مفسران به مشكل تطبيق اين آيات با عصمت انبيا داده‌اند، اين است كه آدم در هنگام سر زدن اين لغزش از وي، در «دارتكليف» نبوده يا او در اين زمان مقام نبوت نداشته، يا آنچه از آدم سر زد ترك اَوْلي بوده است نه معصيت (نك‌: عصمت).

15. قصة آفرينش و زندگي آدم با مسألة «جبر و اختيار» نيز پيوند دارد: خدا آدم را آفريد و فرشتگان را فرمان داد تا بر او سجده كنند و شيطان به علت سجده نكردن بر وي از پايگاه والاي خود فرو افتاد و راندة درگاه خدا گشت. پس شيطان از خدا تا پايان جهان مهلت خواست و خدا به وي مهلت داد. شيطان گفت: چون مرا راندي، بر سر راه آدميان مي‌نشينم و از هر سوي بر ايشان در مي‌آيم و آنان را از راه راست تو به در مي‌برم. خدا فرمود: آنان كه از تو پيروي كنند، همه را در دوزخ مي‌افكنم.

مفسران بزرگ قرآن مجيد مانند امام فخرالدين رازي و علامه طباطبايي و رشيد رضا در ذيل آيات ياد شده، مسائل و مشكلات مربوط به جبر و اختيار را با بحثهاي استوار علمي و فلسفي شكافته‌اند و جوانب مختلف آن را تحليل كرده‌اند و مختار بودن انسان را با وجود شيطان و يارانش مدلّل ساخته‌اند (نك‌ : جبر و اختيار).

16. رشيد رضا در دنبالة تفسير آيات مربوط به آفرينش آدم، از خود و از قول استادش محمد عبده به عنوان يك جمع‌بندي سراسري اين موضوع مي‌گويد: اگر خواسته باشيم اين قصه را به شيوة‌ تمثيلي بفهميم، هر يك از عناصر آن، رمز و نمودگار يك حقيقت مي‌شود: خبر دادن خدا به فرشتگان دربارة جاي دادن خليفه در زمين،‌عبارت است از آماده ساختن زمين و نيروها و ارواح آن كه قوام و نظام زمين بدان است، برايِ زيستن نوعي از آفريدگان كه در آن تصرف كند و اين كرة خاكي در اثر وجود او به نهايت كمال خود برسد. پرسش فرشتگان دربارة جاي دادن خليفه‌اي در زمين كه تبهكاري كند،‌تصوري است از اينكه در انسان توانايي تبهكاري هست، ولي اين با خلافت خدايي او منافات ندارد. آموزش دادن همة نامها به آدم، بيان اين حقيقت است كه در انسان استعداد فراگيري همة دانشهاي جهان هست تا از آن سود ببرد و زمين را با آن آباد كند. عرضه كردن دارندگان نامها بر فرشتگان و پرسش از ايشان و درماندن ايشان از پاسخ، تصويري است از اين حقيقت كه ارواح مدبّرة جهان محدودند و از حد وظيفة خويش در نمي‌گذرند. سر بر تافتن شيطان از سجده كردن بر آدم، تمثيلي براي ناتواني آدميان در فرمانبر ساختن روح بدي و بدگرايي است كه انگيزة كشمكش و درگيري و تعدّي و تبهكاري در زمين است كه اگر اين نبود، روزگاري فرا مي‌رسيد كه افراد بشر همسان فرشتگان و حتي بالاتر از آنها مي‌گرديدند و از «آدميت» خود بيرون مي‌شدند و تغيير ماهيت مي‌دادند. جاي گرفتن آدم در بهشت، بيانگر اين واقعيت است كه در ذات و ژرفاي گوهر انسان گرايش به خوشي و آسايش و آرامش است و اين حق و حتي وظيفة انسان است كه در راه خوشي دنيوي بكوشد. نشان دادن درخت و برحذر داشتن آدم از آن، رمز شر و مخالفت است چنانكه در جاي ديگر قرآن، خدا سخن پاك را به درخت پاك و سخن ناپاك را به درخت ناپاك تشبيه كرده است (ابراهيم /14/24). ياد كردن از همسر بدين معني است كه استعداد زن در همة كارهاي بشري همسان و همپاية مرد است. فرمان دادن به آدم كه از همة ‌نعمتهاي بهشت بخورد، مثالي براي اين است كه انسان مي‌تواند خوبيها را بشناسد و از همة نعمتهاي پاك و پاكيزة اين جهان برخوردار گردد. نهي از درخت ممنوع، كنايه از الهام شناخت بدي است و اينكه فطرت به زشتي پي برد و از آن بپرهيزد. وسوسه و لغزاندن شيطان گوياي آن روح ناپاكي است كه همراه نفوس بشري است و انگيزه بدكاري را در آدمي نيرو مي‌بخشد؛ به بيان ديگر الهام تقوا و خير در سرشت آدمي قوي‌تر يا اصل است و از اين رو آدمي مرتكب بدي نمي‌شود، مگر با همكاري و وسوسة شيطان. بيرون رفتن از بهشت كنايه از اين است كه انسان در اثر خروج از اعتدال فطري، دچار درد و رنج مي‌گردد. ياد گرفتن آدم آن سخنان را از خدا، اشاره به اين است كه انسان با سرشت پاك خود همواره مي‌تواند از بدي باز گردد و به خدا روي آورد (1/280ـ283).

مآخذ: ابن اثير، عزالدين، الكامل، بيروت، داراصادر، 1982م، 1/27ـ53؛ ابن خلدون، عبدالرحمان، العبر، بيروت، دارالكتاب اللبناني، 2(1)/8 ـ11؛ ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البدايه و النهايه، مصر، مكتبه الخانجي، 1932م، 1/55 ـ 98؛ همو، قصص الانبياء، به كوشش عبدالقادر احمد عطا، بيروت، المكتبه الاسلاميه، 1/31ـ103؛ ابن منظور، محمد بن مكرّم، لسان العرب؛ ازهري، محمد بن احمد، تهذيب اللغه؛ بستاني (فؤاد افرام)؛ ترجمة تفسير طبري، به كوشش حبيب يغمايي، تهران، توس، 1356ش، 1/43ـ62؛ جودائيكا، ذيل Adam؛ جوهري، اسماعيل بن حماد، صحاح اللغه؛ حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت،‌ داراحياءالتراث العربي، 1391ق، 11/164؛ خوارزمي، حسين بن حسن، شرح فصوص الحكم، به كوشش نجيب مايل هروي، تهران، مولي، 1364ش، 1/54، 60 ـ61؛ خوري، شرتوني، سعيد، اقرب الموارد؛ دائره‌المعارف القرن العشرين؛ دائره‌المعارف اسلام، ذيل Adam؛ راغب اصفهاني، حسين بن محمد، مفردات القرآن، ترجمة غلامرضا خسروي حسيني، تهران، مرتضوي، 1361ش، 1/38ـ39؛ رشيد رضا، محمد، المنار، بيروت،‌ دارالمعرفه، 1/288، 8/328ـ357؛ زبيدي محمد مرتضي، تاج‌العروس؛ صفي‌پور، عبدالرحيم، منتهي‌الارب؛ زمخشري، محمود بن عمر، الكشاف، بيروت، دارالمعرفه، 12/154ـ 155؛ طباطبايي، محمدحسين، الميزان، بيروت، مؤسسه الاعلمي، 1973م، 1/114ـ150، 8/18ـ66، 12/149ـ177، 13/126ـ151، 14/217ـ231، 17/52؛ طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان، قم، كتابخانة آيت‌الله مرعشي، 1403ق، 1/72ـ92، 399ـ 408، 3/334ـ339، 424ـ430، 4/32ـ34، 485؛ طبري، محمد بن جرير، تاريخ، به كوشش يان دخويه، ليدن، 1879ـ1881م، 1/86 ـ166؛ همو، تفسير، بيروت، دارالمعرفه، 1980ـ1983م، 1/155ـ197، 8/93ـ 108، 14/19ـ24، 15/79ـ83، 16/160ـ163؛ طوسي، محمدبن حسن، التبيان، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1/128ـ177، 4/355ـ376، 6/332ـ 338، 495ـ500، 7/213ـ220؛ عتيق نيشابوري، ابوبكر، ترجمه و قصه‌هاي قرآن، به كوشش مهدي بياني و يحيي مهدوي، دانشگاه تهران، 1338ش، ص 56 ـ62؛ فخررازي، محمدبن عمر، التفسير الكبير، بيروت، داراحياء التراث العربي، 2/159ـ 238، 3/3ـ7، 19ـ26، 14/28ـ54، 19/181ـ190، 21/123ـ131؛ فيروزآبادي، محمد بن يعقوب، قاموس؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1983م، 11/97ـ269؛ مسعودي، علي بن حسين، مروج الذهب، به كوشش باربيه دومينار، پاريس، 1874م، 1/46ـ 75؛ مصطفوي، ‌حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360ش، 1/38ـ41؛ مقدسي، مطهر بن طاهر، البدء و التاريخ، به كوشش كلمان هوار، پاريس، 1899م، 2/74ـ100؛ ميبدي، ابوالفضل، كشف الاسرار، به كوشش علي‌اصغر حكمت، تهران، اميركبير، 1361ش، 1/131ـ163، 2/561 ـ591، 5/302ـ312، 568 ـ586، 6/174ـ191؛ ونسينگ، آرنت‌يان، المعجم المفهرس؛ هيستينگز، ذيل Adam.

بخش معارف

V. آدم در تصوف و عرفان

داستان آفرينش آدم (ع) و چگونگي هبوط او از بهشت، در نوشته‌هاي عرفاني به گونة نمادي و با تأويلاتي خاص آمده است. اين تأويلها به طور كلي پيرامون چند موضوع مي‌چرخد: چرا آدم آفريده شد؟ مقصود از آموختن نامها به آدم چيست؟ امانتي كه به آدم سپرده شد كدام است؟ هبوط يعني چه و در اين واقعه مراد از آدم، حوا، شيطان، شجره، طاوس، مار و گندم چيست؟ ويژگيهاي آدم چيست؟ جايگاه آدم در ميان ديگر آفريدگان كدام است و پيوند او با جهان هستي چگونه است؟

در سخنان نخستين صوفيان، تصويري كه از آدم ارائه شده كمابيش در چهارچوب اخبار و روايات مذهبي است. در اين آثار آدم به عنوان ابوالبشر و اولين انسان به كار رفته است بي‌آنكه درپي تأويل واژه‌ها و رويدادها باشند.

از قرن 4ق/10م رفته رفته از وقايع مربوط به آدم نه به صورت سادة نخستين، كه به زبان رمز و تأويل سخن به ميان مي‌آيد. اين گفت‌وگوها از منصور حلاج آغاز مي‌شود و در آثار ابن عربي به اوج خود مي‌رسد. در اين مكتب آدم به عنوان نماد نوع انساني و رمز «حقيقت انسانيه» مطرح مي‌شود و با انديشة انسان كامل پيوند مي‌يابد.

حسين بن منصور حلاج (مق‌ 309ق/921م) برپاية حديث «خلق‌الله آدم علي صورته» (منسوب به پيامبر اكرم، نك‌ : مسلم، 8/32؛ روزبهان، شرح شطحيات، 378، 435) بر آن بود كه خداوند آدم را به صورت خود يعني خداگونه آفريده است و از اين روي حق كه در همة صورتها جلوه‌گر است در آدم به برترين و كامل‌ترين صورت متجلي است.

پس از حلاج، ابومحمد روزبهان بقلي شيرازي (د 606ق/1209م) نيز آدم را به عنوان نمادِ «نوع انساني» مي‌نگرد و لطايف سير و سلوك عارفان را با وقايع زندگاني آدم مربوط مي‌سازد. به عقيدة او همان‌گونه كه آدم آينة جمال خداوند بود، سالك نيز بايد بكوشد تا لوح وجود خود را از نقش غير فروشويد و سرانجام آينة تمام نماي حُسن خدايي در جهان هستي شود: «صارمِرآهَ حُسنِ اللهِ في العالم كآدم (ع)» (مشرب الارواح، 133). بنابراين توجه به زيبايي صوري انسان ــ يعني همان زيبايي به وديعت نهاده شده در آدم ــ و عشق مجازي مي‌تواند سالك را به سوي جمال معنوي و عشق حقيقي و رباني رهنمون شود (همان، 134). روزبهان آية «و نفخت فيه من روحي» (الحجر /15/29) را تجلي صفات خداوند در وجود آدم تفسير مي‌كند و يادآور مي‌شود كه اين تجلي را نبايد با حلول اشتباه كرد و يكي گرفت: «قال الله تعالي و نفخت فيه من روحي؛ روح او تجلي اوست، و تجلي ربه‌للجبل، قلب آدم(ع) مَشرِق كرد، نور صفت از روي آدم پيدا شد و آن اثر روح در هيكل منكشف شد. حق از آدم تجلي كرد به حقيقت اثر نه به رسم حلول» (شرح شطحيات، 378).

روزبهان از آدم به «صفي مملكت، بديع فطرت، خزانة امانت و كارخانة حكمت» تعبير مي‌كند (عبهر العاشقين، 27). به گفتة او: نور قِدم از پيشاني آدم ساطع بود (شرح شطحيات، 435)، ولي چون ابليس نتوانست آن نور را ببيند عصيان ورزيد. به ديگر سخن، ابليس وجود خاكي آدم را ديد، اما حقيقت الهي دميده شده در او را كه چون گنجي در ويرانة كالبد آدم نهان بود، نتوانست مشاهده كند و به همين جهت از سجدة او سرپيچيد: «اگر آن صفت كه جميع ملائكه از آدم ديدند، بدو پيدا شدي، بگداختي از پرتو جان آدم، كه به نور قدم و جلال ذات و صفات منور بود. چون ملعون او را نديد خيريت را دعوي كرد... و از عين حق درافتاد» (همان، 512). ميان تكبر و سركشي ابليس و سرپيچي آدم (نزديك شدن به شجرة ممنوعه) بايد تفاوت نهاد، زيرا حكمت در عصيان آدم اين بود كه خداوند مي‌خواست صفات قهر و جلال و حشمت و جبروت خود را بدو نمايان سازد، به همين جهت عصيان آدم زياني به «اصطفاء» او نرسانيد، بلكه سبب قرب بيش‌تر وي گرديد (روزبهان، مشرب الارواح، 237). به عقيدة روزبهان، مقصود از آموختن اسماء به آدم علم لدني است، يعني علمي كه «اهل قرب را به تعليم الهي و تفهيم رباني معلوم و مفهوم شود نه به دلايل عقلي و شواهد نقلي» (كاشاني، 76). اما اسماء آموخته شده به آدم چيست؟ اين اسماء، اسماء «صفات و نعوت و اوصاف» الهي است، و آموختن اسماء به آدم يعني او را مجمع و مظهر همة نامها و صفات گردانيدن. روزبهان حديث «خلق‌الله آدم علي صورته» را به تخلق انسان به صفات خدايي تعبير مي‌كند و بر آن است كه مقصود از خلقت آدم اين بود كه حق تعالي تمام دقايق «عالم اكبر» و ظرايف هستي را يكجا در «لباس صورت آدم» نمايان سازد (شرح شطحيات، 164ـ 165).

جنبة نمادي و تأويلي داستان آدم در آثار ابن عربي (د 638ق/1240م) وسعت و عمق بيش‌تري مي‌يابد و با نظرية انسان كامل ارتباط پيدا مي‌كند؛ از اين روي فصّ اول كتاب فصوص الحكم زير عنوان «حكمه الهيه في كلمه آدميه» نوشته مي‌شود. به عقيدة ابن عربي، آنگاه كه خداوند جهان را آفريد، عالم شبحي (جسمي) بي‌روح و آينه‌اي بي‌صيقل بود. در اين عالم هر موجودي مظهر يكي از صفات الهي بود و مُهر اسمي خاص بر خود داشت. ارادة الهي چنين اقتضا كرد كه موجودي ويژه بيافريند تا به تنهايي مظهر همة اسماء حُسني باشد. بدين‌ترتيب آدم به عنوان جلوه‌گاه صفات جلال و جمال حق تعالي آفريده شد و با‌ آفرينش او آينة هستي جلا يافت. حق تعالي مظهري مي‌خواست كه در آن همة نامها و صفات خود را يكجا نمايان سازد، راز خلقت آدم نيز در همين نكته نهفته است. امر الهي اقتضا كرد كه آينة عالم صيقل يابد و آدم عين صيقل آن آينه و روح آن صورت بود؛ صورتي كه در اصطلاح عارفان از آن به «انسان كبير» تعبير مي‌شود.

انسان، كه واژة آدم كنايه از اوست، براي حق به منزلة مردمك چشم است كه نگريستن با آن صورت مي‌گيرد؛ از اين روي نام او را انسان كرده‌اند كه حق تعالي به واسطة او بر خلق نظر مي‌كند و بر آنان رحمت مي‌آورد.

ابن عربي از آدم به «مختصر شريف» و «كون جامع» تعبير مي‌كند؛ مجملي كه همة حقايق هستي را در بر دارد، يعني جهان كوچكي كه در آينة وجود او تمام دقايق جهان بزرگ منعكس است و از اينجاست كه برخلاف ديگر موجودات استحقاق خلافت الهي يافته است. حق تعالي در هر موجودي به اندازة ظرفيت آن موجود جلوه‌گر است،‌ اما مجموع آنچه آدم (= خليفه) راست هيچ موجودي را نيست و فقط آدم بود كه بر مجموع دست يافت. منزلت آدم نسبت به عالم مانند منزلت نگين است نسبت به انگشتري. او جايگاه نقش و علامتي است كه سلطان گنجينة خود را بدان مُهر كند، و حق تعالي اور ا به همين جهت خليفه ناميده است، زيرا حفظ خلق بدوست همچنان كه حفظ خزاين به مُهر است.

ابن عربي دربارة اعتراض فرشتگان نسبت به افرينش آدم كه «أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء» (بقره /2/30) مي‌گويد: فرشتگان ندانستند كه مرتبة ابن خليفه (آدم) چه بدو داده است و چه عبادتي را حضرت حق اقتضا مي كند. فرشتگان با اسماء الهية خاص خود مشغول تسبيح و تقديس حق تعالي بودند، غافل از اينكه خداي را اسماء ديگري نيز هست كه از دسترس آنها بيرون است و تسبيح و تقديس به آن اسماء فقط آدم را حاصل شده است. بدين گونه حكمت آفرينش پيكر آدم يعني صورت ظاهر او،‌و نيز حكمت آفرينش روح آدم يعني صورت باطن وي، و باز حكمت آفرينش مرتبة آدم يعني جامعيت او كه بدان استحقاق خلافت يافت، معلوم مي‌شود. آدم همان «نفس واحده» است كه حق تعالي نوع انساني را از آن آفريد؛ آنگاه او را بر آنچه در وي به وديعت نهاده بود آگاه ساخت، و مراد از آية «و علّم آدم‌الاسماء كلها» (بقره /2/31) نيز همين است.

ابن عربي واژة آدم و كلمة آدميه را رمزگونه براي اشاره به موجودي كه خداوند او را به صورت خود آفريده است به كار مي‌برد: «مراد از كلمة آدميه، روح كلي است كه سيد نوع انساني و خليفة حقيقي حضرت سبحاني و آينة جمال نماي رباني اوست» (خوارزمي، 54). حكمت الهيه از آن جهت به آدم اختصاص يافت كه «مخلوق از براي خلافت بود و مرتبة ‌او جامع جميع مراتب عالم، پس آينة مرتبة الهيه آمد و قابل ظهور همة اسماء شد» (همانجا). آدم نه تنها نخستين انسان، بلكه اولين پيامبر نيز بود؛ از اين جهت حلقة اتصال ميان خدا و جهان و واسطة فيض به شمال مي‌رود.

توصيفي كه ابن عربي از آدم مي‌كند منطبق با انسان كامل و يا يكي از مراتب ظهور انسان كامل است. آنگاه كه خداوند خواست «عين خويش و كمالات ذاتية خود را، كه غيب مطلق بود، در شهادت مطلقه انسانيه در آينة انساني كامل» مشاهده كند آدم را آفريد (همانجا). به گفتة ابن عربي حقيقت مطلق ظهورات بي‌نهايت دارد و انسان كامل، كه آدم اولين مرتبة ظهور اوست، جامع همة ظهورات است. وجود آدم، صورت مجملِ عالم است و علت غايي نظام هستي است چرا كه با آفرينش او ارادة پروردگار به ايجاد موجودي كه نمودگاه كمالات الهي باشد تحقق يافته است (ابن عربي، 48ـ56).

محمود شبستري (د 720ق/1320م) انديشه‌هاي ابن عربي را دنبال مي‌كند. او نيز آدم را رمز «حقيقت انساني» مي‌داند و بر آن است كه حديث قدسيِ «كنت كنزاً مخفياً، فاحببت ان اُعرَف، فخلقت الخلق لكي اُعرف» نه تنها علت خلقت جهان بلكه حكمت آفريده شدن آدم را نيز آشكار مي‌سازد. به عقيدة شبستري آدم، «نسخة جامعه» و علت غايي نظام هستي است: «هر دو عالم يعني غيب و شهادت طفيل ذات آدم است و به جهت او آفريده شده» (لاهيجي، 198). در وجود آدم، «كمالات وجوبي و امكاني» جمع است و به مقتضاي حديث «خلق‌الله آدم علي صورته»، انسان «واحد كثير و فرد جامع» است. آدم مظهري است كه حق تعالي كمالات اسمايي و صفاتي خود را در او مي‌نماياند و يا آينه‌اي است كه همة صفات الهي را منعكس مي‌سازد. آدم نمايندة حق و مظهر نام «الله» است كه جامع صفات جمال و جلال است، ولي «تا نماينده به نيستيِ بعضي از تعينات خود، كه مُسماست به تخليه و تصفيه، موصوف نگردد نمايندگي از او نيايد» (شبستري،‌ 18). به گفتة شبستري، آدم اولين مظهر ولايت و نقطة نخستينِ دايرة نبوت است، بدين‌ترتيب آدم سرسلسلة انسانهاي كاملي است كه نشان دهندة مراتب گوناگون ظهور نبوت و ولايت در مسير تاريخ عالم‌اند.

لاهيجي (د 921ق/1515م) امانت سپرده شده به آدم را ويژگيِ جامعيت مي‌داند و در تفسير‌ آية «انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض...» (احزاب /33/72) مي‌نويسد: «يعني ما عرض امانت جامعيت كه موجب معرفت‌تامه است بر آسمان ارواح و اراضي اجسام و جبال مثال كرديم، از حمل اين امانت ابا كردند، زيرا كه حمل آن در استعدادات و قابليات ايشان نبود و انسان حامل آن امانت شد» (ص 199). لاهيجي در جاي ديگر، آدم و حوا را كنايه از عقل و نفس مي‌داند و بر آن است كه رابطة ميان آدم و حوا در جهان كوچك همانند رابطة ميان عقل كل و نفس كل در جهان بزرگ است، يعني رابطة تأثير و تأثر و ظهور يكي از ديگري: «از روي حقيقت، آدم صورت عقل كل است و حوا صورت نفس كل، و از اين معني طالب متنبه مي‌گردد به كيفيت ظهور حوا از جانب چپ آدم» (همان، 195).

عزيزالدين نسفي (سدة 7ق/13م) از كساني است كه پس از ابن عربي، در نوشته‌هايش جاي جاي به داستان آدم پرداخته است. وي آفرينش آدم و هبوط او را از بهشت اين گونه تأويل مي‌كند: آدم و حوا به خطاب «كن» از آسمان عدم به زمين وجود، يعني از بهشت اول به بهشت دوم، فرود آمدند. مراد نسفي از بهشت اول، مرتبه‌اي است كه در آن «وجود نبود، اضداد نبود و شيطان در مقابله نبود» (انسان كامل، 299) و مقصود از بهشت دوم، مرتبة «مفردات» است يعني عناصر چهارگانه پيش از آنكه با يكديگر در آميزند و «مركبات» را به وجود آورند. اين بهشت جايي است كه در آن ترقي و عروج، حس و علم، و الم و لذت نيست، زيرا «اين جمله تابع مزاجند و در مفردات مزاج نيست» (همانجا). به آدم و حوا خطاب آمد كه در بهشت دوم ساكن باشيد، اما به دخت مزاج (كنايه از تركيب عناصر با يكديگر) نزديك نشويد، ولي آن دو به وسوسة شيطان، با نزديك شدن به درخت مزاج، از بهشت دوم به بهشت سوم هبوط كردند، يعني «از آسمان تفريد به زمين تركيب رسيدند» (همان، 300). بهشت سوم كنايه از مرحلة تركيب عناصر بسيط با يكديگر و به وجود آمدن مواليد سه‌گانه، يعني معدن و نبات و حيوان است؛ مرحله‌اي كه در آن گرسنگي، تشنگي، برهنگي و زحمت سرما و گرما پديد مي‌آيد (همانجا). به آنان گفته شد كه در بهشت سوم ساكن شويد، ولي از درخت عقل (كنايه از دانايي و آگاهي و رسيدن به مرحلة تميز و تشخيص) دوري كنيد. ابليس آنان را بفريفت، به درخت عقل نزديك شدند و به خطاب «اهبطوا» گرفتار آمدند. «مادام كه به درخت عقل نزديك نشده بودند مكلف نبودند و حلال و حرام بر ايشان پيدا نيامده بود و بازخواست و درخواست نبود. چون به درخت عقل نزديك شدند، مكلف گشتند و امر و نهي پيدا آمد» (همان، 301). نسفي سرانجام در اين بخش از سخنان خود نتيجه مي‌گيرد كه با پيدايش قوة تميز و تشخيص در انسان، آدمي به سرحد مسئوليت قدم مي‌گذارد و حامل بار «امانت تكليف» مي‌شود.

به گفتة نسفي از بهشت اول 2 كس بيرون آمدند، آدم و حوا؛ از بهشت دوم 3 كس: آدم، حوا و ابليس؛ از بهشت سوم 6 كس: آدم، حوا، شيطان، ابليس، طاووس و مار. اما وي اينها را تأويل مي‌كند: «آدم روح است، حوا جسم است. شيطان طبيعت است، ابليس وهم است، طاووس شهوت است و مار غضب» (همانجا). مراد از سجدة فرشتگان به آدم و سركشي ابليس اين است كه تمام قواي مادي و معنوي در وجود انسان، كه جهان كوچك است، فرمانبردار روح شدند «الاّ وهم كه مطيع و فرمانبردار نشد» (همانجا).

نسفي در كتاب كشف الحقايق همين تأويلات را با تفاوت مختصري تكرار مي‌كند: او آدم را كنايه از عقل، حوا را كنايه از روح، شيطان را رمز طبيعت، طاووس و مار را رمز شهوت و غضب مي‌داند و نتيجه مي‌گيرد كه آدم مركب از 2 جنبة ملكي و شيطاني يا عقل و طبيعت است؛ بنابراين «در هر كه عقل غالب است ملكي است و در هر كه طبيعت غالب آمد شيطاني است» (ص 63). همچنين وي امانت سپرده شده به آدم را به «امانت عشق» تعبير مي‌كند (انسان كامل، 299) و معتقد است كه مقصود از قدمگاه آدم در جزيرة سرنديب، جايي است كه آدم «از مرتبة حيواني به مرتبة انساني رسيد» (همان، 414).

گاهي نسفي نخستين موجودِ هر يك از مراتب هستي را آدم مي‌خواند، از اين روي از آدم جبروتي، ملكوتي، ملكي و خاكي سخن مي‌گويد و آدم خاكي را مترادف با انسان كامل مي‌داند:‌ «آدم جبروتي اول موجودات است، و آن جبروت است از جهت آنكه موجودات جمله از جبروت پيدا آمدند؛ و آدم ملكوتي اول عالم ملكوت است و آن عقل اول است از جهت آنكه عالم ملكوت جمله از عقل اول پيدا آمدند؛ و آدم ملكي اول عالم ملك است و آن فلك اول است از جهت آنكه عالم ملك جمله از فلك اول پيدا آمدند؛ و آدم خاكي مظهر علوم و مجمع انوار است و آن انسان كامل است از جهت آنكه علوم جمله از انسان كامل پيدا آمدند (انسان كامل، 161ـ162). گاهي نيز آدم را كنايه از عقل كلي و عقل اول مي‌داند و حديثِ «ان الله خلق آدم علي صورته» را اين‌گونه تغيير مي‌كند: «عقل اول قلم خداي و رسول‌الله است و علت مخلوقات و آدم موجودات است و به صفات و اخلاق خداي آراسته است و از اينجا گفته‌اند كه خداي تعالي آدم را بر صورت خود آفريده» (همان، 72).

از اين گفت‌وگوها بر مي‌آيد كه در نوشته‌هاي ابن عربي و نسفي و متفكراني از اين دست، به گونة نمادي، آدم با مفهوم انسان كامل در اصطلاح عارفان،‌ عقل كلي و عقل اول و كلمه (nous) در اصطلاح فلاسفة يوناني و مسيحي، قلم در كاربرد قرآني و اسلامي اين واژه، يكي مي‌شود و اينهمه در وجود پيامبر هر دوره كه مظهر «روح محمدي» و «حقيقت محمديه» است متبلور مي‌گردد.

آدم در سخنان و آيينهاي فتيان و جوانمردان (اهل فتوت) و صوفيان نيز جايي ويژه دارد. هر نو مريد طريقة فتوت موظف بود كه نكات زير را به خاطر داشته باشد: 1. آدم «نقطة اول نبوت» و «صفي‌الله» است (رسايل جوانمردان، 10، 11)؛ 2. آدم اولين جوانمرد (فتي) است و طريقة فتوت از او آغاز مي‌شود (همان، 112)؛ 3. آدم نخستين كسي است كه «خلعت خلافت پوشيد و علم جملة موجودات بياموخت» (همان، 90)؛ 4. آدم يكي از 4 پير تكبير است و مراد از 4 تكبير، تكبير بقا، تكبير فنا، تكبير رضا، و تكبير جفاست كه هر يك را به پيامبري نسبت مي‌دهند (همان، 232)؛ 5. شريعت 4 پير دارد و آدم نخستين آنهاست (همان، 231).

اما اهل تصوف نيز خود را وارث سنتهايي از آدم مي‌دانند: 1. رسم خرقه پوشيدن و خرقة پشمين: «اول كسي كه خرقه پوشيد آدم بود و حوا. چون از نعمت بهشت به محنت دنيا افتادند، برهنه بودند. جبرئيل بيامد و گوسفندي بياورد تا ايشان پشم آن گوسفند باز كردند، حوا برشت و آدم بر ببافت و در پوشيدند» (باخرزي، 28)؛ 2. مُرَقَّع پوشيدن: «اگر مرقع پوشد بدان نيت پوشد كه سنت است و ميراث است از آدم و حوا» (همو، 30)؛ 3. سَماع كردن: «اصل سماع از آنجاست كه حق تعالي چون جان به كالبد آدم فرود آورد، عطسه‌اي داد آدم را، خطاب آمد كه يرحمك ربك يا آدم، جان بر لذت آن ذكر خطاب قرار گرفت؛ اكنون چون سماع پديد آيد او را لذت سماع آن ذكر ياد آيد اضطراب و وجد پديد آيد» (خلاصة شرح تعرف، 537)؛ 4. چله‌نشيني و رياضت‌كشي: در آغاز خداوند گِل آدم را 40 روز به دست خود سرشته است كه «خَمَّرتُ طينه‌ آدم بيدي اربعين صباحاً» (حديثي قدسي، نك‌ : نجم رازي، 65، 211) و در جريان اين سرشته شدن، 40 حجاب كه مانع از ادراك حقيقت است براي آدم پيدا شد؛ از اينجاست كه سالك بايد اين 40 حجاب را با 40 روز رياضت از خود دور سازد (باخرزي، 292). ابوسعيد ابوالخير (357ـ440ق/968ـ 1048م) سخني ديگر در اين اره دارد: كالبد آدم چهل روز ميان مكه و طايف افكنده بود. در اين مدت «شركتها و منيها و داوري و انكار و خصومت و وحشت و حديث خلق و من و تو در سينة او تعبيه» شد. بنابراين اكنون نيز سالك بايد 40 سال رياضت ورزد تا به مقصود نايل آيد، چرا كه اين حجابها را «به چهل سال وابيرون كنيم از سينة دوستان خويش تا ايشان را پاك گردانيم و اين معاملات خود به چهل سال تمام شود» (محمد بن منور، 58).

مآخذ: ابن عربي، محمد بن علي، فصوص الحكم، به كوشش ابوالعلاء عفيفي، بيروت،‌ دارالكتاب العربي، 1980م؛ باخرزي، يحيي، اوراد الاحباب و فصوص الآداب، به كوشش ايرج افشار، دانشگاه تهران،‌ 1345ش؛ خلاصة شرح تعرف، به كوشش احمد علي رجائي، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1349ش؛ خوارزمي، حسين بن حسن، شرح فصوص الحكم، به كوشش نجيب مايل هروي، تهران،‌مولي، 1364ش؛ روزبهان بقلي، ابومحمد بن ابي نصر، شرح شطحيات، به كوشش هانري كربن، تهران، انستيتو ايران و فرانسه، 1966م؛ همو، عبهر العاشقين، به كوشش هانري كربن و محمد معين، تهران، انستيتو ايران و فرانسه، 1337ش/1958م؛ همو، مشرب‌الارواح، به كوشش نظيف محرم خواجه، استانبول، كليه‌الآداب، 1972م؛ شبستري، محمود، «حق اليقين»، مجموعة رسائل، شيراز، احمدي،‌1363ش؛ كاشاني، عزالدين محمود، مصباح الهدايه، به كوشش جلال همايي، تهران، سنايي، لاهيجي، محمد، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، به كوشش كيوان سميعي، تهران، محمودي، 1337ش؛ رسائل جوانمردان، به كوشش مرتضي صراف، تهران، انستيتو ايران و فرانسه، 1352ش؛ محمد بن منور، اسرار التوحيد، به كوشش ذبيح‌الله صفا، تهران، اميركبير، 1332ش؛ مسلم، مسلم بن حجاج، صحيح، قاهره، مكتبه محمد علي صبيح، 1342ق، ج 8؛ نجم رازي، عبدالله بن محمد، مرصاد العباد، به كوشش محمد امين رياحي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1352ش؛ نسفي، عزيز‌الدين، الانسان الكامل، به كوشش ماريزان موله، تهران، انستيتو ايران و فرانسه، 1962م؛ همو، كشف الحقايق، به كوشش احمد مهدوي دامغاني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359ش.

صمد موحد

### دائره المعارف اسلامی (اسلام پدیا)

در این دائره المعارف مجازی ده ها مقاله در باره حضرت آدم علیه اسلام در آدرس ذیل موجود است دو مقاله از این سایت در ذیل قابل مشاهده است بقیه مراجعه شود

http://islampedia.ir/fa/?s=%D8%A2%D8%AF%D9%85

#### مقاله آدم و حوا در آدرس ذیل

http://islampedia.ir/fa/%d8%a2%d8%af%d9%85-%d9%88-%d8%ad%d9%88%d8%a7/

آدم و حوا

فهرست

خلقت جسمانی حضرت آدم(ع)

فلسفه خلقت حضرت آدم قبل از حوا

آدم هشتمین نسل از انسان

خلقت حضرت آدم (ع) و یافته های دانشمندان

گناه بودن عمل آدم و حوا

عصمت معصومان (ع) و گناه

ترک اولی و پیامبران

معنای هبوط آدم (ع) از بهشت

محل زندگی آدم (ع) قبل ازآمدن به زمین

خطای حضرت آدم (ع) و سکونت ذریۀ او در زمین

دلیل عدم نهی آدم از شجره ممنوعه پس از هبوط

تعداد فرزندان آدم و حوا

ازدواج فرزندان حضرت آدم(ع)

قبر حضرت آدم و نوح در نجف

خلقت جسمانی حضرت آدم(ع)

قرآن در مورد خلقت انسان دارای تعبیرات گوناگونی است که نشان می دهد آفرینش انسان دارای مراحل متعددی بوده است که بدین قرار است[1]:

1. خلقت از خاک:

«ای مردم! اگر از روز رستاخیز در تردید هستید ما شما را از خاک… آفریدیم»[2]

2. خاک با آب آمیخته شده و به صورت گل درآمده است. «اوست که شما را از گل آفرید»[3]

3. گل به صورت گل بدبو و لجن در آمده است:

«پروردگارت به فرشتگان گفت: می خواهم بشری از گل خشک، از لجن بوی­ناک بیافرینم»[4]

4. ایجاد حالت چسبندگی در آن:

«ما آنها را از گلی چسبنده آفریده­ایم»[5]

5. به صورت خشکیده درآمده است:

«آدم(ع) را از گل خشک شده­ای چون سفال بیافرید»[6]

در این آیات به طور مطلق آفرینش از خاک آمده و البته معلوم نشده که از چه خاکی بوده است. سپس مقداری آب به آن اضافه می شود و تبدیل به گل می شود و طبیعی است وقتی گل مدتی در جایی بماند، و لو اینکه از خاک سفید باشد، رنگ و بوی آن تغییر می کند و رنگش تیره گشته و بوی نامطبوعی پیدا می کند. سپس آرام آرام خشک شده و ابتدا به حالت چسبندگی به خود گرفته و سپس کاملا خشک شده و شبیه سفال می شود.

فلسفه خلقت حضرت آدم قبل از حوا

بی گمان خلقت آدم بر حوا تقدم داشته است. در باره باید توجه داشت:

خداوند حکیم است و هیچ کار او بدون حکمت نمی باشد، اما این به معنای این نیست که بتوانیم تمام حکمت ها را با اندیشۀ خود به دست آوریم.

خداوند می تواند تمام ابنای بشر را به صورت مستقل و دفعی بیافریند، نه از طریق نظام اسباب و مسبباب، اما خداوند کاری را بر می گزیند که مطابق با نظام احسن باشد. علاوه این که این دو، دو جنس مخالف هم نیستند تا نیاز به خلق مجدد داشته باشد.

در این جهان، برخی از بندگان خالص خدا، حکمت هایی را درمی یابند که حتی پیامبران بزرگ الاهی نیز در نگاه اول نتوانسته اند به آنها دست یابند که نمونۀ روشنی از آن را می توان در داستان موسی (ع) و خضر (ع) مشاهده کرد.[7]

با لحاظ مقدمات فوق می گوییم: خداوند با آن که مرد و زن را در اصل انسانیت و توانایی رشد مادی و معنوی و مسئولیت در برابر رفتارها مساوی آفریده است، اما به دلایل حکیمانه ای، رتبۀ مردان را برتر از زنان قرار داده است،[8] که این رتبه بندی، تأثیری در انسانیت آنها ندارد؛ زیرا چنین رده بندی هایی در میان پیامبران نیز وجود داشته و برخی از آنها در رتبۀ برتری نسبت به سایرین قرار دارند.[9]

بر این اساس، محتمل است تقدم خلقت آدم بر حوا، برای نشان دادن همین تفاوت در رتبه باشد.

آدم هشتمین نسل از انسان

با استفاده از قرآن و روایات اجمالاً می توان گفت که قبل از حضرت آدم نسل و یا نسل هایی شبیه به انسان بوده اند که به آنها “انسان یا نسناس” می گفتند هر چند در مورد جزئیات و خصوصیات شخصیتی و زندگی آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.

علامه طباطبایی می گوید: در تاريخ يهود آمده است كه عمر نوع بشر از روزى كه در زمين خلق شده تا كنون، بيش از حدود هفت هزار سال نيست …ولي دانشمندان ” ژئولوژى” معتقدند كه عمر نوع بشر بيش از مليون ها سال است، و بر اين گفتار خود ادله‏اى از فسيل‏هايى كه آثارى از انسان ها در آنها هست، و نيز ادله‏اى از اسكلت سنگ شده خود انسان هاى قديمى آورده‏اند، كه عمر هر يك از آنها به طورى كه روى معيارهاى علمى خود تخمين زده‏اند بيش از پانصد هزار سال است.

اين اعتقاد ايشان است ولی ادله‏اى كه آورده‏اند قانع كننده نيست، دليلى نيست كه بتواند اثبات كند كه اين فسيل‏ها، بدن سنگ شده اجداد همين انسان هاى امروز است، و دليلى نيست كه بتواند اين احتمال را رد كند كه اين اسكلت‏هاى سنگ شده مربوط است به يكى از ادوارى كه انسان هايى در زمين زندگى مى‏كرده‏اند، چون ممكن است چنين بوده باشد، و دوره ما انسان ها متصل به دوره فسيل‏هاى نامبرده نباشد، بلكه انسان هايى قبل از خلقت آدم ابوالبشر در زمين زندگى كرده و سپس منقرض شده باشند، و همچنين اين پيدايش انسان ها و انقراضشان تكرار شده باشد، تا پس از چند دوره نوبت به نسل حاضر رسيده باشد[10].

پس انسان قبل از خلقت آدم وجود داشته و پس از انسان آدم وجود يافت، و ملائكه مامور به سجده بر وى شدند[11].

اما قرآن كريم به طور صريح متعرض كيفيت پيدايش انسان در زمين نشده، كه آيا ظهور اين نوع موجود (انسان) در زمين منحصر در همين دوره فعلى است كه ما در آن قرار داريم، و يا دوره‏هاى متعددى داشته، و دوره ما انسان هاى فعلى آخرين ادوار آن است؟

هر چند كه ممكن است از بعضى آيات كريمه قرآن استشمام كرد كه قبل از خلقت آدم ابوالبشر (ع) و نسل او، انسان هايى ديگر در زمين زندگى مى‏كرده‏اند؛ مانند آيه شريفه:” وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ”[12] كه از آن بر مى‏آيد قبل از آفرینش بنى آدم دورۀ ديگرى بر انسانيت گذشته است[13].

اما روایاتی که از ائمه اهل بيت (عليهم السلام) به ما رسیده تصریح می کنند که قبل از این نسل، نسل هایی از انسان ها وجود داشته است که منقرض شده اند و این روایات سابقه دوره های بسيارى از بشريت را قبل از دورۀ حاضر اثبات مى‏كنند.

برای نمونه به حدیثی اشاره می کنیم:

صاحب تفسير عياشي از هشام بن سالم و او از امام صادق (ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود: اگر فرشتگان موجودات زمينى را قبلاً نديده بودند، كه خونريزى كردند، از كجا گفتند ” أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ[14] “[15].

گفتنی است: ما به متن دینی که اثبات کند آدم هشتمین مرد روی کره زمین بوده، برخورد نکردیم بله در روایاتی بیان شده است که نسل حضرت آدم بعد از هفت دوره و هفت نسل از خلقت آدم بوده است؛ مثلا مرحوم صدوق در کتاب خصال، از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: “خداى عزوجل از روزى که زمین را آفریده، هفت عالم را در آن خلق (و سپس منقرض کرده است) که هیچ یک از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبوده اند و خداى تعالى همه آنها را از پوسته روى زمین آفرید و نسلى را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و براى هر یک، عالمى بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر، آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت.[16]،[17] اما ممکن است این روایات با لحاظ روایات دیگر که دوره های بیشتر را در گذشته ثابت می کند، اشاره به کثرت دوره های گذشته باشد؛ مثلا: شیخ صدوق در کتاب توحید• از امام صادق (ع) روایتى آورده که در ضمن آن امام (ع) به راوى فرموده: “شاید شما گمان مى کنید که خداى عزوجل غیر از شما هیچ بشر دیگرى را نیافریده است. نه، چنین نیست، بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آنها هستید”.[18]

همچنین در خصال از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود: خداى عز و جل دوازده هزار عالم آفريده كه هر يك از آن عوالم از هفت آسمان و هفت زمين بزرگتر است و هيچيك از اهالى يك عالم به ذهنش نمى‏رسد كه خداى تعالى غير عالم او عالمى ديگر نيز آفريده باشد. [19]

البته همان گونه که ملاحظه می شود روایت اخیر به خلقت عوالم اشاره دارد و این ممکن است در غیر از کره زمین باشد و بتوان روایاتی را که به هفت دوره قبلی در کره زمین اشاره می کنند، بدون معارض دانست.

اما (با فرض وجود انسان هایی قبل از آدم) آیا هنگام آفرینش حضرت آدم، انسان از نسل های قبل باقی مانده بودند؟

با توجه به قرائنی بعید نیست که در زمان آفرینش آدم افرادی از نسل های گذشته که در حال انقراض بودند هنوز نیز وجود داشته اند همچنان که بعضی از دانشمندان این را گفته اند. [20]

یکی از دانشمندان معاصر در زمینه ازدواج فرزندان آدم می گوید:

در اين جا احتمال ديگرى نيز هست كه گفته می شود: فرزندان آدم با بازماندگان انسان‏هاى پيشين ازدواج كرده‏اند زيرا طبق رواياتى آدم اولين انسان روى زمين نبوده، مطالعات علمى امروز نيز نشان مي دهد كه نوع انسان احتمالاً از چند مليون سال قبل در كرۀ زمين زندگى مي كرده، در حالى كه از تاريخ پيدايش آدم تا كنون زمان زيادى نمي گذرد، بنا بر اين بايد قبول كنيم كه قبل از آدم انسان‏هاى ديگرى در زمين مي زيسته‏اند كه به هنگام پيدايش آدم در حال انقراض بوده‏اند، چه مانعى دارد كه فرزندان آدم با باقيمانده يكى از نسل‏هاى پيشين ازدواج كرده باشد.[21]

البته تردیدی نیست که حضرت آدم اولین نفر از نسل حاضر بوده است.

قرآن كريم می فرماید که نسل حاضر از طرف پدر و مادر به يك پدر (به نام آدم) و يك مادر (كه در روايات و در تورات به نام حوا آمده) منتهى مى‏شود و اين دو تن، پدر و مادر تمامى افراد انسان است، هم چنان كه آيات زير بر اين معنا دلالت مى‏كند:” وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ”[22]؛ ” إِنَّ مَثَلَ عِيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ”[23]؛ “إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ”[24].

به طورى كه ملاحظه مى‏كنيد آياتى كه نقل شد شهادت مى‏دهند بر اين كه سنت الاهى در بقاى نسل بشر اين بوده كه از راه ساختن نطفه اين بقا را تضمين كند، و ليكن اين خلقت با نطفه، بعد از آن بود كه دو نفر از اين نوع را از گل آفريد، و او آدم و پس از او همسرش بود كه از خاك خلق شدند (و پس از آن كه داراى بدنى و جهازى تناسلى شدند فرزندان او از راه پديد آمدن نطفه در بدن آدم و همسرش خلق شدند) پس در ظهور آيات نامبرده بر اين كه نسل بشر به آدم و همسرش منتهى مى‏شوند جاى هيچ شك و ترديدى نيست[25].

اما این که آیا پیامبری در بین آنها بوده است؟ و آیا آنها با هوش بوده اند؟

قرآن و روایات پیرامون این مسئله چیزی بیان نکردند ولی با توجه به این که آنها نیز انسان (یا نسناس) بوده و در این جهت با ما مشترک هستند تحقیقاً از هوش بر خوردار بوده و با حدس قوی و قریب به یقین می توان گفت که آنها دارای تکلیف و برای ارشادشان پیامبری نیز وجود داشته است.

خلقت حضرت آدم (ع) و یافته های دانشمندان

هیچ منافاتی بین خلقت حضرت آدم (ع) از نظر قرآن و یافته های دانشمندان وجود ندارد. اگر گفته می شود که خلقت آدم مربوط به حدود شش یا هفت هزار سال پیش است، می تواند منظور نسل جدیدی از انسان باشد که از حضرت آدم (ع) است و چه بسا قبل از این نسل، هزاران نسل از انسان وجود داشته و منقرض شده باشد. شواهد زیادی وجود دارد که قبل از حضرت آدم (ع)، انسان هایی که از نسل آن حضرت نبوده اند، زندگی می کرده اند.

و این البته با آموزه های قرآن مجید و روایات اسلامی هم سازگاری دارد.[26]

مرحوم علامه طباطبائى (ره) در ذیل آیۀ 1 سورۀ نساء مى گوید: از ظاهر آیه برمى آید که مراد از “نفس واحده”، آدم و مراد از “زوجها” حوا است که پدر و مادر نسل انسان اند و ما نیز از آن نسل هستیم،[27] و به طورى که از ظاهر قرآن کریم برمى آید، همه افراد نوع انسان به این دو تن منتهى مى شوند. از آیه شریفه برمى آید که نسل موجود از انسان، تنها به آدم و همسرش منتهى مى شود و جز این دو نفر، هیچ کس دیگرى در انتشار این نسل دخالت نداشته است.

در تاریخ یهود آمده است که عمر نوع بشر از روزى که در زمین خلق شده تا کنون، بیش از حدود هفت هزار سال نیست که اعتبار عقلى هم با این تاریخ مساعد است. پس اعتبار عقلى هم همان را مى گوید که تاریخ گفته است. لیکن دانشمندان طبقات الارض و به اصطلاح “ژئولوژى” معتقدند که عمر نوع بشر بیش از میلیون ها سال است.

این اعتقاد ایشان است، امّا ادلّه اى که آورده اند قانع کننده نیست. دلیلى نیست که بتواند اثبات کند این فسیل ها، بدن سنگ شده اجداد همین انسان هاى امروزى است، و دلیلى نیست که بتواند این احتمال را رد کند که این اسکلت هاى سنگ شده مربوط به یکى از ادوارى است که انسان هایى در زمین زندگى مى کرده اند؛ چون ممکن است چنین بوده باشد، و دوره ما انسان ها متصل به دوره فسیل هاى نامبرده نباشد، بلکه انسان هایى قبل از آفرینش آدم ابوالبشر در زمین زندگى مى کرده اند و سپس منقرض شده باشند، و این پیدایش انسان ها و انقراضشان تکرار شده باشد تا پس از چند دوره، نوبت به نسل حاضر رسیده باشد.

قرآن کریم به طور صریح و آشکار، کیفیت پیدایش انسان در زمین را بیان نکرده که آیا ظهور انسان در زمین، منحصر در همین دوره فعلى است که ما در آن قرار داریم، و یا دوره هاى متعددى داشته، و دورۀ ما آخرین ادوار آن است؟

ممکن است از بعضى آیات قرآن استشمام کرد که قبل از آفرینش حضرت آدم، ابوالبشر و نسل او، انسان هایى دیگر در زمین زندگى مى کرده اند چنان که می فرماید: “و زمانى که پروردگارت به فرشتگان فرمود: مى خواهم در زمین جانشینى بگذارم، گفتند [باز] در زمین کسانى مى گذارى که در آن فساد کنند و خونها بریزند”.[28]

مرحوم علامه طباطبائی می فرماید: از آیۀ 30 سورۀ بقره می توان استشمام کرد که قبل از خلقت آدم (ع)، انسان هایی هم زندگی می کردند که فرشتگان با سابقه ذهنی که از آنها داشتند از خداوند می پرسند: آیا کسی را خلق می کنی که فساد کرده و خونریزی می کند.[29]

از این آیه برمى آید، قبل از آفرینش بنى نوع آدم، دوره دیگرى بر انسانیت گذشته است و فرشتگان با آنها آشنا بوده و سابقه آنها را داشته اند.

در بعضى از روایات وارده از ائمه (ع) مطالبى آمده که سابقه ادوار بسیارى از بشر را قبل از دوره حاضر اثبات مى کند.

شیخ صدوق در کتاب توحید از امام صادق (ع) روایتى آورده که در ضمن آن امام (ع) به راوى فرموده: “شاید شما گمان مى کنید که خداى عزوجل غیر از شما هیچ بشر دیگرى را نیافریده است. نه، چنین نیست، بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آنها هستید”.[30]

مرحوم صدوق همچنین در کتاب خصال، از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: “خداى عزوجل از روزى که زمین را آفریده، هفت عالم را در آن خلق (و سپس منقرض کرده است) که هیچ یک از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبوده اند و خداى تعالى همه آنها را از پوسته روى زمین آفرید و نسلى را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و براى هر یک، عالمى بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر، آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت.[31]،[32]

براین اساس؛ اگر از آثار به جای مانده در غارها پی برده شود که تاریخ آن به میلیون ها سال پیش برمی گردد، باید گفت که این آثار به جای مانده، مربوط به انسان های نسل کنونی نیست؛ زیرا ظاهرا داستان خلقت حضرت آدم (ع) به بیش از 7000 سال پیش نمی رسد.[33]

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

1. نمایه: خلقت جسمانی حضرت آدم، سؤال شماره 506.

2. نمایه: قرآن و خلقت انسان، سؤال شماره 731.

گناه بودن عمل آدم و حوا

در مورد عمل حضرت آدم و حوا (ع) كه آيا مرتكب گناه شدند يا خير؟ چند قول وجود دارد كه اهم آنها دو قول است:

1.مرتكب گناه شده ولى اولاً: گناه صغيره بود، ثانياً: مرتکب گناه شده اند ولی گناه،قبل از نبوت حضرت آدم (ع) مى‏باشد و اين با مقام نبوت منافاتى ندارد، براى اين نظر(که عمل ایشان گناه بوده است) به چند دليل، استدلال شده از جمله اين كه:

اين آيه و امثال آن ظهور در عصيان دارند؛ دوم اين كه عصيان در قرآن به معناى گناه به كار رفته است؛ سوم اين كه دليلى در ارشادى بودن نهى “لاتقربا” نداريم؛ چهارمين دليل اين است كه توبه از كارى كه نهى ارشادى به آن تعلق گرفته، معنا ندارد.[34]

2. قول ديگر آن است كه حضرت آدم (ع) هنگام ارتكاب اين عمل پيامبر بوده است. بر این قول استدلال شده كه جبرئيل (ع) بر او نازل مى‏شده و نزول جبرئيل مساوى با نبوت است؛ زيرا جبرئيل بر غير نبى نازل نمى‏شود. علاوه بر اين كه خداوند همه‏ى اسما را تعليم آدم داد و تنها او بود كه از آنها اطلاع داشت و حتى ملايكه چنين علمى نداشتند. حضرت آدم (ع) بود كه معلم فرشتگان شد و اسما را به آنها تعليم داد و اين اتفاقات تماماً قبل از خوردن از میوۀ درخت نهى شده بود.[35]

پس نتيجه گرفته مى‏شود كه آدم (ع) هنگام خوردن از درخت، نبى بوده است و طبق نظر شيعه، نبى هیچ گاه مرتكب گناه نمى‏شود حتى صغيره. از اين رو، نهى را حتماً بايد بر نهى ارشادى حمل كنيم و آنچه حضرت آدم مرتكب شد ترك اولى بوده كه در پيامبران جايز است، منتها به دليل تقرب آنها به خداوند و مرتبه‏ى معرفتى كه به خالق خود دارند، اگر مرتكب ترك اولى شوند دچار مؤاخذه ی الاهى مى‏شوند.[36]

چنان كه در مورد بعضى از پيامبران مانند حضرت يونس (ع) كه از قوم خود خسته و از هدايت آنها نا اميد شد و آنها را بدون اذن پروردگار رها كرد و خداوند هم او را در شكم ماهى حبس نمود و فرمود: “اگر استغفار و توبه نمى‏كرد تا روز قيامت در شكم ماهى حبس مى‏شد.”[37] و يا ترك اولاى حضرت يوسف (ع) كه براى نجات از حبس به غير خداوند متوسل شد و موارد ديگر.[38] در حالى كه همين ترك اولى در مورد افراد عادى عقاب و مؤاخذه‏اى ندارد و به اصطلاح “حسنات الابرار سيئات المقربيّن” است مانند عبادت انسان‏هاى عادى كه همراه با غفلت و مشغول شدن ذهن به غير عبادت است، که چنین عبادتی براى انبيا نقص و خطا محسوب مى‏شود.[39]

توضیح آیۀ 121 سورۀ طه

“عصيان” در آیه ای که آن را به حضرت آدم نسبت داده است به معناى “مخالفت امر مولاست” و امر خالق، هم واجب است و هم مستحب و از اين رو،

اوّلاً: قول به مجاز بودن عصيان در مخالفت با مستحب، صحيح نمى‏باشد.

ثانياً: اگر مخالفت امر مستحبى، مجاز باشد بنا بر دلایلی که در عصمت انبیاء ذکر شده است، بايد نا فرمانی حضرت آدم را حمل بر آن نمود.[40]

كلمه ی “غوى” هم در آيه ی شريفه،[41] به معناى ضرر و زيان است چون اگر آدم (ع) مرتكب اين عمل نمى‏شد، مستحق ثواب عظيم بود[42].

“توبه” هم به خاطر ارتكاب معصيت نبوده، بلكه چون ترك اولى مناسب شأن پيامبر نيست، اقدام به توبه نمود. به علاوه گاهى توبه براى رسيدن به مقام انقطاع و رسيدن به ثواب پسنديده است، گرچه مرتكب گناه نشده باشد.[43]

عصمت معصومان (ع) و گناه

عصمت مطلقه‏ معصومان (‏ع) (انبيا و امامان‏)، ثمره و نتيجه‏ مقام شامخ نورانى و روحانى و تكوينى آنان در عالم هستى است. آنان از انوار غيبيّه الاهيه و مظاهر تامّه و آيات باهره‏ جلال و جمال حق‏اند. طينت ابدان و خلقت ارواح آنان با دست قدرت جمال و جلال الاهى تخمير شده و در عالم غيب كسب حقايق اسما و صفات نموده‏اند. در تحت ولايت حق تعالى بوده، هميشه خود را در محضر خداوند مى‏دانند، و اين شهود و حضور، مانع انجام گناه مى‏شود. هرچند امكان و قدرت و اختيار گناه از آنان سلب نشده است.[44]

مطلب اوّل در خصوص عصمت پيامبران (‏ع) است: در اين مسئله اقوال مختلفى بين فرقه‏هاى مسلمان وجود دارد كه مى‏توان مجموعاً چهار قول را بيان كرد:

1. پيامبران‏ (ع) معصوم از گناه كبيره هستند، ولى گناه صغيره بر آنها جايز است و از زمان بلوغ معصوم مى‏باشند كه قول اكثر معتزله مى‏باشد.

2. نه گناه كبيره و نه صغيره از انبيا صادر نمى‏شود منتها عمداً، ولى سهواً اشكالى ندارد. صاحب این قول ابو على جبايى است. وی قايل است انبيا، از زمان نبوت معصوم هستند، ولى قبل از آن، صدور معصيت ‏از آنان جايز است.

3. گناه از انبيا صادر نمى‏شود، مگر سهواً و از روى خطا و بر اين خطا هم مؤاخذه مى‏شوند، گر چه افراد عادى به خاطر گناه از روى سهو و نسيان عقاب نمى‏شوند و اين تفاوت به علت بالا بودن معرفت و علو رتبه ی پيامبران است. كه قول نظام و تابعين اوست.

4. هیچ گناهی از پیامبران صادر نمی شود ، چه كبيره يا صغيره، چه از روى عمد يا خطا و يا سهو. كه قول اماميه مى‏باشد و البته حشويه و بسيارى از اهل حديث نیز قائل به این مطلب مى‏باشد.[45]

برای آگاهی بیشتر رجوع شود به نمايه‏هاى:

عصمت انبيا، سؤال شماره 7564

ترک اولی و پیامبران

هیچ گناهی از پیامبران صادر نمى‏شود، چه كبيره و يا صغيره، چه از روى عمد و يا خطا و يا سهو. كه قول اماميه مى‏باشد و عصمت انبيا هم بعد از زمان نبوت و هم قبل از آن مى‏باشد. تنها چيزى كه از آنها صادر است ترك مستحب و ترک اولى است. اماميه بر مدعاى خود ادله ی متعددى دارند كه جهت اختصار تنها به سه دليل اشاره مى‏شود:

دليل اوّل: اگر انبيا دچار خطا و گناه شوند، از اقل مردم هم پايين‏تر مى‏شوند؛ زيرا معرفت آنان نسبت به خالق خود از معرفت انسان های دیگر بالاتر است و اگر با اين معرفت و شناخت و آگاهى كه از خالق و حقيقت گناه و مخالفت از امر مولا دارند مرتكب گناه شوند، از بقيه ی گناهكاران هم پايين‏تر مى‏باشند.

دليل دوم: اگر انبيا مرتكب گناه شوند از طرفى چون نبى هستند متابعت و پيروى از آنها لازم است و از طرف ديگر چون مرتكب خطا و گناه مى‏شوند در خصوص گناه، متابعت آنان حرام است، لذا نسبت به يك عمل هم وجوب و هم حرمت است و اجتماع ضدّين مى‏شود و لذا باعث تحيّر و سرگردانى امت مى‏شود.

دليل سوم: هدف از بعثت انبيا تبعيّت مردم از ايشان و تربيت جامعه و دورى كردن از گناه مى‏باشد، پس اگر گناه بر انبيا جايز باشد، مردم اعتماد و اطمينانى به آنها پيدا نمى‏كنند و در نتيجه نقض غرض مى‏شود و نقض غرض هم بر مولاى حكيم، قبيح و غير جايز است.[46]

معنای هبوط آدم (ع) از بهشت

“هبوط” در لغت به معنای سقوط از بلندی به محل پایین و پست تر و نقیض صعود است.[47]

در آیات متعددی از قرآن مجید، از اخراج آدم از بهشت و اسکان او در زمین به هبوط تعبیر شده است:

1. «و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم في الارض مستقر و متاع الی حین»؛ یعنی و در این هنگام به آنها گفتیم: همگی به زمین فرود آیید در حالی که بعضی دشمن بعض دیگر خواهید بود.[48]

2. «قلنا اهبطوا منها جمیعاً فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلاخوف علیهم ولا هم یحزنون»؛ یعنی گفتیم همگی از آن فرود آیید! هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمده کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنها است و نه غمگین شوند.[49]

3. «قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین»؛ یعنی از مقام خویش فرود آیید، در حالی که بعض از شما نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود (شیطان دشمن شماست و شما دشمن او) و برای شما در زمین قرارگاه و وسیله ی بهره گیری تا زمان معینی خواهد بود.[50]

همچنین در قرآن مجید هبوط به معنای حلول و استقرار یافتن در محل (شهر) نیز استعمال شده است. در قصه حضرت موسی و بنی اسرائیل قرآن می فرماید: «… قال أتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصراً فان لکم ماسألتم…»؛ یعنی موسی گفت: آیا غذایی پست تر را به جای غذای بهتر انتخاب می کنید؟ (اکنون که چنین است بکوشید از این بیابان) در شهری فرود آیید؛ زیرا هر چه خواستید در آن جا برای شما هست.[51]

بحث از هبوط آدم و معنای اصطلاحی این هبوط در وهله ی اوّل به این نکته بستگی دارد که بهشتی را که حضرت آدم در آن سکونت داشت چگونه معنا کنیم، آیا این یک بهشت دنیایی بود ( زمینی یا برزخی)، یا آخرتی؟ آنچه مسلم است این است که بهشت خلد نبوده است، بر این اساس هبوط ، هبوط مقامی است. به هرحال این بحث هم در میان مفسران مطرح شده است و هم در بین فلاسفه و هر یک در این زمینه نظریات و احتمالاتی را بیان فرموده اند و ما در این جا فقط نظریات مفسران را می آوریم:

مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان می فرماید: هبوط و نزول و وقوع مثل هم هستند (به یک معنا هستند) که عبارت است از: حرکت از بلندی به سوی پایین… و گاهی هبوط به معنای (حلول در مکان) استعمال می شود مثل آیه ی شریفه که می فرماید: «اهبطوا مصراً»؛ یعنی وارد شهر شوید… .[52]

علامه طباطبائی در این زمینه می فرماید: هبوط به معنای خروج از بهشت و استقرار در زمین و ورود به زندگی پر مشقت دنیاست». ظاهر آیه، «قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین» و آیه ی بعد از آن «قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون»، این است که نحوه ی حیات بعد از هبوط با حیات قبل از هبوط (زندگی در بهشت) فرق دارد. این زندگی همراه با مشقت و سختی است، اما زندگی در بهشت یک زندگی آسمانی بوده که در آن گرسنگی و تشنگی و سختی نبوده است.

ایشان می گویند: بهشت آدم در آسمان بوده، هر چند كه بهشت آخرت و جنت خلد، ( كه هر كس داخلش شد ديگر بيرون نميشود )، نبوده باشد.

بله در اين جا اين سؤال باقى مي ماند: كه معناى آسمان چيست؟ و بهشت آسمانى چه معنا دارد؟[53]

آن استاد فرزانه در جایی دیگر به این امر می پردازند و می فرمایند: این که بهشت آدم از بهشت‏هاى دنيا بوده، مراد اين است كه از بهشت‏هاى برزخى بوده، كه در مقابل بهشت جاودان است.[54]

ایشان در تبیین هبوط و خروج شیطان از جمع ملائکه بعد از سجده نکردن که در آیه ی «قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين»[55] آمده است می فرماید:

جمله ی «فاخرج انك من الصاغرين» تاكيد است براى جمله ی «فاهبط منها»، براى اين كه هبوط همان خروج است، و تفاوتش با خروج تنها در اين است كه هبوط خروج از مقامى و نزول به درجه پايين‏تر است، و همين معنا خود دليل بر اين است كه مقصود از هبوط فرود آمدن از مكان بلند نيست، بلكه مراد فرود آمدن از مقام بلند است .

و اين مؤيد ادعاى ماست كه گفتيم ضمير در منها و فيها به منزلت بر مى‏گردد، نه به آسمان و يا بهشت.

و شايد كسانى هم كه گفته‏اند مرجع ضمير، آسمان و يا بهشت است، مقصود شان همان منزلت باشد.

بنا بر اين، معناى آيه چنين مى‏شود كه خداى تعالى فرمود: به جرم اين كه هنگامى كه تو را امر كردم سجده نكردى بايد از مقامت فرود آيى، چون مقام تو مقام خضوع و فرمانبرى بود و تو نمى‏بايستى در چنين مقامى تكبر كنى، پس برون شو كه تو از خوار شدگانى.[56]

در جایی دیگر ایشان به نکته ی مهمی اشاره می کنند و می فرمایند: « امر به هبوط، امرى تكوينى، و بعد از زندگى آدم در بهشت، و ارتكاب آن مخالفت بوده، پس معلوم شد كه در آن روز، و در حين مخالفت آن دستور، و خوردن از درخت، هيچ دينى تشريع نشده بود، و هيچ تكليف مولوى و خطابى مولوى از خداى تعالى صادر نشده بود».[57]

در توضیح کلام المیزان باید گفت: نهی از نزدیک شدن به درخت مخصوص (الشجرة) یک نهی ارشادی بوده است همانند این که طبیب به مریض می گوید: اگر این غذا را بخوری به فلان بیماری مبتلا خواهی شد. در این جا هم خداوند فرموده است به این درخت نزدیک نشو و از میوه ی آن نخور؛ زیرا اگر از میوه ی این درخت بخوری، نتیجه اش خروج از بهشت است. از این کلام علامه طباطبائی بخوبی معنا و مراد از از هبوط و علت آن روشن می شود.

آیت الله جوادی آملی با پذیرش بهشت برزخی به عنوان مسکن آدم و حوا ، می فرماید: حضرت آدم از نشئه ی فرا طبیعت به محدوده ی طبیعت منتقل شد و چنین انتقالی همان تنزل وجودی و مکانتی است.- همانند تنزل قرآن از نزد خدای سبحان برای هدایت مردم- نه تنزل بدنی و مکانی و علاوه این هبوط چون همراه با توبه و اجتباء حضرت آدم بوده است از آن به هبوط ولایت و خلافت یاد می شود.[58]

هبوط ابلیس سقوط از منزلت بود، ولی هبوط آدم با حفظ کرامت، در زمین بود؛ یعنی استقرار در زمین مشترک بین آدم و ابلیس بود، اما ابلیس با از دست دادن درجه ی پیشین وارد زمین شد و آدم با حفظ مرتبۀ قبلی در زمین مستقر شد.[59]

پس شیطان دو نحوه هبوط داشت:

1. هبوطی از جایگاه و منزلت فرشتگان که پس از استکبار از سجده ی برای آدم حاصل شد و لازمه ی آن هبوط از بهشت به عنوان منزلت و شان رفیع بود و آیه ی «قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين».[60] به اشاره دارد.

2. هبوطی از بهشت به عنوان یک مسکن موقت که برای اغوای آدم و حوا به آن راه پیدا کرده بود و این هبوط پس از اغوای آدم و حوا و به همراه آن دو بزگوار تحقق یافت.[61]

با توجه به اين كه آدم براى زندگى در روى زمين آفريده شده بود و بهشت نيز منطقه ی سرسبز و پر نعمتى از دنیا بود، هبوط و نزول آدم در اين جا به معناى نزول مقامى است نه مكانى؛ يعنى خداوند مقام او را به خاطر ترك اولى تنزل داد و از آن همه نعمت هاى بهشتى محروم ساخت و گرفتار رنج هاى اين جهان كرد. .[62]و[63]

محل زندگی آدم (ع) قبل ازآمدن به زمین

موضوع این گفتار در مورد محل زندگى آدم قبل از آمدن به زمين است كه آيا بهشت موعود و آخرت بوده و يا بهشت دنيايى بوده است؟

عده‏اى نظرشان این است كه بهشت موعود بوده و بهشت موعود محل تكليف نمى‏باشد و خروج آدم (ع) از آن اشكالى ندارد؛ زيرا عدم خروج – از بهشت موعود و هميشگى – زمانى است كه براى ثواب در آن مستقر شده باشد.[64]

اما اشكالاتى كه بر اين نظر است، اوّلاً: اگر محل تكليف نبوده پس چرا قرآن مى‏فرمايد: آدم (ع) عصيان و مخالفت نموده است؟ و شيطان هم نبايد مرتكب خلاف شده باشد.

ثانياً اگر بهشت موعود بوده، راهى براى شيطان به آن جا نبود.

ثالثاً در بهشت موعود خوردن تمام نعمت‏هايش جايز است و خداوند از هيچ نعمتى انسان را منع نمى‏كند، در حالى كه آدم (ع) از خوردن شجره نهى شد.[65]

بنابراين، قول به اين كه بهشت دنيوى بوده، صحيح به نظر مى‏رسد. افزون بر اين كه روايات صريحاً اين مطلب را بيان مى‏كنند كه باغى از باغ‏هاى دنيا بوده كه خورشيد و ماه در آن طلوع مى‏كردند. يكى از راويان حديث مى‏گويد: از امام صادق (ع) راجع به بهشت آدم پرسيدم امام (ع) در جواب فرمود: باغى از باغ هاى دنيا بود كه خورشيد و ماه بر آن مى‏تابيد، و اگر بهشت جاودان بود هرگز آدم از آن بيرون رانده نمى‏شد[66].

و از اين جا روشن مى‏شود كه منظور از هبوط و نزول آدم به زمين نزول مقامى است، نه مكانى؛ يعنى از مقام ارجمند خود و از آن بهشت سر سبز پائين آمد.

اين احتمال نيز داده شده كه اين بهشت در يكى از كرات آسمانى بود، هر چند بهشت جاويدان نبوده است.

در بعضى از روايات اسلامى نيز اشاره شده که اين بهشت در آسمان بوده است، ولى ممكن است كلمه ی سماء ( آسمان ) در اين گونه روايات اشاره به مقام بالا باشد، نه مكان بالا.

با توجه به اين كه آدم براى زندگى در روى زمين آفريده شده بود و بهشت نيز منطقه ی سرسبز و پر نعمتى از همين جهان بود، هبوط و نزول آدم در اين جا به معناى نزول مقامى است نه مكانى؛ يعنى خداوند مقام او را به خاطر ترك اولى تنزل داد و از آن همه نعمت هاى بهشتى محروم ساخت و گرفتار رنج هاى اين جهان كرد.[67]و[68]

خطای حضرت آدم (ع) و سکونت ذریۀ او در زمین

نسل آدم بعد از اتفاقاتی که برای آدم ابوالبشر افتاد در زمین ادامه پیدا کرد ولی آیا می توان گفت اگر خطای آدم نبود، نسل او برای همیشه در همان مکانی زندگی می کردند که آدم و حوا در آن بودند؟

اگر آدم (ع) دچار خطا و اشتباه نمی شد، وضعیت کنونی ما چه بود؟!

ممکن است پاسخ این پرسش در خوشبینانه ترین نگاه، این باشد که ما نیز همانند فرشتگان بهشتی و دیگر موجودات آن، همچنان در بهشت می ماندیم و از رفاه و آسایش بدون دردسر برخوردار می شدیم! و یا در بدبینانه ترین نگاه این که ممکن بود، آزمایشی که آدم (ع) نتوانست به طور موفق از آن خارج شود، برای یکایک ما نیز اجرا می شد و در صورت عدم قبولی؛ به جای آن که به زمین هبوط کنیم؛ مستقیما روانۀ جهنم می شدیم و یا در دیدگاهی متوسط، ما نیز همانند آدم (ع) به زمین هبوط می کردیم؛ یعنی می شدیم آنچه اکنون هستیم! قضاوت نمایید، اگر هر کدام از این پاسخ ها صحیح باشد، چه تأثیری بر وظایف کنونی ما خواهد گذاشت؟!

چنین پرسش هایی ممکن است در ارتباط با موارد دیگر نیز مطرح شود، نظیر:

اگر نوح (ع) دشمنان خود را نفرین نمی کرد و طوفان نازل نمی شد؟!

اگر ابراهیم (ع) با افتادن در آتش به شهادت رسیده و نجات نمی یافت؟!

اگر فرعون، حرف همسرش را قبول نکرده و موسی (ع) را به فرزندی نمی پذیرفت؟!

اگر امام حسین (ع) در مبارزه با یزید، در ظاهر نیز پیروز شده و حکومتی اسلامی برقرار می نمود؟

هزاران پرسش از این دست را می توان مطرح نمود که اگر این اتفاق انجام می شد و یا نمی شد، چه رخ می داد؟! و یا پرسش هایی؛ مانند این که ماهی یونس از چه نوعی بود، کشتی نوح چند متر بود و … .

خداوند در قرآن کریم بعد از بیان داستان اصحاب کهف، به موضوعی اشاره می نماید که دقت در آن، خالی از لطف نیست:

به طور مثال در آیۀ 22 سورۀ کهف چنین بیان شده که گروهی از مردم اظهار می دارند اصحاب کهف، سه نفر بوده و سگ آنها نفر چهارمشان بوده است! گروهی دیگر نیز با حدس و گمان می گویند: نه! آنان پنج نفر بودند و سگشان نفر ششم بود! برخی نیز معتقدند که آنان هفت نفر بوده و با سگشان هشت نفر می شدند! ای پیامبر! به آنان بگو که خداوند از تعداد آنان آگاه تر است و هیچ کس، جز اندکی (از اولیای الاهی) تعداد دقیق آنان را نمی دانند، پس بیهوده با آنان به گفت و گو مپرداز و … .[69]

نکتۀ مورد نظر ما این است که موضوع تعداد اصحاب کهف به عنوان موضوعی جالب مورد بحث و گفت و گو بود و نظریات مختلفی در مورد آن بیان می شد، اما خداوند با این که در مواردی؛ مانند مدت توقف آنان در غار به صورت جزئی و دقیق سخن گفته و فرموده که آنان 309 سال در غار توقف داشتند،[70] در مورد تعداد آنان فقط به بیان اختلاف نظرها بسنده نموده و این ابهام را برطرف ننمودند.

ممکن است، دلیل چنین رفتاری را از جانب پروردگار، این گونه ارزیابی نمود که بحث و گفت و گوی بیش از حد، در برخی موارد جزئی که ندانستن آن ضرری به دین داری و فهم پیام های الاهی نمی رساند، نوعی انحراف از مسائل مهم تر و اصلی تر به شمار آمده و نیازی به آن نیست.

پیام الاهی در ماجرای اصحاب کهف آن بود که نباید در مقابل کفر و ستم تسلیم شد و در صورت امکان باید از منافع دنیوی دست کشیده و از سرزمین خود هجرت نمود و این که خداوند بر هر کاری توانا است و می تواند افرادی را صدها سال؛ بدون غذا و در حال خواب زنده و سالم نگه دارد، تا نشانه ای برای معاد باشد.

اما دانستن تعداد افراد موجود در غار، هیچ نقشی در شناخت پیام الاهی نداشته و می توان از آن صرف نظر نمود.

به همین دلیل، با بیان صریح این که پاسخ پرسش مبنی بر شناخت وضعیت فرزندان آدم (ع) در صورت باقی ماندن ایشان در بهشت را ندانسته و دانش آن در اختیار خداوند می دانیم، ولی معتقدیم که این موضوع از اموری نیست که ندانستن آن، تأثیری در اعتقادات و وظایف کنونی ما داشته باشد و بهتر است، اکنون که در بهشت نبوده و جانشین خداوند در این کرۀ خاکی هستیم، آن گونه زندگی نماییم که بهشت و بالاتر از آن، یعنی رضایت معبودمان را به دست آوریم و بدانیم خداوندی که توبۀ آدم را پذیرفت، می تواند بار دیگر ما را در جوار خود جایگزین سازد؛ زیرا خود او در یکی از آیاتی که ماجرای هبوط آدم (ع) را بیان می نماید، خطاب به ما فرزندانش می فرماید: “هر که در مسیر هدایت گام بردارد، نه ترسی داشته و نه اندوهناک می شود”.[71] و در آیه ای دیگر تصریح می نماید که افراد جویای هدایت، نه گمراه شده و نه شقاوت مند خواهد شد.[72]

با این حال مطلبی در تفسیر المیزان آمده است که می تواند ما را در دستیابی به پاسخ یاری رساند. علامۀ طباطبایی می گوید:

از سیاق آیات متعددی بر می آید که آدم در اصل، و در آغاز براى اين خلق شده بود، كه در زمين زندگى كند، و نيز در زمين بميرد، و اگر خداى تعالى او را (چند روزى) در بهشت منزل داد، براى اين بود كه امتحان خود را بدهند، و در نتيجه آن نافرمانى عورتشان هويدا بگردد، تا بعد از آن بزمين هبوط كنند. پس منظور اصلى از خلقت آدم سكونت در زمين بوده است، چيزى كه هست راه زمينى شدن آدم همين بوده كه نخست در بهشت منزل گيرد، و برتريش بر ملائكه، و لياقتش براى خلافت اثبات شود، و سپس ملائكه مامور به سجده براى او شوند، و آن گاه در بهشت منزلش دهند، و از نزديكى به آن درخت نهيش كنند، و او (به تحريك شيطان) از آن بخورد، و در نتيجه عورتش و نيز از همسرش ظاهر گردد، و در آخر بزمين هبوط كنند… پس ظهور عيب در زندگى زمينى، و بوسيله خوردن از آن درخت، يكى از قضاهاى حتمى خدا بوده، كه بايد مي شد، … و اگر محكوميت زندگى كردن در زمين، با خوردن از درخت و هويدا گشتن عيب، قضايى حتمى نبود، و نيز برگشتن به بهشت محال نبود، بايد بعد از توبه و ناديده گرفتن خطيئه به بهشت بر گردند، (براى اينكه توبه آثار خطيئه را از بين مى‏برد).[73]

دلیل عدم نهی آدم از شجره ممنوعه پس از هبوط

درباره اين كه چرا آدم (ع) بعد از هبوط، از شجره نهى نشد و منع از آن مخصوص جايگاه اولى بوده يا نه؟ گفتنی است ابتدا بايد ديد منظور از شجره چيست؟ از دو حال خارج نيست:

1-يا درخت ظاهرى و يك نوع گياه بوده ( گندم، انجير، درخت كافور و مانند آن).

2- يا منظور جنبه ی معنوى داشته كه يا شجره‏ى علم بوده (اما اين منافات با آيات قرآنى دارد؛ زيرا آدم نه تنها علم داشته، بلكه اسما را به ملايكه تعليم داده است). و اگر مراد از شجره، درخت حسد باشد، الآن هم حسد يك حالت نفسانى مذموم است و خداوند نهى از آن فرموده؛ چنان كه در روايات است كه حسد ايمان را از بين مى‏برد آن چنان كه آتش پنبه را.

حال اگر مراد درخت ظاهرى باشد بايد گفت:

اولاً: ابتدا باید دید آیا چنین درختی مانند آن چه در بهشت حضرت آدم بوده است در دنیا وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد آیا نهی از آن برای شخص حضرت آدم رسیده است یا نه؟ چه بسا مثلا درخت انجیر بهشت حضرت آدم با درخت انجیری که ما امروز آن را می شناسیم در بسیاری از چیزها متفاوت باشد، ثانیاٌ چه بسا چنین نهی ومنعی برای حضرت آدم رسیده باشد و ما اطلاعی از آن نداشته باشیم؟

ثانیاً:هيچ اشكالى ندارد كه حكم يك موضوع در يك زمان و يا يك مكان چيزى باشد و در زمان و مكان ديگر چيز ديگر. مانند صدر اسلام كه مسلمانان ابتدا به سوى مسجد الاقصى نماز مى‏خواندند و سپس حكم عوض شد و به سوى كعبه نماز خواندند و يا حكم اكل ميته در حالت عادى حرمت است، ولى در بيابان و زمان اضطرار مباح، بلكه واجب مى‏شود تا شخص مضطر از مرگ نجات پيدا كند. در مورد داستان آدم (ع) هم چنين است كه در آن زمان و مكان خاص خوردن از درخت ممنوعه حرام، ولى در زمان و مكان ديگر جايز بود.

تعداد فرزندان آدم و حوا

دربارۀ تعداد فرزندان حضرت آدم – مانند بسیاری از حوادث و رخدادهای تاریخی – نظر قطعی وجود ندارد؛ زیرا که در متون معتبر تاریخی، اختلافاتی در بیان اسامی و تعداد آنها مشاهده می شود. این امر می تواند به جهت فاصلۀ زمانی طولانی آنان با زمان ثبت تاریخ و مکتوبات تاریخی، آنها باشد .

قاضی ناصر الدین بیضاوی در کتاب نظام التواریخ دربارۀ تعداد فرزندان حضرت آدم و حوا می گوید: حوا هر نوبت که آبستن می شد پسری و دختری [توأمان] می آورد و مادۀ هر بطنی به نر بطنی دیگر دادی (و مادۀ بطنی با نر بطنی دیگر عقد می بست) وی در ادامه می نویسد: ایشان [حوا] را صد و بیست شکم فرزند آمد و قابیل پسر شکم چهارم است. بعد از هلاک هابیل به پنج سال، آدم را پسری آمد به یک شکم، تنها بی دختر، او را “شیث” نام نهاد و فرمود که او بدل هابیل و پسری مبارک است و پیغمبر خواهد شد.[74] طبق این نظر؛ آدم و حوا دارای 239 فرزند بوده اند.

طبری درکتاب تاریخ خود سه نظر را به این شرح آورده است:

1. صد و بیست فرزند، اعم از دختر و پسر

2. چهل پسر و دختر

3. بیست و پنج پسر و چهار دختر

برای اطلاع بیشتر رجوع کنیدبه: تاریخ طبری،تاریخ الامم و الملوک، ج 1، ص 145.

ازدواج فرزندان حضرت آدم(ع)

این موضوع از دیر باز مطرح بوده است که فرزندان حضرت آدم با چه کسانی ازدواج کرده اند؟ آیا آنان با خواهران خودشان ازدواج کرده اند؟ آیا آنان با همسرانی از جنس ملک یا جن ازدواج کرده اند؟ آیا آنان با انسان های دیگر ازدواج کرده اند؟ اگر با خواهران خود ازدواج کرده باشند با توجه به حرمت ازدواج برادر و خواهر در تمام ادیان و شرایع، چگونه این ازدواج قابل توجیه است؟

در این‌ باره‌ در میان‌ دانشمندان‌ اسلامی‌ دو نظر وجود دارد و هر كدام ‌برای‌ خود دلایلی‌ از قرآن‌ و روایات‌ ذكر كرده‌اند. اینك‌ ما هر دو نظر را به‌ طور اجمال‌ نقل‌ می‌كنیم‌:

1- آنان با خواهران خودشان ازدواج کرده اند. از آنجا که در آن‌ زمان‌ (آغاز خلقت) هنوز قانون‌ تحریم‌ ازدواج‌ خواهر و برادر از طرف‌ خداوند قرار داده‌ نشده‌ بود و از طرف دیگر چون‌ راهی‌ برای‌ بقای‌ نسل‌ بشر، غیر از این‌ راه‌ نبوده‌، ازدواج‌ آنان‌ با یكدیگر صورت‌ گرفته‌ است‌، زیرا حق قانون گذاری ‌ از آن‌ خداست‌ چنانکه قرآن می فرماید: «ان‌ الحكم‌ الا لله؛ هر گونه‌ حكم‌ راجع‌ به‌ خداست‌»[75].

علامه طباطبائی ره در این زمینه می فرماید: “ازدواج در طبقه اول بعد از خلقت آدم و حوا یعنی در فرزندان بلافصل آدم و همسرش بین برادران و خواهران بوده است و دختران آدم با پسران او ازدواج کرده اند، چون در آن روز در تمام دنیا نسل بشر منحصر در همین فرزندان بوده ….. بنابراین هیچ اشکالی ندارد ( اگر چه در عصر ما خبری تعجب آور است و لیکن) از آنجایی که مساله، یک مساله تشریعی است و تشریع هم تنها و تنها کار خداوند تعالی است لذا او می تواند یک روز عملی را حلال و روز دیگر حرام کند. [76]

در تفسیر نمونه نیز همین نظریه پذیرفته شده و آمده است :”اشكالی ندارد كه‌ به‌ طور موقت‌ و به‌ جهت‌ ضرورت‌، برای‌ عده‌ای‌ این‌گونه‌ ازدواج‌ در آن‌ زمان‌ بلا مانع‌ و مباح‌ باشد و برای‌ دیگران‌ عموماً تحریم ‌ابدی‌ شود.ِ”[77]

طرفداران‌ این‌ نظریه‌ از آیات قرآن مجید نیز برای‌ خود دلیل‌ می‌آورند كه‌ خداوند عالم‌ چنین‌ می‌فرماید: « از آن‌ دو (آدم‌ و حوا) مردان‌ و زنان‌ فراوانی‌ در روی‌ زمین‌ منتشر ساخت‌».[78]

علاوه‌ بر این‌ در روایتی‌ كه‌ مرحوم‌ طبرسی‌ آن‌ را در «احتجاج‌» از امام‌ سجاد(ع‌) نقل‌ می‌كند این‌ مطلب‌ تأیید شده‌ است‌.[79]

2- نظر دیگر آن‌ است‌ كه‌ چون‌ ازدواج‌ فرزندان‌ آدم‌ با یكدیگر ممكن‌ نبود (زیرا ازدواج‌ با محارم‌ یك‌ عمل‌ قبیح‌ و زشت‌ و شرعا حرام است‌) فرزندان‌ آدم‌ با دخترانی‌ از جنس بشر ولی از نژاد و نسل‌ دیگر كه‌ از نسل های قبل در روی‌ زمین‌ باقی مانده بودند ازدواج‌ كردند. بعداً كه‌ فرزندان‌ آنها باهم‌ پسر عمو شدند، زناشویی‌ میان‌ خود آنان‌ صورت‌ پذیرفت‌. این‌ نظر را نیز بعضی‌ از روایات‌ تأیید می‌كند؛ زیرا نسل‌ آدم‌ نخستین‌ انسان‌ روی‌ زمین‌ نبوده‌ بلكه‌ پیش‌ از آن‌ نیز انسانهایی‌ در زمین‌ زندگی‌ داشته‌اند. ولی این قول با ظاهر آیات قرآن نمی سازد زیرا طبق آیه شریفه قرآن نسل‌ بشر فقط‌ به‌ وسیله‌ این‌ دو تن‌ به‌ وجود آمده ‌است‌. پس در حقیقت این دسته از روایات معارض با قرآن هستند و ما نمی توانیم آنها را بپذیریم.

از این استدلالات می توان نتیجه گرفت که طبق آیات قرآن این نظریه که هابیل و قابیل با همسرانی از جنس ملائکه یا جن ازدواج کرده باشند نیز باطل است. زیرا ظاهر این‌ آیه‌ می‌گوید كه‌ نسل‌ بشر فقط‌ به‌ وسیله‌ این‌ دو تن‌ (آدم و حوا) به‌ وجود آمده ‌است‌[80]، و اگر غیر از این‌ دو در بقای‌ نسل‌ او دخالت‌ داشتند، باید بفرماید: به‌ وسیله‌ این‌ دو و غیر آنان‌ … .

علامه طباطبائی (ره) در این زمینه می فرماید:” نسل موجود از انسان تنها منتهی به آدم و همسرش می شود و جز این دو نفر هیچ کس دیگری در انتشار این نسل دخالت نداشته است.”[81]

بنا بر این باید ما آن دسته از روایات را قبول کنیم که موافق با آیات قرآن است که حاصل آن قول اول است.

قبر حضرت آدم و نوح در نجف

تنها راه آگاهی از محل قبر حضرت آدم و نوح روایات است. در روایات متعددی از ائمه معصومین (ع) وارد شده است که محل دفن و قبر حضرت آدم (ع) و حضرت نوح (ع) در نجف اشرف است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

1. ابو بصیر گوید از امام صادق (ع) پرسیدم امام علی(ع) در کجا دفن شده اند؟ فرمود: در قبر پدرش حضرت نوح . گفتم قبر نوح در کجاست؟ مردم می گویند: قبر حضرت نوح در مسجد (مسجد کوفه) قرار دارد!؟ فرمود : نه در پشت کوفه قرار دارد.”[82]

2.اما صادق (ع) فرمود : “کوفه باغی از باغ های بهشت است قبر حضرت نوح و قبر حضرت ابراهیم و قبر سیصد و هفتاد پیغمبر دیگر و قبر حضرت علی (ع) در آن قرار دارد.” [83]

3. امام صادق (ع) فرمود: “….هر گاه حضرت علی(ع) را زیارت کردی بدان که حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت علی(ع) را زیارت کرده ای …[84]

از این روایات و روایات متعدد دیگر به خوبی استفاده می شود که قبر حضرت آدم و قبر حضرت نوح در نجف اشرف فعلی (پشت کوفه) واقع شده است و از آنجا که در آن زمان نجف به صورت یک شهر نبوده بلک دشت خشکی بوده است از آن به عنوان پشت کوفه یا نزدیک کوفه یاد شده است.

[1]. تفسیر نمونه، ج 23، ص 118.

[2]. حج، 5.

[3]. آنعام 2.

[4]. حجر، 25.

[5]. صافات، 11.

[6]. الرحمن، 14.

[7] کهف، 82-65.

[8] بقره، 228؛ “لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة”.

[9] بقره، 253؛ “تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجات‏”.

[10] طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج ‏4، ص 222، مترجم: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1374 هـ ش، چاپ پنجم‏.

[11] طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج ‏16، ص 389.

[12] و زمانى كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: مى‏خواهم در زمين جانشينى بگذارم، گفتند باز در زمين كسانى مى‏گذارى كه در آن فساد كنند و خون ها بريزند؟.” سوره بقره آيه: 30″.

[13] طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج ‏4، ص222 و 223.

[14] آيا كسى را در آن قرار مى‏دهى كه فساد و خونريزى كند، بقره، 30.

[15] مجلسی، بحارالأنوار، ج 11، ص 117، مؤسسۀ الوفاء، بیروت- لبنان، 1404 هـ ق.

[16] شیخ صدوق، خصال، ج 2، ص 652، ح 54.

[17] برگرفته از سؤال 2999 (سایت: 3297).

[18] شیخ صدوق، توحید، ص 277، ج 2، چاپ تهران.

[19] خصال ج 2 ص 639 ح 14. برگرفته از سؤال 516 (سایت: 563).

[20] در هرحال زمانی امامان شیعه از انسان های قبل از آدم ابو البشر سخن گفتند که از انسان های فسیل شده خبر و اطلاعی در دست نبود. این است که امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، ارزش واقعی این سخنان بهتر فهمیده شده و به ارتباط این بزرگان با جهان ماوراء طبیعت آسان تر پی برده می شود.

[21] مکارم شیرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج ‏3، ص 247، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1374 هـ ش، چاپ اول‏؛ ر. ک، جعفری، یعقوب، (تفسیر) کوثر، ج ‏2، ص 349.

[22] و خلقت انسان را از گل آغاز كرد، سپس نسل او را از چكيده آبى بى مقدار بيافريد.” سوره سجده: 8″.

[23] محققاً وضع عيسى نزد خدا نظير وضعى است كه آدم داشت و خدا او را از خاك خلق نموده سپس خطاب به خاك فرمود باش و خاك آدم شد.” سوره آل عمران آيه: 59″.

[24] و به خاطر بياور هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشرى را از گل مى‏آفرينم! هنگامى كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، براى او به سجده افتيد، ص 71 و 72.

[25] طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج ‏4، ص 224 و 225.

[26] برگرفته از سؤال 637 (سایت: 701).

[27] ترجمه الميزان، ج‏4، ص 214، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417.

[28] بقره، 30 ، “وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُون”.‏

[29] ترجمه المیزان، ج 4، ص 223.

[30] شیخ صدوق، توحید، ص 277، ج 2، چاپ تهران.

[31] شیخ صدوق، خصال، ج 2، ص 652، ح 54.

[32] برگفته از پایگاه پرسمان قرآنی.

[33] برای آگاهی بیشتر، نک: نمایه: عمر نوع بشر از منظر قرآن، سؤال 637 (سایت: 701).

[34] سيد مرتضى، تنزيه الانبيا، ص 24؛ ، بحارالانوار، ج 11، ص 198؛ محسن قرائتى، تفسير نور، ج7، ص 403.

[35] بقره، 33 – 31.

[36] مجلسى، بحارالانوار، ج 11، ص 198؛ طبرسى، مجمع البيان، ج 1، ص 188؛ تفسير نمونه، ج 1، ص 187.

[37] انبياء، 87؛ سيد مرتضى، تنزيه الانبيا، ص 141.

[38] سيد مرتضى، تنزيه الانبيا، ص 87.

[39] تفسير نمونه، ج 1، ص 188.

[40] مجلسى، بحارالانوار، ج 11، ص 198؛ طبرسى، مجمع البيان، ج 6، ص 151.

[41] طه، 121.

[42] ‏مجلسى، بحارالانوار، ج 11، ص 199 و 201.

[43] همان.

[44] ر.ك: نبوت از ديدگاه امام خمينى (‏ره) ، ص 124 – 129.

[45] مجلسى، بحارالانوار، ج 11، ب 4، ص 89، ط ايران؛ سيد مرتضى، تنزيه الانبيا، ص 15 – 17؛ طبرسى، مجمع البيان، ج 1، آيه 35؛ شيخ طوسى، تجريد الاعتقاد، مقصد رابع، ص 376، ط بيروت.

[46] مجلسى، بحارالانوار، ج 11، ب 4، ص 90 – 99 و 155-203 ؛ طبرسى، مجمع البيان، ج 1، ص 188، ط بيروت ؛ ج 6، ص 33 ؛ ج 8، ص 151؛ سيد مرتضى، تنزيه الانبياء، ص 17؛76؛ طبرسى، جوامع الجامع، ج 1، ص 39 ؛ ج 2، ص 440.

[47] العین، ج4، ص44، ص21؛ لسان العرب، ج7، ص421؛ مجمع البیان، ج4، ص279.

[48] بقره، 36، ترجمه مکارم شیرازی.

[49] بقره، 38، ترجمه مکارم شیرازی.

[50] اعراف، 24، ترجمه مکارم شیرازی.

[51] بقره، 61، ترجمه مکارم شیرازی.

[52] البته اخراج آدم و حوا از بهشت و هبوطشان (نزولشان) در زمین جنبه ی عقوبت نداشت؛ زیرا دلیل دارم که انبیای الاهی در هیچ حالی مرتکب عمل قبیح نمی شوند و کسی که عقوبت را بر پیامبران جایز بداند، در حق آنها جفا کرده و بزرگ ترین تهمت ناروا را به خداوند متعال وارد ساخته است… همانا خداوند آدم را از بهشت خارج کرد به خاطر این که با تناول از میوه ی شجره ی ممنوعه، مصلحت تغییر کرد و حکمت و تدبیر االهی اقتضا نمود که او را به زمین بیاورد و به تکالیف و سختی های دنیا مبتلا سازد. مجمع البیان، ج1، ص197 – 196.

[53] المیزان، ج1، ص135، ترجمه ی الميزان، ج1، ص208.

[54] ترجمه ی الميزان، ج1، ص213.

[55] طه، 117.

[56] ترجمه ی الميزان، ج8، ص35.

[57] همان، ص137.

[58] تفسیر تسنیم، ج3، ص383.

[59]تفسیر تسنیم، ج3، ص 374 و408 و466.

[60] طه، 117.

[61] تفسیر تسنیم، ج3، ص371-375.

[62] تفسير نمونه، ج13، ص333.

[63] ر.ک: نمایه ی: بهشت آدم، سؤال273.

[64] مجلسى، بحارالانوار، ج 11 ، ص 143.

[65] تفسير نمونه، ج 1، ص 186.

[66] تفسير نور الثقلين، ج1، ص62.

[67] تفسير نمونه، ج13، ص333.

[68] ر.ک: نمایه ی: بهشت آدم، سؤال273.

[69] “سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم …”.

[70] کهف، 25، “و لبثوا فی کهفهم ثلاث مأة سنین و ازدادوا تسعا”.

[71] بقره، 38، “قلنا اهبطوا…فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون”.

[72] توبه، 123، “قال اهبطا…فمن اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی”.

[73] برای آگاهی بیشتر، نک: ترجمه الميزان، ج‏1، ص: 196- 197.

[74] بیضاوی، ناصر الدین، و میر هاشم، محدث، ص 5- 6.

[75] يوسف‌، 4.

[76] ترجمه المیزان ج 4 ص 216

[77] ر.ک: تفسیر نمونه ج3،ص247

[78] نساء ، 1 “وبث‌ منهما رجالاً كثيراً و نساءاً”.

[79] الاحتجاج ج : 2 ص : 314

[80] نساء ، 1 “وبث‌ منهما رجالاً كثيراً و نساءاً”.

[81] ترجمه المیزان ج 4 ص 216

[82] وسائل‏الشيعة ج 14 ص 386،حدیث 19436-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِيثَمٍ الطَّلْحِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع:” أَيْنَ دُفِنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ دُفِنَ فِي قَبْرِ أَبِيهِ نُوحٍ قُلْتُ وَ أَيْنَ قَبْرُ نُوحٍ النَّاسُ يَقُولُونَ إِنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا ذَاكَ فِي ظَهْرِ الْكُوفَةِ”، نشر آل البیت، قم 1409ه-ق.

[83] وسائل‏الشيعة ج 14 ص 387 حدیث 19440- وَ عَنِ ابْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْكُوفَةُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فِيهَا قَبْرُ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ قُبُورُ ثَلَاثِمِائَةِ نَبِيٍّ وَ سَبْعِينَ نَبِيّاً وَ سِتِّمِائَةِ وَصِيٍّ وَ قَبْرُ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) ”

[84] طوسی، تهذيب‏الأحكام ج : 6 ص : 23 حدیث 8 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَشْتَاقُ إِلَى الْغَرِيِّ فَقَالَ فَمَا شَوْقُكَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزُورَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ فَضْلَ زِيَارَتِهِ فَقُلْتُ لَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَنِي ذَلِكَ قَالَ إِذَا زُرْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاعْلَمْ أَنَّكَ زَائِرٌ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ وَ جِسْمَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقُلْتُ إِنَّ آدَمَ ع هَبَطَ بِسَرَانْدِيبَ فِي مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ زَعَمُوا أَنَّ عِظَامَهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ صَارَتْ عِظَامُهُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى نُوحٍ ع وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً فَطَافَ بِالْبَيْتِ كَمَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ ثُمَّ نَزَلَ فِي الْمَاءِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ فَاسْتَخْرَجَ تَابُوتاً فِيهِ عِظَامُ آدَمَ ع فَحَمَلَهُ فِي جَوْفِ السَّفِينَةِ حَتَّى طَافَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَطُوفَ ثُمَّ وَرَدَ إِلَى بَابِ الْكُوفَةِ فِي وَسَطِ مَسْجِدِهَا فَفِيهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَرْضِ ابْلَعِي ماءَكِ فَبَلَعَتْ مَاءَهَا مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ كَمَا بَدَأَ الْمَاءُ مِنْهُ وَ تَفَرَّقَ الْجَمْعُ الَّذِي كَانَ مَعَ نُوحٍ ع فِي السَّفِينَةِ فَأَخَذَ نُوحٌ ع التَّابُوتَ فَدَفَنَهُ فِي الْغَرِيِّ وَ هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى تَكْلِيماً وَ قَدَّسَ عَلَيْهِ عِيسَى تَقْدِيساً وَ اتَّخَذَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَ اتَّخَذَ مُحَمَّداً ص حَبِيباً وَ جَعَلَهُ لِلنَّبِيِّينَ مَسْكَناً فَوَ اللَّهِ مَا سَكَنَ فِيهِ بَعْدَ أَبَوَيْهِ الطَّيِّبَيْنِ آدَمَ وَ نُوحٍ أَكْرَمُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص فَإِذَا زُرْتَ جَانِبَ النَّجَفِ فَزُرْ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ وَ جِسْمَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَإِنَّكَ زَائِرٌ الْآبَاءَ الْأَوَّلِينَ وَ مُحَمَّداً خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ عَلِيّاً سَيِّدَ الْوَصِيِّينَ وَ إِنَّ زَائِرَهُ تُفَتَّحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ فَلَا تَكُنْ عَنِ الْخَيْرِ نَوَّاماً ” نشر دارالکتب الاسلامیه، تهران ، 1365ه-ش

#### آدم هشتمین نسل از انسان

در آدرس ذیل

http://islampedia.ir/fa/%d8%a2%d8%af%d9%85-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/

با استفاده از قرآن و روایات اجمالاً می توان گفت که قبل از حضرت آدم نسل و یا نسل هایی شبیه به انسان بوده اند که به آنها “انسان یا نسناس” می گفتند هر چند در مورد جزئیات و خصوصیات شخصیتی و زندگی آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.

علامه طباطبایی می گوید: در تاريخ يهود آمده است كه عمر نوع بشر از روزى كه در زمين خلق شده تا كنون، بيش از حدود هفت هزار سال نيست …ولي دانشمندان ” ژئولوژى” معتقدند كه عمر نوع بشر بيش از مليون ها سال است، و بر اين گفتار خود ادله‏اى از فسيل‏هايى كه آثارى از انسان ها در آنها هست، و نيز ادله‏اى از اسكلت سنگ شده خود انسان هاى قديمى آورده‏اند، كه عمر هر يك از آنها به طورى كه روى معيارهاى علمى خود تخمين زده‏اند بيش از پانصد هزار سال است.

اين اعتقاد ايشان است ولی ادله‏اى كه آورده‏اند قانع كننده نيست، دليلى نيست كه بتواند اثبات كند كه اين فسيل‏ها، بدن سنگ شده اجداد همين انسان هاى امروز است، و دليلى نيست كه بتواند اين احتمال را رد كند كه اين اسكلت‏هاى سنگ شده مربوط است به يكى از ادوارى كه انسان هايى در زمين زندگى مى‏كرده‏اند، چون ممكن است چنين بوده باشد، و دوره ما انسان ها متصل به دوره فسيل‏هاى نامبرده نباشد، بلكه انسان هايى قبل از خلقت آدم ابوالبشر در زمين زندگى كرده و سپس منقرض شده باشند، و همچنين اين پيدايش انسان ها و انقراضشان تكرار شده باشد، تا پس از چند دوره نوبت به نسل حاضر رسيده باشد[1].

پس انسان قبل از خلقت آدم وجود داشته و پس از انسان آدم وجود يافت، و ملائكه مامور به سجده بر وى شدند[2].

اما قرآن كريم به طور صريح متعرض كيفيت پيدايش انسان در زمين نشده، كه آيا ظهور اين نوع موجود (انسان) در زمين منحصر در همين دوره فعلى است كه ما در آن قرار داريم، و يا دوره‏هاى متعددى داشته، و دوره ما انسان هاى فعلى آخرين ادوار آن است؟

هر چند كه ممكن است از بعضى آيات كريمه قرآن استشمام كرد كه قبل از خلقت آدم ابوالبشر (ع) و نسل او، انسان هايى ديگر در زمين زندگى مى‏كرده‏اند؛ مانند آيه شريفه:” وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ”[3] كه از آن بر مى‏آيد قبل از آفرینش بنى آدم دورۀ ديگرى بر انسانيت گذشته است[4].

اما روایاتی که از ائمه اهل بيت (عليهم السلام) به ما رسیده تصریح می کنند که قبل از این نسل، نسل هایی از انسان ها وجود داشته است که منقرض شده اند و این روایات سابقه دوره های بسيارى از بشريت را قبل از دورۀ حاضر اثبات مى‏كنند.

برای نمونه به حدیثی اشاره می کنیم:

صاحب تفسير عياشي از هشام بن سالم و او از امام صادق (ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود: اگر فرشتگان موجودات زمينى را قبلاً نديده بودند، كه خونريزى كردند، از كجا گفتند ” أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ[5] “[6].

گفتنی است: ما به متن دینی که اثبات کند آدم هشتمین مرد روی کره زمین بوده، برخورد نکردیم بله در روایاتی بیان شده است که نسل حضرت آدم بعد از هفت دوره و هفت نسل از خلقت آدم بوده است؛ مثلا مرحوم صدوق در کتاب خصال، از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: “خداى عزوجل از روزى که زمین را آفریده، هفت عالم را در آن خلق (و سپس منقرض کرده است) که هیچ یک از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبوده اند و خداى تعالى همه آنها را از پوسته روى زمین آفرید و نسلى را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و براى هر یک، عالمى بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر، آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت.[7]،[8] اما ممکن است این روایات با لحاظ روایات دیگر که دوره های بیشتر را در گذشته ثابت می کند، اشاره به کثرت دوره های گذشته باشد؛ مثلا: شیخ صدوق در کتاب توحید• از امام صادق (ع) روایتى آورده که در ضمن آن امام (ع) به راوى فرموده: “شاید شما گمان مى کنید که خداى عزوجل غیر از شما هیچ بشر دیگرى را نیافریده است. نه، چنین نیست، بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آنها هستید”.[9]

همچنین در خصال از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود: خداى عز و جل دوازده هزار عالم آفريده كه هر يك از آن عوالم از هفت آسمان و هفت زمين بزرگتر است و هيچيك از اهالى يك عالم به ذهنش نمى‏رسد كه خداى تعالى غير عالم او عالمى ديگر نيز آفريده باشد. [10]

البته همان گونه که ملاحظه می شود روایت اخیر به خلقت عوالم اشاره دارد و این ممکن است در غیر از کره زمین باشد و بتوان روایاتی را که به هفت دوره قبلی در کره زمین اشاره می کنند، بدون معارض دانست.

اما (با فرض وجود انسان هایی قبل از آدم) آیا هنگام آفرینش حضرت آدم، انسان از نسل های قبل باقی مانده بودند؟

با توجه به قرائنی بعید نیست که در زمان آفرینش آدم افرادی از نسل های گذشته که در حال انقراض بودند هنوز نیز وجود داشته اند همچنان که بعضی از دانشمندان این را گفته اند. [11]

یکی از دانشمندان معاصر در زمینه ازدواج فرزندان آدم می گوید:

در اين جا احتمال ديگرى نيز هست كه گفته می شود: فرزندان آدم با بازماندگان انسان‏هاى پيشين ازدواج كرده‏اند زيرا طبق رواياتى آدم اولين انسان روى زمين نبوده، مطالعات علمى امروز نيز نشان مي دهد كه نوع انسان احتمالاً از چند مليون سال قبل در كرۀ زمين زندگى مي كرده، در حالى كه از تاريخ پيدايش آدم تا كنون زمان زيادى نمي گذرد، بنا بر اين بايد قبول كنيم كه قبل از آدم انسان‏هاى ديگرى در زمين مي زيسته‏اند كه به هنگام پيدايش آدم در حال انقراض بوده‏اند، چه مانعى دارد كه فرزندان آدم با باقيمانده يكى از نسل‏هاى پيشين ازدواج كرده باشد.[12]

البته تردیدی نیست که حضرت آدم اولین نفر از نسل حاضر بوده است.

قرآن كريم می فرماید که نسل حاضر از طرف پدر و مادر به يك پدر (به نام آدم) و يك مادر (كه در روايات و در تورات به نام حوا آمده) منتهى مى‏شود و اين دو تن، پدر و مادر تمامى افراد انسان است، هم چنان كه آيات زير بر اين معنا دلالت مى‏كند:” وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ”[13]؛ ” إِنَّ مَثَلَ عِيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ”[14]؛ “إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ”[15].

به طورى كه ملاحظه مى‏كنيد آياتى كه نقل شد شهادت مى‏دهند بر اين كه سنت الاهى در بقاى نسل بشر اين بوده كه از راه ساختن نطفه اين بقا را تضمين كند، و ليكن اين خلقت با نطفه، بعد از آن بود كه دو نفر از اين نوع را از گل آفريد، و او آدم و پس از او همسرش بود كه از خاك خلق شدند (و پس از آن كه داراى بدنى و جهازى تناسلى شدند فرزندان او از راه پديد آمدن نطفه در بدن آدم و همسرش خلق شدند) پس در ظهور آيات نامبرده بر اين كه نسل بشر به آدم و همسرش منتهى مى‏شوند جاى هيچ شك و ترديدى نيست[16].

اما این که آیا پیامبری در بین آنها بوده است؟ و آیا آنها با هوش بوده اند؟

قرآن و روایات پیرامون این مسئله چیزی بیان نکردند ولی با توجه به این که آنها نیز انسان (یا نسناس) بوده و در این جهت با ما مشترک هستند تحقیقاً از هوش بر خوردار بوده و با حدس قوی و قریب به یقین می توان گفت که آنها دارای تکلیف و برای ارشادشان پیامبری نیز وجود داشته است.

[1] طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج ‏4، ص 222، مترجم: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1374 هـ ش، چاپ پنجم‏.

[2] طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج ‏16، ص 389.

[3] و زمانى كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: مى‏خواهم در زمين جانشينى بگذارم، گفتند باز در زمين كسانى مى‏گذارى كه در آن فساد كنند و خون ها بريزند؟.” سوره بقره آيه: 30″.

[4] طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج ‏4، ص222 و 223.

[5] آيا كسى را در آن قرار مى‏دهى كه فساد و خونريزى كند، بقره، 30.

[6] مجلسی، بحارالأنوار، ج 11، ص 117، مؤسسۀ الوفاء، بیروت- لبنان، 1404 هـ ق.

[7] شیخ صدوق، خصال، ج 2، ص 652، ح 54.

[8] برگرفته از سؤال 2999 (سایت: 3297).

[9] شیخ صدوق، توحید، ص 277، ج 2، چاپ تهران.

[10] خصال ج 2 ص 639 ح 14. برگرفته از سؤال 516 (سایت: 563).

[11] در هرحال زمانی امامان شیعه از انسان های قبل از آدم ابو البشر سخن گفتند که از انسان های فسیل شده خبر و اطلاعی در دست نبود. این است که امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، ارزش واقعی این سخنان بهتر فهمیده شده و به ارتباط این بزرگان با جهان ماوراء طبیعت آسان تر پی برده می شود.

[12] مکارم شیرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج ‏3، ص 247، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1374 هـ ش، چاپ اول‏؛ ر. ک، جعفری، یعقوب، (تفسیر) کوثر، ج ‏2، ص 349.

[13] و خلقت انسان را از گل آغاز كرد، سپس نسل او را از چكيده آبى بى مقدار بيافريد.” سوره سجده: 8″.

[14] محققاً وضع عيسى نزد خدا نظير وضعى است كه آدم داشت و خدا او را از خاك خلق نموده سپس خطاب به خاك فرمود باش و خاك آدم شد.” سوره آل عمران آيه: 59″.

[15] و به خاطر بياور هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشرى را از گل مى‏آفرينم! هنگامى كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، براى او به سجده افتيد، ص 71 و 72.

[16] طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج ‏4، ص 224 و 225.

### دائره المعارف طهور

در این دائره المعارف مجازی 60 مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام موجود است یکی از مقالات برای نمونه در ذیل قابل مشاهده است بقیه مراجعه گردد

http://tahoor.com/fa/Home/Search?page=1&term=%D8%A2%D8%AF%D9%85&title=true

#### مقاله حضرت آدم علیه السلام در آدرس ذیل

http://tahoor.com/fa/Article/View/24243?term=%D8%A2%D8%AF%D9%85

حضرت آدم علیه السلام

فارسی

12999 نمایش |

حضرت آدم (ع) نخستین بشر مربوط به این سلسله از آدمیان کنونی و اولین انسانی است که خداوند از خاک آفرید. آنچه که به نام انسان خوانده می شود از وی شروع شده است. او اولین پیامبران از دیدگاه اسلام است. آدم در اصل، کلمه ای عبری است به معنای خاکی یا سرخ رنگ. به گفته علامه مجلسی آدم همچون آزر، نامی عجمی است و از کلمه ای گرفته نشده است. او به القاب و صفات گوناگون خوانده شده است؛ مانند ابوالبشر، خلیفة الله، ابوالوری، صفی الله، ابو محمد و معلم الاسماء.

نام حضرت آدم بیست و پنج مرتبه در نه سوره قرآن کریم آمده است و سرگذشت او به طور گسترده در سوره های بقره، اعراف، حجر، اسراء، کهف و طه گفته شده است. آنچه که درباره او در کتب تفسیر، تاریخ و ادب و حدیث هم هست، مبتنی بر همین آیات قرآنی است. البته مفسران و صاحبنظران در تبیین و تفسیر این آیات، احتمالات زیادی داده اند.

بر طبق همین نظریه ها، آدم اولین بشر نیست و پیش از او آدم های دیگری بوده اند. از امام علی (ع) و امام سجاد (ع) و نیز امام باقر (ع) نقل شده که قبل از او آدم ها و عالم های دیگری بوده اند. محققان هم به این نتیجه رسیده اند که بدون شک، آدم اولین بشر نیست. در قرآن هم کمترین اشاره به اولین بشر بودن او نیست. اما به نبوت او اشاره شده که از میان قوم خود برگزیده شده است. بنابراین او صفی و برگزیده خداست ولی نمی تواند اولین انسان باشد.

قبل از خلقت او، خدا به فرشتگانش گفت که می خواهم در روی زمین خلیفه و جانشین برای خودم قرار دهم. آنها به خدا اعتراض کردند و خداوند در جواب آنها گفت من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. سپس خدا آدم را از گل آفرید و بعد تصویر پردازی او در مرحله دوم بود و آنگاه از روح خود در او دمید و به فرشتگانش دستور داد که او را سجده کنند. همه فرشتگان به جز شیطان که تکبر کرد، آدم را سجده کردند. این تکبر و غرور شیطان باعث رانده شدن ابدی او از درگاه خداوند شد. بعد از این مرحله خدا همه اسماء را به آدم یاد داد. این تعلیم فقط اسامی موجودات نبود؛ بلکه راز نهفته و سری بود که فرشتگان آنها را از آدم آموختند و بنا به قولی اسامی همه حجت های خدا، اسامی سرزمین ها، گیاهها، کوهها، بیابانها و یا اصلا اسرار و خواص موجودات بود.

سپس خداوند همسر او حضرت حوا (ع) را آفرید و هر دو را در بهشت اسکان داد و به آن ها گفت که از هر چیزی که می خواهید می توانید بخورید، لذت ببرید و بهره مند شوید، فقط یک درخت ممنوعه هست که به آن نزدیک نشوید. ولی آدم این توصیه را فراموش کرد و با فریب و قسم دروغ شیطان، وی و همسرش از آن درخت ممنوعه خوردند و لذا خداوند هر سه نفر را از بهشت بیرون کرد.

حضرت آدم به کوه صفا و حضرت حوا به کوه مروه فرود آمدند. آدم چهل روز به سجده افتاد و از فراق بهشت گریه کرد و آنقدر نالید و با کلماتی که از خدا یاد گرفت توبه کرد. گویند که این کلمات که توبه آدم و حوا بود، همان تمسک جستن به حق پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) بود. این دو بزرگوار در اثر این نافرمانی به زمین هبوط کردند. این هبوط هم منجر به زندگی مشترک و توالد و تناسل فرزندان آنها شد. از فرزندان او هابیل و قابیل و حضرت شیث (ع) می باشند. اینطور که گفته اند حضرت آدم حدود هزار سال عمر کرد. قبر او در بارگاه حضرت علی در نجف می باشد.

منـابـع

دائرة المعارف تشیع- صفحه 24

ابوالفتوح رازی- تفسیر ابوالفتوح- جلد 1 صفحه 150

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 57 صفحه 321-322

## آدم ع در ویکیها

### ویکی شیعه

مقاله حضرت آدم علیه السلام در آدرس ذیل

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AF%D9%85\_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)

#### آدم (پیامبر)

حضرت آدم نخستین انسان خلق شده، پدر همه انسان‌ها و اولین پیامبر الهی بود. کسی که به تایید قرآن برای نخستین بار خداوند از روح خود در کالبد او دمید، آن‌گاه خود را برای خلقت آدم ستود و فرشتگان مأمور شدند بر او سجده کنند. همسر او حوا بود و هر دو به سبب خوردن میوه ممنوعه به وسوسه شیطان از بهشت رانده شدند. حضرت آدم اولین خلیفه خدا در زمین بود.

چگونگی خلقت و دمیدن روح در کالبد آدم، سجده فرشتگان بر او، عصمت و هبوط آدم به زمین از مباحث کلامی و حدیثی است.

فهرست

۱ ریشه‌شناسی واژه آدم

۱.۱ علت نام‌گذاری

۲ حضرت آدم

۳ خلیفه خدا

۴ گفتگوی خدا و فرشتگان در مورد خلقت آدم

۵ دمیدن روح خدا در کالبد آدم

۶ سجده فرشتگان بر آدم

۷ حوّا

۸ بهشت آدم

۹ شجره ممنوعه

۱۰ هبوط

۱۱ عصمت حضرت آدم

۱۲ پانویس

۱۳ منابع

۱۴ پیوند به بیرون

ریشه‌شناسی واژه آدم

آدم، واژه‌ای غیرعربی که وارد زبان عربی شده است. این کلمه در داستان آفرینش انسان در تورات به‌کار رفته است،‌ ولی ریشه اصلی آن در زبان عبری نیز معلوم نیست. البته کلمه مؤنث آن «اَدَمَه» در عبری به معنی زمین یا خاک بکار رفته است. همچنین ریشه «ء د م» در زبان عبری، به رنگ قرمز نیز مرتبط است، برای اشاره به رنگ خاک که آدم از آن ساخته شده به کار می‌رود.[۱]

علت نام‌گذاری

اگرچه واژه آدم عربی نیست؛ اما برخی مفسران درباره علت خوانده‌شدن آدم به این نام دلایلی را بیان کرده‌اند. برای مثال، گفته شده کلمه "آدم" از "ادیم‌الارض" گرفته شده است، زیرا انسان از خاک آفریده شد.[۲] راغب اصفهانی تفصیل بیش‌تری می‌آورد و چهار دلیل را برمی‌شمرد:

چون جسم آدم از خاک روی زمین (ادیم) گرفته شده است.

چون پوست او گندمگون (آدم) بوده است.

چون او از درآمیخته شدن عناصر گوناگون و نیروهای مختلف آفریده شده است. (اُدْمهَ: الفت و اختلاط).

چون او از دمیده شدن روح الهی عطرآگین شده است. (اِدام: آنچه طعام را خوشبو گرداند)[۳]

حضرت آدم

حضرت آدم(ع) در اندیشه اسلامی به عنوان نخستین انسان و نخستین پیامبر معرفی شده است که از طین(گِل) آفریده شده است[۴] و سایر انسان‌ها از نسل او هستند.[۵] قرآن کریم بارها در مورد حضرت آدم سخن گفته است ولی داستان آفرینش آدم را در سوره‌های بقره، اعراف، حجر، اسراء، طه و ص ذکر کرده است.[نیازمند منبع]

خلیفه خدا

نوشتار اصلی: خلیفة الله

مفسران در مورد آیه ۳۰ سوره بقره که خداوند بعد از خلقت آدم می‌فرماید: «من در زمین جانشینی می‌گذارم.» اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر به چند صورت مطرح شده است اول اینکه این خلیفه‌ای که خداوند در این آیه مطرح کرده است به چه معناست و محدود خلافت آن خلیفه چقدر است، اختلاف نظر دیگر در مصداق خلیفه است که خلیفه حضرت آدم است یا نوع بشر یا هر کس دیگری، اختلاف دیگر این است که انسان یا حضرت آدم اساسا جانشین چه کسی شده است.[۶] بسیاری از مفسران معتقدند که انسان جانشین خداوند است و محدود خلافت همه کائنات می‌باشد و این خلافت اختصاصی به حضرت آدم ندارد.[۷]

گفتگوی خدا و فرشتگان در مورد خلقت آدم

تصویر سجده فرشتگان بر حضرت آدم(ع) در کتاب حبیب السیر که توسط غیاث‌الدین خواندمیر در هرات در قرن دهم هجری و شانزدهم میلادی تهیه شده است.

در گفت‌وگوی خدا با فرشتگان درباره آفرینش آدم، این عبارت از قول فرشتگان آورده شده که به پروردگار گفتند: "آیا در زمین کسی را قرار می‌دهی که در آن تبهکاری و خونریزی کند!؟"[۸] فرشتگان از کجا می‌دانسته‌اند که آدمیان در این کره خاکی گرفتار این دو بلای بزرگ خواهند شد؟ مفسران در این مورد روایات مختلفی آورده‌اند که از آنها بیش از یکی دو نتیجه نمی‌توان گرفت.

طبری روایات بسیاری نقل می‌کند و در یک دسته‌بندی، گفته‌ها را چنین بیان می‌کند:

برخی گفته‌اند پیش از آدمیان، جنّیان در زمین بودند که در آن تباهی و خونریزی می‌کردند و فرشتگان سرنوشت آدم و نسل او را بر آنان قیاس کرده‌اند.

برخی گفته‌اند خدا خود به فرشتگان گفت خلیفه‌ای در زمین قرار می‌دهم، گفتند: او چگونه خواهد بود؟ گفت :تباهی و خونریزی خواهد کرد. گفتند: چرا او را می‌آفرینی؟ گفت: من در سرشت آدمیان بسیاری خوبی‌ها و نیکی‌ها نهاده‌ام که شما از آن آگاهی ندارید.

برخی گفته‌اند خدا پیش از آفرینش آدم، آگاهی‌هایی درباره او به فرشتگان داد و برخی آگاهی‌های دیگر را پنهان کرد و فرشتگان برپایه آن اندازه آگاهی که داشتند، آن پرسش را مطرح کردند.[۹]

طبرسی می‌گوید در این باره ۳ قول است:

پیش از مردم، جنّیان در زمین بوده‌اند و تباهی و خونریزی کرده‌اند و فرشتگان کار ایشان را قیاس آینده آدمی گرفته‌اند.

فرشتگان صرفاً از روی استفهام چنین گفته‌اند یعنی اینکه: پروردگارا، آیا امکان تبهکاری و خونریزی هم برای تبار آدمی در میان خواهد بود یا نه؟

خدا خود به ایشان گفته بود که چنین خواهد شد، لیکن بقیه فواید آفرینش آدم را از ایشان پوشیده داشته بود تا به حکمت و علم خدا یقین بیشتری پیدا کنند.[۱۰]

دمیدن روح خدا در کالبد آدم

در سوره‌های حجر و ص خداوند می‌فرماید: از روح خود در آدم دمیدم. در جاهای دیگری نیز (در مورد آدم و عیسی) کلمه روح به خدا نسبت داده شده است. اسناد روح به خدا به چه معناست؟ مفسران اشاره‌هایی برای این مطلب دارند.

به عقیده این افراد دمیدن عبارت است از روان ساختن باد در چیزی و در اینجا مقصود زندگی دادن به آدم است از راه بخشیدن جان. نسبت دادن روح به خدا برای گرامی داشتن آدم است.[۱۱] خداوند روح آدم را از باب تکریم وی، به خود نسبت داد[۱۲] و مقصود این آیه این است که خدا جان انسانی را که به پیکر تعلق دارد پدید آورد نه اینکه گمان شود چیزی مانند هوا وارد بدن انسان شده است.[۱۳]

سجده فرشتگان بر آدم

بر اساس آیه قرآن فرشتگان بر آدم سجده کردند. این سجده با توجه به اینکه همه مسلمانان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ‌عبادت ویژه خداست و هرگونه تعظیمی به صورت عبادت برای غیرخدا، کفر و شرک است. سجده عبادی نبوده است بلکه برای بزرگداشت و به معنی درود و آفرین بوده است و چنین سجده‌ای برای غیر خدا جائز است (مانند سجده پدر ومادر وبرادران یوسف در برابر او) و افزون بر این که این سجده چون به امر خداوند بوده در واقع اطاعت فرمان خداست. [۱۴]

حوّا

در داستان آدم چندبار از همسر او (حوا) سخن گفته شده است. در قرآن مجید ۳ بار در خطاب به آدمیان آمده است که خدا شما را از نفسی واحد آفرید، ‌و همسرش را از همان نفس پدید آورد.[۱۵]

بهشت آدم

نوشتار اصلی: بهشت آدم

بهشت آدم نخستین سکونت‌گاه آدم(ع) و حَوّا در ابتدای خلقتشان است.[نیازمند منبع] در سه سوره قرآن‌ کریم از بهشت آدم یاد شده است.[۱۶] آدم و حوا در این بهشت از همه خواستنی‌ها و فراوانی نعمت برخوردار بودند اما در کنار این رفاه، به آن دو هشدار داده شده بود که به درخت معینی نزدیک نشوند و میوه آن را نخورند. آدم و حوا با وسوسه شیطان از میوه درخت ممنوعه استفاده کردند و به دنبال آن از بهشت اخراج شدند.[۱۷]

درباره موقعیت بهشت آدم سه نظریه وجود دارد: باغی در زمین،[۱۸] بهشتی برزخی در آسمان‌ها[۱۹] و بهشت موعود.[۲۰]

شجره ممنوعه

نوشتار اصلی: شجره ممنوعه

خداوند به آدم و حوا اجازه داد از میوه هر درختی استفاده کنند جز یک درخت معین. طبری روایات بسیاری از ابن عباس، ابومالک، ابوعطیه، قَتادَه و دیگران می‌آورد که این درخت، بوته گندم بوده است. در روایات دیگری گفته شده که تاک یا نهال انجیر بوده است. طوسی افزون بر روایات گندم و انگور و انجیر، روایتی از امام علی(ع) می‌آورد که این درخت، درخت کافور بوده است.[نیازمند منبع] امام رضا در ذیل روایتی بین نقل‌های مختلفی که پیرامون این درخت وجود دارد، جمع می‌کند.[۲۱]

در نهایت، با وسوسه شیطان، آدم و حوا میوه درخت ممنوع را استفاده کردند و از بهشت اخراج شدند.

هبوط

نوشتار اصلی: هبوط

هبوط در لغت به معنای «پایین قرار گرفتن به صورت اجبار» است.[۲۲] و در اصطلاح به داستان خروج آدم و حوا از بهشت، گفته می‌شود. خداوند در آیات مختلف به داستان هبوط پرداخته است: «همگی (به زمین) فرود آیید! در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود. و برای شما در زمین، تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود».[۲۳] پیرامون این هبوط بحث‌های مختلفی در میان علماء و مفسران وجود دارد و برخی معتقدند این هبوط،‌ نه به معنای جسمانی بلکه هبوط مقامی بوده است.[۲۴]

عصمت حضرت آدم

نوشتار اصلی: عصمت پیامبران

داستان آفرینش آدم با مسئله عصمت پیامبران گره خورده است. برپایه اعتقاد مسلمانان، چون پیامبران رسانندگان پیام خدا به مردمند و با همه امور دینی و دنیوی مردم سر و کار دارند، باید از هرگونه گناه پاک باشند.

اما در داستان آفرینش آدم و زندگی او آیاتی هست که باید از دیدگاه عصمت انبیا بررسی شود. آیاتی از قبیل این که: "شیطان، آدم و حوا را از بهشت لغزاند."[۲۵] "ایشان را بفریفت؛ گفتند پروردگارا بر خود ستم کردیم."[۲۶] "شیطان او را وسوسه کرد... آدم پروردگار خود را نافرمانی کرد و گمراه شد."[۲۷] و مانند آن.

پاسخ ساده‌ای که مفسران به مشکل تطبیق این آیات با عصمت انبیا داده‌اند، این است که آدم هنگام سر زدن این لغزش، در دوران سکونت در بهشت بود و تکلیفی نداشتند[۲۸] یا او در این زمان مقام نبوت نداشته[۲۹]، یا آنچه از آدم سر زد ترک اَوْلی بوده است نه گناه،[۳۰] یا نهی در داستان آدم، نهی تنزیهی (کراهتی) بوده است نه نهی تحریمی.[۳۱]

پانویس

1. جودائیکا، ج۲، ص۲۳۵؛ هیستینگز، ج۱، ص۸۴.
2. ازهری، تهذیب اللغة، ۱۴۲۱ق، ج۱۴، ص۱۵۱.
3. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ۱۴۱۲ق، ص۷۰.
4. سوره ص، آیات ۷۱-۷۲؛ مکارم و دیگران، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱۹، ص۳۳۶-۳۳۸.
5. سوره نساء، آیه۱ ؛ مکارم و دیگران، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۲۴۵.
6. رجوع شود به: قمی کاشانی، منهج الصادقین، ۱۳۳۰ش، ج۱، ص۱۳۹؛ زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق.، ج۱، ص۱۲۴؛ ابوحیان اندلسی، البحر المحیط، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۲۲۵؛ قمی، التفسیر القمی،‌ ۱۳۶۷ش، ج۱،‌ ص۳۶. ابن کثیر،‌ تفسیر القرآن العظیم، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۰؛ طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۱۵؛ شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۸-۳۰؛ شبر، تفسیر القران الکریم، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۴۶؛ آلوسی، روح‌المعانی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۲۲؛ ملاصدرا، تفسیر القرآن الکریم، ۱۳۶۶ش، ح۲،‌ ص۳۰۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱- ۱۷۷-۱۷۹.
7. رجوع شود به: قمی کاشانی، منهج الصادقین، ۱۳۳۰ش، ج۱، ص۱۳۹؛ زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۲۴؛ ابوحیان اندلسی، البحر المحیط، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۲۲۵؛ قمی، التفسیر القمی،‌ ۱۳۶۷ش، ج۱،‌ ص۳۶. ابن کثیر،‌ تفسیر القرآن العظیم، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۰؛ طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۱۵؛ شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۸-۳۰؛ شبر، تفسیر القران الکریم، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۴۶؛ آلوسی، روح‌المعانی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۲۲؛ ملاصدرا، تفسیر القرآن الکریم، ۱۳۶۶ش، ح۲،‌ ص۳۰۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱- ۱۷۷-۱۷۹.
8. سوره بقره، آیه ۳۰
9. طبری، جامع البیان، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۱۵۸-۱۶۶.
10. طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۷۴.
11. شیخ طوسی، التبیان،‌ دار احیاء التراث العربی، ج۶، ص۳۲۳.
12. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۹، ص۱۸۲.
13. طباطبایی، المیزان، ۱۹۷۳م، ج۱۲، ص۱۵۴.
14. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق. اعلمی بیروت، ج۱، ص۱۲۲.
15. سوره نساء، آیه ۱؛ سوره اعراف، آیه ۱۸۹؛ سوره زمر، آیه ۶.
16. سوره بقره، آیه ۳۵؛ سوره اعراف، آیه ۱۹ و ۲۰؛ سوره طه، آیه ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۲۰.
17. رجوع کنید به: سوره بقره، آیه ۳۵؛ سوره اعراف، آیه ۱۹ و ۲۰؛ سوره طه، آیه ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۲۰.
18. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۴۵۲.
19. طباطبائی، المیزان، ۱۹۷۳ق، ج۱، ص۱۳۲.
20. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۱۴۳.
21. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا(ع)، ۱۳۷۲ش، ج۱، ص۶۱۸-۶۱۹.
22. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ۱۴۱۲ق، ص۸۳۲.
23. سوره بقره، آیه ۳۶.
24. قرشی، تفسیر احسن الحدیث، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۹۹.
25. سوره بقره، آیه ۳۶
26. سوره اعراف، آیات ۲۲ و ۲۳.
27. سوره طه، آیات ۱۲۰ و ۱۲۱.
28. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۱۸؛ رجوع کنید به: ابن حجر، فتح الباری، ۱۴۲۱ق، ج۱۱، ص۵۱۹.
29. زمانی، «عصمت آدم(ع) در نگاه نقد، پژوهش‌های قرآنی».
30. طباطبایی، المیزان، ۱۹۷۳م، ج۱۴، ص۲۲۲.
31. منتظری، درس‌هایی از نهج البلاغه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۳۷۲.

منابع

1. ابن حجر العسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، تحقیق عبدالقادر شیبة الحمد، الریاض، مکتبة ملک الفهد، ۱۴۲۱ق.
2. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر،‌تفسیر القرآن العظیم، محقق محمد حسین شمس الدین، بیروت،‌ دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۹ق.
3. ابوحیان اندلسی، محمدبن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، تحقیق صدقی محمد جمیل، بیروت،‌ دار الفکر، ۱۴۲۰ق.
4. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۱ق.
5. آلوسی، سید محمود، روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۵ق.
6. جودائیکا، ذیل Adam.
7. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالشامیة، ۱۴۱۲ق.
8. زمانی، محمدهاشم، «عصمت آدم(ع) در نگاه نقد»، مجله پژوهش‌های قرآنی، ۱۳۸۷ش، ش۵۶.
9. شبر، سید عبدالله،‌ تفسیر القران الکریم، بیروت،‌ دار البلاغة، ۱۴۱۲ق.
10. شریف لاهیجی، محمدبن علی، تفسیر شریف لاهیجی، تحقیق میر جلالالدین حسینی ارموی، تهران، داد، ۱۳۷۳ش.
11. شیخ صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا(ع)، تهران، نشر صدوق، ۱۳۷۲ش.
12. شیخ طوسی، محمدبن حسن، التبیان، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
13. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۹۷۳م.
14. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۳ق.
15. طبری، محمد بن جریر، تاریخ، به کوشش یان دخویه، لیدن، ۱۸۷۹-۱۸۸۱م.
16. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر طبری)، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۲ق.
17. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
18. فضلالله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت،‌ دار الملاک للطباعة و النشر، ۱۴۱۹ق.
19. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس القرآن، تهران،‌ دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۱ش.
20. قرشی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، نشر بعثت، ۱۳۷۷ش.
21. قمی کاشانی، ملا فتح‌الله، منهج الصادقین، تهران، چاپخانه محمد حسن علمی، ۱۳۳۰ش.
22. قمی، علی‌بن ابراهیم، تفسیر القمی، تحقیق سید طیب موسوی جزائری، قم،‌ دار الکتاب، ۱۳۶۷ش.
23. مجلسی، محمّدباقر، بحارالأنوار، بیروت، الوفاء، ۱۴۰۳ق.
24. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، پیام قرآن، انتشارات مدرسه امام علی بی ابی طالب(علیه السلام)، ۱۳۷۴ش.
25. هیستینگز، ذیل Adam.

### ویکی فقه

مقالات ذیل در ویکی فقه موجود است به آدرس ذیل مراجعه شود

غیر از مقالات ذیل مقالات دیگری نیز در نوار جستجو ویکی فقه وجود دارد

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA\_%D8%A2%D8%AF%D9%85#

#### رده:حضرت آدم

عناوین موجود در این رده عبارت اند از :

آ

آبروی آدم (قرآن)

آثار وجودی آدم (قرآن)

آدم (تصوف و عرفان)

آدم (قرآن)

آدم (مسیحیت)

آدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)

آدم از خاک (قرآن)

آدم اولین انسان (قرآن)

آدم پدر انبیاء (قرآن)

آدم پدر انسان‌ها (قرآن)

آدم در قرآن

آدم و ابلیس (قرآن)

آدم و انگور (قرآن)

آدم و درخت ممنوع (قرآن)

آدم و ظلم به خویش (قرآن)

آدم و ملائکه (قرآن)

آرامش آدم (قرآن)

آرزوهای آدم (قرآن)

آسایش در بهشت آدم (قرآن)

آمیزش آدم (قرآن)

ا

ابلیس در بهشت آدم (قرآن)

ابلیس و آدم

ابلیس و حوا

اتمام حجت با آدم (قرآن)

اجابت دعای آدم (قرآن)

احتجاج با آدم (قرآن)

احترام آدم (قرآن)

احتیاط آدم (قرآن)

اختیار آدم (قرآن)

اخراج آدم از بهشت (قرآن)

اراده آدم (قرآن)

ازدواج آدم (قرآن)

ازدواج فرزندان حضرت آدم

استعداد آدم (قرآن)

استغفار آدم (قرآن)

استقرار آدم در زمین (قرآن)

اغوای آدم (قرآن)

اقرار آدم (قرآن)

القای کلمات به آدم (قرآن)

الهام به آدم (قرآن)

انبیاء از نسل آدم (قرآن)

اندام آدم (قرآن)

انذار آدم (قرآن)

ب

بدن آدم (قرآن)

برتری آدم (قرآن)

برگ در بهشت آدم (قرآن)

برگزیدگی آدم (قرآن)

برهنگی آدم (قرآن)

بشارت به نسل آدم (قرآن)

بهشت آدم (قرآن)

پ

پسران آدم (قرآن)

پشیمانی آدم (قرآن)

ت

تاریخ بنای کعبه (معارف قرآن)

تربیت آدم (قرآن)

ترک سجده بر آدم (قرآن)

تشبیه به آدم (قرآن)

تشنگی در بهشت آدم (قرآن)

تضرع آدم (قرآن)

تطمیع آدم (قرآن)

تعلم آدم (قرآن)

تعلیم اسماء به آدم (قرآن)

تعلیم به آدم (قرآن)

تکامل آدم (قرآن)

تکثیر نسل آدم

تکریم آدم (قرآن)

تکریم نسل آدم (قرآن)

تکلیف در بهشت آدم (قرآن)

توبه آدم (قرآن)

توسل آدم (قرآن)

توفیق آدم (قرآن)

ج

جایگاه آدم (قرآن)

جایگاه بهشت آدم (قرآن)

جنت آدم

ح

حرص آدم (قرآن)

حضرت آدم

حضرت آدم و کعبه

حیای آدم (قرآن)

خ

خلافت آدم (قرآن)

خلقت آدم (قرآن)

خلقت تدریجی آدم (قرآن)

خلقت جسمانی حضرت آدم

خلقت غیر طبیعی آدم (قرآن)

د

دشمن آدم (قرآن)

دشمنی در نسل آدم (قرآن)

دعای آدم (قرآن)

ز

زیان‌کاری آدم (قرآن)

س

سجده بر آدم

سجده بر آدم (قرآن)

سجده به آدم

سرزنش آدم (قرآن)

سکونت آدم در بهشت (قرآن)

سن حضرت آدم

ش

شکرگزاری آدم (قرآن)

ع

عصمت آدم (قرآن)

عصیان آدم (قرآن)

علم آدم (قرآن)

عناصر خلقت آدم (قرآن)

عوامل عصیان آدم (قرآن)

عهد آدم (قرآن)

عهد خدا با آدم (قرآن)

عهد خدا با نسل آدم (قرآن)

غ

غریزه جنسی آدم (قرآن)

غفلت آدم (قرآن)

ف

فراموشی آدم (قرآن)

فرزندان آدم (قرآن)

فرزنددار شدن آدم (قرآن)

فضایل آدم (قرآن)

فلسفه خلقت آدم (قرآن)

ق

قبر حضرت آدم

قتل فرزند آدم (قرآن)

قربانی فرزند آدم (قرآن)

ک

کفران آدم (قرآن)

کیفر عصیان آدم (قرآن)

گ

گرایش‌های آدم (قرآن)

ل

لباس آدم (قرآن)

لیاقت آدم (قرآن)

م

مباحات بهشت آدم (قرآن)

محرمات بهشت آدم (قرآن)

مراحل خلقت آدم (قرآن)

ملائکه و خلقت آدم (قرآن)

موجودات قبل از آدم (قرآن)

موعظه به نسل آدم (قرآن)

ن

نبوت آدم (قرآن)

نزاع فرزندان آدم (قرآن)

نسل آدم (قرآن)

نسل آدم در منظر شیطان (قرآن)

نیازهای آدم (قرآن)

و

وحی به آدم (قرآن)

ویژگی‌های بهشت آدم (قرآن)

ه

هبوط آدم (قرآن)

هدایت آدم (قرآن)

هشدار به آدم (قرآن)

همسر آدم (قرآن)

همسر حضرت آدم

### دانشنامه امامت پدیا

مقاله حضرت آدم علیه السلام در آدرس ذیل

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA\_%D8%A2%D8%AF%D9%85\_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87\_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

حضرت آدم علیه السلام

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

Logo disambig-rtl.svg حضرت آدم علیه السلام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آدم در قرآن - آدم در علوم قرآنی - آدم در کلام اسلامی - آدم در فقه اسلامی - آدم در نهج البلاغه - آدم در معارف مهدویت - آدم در معارف دعا و زیارات - آدم در معارف و سیره سجادی - آدم در معارف و سیره رضوی

حضرت آدم (ع)، اوّلین انسانی است که خداوند آفرید. نسل بشر کنونی از آدم و همسرش "حوّا"ست. در آیات قرآن، بارها واژه "آدم" و وقایع مربوط به آن به کار رفته است مانند: مراحل خلقت او و همسرش، تکثیر نسل آدم و اولاد وی، داستان فرشتگان و خلقت آدم و سجده بر او و امتناع شیطان از سجده بر آدم و ... .

فهرست

۱ مقدمه

۲ معناشناسی

۳ علت نامگذاری

۴ آدم در قرآن

۵ مراحل خلقت آدم

۶ همسر آدم (حوا)

۷ تکثیر نسل آدم و اولاد وی

۸ فرشتگان و آفرینش آدم

۹ آموزش اسما به آدم و عرضه آن بر فرشتگان

۱۰ سجده فرشتگان برای آدم (ع)

۱۱ سجده نکردن ابلیس برای آدم

۱۲ درخت ممنوع شده برای آدم

۱۳ فریب خوردن آدم

۱۴ هبوط آدم (ع)

۱۵ توبه آدم (ع)

۱۶ فضایل آدم

۱۷ وفات آدم و محل دفن او

۱۸ جستارهای وابسته

۱۹ منابع

۲۰ پانویس

مقدمه

حضرت آدم (ع)، اوّلین انسانی است که خداوند آفرید. نسل بشر کنونی از آدم و همسرش "حوّا"ست. به این جهت به افراد بشر "بنی آدم" می‌گویند[۱].

معناشناسی

لغویان در مبدأ اشتقاق آدم و نیز عربیت یا ورود آن از زبان دیگر، بر یک رأی نیستند. برخی آن را در اصل، عبری و از واژه اَدَم و اَدَمه، به معنای زمین یا خاک سطح زمین[۲] و برخی نیز آن را در اصل سریانی دانسته‌اند. گویا کاربرد دو صورت مذکر و مؤنث آن (اَدَم و اَدَمه) باهم در سِفْرِ پیدایش به معنای خاکی (ساخته شده از خاک)، منشأ قول به عبری بودن این واژه و تقویت آن شده است.

"اَدَم" و "اَدِم" در عربی معانی متفاوتی دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از: نزدیک شدن یا وسیله نزدیک شدن، آمیزش و اختلاط، اُلفت، همراهی و موافقت، گندمگونی[۳].[۴]

علت نامگذاری

راغب با توجه به معانی لغوی لفظ آدم، برای نام‌گذاری حضرت آدم (ع) چهار وجه را آورده است:

جسم او از خاک روی زمین است؛

گندم گون است؛

از ترکیب عناصر و نیروهای گوناگون آفریده شده است (اُدمة: الفت و اختلاط)؛

بر اثر روح خدایی که در وی دمیده شده، نیکو گردید (ادام: خورش و نیکوکننده طعام)[۵]. پیش‌تر مفسران، وجه نام‌گذاری آدم را با استناد به احادیثی، آفریده شدن او از خاک روی زمین ذکر کرده[۶] و آن را عَلَم دانسته‌اند. بعضی هم آن را چون انسان و بشر، نوع می‌دانند[۷]؛ برخی گفته‌اند: گویا این واژه ابتدا به اعتبار معنای وصفی درباره حضرت آدم (ع) به کار رفته؛ سپس به صورت عَلَم استعمال شده است[۸].[۹]

آدم در قرآن

در آیات قرآن، واژه "آدم" به صورت مفرد ۱۵ بار، "بنی آدم" هفت بار و ﴿ ابْنَيْ‏ آدَمَ‏ ﴾، ﴿ ذُرِّيَّةَ آدَمَ‏ ﴾ و ﴿ كَمَثَلِ‏ آدَمَ‏ ﴾ هر کدام یک بار به کار رفته است. در آیات ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾[۱۰]؛ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [۱۱] نیز "نَفْس" به کار رفته و مقصود از آن آدم (ع) دانسته شده است. مقصود از «بشر» در آیه ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾[۱۲] و "انسان" در آیه ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾[۱۳] را نیز شخص آدم (ع) دانسته‌اند.

در بیان چگونگی وقایع مربوط به آدم (ع) که در قرآن و روایات وارد شده، بین مفسران دو نظریه وجود دارد: بیش‌تر آنان این وقایع را حوادثی شخصی و مربوط به شخص حضرت آدم (ع) می‌دانند و معتقدند خداوند فرشتگان را به سجده برای شخص آدم (ع) امر نمود و ابلیس از سجده سرباز زد و... ، و سپس خداوند آدم (ع) را وارد بهشت نمود و آدم (ع) که در اثر فریب شیطان از درخت ممنوع خورد و به زمین هبوط کرد و.... اما برخی از مفسران این وقایع را به نوع انسان مربوط دانسته و در تحلیل وقایع مربوط به آدم، سخن از رمزی بودن و جنبه تمثیلی این قصه به میان آورده و با تأویل آن، برایش جنبه نمادی قائل شده‌اند[۱۴]. در این دیدگاه، آدم نمونه و مظهر انسان کامل است. بهشت جنبه تمثیلی دارد و جای گرفتن آدم در آن بدان معنا است که ذات انسانی به رفاه و آسایش گرایش دارد و خروج از بهشت و هبوط، کنایه از این است که انسان در اثر خروج از اعتدال، دچار رنج و تعب شده و زندگانی آرام خویش را بر اثر نافرمانی به مخاطره می‌افکند[۱۵].[۱۶]

مراحل خلقت آدم

نکته مهم دیگر، اینکه در آیات مربوط به آفرینش آدم، تعبیرات گوناگونی به کار رفته است که حکایت از مراحل گوناگون آفرینش انسان دارد: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾[۱۷]، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾[۱۸]، ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾[۱۹]، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾[۲۰]، ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[۲۱].

در آخرین مرحله و هنگامی که اعضاء و جوارح متناسب و مورد نیاز انسان شکل گرفت، خداوند در کالبد او روح دمید و او را به صورت انسانی کامل و متحرک در آورد. داستان آفرینش آدم در سه سوره (بقره، اعراف و طه) آمده و در سه سوره دیگر (حجر، اسراء و "ص") نیز، اشاراتی به آن شده است. در این آیات به طور فشرده گزارش می‌شود که خداوند، آدم را از خاک آفرید و از روح خود در کالبد او دمید و حقایق والای غیبی را به او آموخت و به همین دلیل، او دارای شرافت و ارج ویژه گردید[۲۲].

از این آیات و سوره‌ها همچنین استفاده می‌شود آدم نخستین بشر روی زمین بوده است[۲۳].

همسر آدم (حوا)

مقالهٔ اصلی: حوا

در سه جای قرآن آمده است که خدا، انسان‌ها را از نفسی واحد، و همسرش را از وی پدید آورد: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾[۲۴]؛ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾[۲۵] و ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾[۲۶].

مفسران در چگونگی آفرینش حوا، دو رأی دارند: برخی آفرینش وی را از پهلوی چپ آدم دانسته، با استناد به روایاتی از ابن عباس و ابن مسعود می‌گویند: آدم در بهشت تنها بود. خداوند خوابی را بر او چیره کرد و حوا را از پهلوی چپش آفرید و آدم (ع) او را حوا نامید؛ چون از موجود حی آفریده شده بود[۲۷]. بیش‌تر مفسران ضمن مردود دانستن رأی پیشین، بر این نظرند که حوا از جنس آدم آفریده شده تا با او انس گیرد؛ چون انس با همجنس بهتر حاصل می‌شود. این گروه درباره معنای ﴿خَلَقَ مِنْها زَوْجَها﴾ با توجه به آیه ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾[۲۸] و نیز ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾[۲۹] و ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾[۳۰] می‌گویند: منظور، آفرینش حوا از جنس آدم یا از باقی مانده گِلی است که آدم از آن پدید آمده بود[۳۱]. در روایاتی آفرینش حوا از بدن آدم، تکذیب شده و آمده است: حوا از باقی مانده گِل آدم آفریده شد[۳۲]. به گفته مجلسی، اخباری که بیان‌گر خلقت حوا از بدن آدم است، باید بر تقیه یا بر آفرینش او از خاک دنده آدم حمل شود[۳۳]. مراغی این روایت‌ها را از اسرائیلیات برشمرده است[۳۴]. در قرآن به نام همسر آدم تصریح نشده؛ ولی در روایات او را حوا خوانده‌اند. تورات نیز ضمن تصریح به نامش، آفرینش وی را از دنده آدم می‌داند[۳۵].[۳۶]

تکثیر نسل آدم و اولاد وی

در آیه نخست سوره نساء ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾[۳۷] و نیز ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ﴾[۳۸] و ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾[۳۹] سخن از فرزندان آدم و حوا و نسل آنها به میان آمده است. مفسران درباره چگونگی تکثیر نسل آن دو و این که ازدواج فرزندان آنها در طبقه اول با حوریان بهشتی، جنیان، افراد ذکور و اناث از نوع انسان‌های پیشین و یا با یک دیگر انجام گرفته، به تبع روایات، احتمال‌هایی داده‌اند[۴۰].[۴۱]

فرشتگان و آفرینش آدم

مقاله‌های اصلی: فرشتگان و آفرینش آدم

آن گاه که خداوند از خلافت موجودی در زمین خبر داد، فرشتگان پرسیدند: آیا کسی را در زمین جانشین می‌کنی که در آن فساد و خون ریزی کند؟: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾[۴۲]. بیش‌تر مفسران، پرسش فرشتگان را برای کشف حقیقت و حکمت آفرینش آدم دانسته‌اند، نه اعتراض به خداوند و طعن بر بنی آدم؛ زیرا مقام فرشتگان برتر از آن است که چنین کنند[۴۳]؛ البته برخی پرسش مذکور را از باب اعتراض و طعن و آن را از سوی فرشتگان زمینی، جن و شیاطین دانسته‌اند؛ زیرا تاریکی نشئه مادیت که موجب حجاب است، بر آنها غلبه داشته و درباره مرتبه آدم فاقد شناخت بوده‌اند[۴۴].[۴۵]

آموزش اسما به آدم و عرضه آن بر فرشتگان

نام‌ها به آدم آموخته شد؛ سپس بر ملائکه عرضه و از آنها خواسته شد که از نام‌ها خبر دهند: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[۴۶] و فرشتگان اظهار ناتوانی و ناآگاهی کردند: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾[۴۷] خداوند خطاب به آدم فرمود: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾[۴۸] به گفته طبرسی و فخررازی، خداوند آدم را به دانش برتری داده است[۴۹]. در اینجا فرشتگان در برابر معلومات گسترده و دانش فراوان انسان، سرتسلیم فرود آوردند و بر آنها، آشکار شد که او سزاوار چنین مقامی است[۵۰].[۵۱].

سجده فرشتگان برای آدم (ع)

فرمان سجده فرشتگان بر آدم، در آیه ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾[۵۲] و آیات دیگری آمده است. در اینکه مقصود از این سجده چه بوده و آیا به شخص آدم (ع) اختصاص داشته یا مربوط به همه ذریه اوست و آیا همه ملائکه به سجده مأمور بودند، یا گروهی خاص، و زمان این سجده، چه هنگامی بوده، مفسران آرای گوناگونی دارند.

از ظاهر بیش‌تر تفاسیر برمی‌آید که مسجود بودن را مختص شخص آدم (ع) دانسته‌اند؛ ولی برخی سجده ملائکه را ویژه شخص آدم ندانسته و گفته‌اند: این سجده برای همه فرزندان آدم و حیات انسانی بوده و آدم (ع) از باب نمونه و به نمایندگی از طرف همه افراد انسان، مسجود فرشتگان قرار گرفته است.

گفته شده: این سجده در حقیقت، احترام به انسانیت، به ویژه اهل بیت رسالت (ع) بوده است؛ همان گونه که امام علی (ع) در حدیثی می‌فرماید: خداوند ما را در صلب آدم قرار داد و فرشتگان را فرمود که برای ما بر او سجده کنند[۵۳]. برخی نیز آدم (ع) را الگویی برای انسان کامل برشمرده و گفته‌اند: این مقام مخصوص شخص آدم (ع) نیست؛ بلکه متعلق به انسان کامل است[۵۴].[۵۵]

سجده نکردن ابلیس برای آدم

مقالهٔ اصلی: ابلیس

به جز ابلیس، همه ملائکه سجده کردند و او از سجده سرباز زد: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾[۵۶]؛ مفسران برای خودداری ابلیس از سجده بر آدم، عللی چون خوی استکباری[۵۷]، حسادت[۵۸]، قیاس کردن[۵۹] و مستقل پنداشتن خود[۶۰] را یادآور شده‌اند[۶۱].

درخت ممنوع شده برای آدم

در دو جای قرآن، فرمان سکونت در بهشت با نهی از نزدیک شدن به درخت ممنوع همراه است: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾[۶۲] نیز ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾[۶۳]. در قرآن، به اینکه این درخت چه بوده بدان اشاره‌ای نشده است؛ ولی مفسّران با استناد به روایاتِ تفسیری، مصادیقی را برای آن ذکر کرده‌اند: عدّه‌ای آن را بوته گندم دانسته؛ گروهی انگور و خرما و انجیر و برخی درخت کافور را ذکر کرده‌اند. بعضی نیز از آن به درخت حسد، درخت دانش، خیر و شرّ یا درخت جوانی و زندگی جاوید تعبیر کرده‌اند[۶۴].

به گفته امام رضا (ع) در پاسخ عبدالسلام هروی که از ماهیّت آن درخت پرسیده و از اینکه مردم درباره آن، سخنان گوناگونی می‌گویند گزارش داده بود، درخت بهشتی انواعی را برمی‌تابد (= به شکل‌های مختلف درآمده، میوه‌های گوناگون می‌دهد). آن درخت گندم بوده و در عین حال انگور داشته؛ زیرا مانند درختان دنیا نبوده است....[۶۵]. برخی این درخت را تمثیل زندگی دنیا برای آدم (ع)دانسته‌اند[۶۶].[۶۷]

فریب خوردن آدم

در آیات: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾[۶۸]؛ ﴿يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾[۶۹]؛ و ... آمده است که آدم و حوّا با وسوسه، فریب و گمراه‌سازی ابلیس، از درخت ممنوع خوردند یا چشیدند و بی‌درنگ لباس‌هایشان فروریخت و در نتیجه، شرم‌گاهشان آشکار و از بهشت اخراج شدند. از تعبیرهای ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾، ﴿فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ﴾، ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ برمی‌آید که ابتدا وسوسه شیطان، بعد فریب خوردن آدم و حوّا و در پی آن، لغزش و اخراج آن دو از بهشت صورت گرفته است. مفسّران در چگونگی دسترس ابلیس به آدم و حوّا ـ با اینکه ابلیس از بهشت رانده شده بود ـ وجوهی گفته‌اند؛ مانند: ابلیس به آسمان نزدیک می‌شد و با آدم سخن می‌گفت. ابلیس به درِ بهشت نزدیک شده، آدم را صدا می‌زد و از آنجا با او سخن می‌گفت.

ابلیس از زمین به آدم پیام می‌فرستاد و با او سخن می‌گفت و....[۷۰].

از ظاهر این توجیه‌ها برمی‌آید که بهشتِ آدم را بهشت موعود دانسته‌اند که ابلیس نمی‌تواند وارد آن شود؛ در حالی‌که ظاهر آیات قرآن با این سخن سازگار نیست و دلیل محکمی برای پذیرش آن وجود ندارد.

به گفته علامه طباطبایی، از آیات مربوط استفاده می‌شود که آدم و حوّا شیطان را دیده و شناخته‌اند و مانعی ندارد که شیطان وارد بهشت شده باشد؛ چرا که در بهشتِ "جاوید" جایی برای شیطان نیست، نه بهشت "آدم"؛ ازاین‌رو همگی بعدا از آن اخراج شدند[۷۱].[۷۲]

هبوط آدم (ع)

هبوط در لغت به معنای فرود اجباری است[۷۳]. طبری آن‌را به معنای جای گرفتن دانسته[۷۴] و به گفته شیخ طوسی، معنای آن، پایین آمدن سریع است[۷۵]. گروهی مقصود از هبوط و نزول آدم به زمین را هبوط از حالت و مقام نخست او دانسته و گفته‌اند: منظور تنزّل مقامی است، نه مکانی؛ به این معنا که آدم از مقام ارجمند خویش و از آن بهشت سرسبز پایین آمد[۷۶]. آیاتی از قرآن به هبوط آدم و استقرار او بر روی زمین پرداخته است: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾[۷۷] آیات ﴿قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[۷۸]؛ ﴿ قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾[۷۹]؛ ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾[۸۰] نیز چنین است.

در اینکه مخاطبان ﴿اهْبِطُواْ﴾ چه کسانی هستند، احتمال‌هایی چون آدم و حوّا و ابلیس[۸۱]، آدم و حوّا و وسوسه[۸۲]، آدم و حوّا و نسل آن دو[۸۳]، آدم و حوّا ذکر شده که در صورت اخیر، طبق عادت عرب، به صورت جمع آورده شده است.[۸۴] گویا که مخاطب اصلی، آدم و حوّا هستند؛ از این رو در آیه ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾[۸۵] که پیش‌تر یاد شد، به صورت تثنیه آورده شده؛ ولی چون هبوط آنها، سکونت فرزندان و نسل‌های ایشان را نیز در زمین به دنبال داشت، در جمله ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ و در بقیّه موارد، به صورت جمع ﴿اهْبِطُواْ﴾ آورده شده است. به تعبیر دیگر، در این خطاب، آدم و حوّا و نسل آن دو مقصودند؛ چرا که فرزندان آنان نیز در این حکم با آنان مشترکند و در حقیقت، هبوط آنان سکونت همه آدمی‌زادگان را در زمین به دنبال داشته است.[۸۶] در آیه ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾[۸۷] امر به هبوط نقل، و در آیه ﴿قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[۸۸]، این امر تکرار شده است[۸۹].

توبه آدم (ع)

در پی فرمان خروج از بهشت و هبوط، آدم (ع) و حوّا دریافتند که با فریب شیطان و ستم بر خویش، آن محیط آرام و پرنعمت را از دست داده‌اند؛ ازاین‌رو در مقام توبه و انابه به درگاه خدا برخاستند و لطف خدا نیز شامل حالشان گشت. آدم از پروردگار خود کلماتی رادریافت و با آن کلمات توبه کرد. خداوند نیز توبه آنان را پذیرفت: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾[۹۰]، ﴿قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[۹۱]، ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾[۹۲] به‌ گفته طبرسی‌ و علامه طباطبایی، توبه‌بندگان، در میان دو توبه خداوند قرار دارد؛ زیرا بازگشت او از نافرمانی، منوط به توفیق و رحمت خدا است و پس از توبه نیز محتاج است که خداوند به عنایت و رحمت خود، توبه او را بپذیرد؛ بنابراین ابتدا خداوند به آدم (ع) توفیق توبه داد و پس از آن که آدم (ع) توبه، کرد توبه‌اش را پذیرفت[۹۳].[۹۴]

فضایل آدم

علاوه بر فضیلت نبوّت و عصمت، فضایل دیگری برای آدم بیان شده است؛ از جمله، دمیده شدن روح خدا در او: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴾[۹۵] نیز ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[۹۶]، آفریده شدن با دو دست خدا: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾[۹۷]، مسجود ملائکه شدن: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾[۹۸]، برگزیده خدا بودن: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾[۹۹]، نخستین خلیفه خدا در روی زمین بودن: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾[۱۰۰] و ...[۱۰۱].

وفات آدم و محل دفن او

حضرت آدم (ع) در پایان عمر و قبل از وفات به فرزندش شیث (که پس از او، پیامبر می‌شد) وصیت فرمود. آدم (ع) بر اثر بیماری وفات کرد و در وادی السلام نجف اشرف مدفون شد. برخی هم گفته‌اند در غاری کنار کوه ابوقبیس یا در مسجد خیف در منی به خاک سپرده شد[۱۰۲].

آدم (ع) هنگام وفات به نقل از امام صادق (ع) ۹۳۰ سال داشت[۱۰۳]؛ برخی از القاب حضرت آدم (ع) عبارتند از: ابوالبشر، خلیفة الله، صفی الله، ابوالوری، ابومحمد و معلم الاسماء[۱۰۴].[۱۰۵]

جستارهای وابسته

حوا (همسر)

شیث (فرزند)

هابیل (فرزند)

قابیل (فرزند)

دین حضرت آدم (ع)

منابع

13681048.jpg دانشنامه نهج البلاغه ج۱

13681151.jpg حیدرزاده، عباس، فرهنگنامه آخرالزمان.

13681040.jpg محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی

1100514.jpg واسعی، سید علی رضا واسعی، مقاله «آدم»، دانشنامه امام رضا

پانویس

1. محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۱۴.
2. تفسیر کتاب مقدس، ج ۱، ص ۱۴۸.
3. لسان العرب، ج۱۲، ص۸.
4. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۲۵؛ نوری‌ها، حسن علی، مقاله «آدم»، دانشنامه معاصر قرآن کریم، ص۳۵-۳۹.
5. مفردات، ص ۷۰، «آدم».
6. جامع البیان، مج۱، ج۱، ص ۳۰۷؛ مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۷۹؛ روح المعانی، مج ۱، ج ۱، ص ۳۵۶.
7. قاموس قرآن، ج ۱، ص ۳۸، «آدم».
8. التحقیق، ج ۱، ص ۵۲، «أدم».
9. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۲۵؛ نوری‌ها، حسن علی، مقاله «آدم»، دانشنامه معاصر قرآن کریم، ص۳۵-۳۹.
10. سوره نساء، آیه ۱.
11. سوره اعراف، آیه:۱۸۹.
12. «آنگاه پروردگارت به فرشتگان گفت: من بر آنم بشری از گل بیافرینم» سوره ص، آیه ۷۱.
13. «و به راستی ما آدمی را از گلی خشک برآمده از لایی بویناک، آفریدیم» سوره حجر، آیه ۲۶.
14. بیان السعاده، ج ۱، ص ۷۵؛ المنار، ج ۱، ص ۲۸۰؛ المیزان، ج۱، ص ۱۳۲ و ۱۳۳.
15. المنار، ج ۱، ص ۲۸۳؛ المیزان، ج ۱، ص ۱۳۴ و ۱۳۵.
16. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۲۵-۱۲۷.
17. «او را از خاک آفرید» سوره آل عمران، آیه ۵۹.
18. «و بی‌گمان ما انسان را از چکیده‌ای از گل آفریدیم» سوره مؤمنون، آیه ۱۲.
19. «ما آنها را از گلی چسبناک آفریده‌ایم» سوره صافات، آیه ۱۱.
20. «و به راستی ما آدمی را از گلی خشک برآمده از لایی بویناک، آفریدیم» سوره حجر، آیه ۲۶.
21. «پس هنگامی که او را باندام برآوردم و در او از روان خویش دمیدم، برای او به فروتنی در افتید!» سوره حجر، آیه ۲۹.
22. نوری‌ها، حسن علی، مقاله «آدم»، دانشنامه معاصر قرآن کریم، ص۳۵-۳۹.
23. واسعی، سید علی رضا واسعی، مقاله «آدم»، دانشنامه امام رضا، ج۱، ص ۴۳.
24. «ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، همان که شما را از تنی یگانه آفرید و از (سرشت) او همسرش را پدید آورد و از آن دو، مردان و زنان بسیار (در جهان) پراکند و از خداوند- که با (سوگند بر نام) او، از هم درخواست می‌کنید- و از (بریدن پیوند) خویشان پروا کنید، بی‌گ» سوره نساء، آیه ۱.
25. اوست که شما را از تنی یگانه آفرید و از (خود) او همسرش را پدید آورد تا بدو آرامش یابد و چون با او آمیزش کرد، همسرش باری سبک برگرفت آنگاه (چندی) با او به سر آورد تا چون گرانبار شد، خداوند- پروردگارشان- را خواندند که: اگر به ما (فرزند) شایسته‌ای بدهی به یقین از سپاسگزاران خواهیم بود؛ سوره اعراف، آیه: ۱۸۹.
26. شما را از تنی یگانه آفرید سپس از او همسرش را پدید آورد و از چارپایان هشت تا (نر و ماده) آفرید؛ شما را در شکم مادرانتان با آفرینشی از پس آفرینشی دیگر در تاریکی‌هایی سه‌گانه می‌آفریند؛ این خداوند پروردگار شماست که فرمانفرمایی از آن اوست؛ هیچ خدایی جز او نیست پس چگونه (از حق) بازگردانده می‌شوید؟؛ سوره زمر، آیه: ۶.
27. التفسیر الکبیر، ج ۹، ص ۱۶۱.
28. «و از نشانه‌های او این است که از خودتان همسرانی برایتان آفرید تا کنار آنان آرامش یابید و میان شما دلبستگی پایدار و مهر پدید آورد؛ بی‌گمان در این، نشانه‌هایی است برای گروهی که می‌اندیشند» سوره روم، آیه ۲۱.
29. و خداوند از خودتان برای شما همسرانی آفرید و برای شما از همسرانتان فرزندان و فرزندزادگانی پدید آورد و از چیزهای پاکیزه روزیتان داد؛ آیا باز هم آنان به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت‌های خداوند ناسپاسی می‌ورزند؟؛ سوره نحل، آیه: ۷۲.
30. پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین است، برای شما از خودتان همسرانی آفرید و (نیز) از چارپایان جفت‌هایی (پدید آورد)، شما را با آن (آفریدن جفت) افزون می‌گرداند، چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست؛ سوره شوری، آیه: ۱۱.
31. المیزان، ج ۴، ص ۱۳۶؛ المنار، ج ۴، ص ۳۳۰.
32. عیاشی، ج۱، ص۲۱۶؛ البرهان، ج۲، ص۱۱؛ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص ۳۷۹.
33. بحارالانوار، ج ۱۱، ص ۱۱۶.
34. مراغی، مج ۲، ج ۴، ص ۱۷۶.
35. کتاب مقدس، پیدایش ۲: ۲۱.
36. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۳۰.
37. «ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، همان که شما را از تنی یگانه آفرید و از (سرشت) او همسرش را پدید آورد و از آن دو، مردان و زنان بسیار (در جهان) پراکند و از خداوند- که با (سوگند بر نام) او، از هم درخواست می‌کنید- و از (بریدن پیوند) خویشان پروا کنید، بی‌گ» سوره نساء، آیه ۱.
38. «و برای آنان داستان دو پسر آدم (هابیل و قابیل) را به درستی بخوان! که قربانی‌یی پیش آوردند اما از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، (قابیل) گفت:» سوره مائده، آیه ۲۷.
39. «در حالی که برخی از فرزندزادگان برخی دیگرند و خداوند شنوایی داناست» سوره آل عمران، آیه ۳۴.
40. من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۳۸۰ و ۳۸۱.
41. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۳۰-۱۳۱.
42. «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: می‌خواهم جانشینی در زمین بگمارم، گفتند: آیا کسی را در آن می‌گماری که در آن تباهی می‌کند و خون‌ها می‌ریزد در حالی که ما تو را با سپاس، به پاکی می‌ستاییم و تو را پاک می‌شمریم؛ فرمود: من چیزی می‌دانم که» سوره بقره، آیه ۳۰.
43. بیضاوی، ج ۱، ص ۸۲.
44. شرح فصوص الحکم، ص ۳۶۹.
45. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۳۲-۱۳۳؛ نوری‌ها، حسن علی، مقاله «آدم»، دانشنامه معاصر قرآن کریم، ص۳۵-۳۹.
46. «و همه نام‌ها را به آدم آموخت سپس آنان را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می‌گویید نام‌های اینان را به من بگویید» سوره بقره، آیه ۳۱.
47. «گفتند: پاکاکه تویی! ما دانشی جز آنچه تو به ما آموخته‌ای، نداریم، بی‌گمان تویی که دانای فرزانه‌ای» سوره بقره، آیه ۳۲.
48. «فرمود: ای آدم! آنان را از نام‌های اینان آگاه ساز! و چون آنان را از نام‌های اینان آگاهانید فرمود:» سوره بقره، آیه ۳۳.
49. مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۸۰؛ التفسیر الکبیر، ج ۲، ص ۱۷۸.
50. نمونه، ج ۱، ص ۱۷۸.
51. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۳۳-۱۳۶.
52. «و (یاد کنید) آنگاه را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم فروتنی کنید، همه فروتنی کردند جز ابلیس که سرباز زد و سرکشی کرد و از کافران شد» سوره بقره، آیه ۳۴.
53. الفرقان، ج ۸ و ۹، ص ۴۲ و ۴۳.
54. تفسیر موضوعی، ج ۶، ص ۲۱۰.
55. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۳۶-۱۳۷.
56. «آنگاه همه فرشتگان، همگان فروتنی کردند؛ جز ابلیس که از بودن با فروتنان خودداری ورزید» سوره حجر، آیه ۳۰-۳۱.
57. المیزان، ج ۸، ص ۲۴.
58. المنیر، ج۱، ص ۱۶۱.
59. مجمع البیان، ج۴، ص۶۲۰؛ المنار، ج۸، ص ۳۳۰؛ المیزان، ج۸، ص۲۹.
60. المیزان، ج ۸، ص ۲۴.
61. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۳۷.
62. و گفتیم: ای آدم! تو و همسرت در بهشت جای گیرید و از (نعمت‌های) آن، از هر جا خواهید فراوان بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران گردید؛ سوره بقره، آیه: ۳۵.
63. و ای آدم! تو و همسرت در بهشت جای گزینید و از هر جا خواهید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد؛ سوره اعراف، آیه: ۱۹.
64. التبیان، ج۱، ص ۱۵۷؛ جامع‌البیان، مج ۱، ج ۱، ص ۳۳۲؛ مجمع‌البیان، ج ۱، ص ۱۹۵.
65. عیون اخبارالرضا، ج ۱، ص ۳۹۷.
66. تفسیر ملاصدرا، ج ۳، ص ۹۲ ـ ۹۳؛ الرسائل التوحیدیه، ص ۱۸۶.
67. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۴۱.
68. شیطان، آنان را از آن فرو لغزاند و از جایی که بودند بیرون راند و ما گفتیم: فرود آیید دشمن یکدیگر! و در زمین تا روزگاری، آرامشگاه و برخورداری خواهید داشت؛ سوره بقره، آیه: ۳۶.
69. ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد! چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند در حالی که لباسشان را از (تن) آنان بر می‌کند تا شرمگاه‌هایشان را به آنان بنمایاند؛ به راستی او و همگنان وی شما را از جایی که شما آنها را نمی‌بینید می‌بینند؛ بی‌گمان ما شیطان‌ها را سرپرست کسانی کرده‌ایم که ایمان ندارند؛ سوره اعراف، آیه: ۲۷.
70. التبیان، ج۱، ص ۱۶۲؛ مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۹۷؛ التفسیر الکبیر، ج ۳، ص ۱۵.
71. المیزان، ج ۱، ص ۱۳۱.
72. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۴۲-۱۴۳.
73. مفردات، ص۸۳۲، «هبط»؛ نمونه، ج ۱۳، ص ۳۳۲.
74. جامع البیان، م ۱، ج ۱، ص ۳۴۲.
75. التبیان، ج ۴، ص ۳۷۵.
76. نمونه، ج ۱، ص ۱۸۷؛ احسن‌الحدیث، ج ۱، ص ۹۸.
77. شیطان، آنان را از آن فرو لغزاند و از جایی که بودند بیرون راند و ما گفتیم: فرود آیید دشمن یکدیگر! و در زمین تا روزگاری، آرامشگاه و برخورداری خواهید داشت؛ سوره بقره، آیه: ۳۶.
78. گفتیم: همه از آن (بهشت فرازین) فرود آیید، آنگاه اگر از من به شما رهنمودی رسید، کسانی که از رهنمود من پیروی کنند نه بیمی خواهند داشت و نه اندوهگین می‌گردند؛ سوره بقره، آیه: ۳۸.
79. فرمود: فرود آیید! برخی دشمن برخی دیگر و در زمین تا روزگاری آرامشگاه و برخورداری خواهید داشت. فرمود: در آن زندگی می‌کنید و در آن می‌میرید و از آن بیرون آورده می‌شوید؛ سوره اعراف، آیه: ۲۴- ۲۵.
80. فرمود: هر دو با هم از آن (بهشت فرازین) فرود آیید- (که) برخی دشمن برخی دیگر (خواهید بود)- آنگاه چون از من رهنمودی به شما رسد، هر که از رهنمود من پیروی کند نه گمراه می‌گردد و نه در رنج می‌افتد؛ سوره طه، آیه: ۱۲۳.
81. التبیان، ج۴، ص ۳۷۵؛ مجمع‌البیان، ج ۱، ص۱۹۷.
82. مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۹۸.
83. التبیان، ج ۱، ص ۱۶۴؛ مجمع‌البیان، ج ۱، ص ۱۹۸؛ التحریر والتنویر، ج ۱، ص ۴۳۴.
84. مجمع‌البیان، ج۱، ص ۱۹۸ ـ ۲۰۴؛ تفسیر ملاصدرا، ج۳، ص۱۰۹.
85. فرمود: هر دو با هم از آن (بهشت فرازین) فرود آیید- (که) برخی دشمن برخی دیگر (خواهید بود)- آنگاه چون از من رهنمودی به شما رسد، هر که از رهنمود من پیروی کند نه گمراه می‌گردد و نه در رنج می‌افتد؛ سوره طه، آیه: ۱۲۳.
86. نمونه، ج ۱، ص ۱۹۹؛ احسن‌الحدیث، ج ۶، ص ۴۶۲.
87. شیطان، آنان را از آن فرو لغزاند و از جایی که بودند بیرون راند و ما گفتیم: فرود آیید دشمن یکدیگر! و در زمین تا روزگاری، آرامشگاه و برخورداری خواهید داشت؛ سوره بقره، آیه: ۳۶.
88. گفتیم: همه از آن (بهشت فرازین) فرود آیید، آنگاه اگر از من به شما رهنمودی رسید، کسانی که از رهنمود من پیروی کنند نه بیمی خواهند داشت و نه اندوهگین می‌گردند؛ سوره بقره، آیه: ۳۸.
89. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۴۵؛ نوری‌ها، حسن علی، مقاله «آدم»، دانشنامه معاصر قرآن کریم، ص۳۵-۳۹.
90. آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و (پروردگار) از او در گذشت که او بسیار توبه‌پذیر بخشاینده است؛ سوره بقره، آیه: ۳۷.
91. گفتند: پروردگارا! ما به خویش ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما نبخشایی بی‌گمان از زیانکاران خواهیم بود، سوره اعراف، آیه: ۲۳.
92. سپس پروردگارش او را برگزید و او را بخشود و راهنمایی کرد، سوره طه، آیه: ۱۲۲.
93. مجمع‌البیان، ج۱، ص ۲۰۰؛ المیزان، ج ۱، ص ۱۳۳.
94. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۴۵.
95. پس هنگامی که او را باندام برآوردم و در او از روان خویش دمیدم، برای او به فروتنی در افتید!؛ سوره حجر، آیه: ۲۹.
96. پس، هنگامی که او را باندام برآوردم و در او از روان خود دمیدم برای او به فروتنی درافتید!؛ سوره ص، آیه: ۷۲.
97. فرمود: ای ابلیس! چه چیز تو را از فروتنی برای چیزی که به دست خویش آفریدم، باز داشت؟ سرکشی کردی یا از والا رتبگانی؟، سوره ص، آیه: ۷۵.
98. و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و با نمازگزاران نماز بگزارید؛ سوره بقره، آیه: ۴۳.
99. خداوند، آدم، نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد؛ سوره آل عمران، آیه: ۳۳.
100. و (یاد کن) آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: می‌خواهم جانشینی در زمین بگمارم، گفتند: آیا کسی را در آن می‌گماری که در آن تباهی می‌کند و خون‌ها می‌ریزد در حالی که ما تو را با سپاس، به پاکی می‌ستاییم و تو را پاک می‌شمریم؛ فرمود: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید، سوره بقره، آیه: ۳۰.
101. ناصح، علی احمد، مقاله «آدم»، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱، ص ۱۴۸-۱۴۹.
102. اعلام القرآن.
103. بحار الانوار، ج۱۱، ص۲۶۸.
104. دائرة المعارف تشیع.
105. نوری‌ها، حسن علی، مقاله «آدم»، دانشنامه معاصر قرآن کریم، ص۳۵-۳۹.

### دانشنامه اسلامی (ویکی اهل بیت)

مقاله حضرت آدم علیه السلام در آدرس ذیل

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA\_%D8%A2%D8%AF%D9%85\_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87\_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

حضرت آدم علیه السلام

حضرت آدم علیه‌السلام نخستین پیامبر الهى و پدر بشر است، که مطابق با قرآن کریم، خداوند او را از خاک آفرید و اسماء را به او تعلیم نمود و آنگاه به فرشتگان دستور داد که بر آدم سجده کنند. ماجرای هبوط آدم و همسرش حوّا از بهشت نیز مطلب دیگری است که قرآن بدان اشاره نموده است.

محتویات

۱ وجه تسمیه آدم

۲ حضرت آدم در قرآن

۲.۱ آدم خلیفه خدا در زمین

۲.۲ آفرینش حضرت آدم

۲.۳ سجده نکردن ابلیس بر آدم

۲.۴ سکونت آدم در بهشت و هبوط

۳ حضرت آدم در روایات

۴ پانویس

۵ منابع

۶ مطالب مرتبط

وجه تسمیه آدم

«آدم» یعنى خاک قرمز؛ وى از مواد أرضى آفریده شد و جاندار گردید. «أداما» لفظى است عبرى و به معنى گرد و خاک و یا زمین قابل زراعت مى‌ باشد و مبداء اشتقاق اسم آدم از آن است.[۱]

در حدیثی از امام علی علیه السلام در پاسخ به پرسش از علت نامگذاری آدم و حوا آمده است: «إنّما سُمّی آدَمُ آدَمَ لأنّهُ خُلِقَ مِن أدیمِ الأرضِ»؛[۲] آدم را آدم نامیده‌ اند، چون از اَدیم (پوسته) زمین آفریده شد.

حضرت آدم در قرآن

نام حضرت آدم علیه السلام ۲۵ بار در آیات قرآن کریم در سوره‌های بقره، آل عمران، مائده، اعراف، اسراء، کهف، مریم، طه و یس آمده است. موضوعات مربوط به حضرت آدم در قرآن از این قرارند:

آدم خلیفه خدا در زمین

این موضوع در آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره بقره بیان گردیده است: «و آن زمان که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من مى‌ خواهم در روى زمین جانشین و حاکمى قرار دهم. فرشتگان گفتند: اگر هدف تو از آفرینش انسان عبادت است، که ما تو را تسبیح گفته و حمد تو را به جا مى‌ آوریم. پس چرا مى‌ خواهى کسى را در زمین قرار دهى که به فساد و خونریزى دست زده و زمین را تباه نماید؟ خداوند فرمود: من از آفرینش انسان، حقایقى را مى‌ دانم که شما از آن بى‌ خبرید».

پس از آن خداوند، آدم را بیافرید و علم اسماء یعنى علم اسرار آفرینش و نامگذارى موجودات را همگى به او آموخت و آنگاه آن اسامى را به فرشتگان عرضه کرد و فرمود اگر راست مى‌ گوئید اسامى این‌ها را برشمارید. فرشتگان عرض کردند: خداوندا منزهى تو، ما چیزى جز آن چه تو به ما تعلیم داده‌ اى، نمى‌ دانیم زیرا تنها تو دانا و حکیمى. خداوند، آدم را مخاطب قرار داد و فرمود: اى آدم، فرشتگان را از این اسامى و اسرار این موجودات آگاه کن و هنگامى که آدم آنان را آگاه نمود، خداوند به فرشتگان فرمود: آیا نگفتم من غیب آسمان‌ها و زمین را و آنچه را که شما پنهان و یا آشکار سازید مى‌ دانم؟

آفرینش حضرت آدم

این موضوع در آیه ۵۹ سوره آل عمران چنین بیان گردیده است: «قطعاً داستان عیسى نزد خدا (از نظر چگونگى آفرینش) مانند داستان آدم است، که (پیکر) او را از خاک آفرید، سپس به او فرمود: (موجود زنده) باش پس بى درنگ (موجود زنده) شد».

و در آیه ۲۶ سوره حجر آمده است: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»؛ و همانا ما انسان را از گل و لاى کهنه متغیر بیافریدیم.

و در سوره مومنون آیه ۱۲ آمده: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طینٍ»؛ و همانا ما آدمى را از گل خالص آفریدیم.

همچنین در آیات دیگری همچون: سوره حج/ آیه ۵، سوره ص/ آیه ۷۱، سوره صافات/ آیه ۱۱، سوره حجر/ آیه ۴۸، سوره الرحمن/ آیه ۱۴، سوره سجده/ آیه ۷، خلقت انسان از خاک و گل با اختلافاتی در تعابیر آمده است.[۳]

سجده نکردن ابلیس بر آدم

این موضوع اولین بار در آیه ۳۴ سوره بقره بیان گردیده است: «آنگاه به فرشتگان گفتیم: همه در برابر آدم سجده و خضوع کنید و او را تکریم نمائید. همه آن‌ها سجده کردند جز ابلیس که به خاطر این نافرمانى کافر شد».

مطلب فوق، با بیان‌های دیگری در سوره اعراف آیات ۱۱ و ۱۲، سوره اسراء آیات ۶۱ و ۶۲، سوره کهف آیه ۵۰، سوره طه آیه ۱۱۶ و سوره ص آیات ۷۱ تا ۷۴ آمده است.

سکونت آدم در بهشت و هبوط

این موضوع در آیات ۳۵ تا ۳۹ سوره بقره بیان گردیده است: «پس از آن به آدم گفتیم: اى آدم تو و همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمت‌هاى آن هر چه مى‌ خواهید بخورید. اما به این درخت نزدیک نشوید و از میوه آن نخورید که از ستمکاران خواهید شد. در این هنگام، شیطان با سخنان خود آن‌ها را فریب داد و از میوه آن درخت خوردند و این نافرمانى باعث خروج آن‌ها از بهشت گردید و ما به آن‌ها گفتیم: همگى به زمین فرود آئید در حالی که بعضى از شما دشمن دیگرى خواهد بود و براى شما تا مدتى معین در زمین قرارگاه و وسیله بهره ‌بردارى است. پس از آن آدم، از پروردگار خود کلماتى را آموخت که وسیله اى براى پذیرش توبه وى در پیشگاه خداوند گردید و خداوند توبه او را پذیرفت چون او توبه‌ پذیر و مهربان است. آنگاه به آن‌ها گفتیم که در زمین فرود آئید و مسکن گزینید و زندگى را آغاز کنید و آنگاه که هدایتى از طرف من براى شما آمد کسانى که از آن پیروى کنند، نه ترسى براى آن‌ها هست و نه اندوهگین مى‌ گردند. اما کسانى که به آیات ما کافر شده و آن‌ها را تکذیب کنند اهل دوزخند و جاودانه در آن خواهند بود».

این جریان همچنین در آیات ۱۹ تا ۲۷ سوره اعراف آمده و در حین نقل آن بنی‌آدم را به درس آموزی از این داستان و مراقبت خود از فریفته شدن به وسوسه‌های شیطان توصیه نموده است. جای دیگری که قرآن به این داستان پرداخته است، آیات ۱۱۵ تا ۱۲۴ سوره طه است.

حضرت آدم در روایات

امام علی علیه‌السلام درباره نحوه خلقت حضرت آدم علیه‌السلام از خاک می‌فرماید: «ثُمّ جَمَعَ سبحانَهُ مِن حَزْنِ الأرضِ و سَهْلِها، و عَذْبِها و سَبَخِها، تُربَةً سَنَّها (سَنّاها) بالماءِ حتّی خَلَصَت، ولاطَها بالبَلَّةِ حتّی لَزِبَت، فَجَبَلَ مِنها صُورَةً ذاتَ أحناءٍ و وُصولٍ، و أعضاءٍ و فُصولٍ، أجمَدَها حتَّی استَمسَکت، و أصلَدَها حتّی صَلْصَلَت، لِوَقتٍ مَعدودٍ و أمَدٍ مَعلومٍ. ثُمّ نَفَخَ فیها مِن رُوحهِ فَمَثُلَت (فتَمثّلَت) إنسانا ذا أذهانٍ یجیلُها و فِکرٍ یتَصَرّفُ بها... مَعجونا بطِینَةِ الألوانِ المُختَلِفَةِ، والأشباهِ المُؤتَلِفَةِ، والأضدادِ المُتَعادِیةِ، والأخلاطِ المُتَباینَةِ، مِن الحَرِّ والبَردِ، والبَلَّةِ والجُمودِ»؛ «سپس خداوند سبحان از قسمت ‌های سخت و نرم زمین و شیرین و شوره ‌زار آن، خاکی برداشت و بر آن آب ریخت تا پاک و خالص شد و با رطوبت بیامیختش تا آن که چسبناک گشت. آنگاه از آن هیکلی بیافرید، دارای اعضا و پیوندها و گسستگی ‌ها؛ مدتی مشخص و زمانی معلوم آن را بداشت تا این که خشکید و به هم پیوست و چون سفال سخت شد. آن گاه از روح خویش در آن دمید تا به صورت انسانی گردید صاحب ذهن‌ هایی که آن‌ ها را به حرکت درمی‌ آورد و اندیشه‌ ای که با آن (در کارهایش) دخل و تصرف می‌ کند... آمیخته به طینتی با رنگ‌ های گوناگون و چیزهایی همانند یکدیگر و حالاتی متضاد و اخلاطی ناهمگون از قبیل گرمی و سردی و رطوبت و خشکی».[۴]

امام علی علیه‌السلام علت این که ابلیس سجده نکرد را چنین بیان می‌فرماید:«فَافتَخَرَ علی آدمَ بخَلقِهِ و تَعَصَّبَ علَیهِ لأصلِهِ... فَلَعَمرُ اللّه ِ لقد فَخَرَ علی أصلِکم و وَقَعَ فی حَسَبِکم و دَفَعَ فی نَسَبِکم... فاللّه َ اللّه َ فی کبرِ الحَمِیةِ و فَخرِ الجاهِلیةِ؛ به خلقت خود (از آتش) بر آدم فخر فروخت و به خاطر منشأ خود علیه او عصبیت به خرج داد... سوگند به خدا که او بر اصل و ریشه شما فخر فروخت و از حسب و نسب شما عیب‌گویی کرد... زنهار، زنهار، به خدا پناه برید از تکبر و عصبیت و فخرفروشی‌های جاهلیت».[۵]

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آدم پیش از آن که مرتکب گناه شود اجلش در برابر دیدگان او بود و آرزویش پشت سر او. اما چون گناه ورزید خداوند آرزویش را جلو چشم او نهاد و اجلش را پشت سر او، این است که تا دم مرگ آرزو دارد.[۶]

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: «إنّ اللّه َ لَمّا أخرَجَ آدَمَ مِن الجَنّةِ زَوّدَهُ مِن ثِمارِ الجَنّةِ و عَلّمَهُ صَنعَةَ کلِّ شَیءٍ»؛ خداوند هنگامی که آدم را از بهشت بیرون کرد، توشه او را از میوه‌ های بهشت قرار داد و فن ساختن هر چیزی را به او آموخت».[۷]

امام صادق علیه ‌السلام: خدای عزوجل به آدم علیه‌ السلام وحی فرمود: من همه سخن را در چهار کلمه برای تو گرد می ‌آورم. عرض کرد: پروردگارا، آن چهار کلمه چیست؟ فرمود: یکی از من است، یکی از تو، یکی به رابطه من و تو مربوط می‌ شود و یکی به رابطه میان تو و مردم. عرض کرد: پروردگارا، آن‌ ها را برایم بیان فرما تا بدانمشان. فرمود: آن که اختصاص به من دارد، این است که مرا بندگی کنی و چیزی را شریکم نگردانی. آن که اختصاص به خودت دارد، این است که در برابر عمل تو پاداشی دهمت که بیش از هر چیز به آن محتاجی. آن که به رابطه میان من و تو مربوط می‌ شود، این است که تو دعا کنی و من اجابت کنم و آن که به رابطه میان تو و مردم مربوط می ‌شود، این است که برای مردم آن پسندی که برای خود می ‌پسندی.[۸]

از سفارش‌های حضرت آدم علیه‌ السلام به فرزندش شیث علیه‌ السلام: «إذا عَزَمْتُم علی أمرٍ فانْظُروا إلی عَواقِبِهِ، فإنّی لَو نَظَرْتُ فی عاقِبَةِ أمْری لَم یصِبْنی ما أصابنَی»؛ هرگاه قصد کارى کردید، به پیامدهاى آن بنگرید؛ اگر من در عاقبت کار خود اندیشیده بودم، آنچه به سرم آمده، نمى آمد... به دنیای فانی دل مبندید؛ زیرا من به بهشت جاویدان دل بستم اما با من وفا نکرد و از آن بیرون رانده شدم.[۹]

پانویس

1. تورات، سفر تکوین ۲:۷؛ قاموس مقدس در لغات: «آدم» و «زمین»؛ حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر، سید عبدالحجت بلاغى، جلد ۲، ص ۵۴۱.
2. بحارالانوار، علامه مجلسى، ج ۱۱، ص ۱۰۲.
3. برای جمع بین این موارد به تفاسیر قرآن رجوع شود، به عنوان نمونه در تفسیر المیزان به نقل از مجمع البیان این وجه ذکر شده: اصل آدم از خاک بوده، چون قرآن مى فرماید: «خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ»؛ آدم را از خاک خلق کرد. چیزى که هست خاک مذکور را گل کرد، همچنان که فرموده: «وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»؛ تو آدم را از گل آفریدى. آنگاه آن گل را گذاشت تا متعفن شد، همچنان که فرموده: «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»؛ آدمى را از گل گندیده خلق کردم. آنگاه آن گل را گذاشت تا خشک شد: «من صلصال؛ از گل خشکیده» بنابراین تناقضى در این تعبیرهاى مختلف قرآن نیست زیرا حالات مختلف مبدأ خلقت آدمى را بیان مى کند. (ترجمه المیزان، ج ۱۲، ص ۲۲۳)
4. بحارالأنوار، علامه مجلسى، ج ۱۱، ص ۱۲۲.
5. بحارالأنوار، علامه مجلسى، ج ۱۴، ص ۴۶۵.
6. پیام رسول، ترجمه نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ص۲۷.
7. حکم النبی الأعظم صلى الله علیه و آله و سلم، محمدى رى شهرى، ج۲، ص۲۶۸.
8. بحارالأنوار، علامه مجلسى، ج۱۱، ص۲۵۷.
9. بحارالأنوار، علامه مجلسى، ج۷۵، ص۴۵۲.

منابع

1. حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر، سید عبدالحجت بلاغى؛ قم: انتشارات حکمت، ۱۳۸۶ ق.
2. بحارالانوار، علامه مجلسى؛ تهران.
3. تاریخ الأمم و الملوک، محمد بن جریر طبرى؛ بیروت: دارالتراث، چاپ دوم، ۱۳۸۷.
4. تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۳۷۴ ش.
5. حکم النبی الأعظم صلى الله علیه و آله و سلم، محمدى رى‌شهرى؛ قم: دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۲۹ ق.
6. پیام رسول، ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ قم: طلوع مهر، اول، ۱۳۸۵ ش.
7. فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم، به اهتمام احمد خاتمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶.

## کتابشناسی حضرت آدم علیه السلام

### شبکه کتابخانه های کشور

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

در آدرس ذیل 1985 عنوان کتاب در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://libs.nlai.ir/advanced\_search

### پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران

در آدرس ذیل 1206 عنوان کتاب در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

http://www.lib.ir/advancedsearch/p1/?title=%D8%A2%D8%AF%D9%85&author=&subject=&other=&province=0&city=0&libtype=0&firstchar=\*

### مصادر

در آدرس ذیل 155 عنوان کتاب عربی در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://ar.masader.om/eds?query=%22%D8%A2%D8%AF%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%22&ff%5B%5D=SourceType:eBooks&bento=1

### مکتبه نور

در آدرس ذیل ده ها عنوان کتاب عربی در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://www.noor-book.com/?search\_for=%22%D8%A2%D8%AF%D9%85+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%22

### نوسا

در آدرس ذیل 382 عنوان کتاب در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

http://lib.dte.ir/simwebclt/WebAccess/SimWebPortal.dll/DubSrch

### کتابخانه مجازی الفبا

در آدرس ذیل 585 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://alefbalib.com/index.aspx?pid=16&OrderBy=Title&PageSize=10&Order=ASC&lstField1=Title&lstField5=&lstField4=&lstField2=&lstField3=&txtField1=%D8%A2%D8%AF%D9%85&Hidden1=&txtField2=&txtField3=&Actor1=And&Actor2=And&Actor3=And&Actor4=And

### سامان

در آدرس ذیل 800 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://www.samanpl.ir/LSearch/LSearch

### کتابخانه گوگل

در آدرس ذیل صدها عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=%22%D8%A2%D8%AF%D9%85+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%22&tbs=,bkv:e,bkt:b&num=10

### پایگاه اطلاع رسانی حوزه

در آدرس ذیل صدها عنوان کتاب و مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://hawzah.net/fa/Search/?SearchText=%D8%A2%D8%AF%D9%85

## آدم علیه السلام در مقالات

### ایران نمایه

این سایت در حال به روز رسانی بود جواب نداد لطفا ملاحظه فرمایید

http://irannamaye.ir/

### مصادر

در آدرس ذیل 1055 عنوان مقاله عربی در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://ar.masader.om/eds?query=%22%D8%A2%D8%AF%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%22&ff%5B%5D=SourceType:Academic%20Journals&ff%5B%5D=SourceType:Magazines&bento=1

### تبیان

در آدرس ذیل 163 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://library.tebyan.net/fa/Browse/Search?lstField1=Title&txtField1=%D8%A2%D8%AF%D9%85

### ویرا ساینس

در آدرس ذیل 13484 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://www.virascience.com/search/?q=%22%D8%A2%D8%AF%D9%85+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%22

### نورمگز

در آدرس ذیل 87 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://www.noormags.ir/view/fa/search?q=&and=%D8%A2%D8%AF%D9%85&or=&note=&exact=&fields=title&f\_lnf=1&f\_lnf=2&f\_srf=3&f\_srf=2&pn=1&s=rank&sd=desc&ps=10&origin=start-advance&index=

### پرتال جامع علوم انسانی

در آدرس ذیل 224 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

http://ensani.ir/fa/article?ArticleSearch%5Btitle%5D=%D8%A2%D8%AF%D9%85&ArticleSearch%5BsortBy%5D=relevance

### علم نت

در آدرس ذیل 399 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://elmnet.ir/search?and=%D8%A2%D8%AF%D9%85+%D8%B9&exact=&or=&not=&intitle=1&author=

### پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

در آدرس ذیل 418 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A2%D8%AF%D9%85/fa/?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=1360%2c1402

### مرجع دانش (مقالات همایش ها و کنفرانس ها)

در آدرس ذیل 182 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://civilica.com/search/paper/t-%D8%A2%D8%AF%D9%85/

### پژوهه

در آدرس ذیل 3200 عنوان مقاله در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://cse.google.com/cse?cx=004309897358808276078:apkcs2hto\_o&q=%d8%a2%d8%af%d9%85%20%d8%b9

## آدم علیه السلام در پایان نامه ها:

### گنچ پایگاه اطلاعات علمی ایران

در آدرس ذیل 10 عنوان پایان نامه در باره حضرت آدم علیه السلام معرفی شده است

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A2%D8%AF%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&basicscope=2

## آدم علیه السلام در نرم افزارها

### نرم افزار بحار الانوار موضوعی

تمام روایات بحارالانوار طبقه بندی موضوعی شده است و در ذیل تمام موضوعات مربوط به حضرت آدم علیه السلام با سه عنوان (

نمايه - موضوع = نشانى‏) قابل مشاهده است در صورت انتخاب هر نمایه و موضوع به آدرس مربوطه در بحار مراجعه نموده و بخشی از روایت را در نرم افزار جامع الاحادیث جستجو نمایید و روایت ار از منابع دست اول مستند نمایید

#### \* = آدم ع بعد التوبة

موضوع = مباضعة آدم ع حواء لأول مرة بعد قبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏225 س‏0 ف‏16045

#### \* = آدم ع بعد الخطيئة

موضوع = تحير آدم ع بعد عصيانه و إخراجه من الجنة و نسيانه الميثاق المأخوذ عليه و ولده للنبي و وصيه ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125750

موضوع = تعليل ترك الناس للعمل بجعل الله أمل آدم بين عينيه و أجله خلف ظهره بعد خطيئته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏161 س‏0 ف‏543

موضوع = تفسير بدت لهما سوآتهما ببروزها و انكشافها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏179 س‏0 ف‏15846

موضوع = تفسير فبدت لهما سوآتهما ببروز عورتهما و انكشافها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15903

موضوع = تفسير فبدت لهما سوآتهما ببروزها و انكشافها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15694

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15739

#### \* = آدم ع بعد الخلقة

موضوع = نتن الغائط من تصرف إبليس في جسد آدم ع بعد خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15570

#### \* = آدم ع بعد الهبوط

موضوع = اشتغال آدم ع بالحرث عند احتياجه الطعام بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏217 س‏0 ف‏16023

موضوع = أشعار آدم ع بعد هبوطه على الأرض في رثاء هابيل و جواب إبليس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏290 س‏0 ف‏105639

موضوع = أكل آدم الكمثرى أول نزوله إلى الأرض و تأذيه من التغوط و بكاؤه سبعين سنة من ريح غائطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏178 س‏0 ف‏78067

موضوع = بحث آدم عن حواء عند هبوطه إلى الأرض و وجدانه لها عند جبل عرفات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏242 س‏0 ف‏58550

موضوع = تباعد خطوات آدم ع عند طي الأرض له في سفره من الهند إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15984

موضوع = تفسير عصى آدم ربه بمعصيته في الجنة ليتم ما قدر له و ليست في الأرض لمنافاتها لعصمته المذكورة في آية إن الله اصطفى آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏72 س‏0 ف‏15459

موضوع = صنع آدم ثوبا له و لحواء بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏57 س‏0 ف‏130108

موضوع = ضجيج آدم ع و حواء بعد الهبوط بالبكاء على خطيئتهما و رحمة الله بهما بالجمع بينهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15873

موضوع = ضعف حال آدم ع و حواء بعد الهبوط و تشجيع إبليس السباع على أكلهما

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏63 س‏0 ف‏76897

موضوع = طواف الملائكة حول الكعبة و هي خيمة آدم ع يحرسونها من الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏208 س‏0 ف‏15969

موضوع = قصة آدم ع بعد هبوطه إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30937

موضوع = قصة أنس آدم بملك في الجنة و تعزيته له بعد هبوطه إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15990

موضوع = نزاع شيطان مع آدم ع بعد هبوطه في شجر الكرم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏174 س‏0 ف‏105261

موضوع = هبوط آدم ع في الهند ثم ارتحاله إلى مكة بإرشاد جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏205 س‏0 ف‏15954

موضوع = هبوط آدم ع و حواء كالفرخين المرتعشين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15961

#### \* = آدم ع بعد هابيل‏

موضوع = تسمية آدم ع ابنه الثالث بهبة الله لهبة الله إياه بعد قتل هابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏230 س‏0 ف‏16074

موضوع = هبة الله شيث ع لآدم ع عند جزعه على قتل هابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16196

#### \* = آدم ع حين الاحتضار

موضوع = بيان آدم ع فضائله قبل قبض روحه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30930

موضوع = تشهد آدم ع بالوحدانية و بعبودية و خلافة نفسه و ثناؤه على ربه حين هبوط ملك الموت لقبض روحه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30929

#### \* = آدم ع حين الخطيئة

موضوع = دلالة آية ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة على عدم نسيان آدم ع حين الأكل منها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15896

#### \* = آدم ع على الصفا

موضوع = تسمية الصفا به من هبوط آدم ع صفي الله عليها و المروة من هبوط المرأة عليها و هي حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏63 س‏0 ف‏124848

موضوع = هبوط آدم ع على الصفا و حواء على المروة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15872

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15918

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15982

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏233 س‏0 ف‏125793

#### \* = آدم ع عند الجمرة الوسطى‏

موضوع = امتناع رؤية إبليس على آدم ع بعد رميه له عند الجمرة الوسطى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15843

#### \* = آدم ع عند الرضا ع‏

موضوع = تخطئة الإمام الرضا ع للسؤال عن وجود جوهر الله في آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏292 س‏0 ف‏4526

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏292 س‏0 ف‏4529

موضوع = سؤال يونس و مكاتبته مع الرضا ع حول جوهر آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏292 س‏0 ف‏4525

#### \* = آدم ع عند المصيبة

موضوع = وضع الرجل يده على رأسه عند المصيبة اقتداء بآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏212 س‏0 ف‏13907

#### \* = آدم ع عند الولادة

موضوع = فضل علي بن أبي طالب ص على آدم ع بولادته في الكعبة و بسجوده عند ولادته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49065

#### \* = آدم ع في الأبطح‏

موضوع = تسمية الأبطح بانبطاح آدم ع فيه حتى الصباح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏166 س‏0 ف‏15778

موضوع = تسمية الأبطح بها لانبطاح آدم فيه ليلا ثم صعوده صباحا إلى جبل مشعر للتوبة و نزول نار من السماء لقبض قربانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏80 س‏0 ف‏124932

#### \* = آدم ع في الأرض‏

موضوع = حبوط آدم ع إلى الأرض بخطيئة واحدة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏210 س‏16 ف‏46169

#### \* = آدم ع في التوراة

موضوع = إشارة التوراة إلى تقدير خطيئة آدم ع قبل خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15898

#### \* = آدم ع في الجمعة

موضوع = جمع الله بين آدم و حواء ع يوم الجمعة و غفران الذنوب فيه بالحضور لصلاته في المسجد

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏212 س‏0 ف‏115191

موضوع = خلق آدم ع و دخوله الجنة و خروجه منها و قيام القيامة يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏274 س‏0 ف‏115346

#### \* = آدم ع في الجنة

موضوع = إراءة الله مثال فاطمة مزينة بعلي و الحسنين ص في الفردوس الأعلى لآدم ع و حواء عند تبخترهما في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏51 س‏0 ف‏56571

موضوع = إقامة آدم ع في الجنة خمس ساعات من نهار الجمعة و هبوطه منها وقت العصر

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏274 س‏0 ف‏108978

موضوع = تشريع صلاة الظهر و تسميتها بالأولى من تسبيح آدم ع و حواء عند دخولهما الجنة عند الزوال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15935

موضوع = تشريع صلاة العصر في وقت ساعة أكل آدم من الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏296 س‏3 ف‏12167

موضوع = تفسير عصى آدم ربه بمعصيته في الجنة ليتم ما قدر له و ليست في الأرض لمنافاتها لعصمته المذكورة في آية إن الله اصطفى آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏72 س‏0 ف‏15459

موضوع = تلاوة آدم ع القرآن في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏283 س‏0 ف‏76670

موضوع = خلق آدم ع من أديم الأرض يوم الجمعة بعد العصر و هبوطه من الجنة قبل الغروب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏265 س‏0 ف‏74101

موضوع = خلق آدم و إسكانه الجنة و أمر إبليس بالسجود له في الثالثة من ثلاث ساعات بقين من الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏209 س‏14 ف‏71896

موضوع = دخول آدم ع و حواء الجنة في أفضل الأوقات و أفضل الأيام و هو زوال يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15934

موضوع = رؤية آدم ع فاطمة و عليا و الحسنين ص في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏5 س‏0 ف‏34447

موضوع = عقوبة آدم ع و حواء على نعيم الجنة مع كونها مباحة لنسيانهما عهد الله أن لا ينظرا إلى ذي فضل بعين الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏389 س‏2 ف‏15184

موضوع = كيفية إسكان آدم الجنة و اختباره و توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏106 س‏0 ف‏71632

موضوع = لغة آدم ع في الجنة و في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏56 س‏0 ف‏15366

موضوع = مكث آدم ألف سنة في الجنة قبل نفخ الروح فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71496

موضوع = مكث آدم ع في الجنة خمس ساعات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15932

موضوع = مكث آدم ع في الجنة ست ساعات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15900

موضوع = مكث آدم ع في الجنة نصف ساعة و هبوطه في الساعة التاسعة من يوم الجمعة وقت صلاة العصر

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏265 س‏0 ف‏74102

موضوع = مكث آدم ع و حواء في الجنة مدة سبع ساعة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15684

موضوع = مكث آدم و حواء في الجنة سبع ساعات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15868

#### \* = آدم ع في الصفا

موضوع = تسمية الصفا به لاصطفاء آدم ع عليها و تسمية المروة بها لهبوط المرأة عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15795

موضوع = تسمية الصفا به لهبوط آدم ع صفوة الله عليها و تسمية المروة به من هبوط حواء عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15755

موضوع = تسمية الصفا من هبوط المصطفى عليه و هو آدم ع و المروة من هبوط المرأة عليه و هي حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏205 س‏0 ف‏15951

موضوع = هبوط آدم ع على الصفا و حواء على المروة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15872

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15918

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15982

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏233 س‏0 ف‏125793

موضوع = هبوط آدم على الصفا و حواء على المروة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15957

#### \* = آدم ع في الطائف‏

موضوع = المقارنة بين خلق آدم ع بين مكة و الطائف و علي ص في الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49075

#### \* = آدم ع في الغري‏

موضوع = استخراج نوح ع تابوت آدم ع من الكعبة و حمله في السفينة ثم دفنه بعد الطوفان في الغري و هو قطعة من جبل الطور

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏258 س‏0 ف‏127845

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏259 س‏0 ف‏127850

#### \* = آدم ع في القرآن‏

موضوع = نص آية [ وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ] على خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص من الله مثل آدم و داود ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏96 س‏0 ف‏42589

#### \* = آدم ع في القيامة

موضوع = حمل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص لواء الحمد في القيامة و تحته آدم و ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏219 س‏0 ف‏50145

موضوع = دخول علي الجنة أمام النبي حاملا لواءه و تحته آدم و من دونه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏217 س‏0 ف‏50133

#### \* = آدم ع في الكعبة

موضوع = استخراج نوح ع تابوت آدم ع من الكعبة و حمله في السفينة ثم دفنه بعد الطوفان في الغري و هو قطعة من جبل الطور

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏258 س‏0 ف‏127845

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏259 س‏0 ف‏127850

#### \* = آدم ع في الكوفة

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع في ظهر الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15708

موضوع = كون الكوفة أول بقعة عبد الله فيها لسجود الملائكة لآدم ع على ظهرها

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏232 س‏0 ف‏127765

#### \* = آدم ع في اللوح المحفوظ

موضوع = خلق آدم على صورته التي صورها الله في اللوح المحفوظ

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71572

#### \* = آدم ع في المزدلفة

موضوع = تسمية المزدلفة بجمع لجمع آدم ع بين العشاءين فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏266 س‏0 ف‏125950

#### \* = آدم ع في المشعر

موضوع = تسمية الأبطح بها لانبطاح آدم فيه ليلا ثم صعوده صباحا إلى جبل مشعر للتوبة و نزول نار من السماء لقبض قربانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏80 س‏0 ف‏124932

#### \* = آدم ع في المعراج‏

موضوع = إيصاء عيسى و آدم النبي بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص ليلة المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46646

موضوع = إيصاء موسى و عيسى و آدم النبي بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص ليلة المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46654

موضوع = تسليم آدم ع على النبي ص بالأول و الآخر و الحاشر في بيت المقدس ليلة المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46616

موضوع = تسليم آدم ع على النبي ص في بيت المقدس ليلة المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46645

موضوع = تسليم آدم و موسى و عيسى ع على النبي ص بالأول و الآخر و الحاشر ليلة المعراج و إيصاؤهم إياه بوصيه علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏390 س‏0 ف‏24855

#### \* = آدم ع في النجف‏

موضوع = حمل نوح ع جسد آدم ع في السفينة بعد استخراجه من مكة ثم دفنه بالغري بعد الطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏268 س‏0 ف‏16210

#### \* = آدم ع في الهند

موضوع = إنزال الحجر الأسود من العرش على آدم ع في الهند ثم حمله له إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15976

موضوع = تباعد خطوات آدم ع عند طي الأرض له في سفره من الهند إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15984

موضوع = تحويل الله الحجر الأسود و هو ملك إلى درة بيضاء و إهباطه إلى آدم ع بالهند بعد توبته ليؤنسه و يذكره الميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125751

موضوع = تعظيم آدم ع للحجر الأسود و حمله معه من الهند إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125742

موضوع = سفر آدم ع من الهند إلى مكة ليتوب إلى الله بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏201 س‏0 ف‏125599

موضوع = عمران موضع خطوات آدم ع في الصحاري أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124836

موضوع = كثره و سعة الصحاري زمن آدم ع و عمران موضع خطواته فيها أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124742

موضوع = هبوط آدم بالهند

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15854

موضوع = هبوط آدم بالهند و حواء ع بجدة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15963

موضوع = هبوط آدم ع بأرض الهند ثم مجيؤه إلى مكة بطي الأرض لأداء الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124741

موضوع = هبوط آدم ع بالهند و حواء بجدة ثم اجتماعهما بعرفات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏342 س‏20 ف‏12345

موضوع = هبوط آدم ع بالهند و حواء بجدة و إبليس بميسان و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏67 س‏5 ف‏95842

موضوع = هبوط آدم ع على جبل باسم في الهند ثم سيره إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15983

موضوع = هبوط آدم ع على جبل باسم في شرق الهند و مجيؤه إلى مكة بطي الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124835

موضوع = هبوط آدم ع على جبل باسم في وادي نهيل بالهند و هبوط حواء في جدة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15933

موضوع = هبوط آدم ع في الهند ثم ارتحاله إلى مكة بإرشاد جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏205 س‏0 ف‏15954

موضوع = هبوط آدم ع في الهند و حواء في جدة

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏63 س‏0 ف‏76898

موضوع = هبوط آدم ع من الجنة في الهند

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏214 س‏0 ف‏16010

موضوع = هبوط آدم في الهند و حجه إلى مكة ماشيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15800

#### \* = آدم ع في أيام البيض‏

موضوع = نقاء بشرة آدم ع عند قبول توبته في أيام البيض من رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏330 س‏0 ف‏37315

#### \* = آدم ع في جدَّة

موضوع = دلالة صرد لآدم ع من سرانديب إلى جدة في مدة شهر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏111 س‏0 ف‏15584

#### \* = آدم ع في رمضان‏

موضوع = نقاء بشرة آدم ع عند قبول توبته في أيام البيض من رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏330 س‏0 ف‏37315

#### \* = آدم ع في سرنديب‏

موضوع = إرشاد الصرد آدم ع من سرانديب إلى جدة في مدة شهر

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏265 س‏0 ف‏76619

موضوع = دلالة صرد لآدم ع من سرانديب إلى جدة في مدة شهر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏111 س‏0 ف‏15584

موضوع = كون سرنديب أفضل واد في الأرض لهبوط آدم ع فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15973

موضوع = كون سرنديب أكرم أودية الأرض و مهبط آدم ع و وادي برهوت باليمن شرها

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏205 س‏0 ف‏73957

موضوع = كون مسقط آدم من السماء فيه أكرم واد على وجه الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏79 س‏3 ف‏12849

موضوع = هبوط آدم ع على جبل سرانديب و حواء بعرفة و إبليس بجدة و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏273 س‏0 ف‏76654

#### \* = آدم ع في عالم الأشباح‏

موضوع = إخراج أصحاب اليمين من كتف آدم ع الأيمن و الشمال من كتفه الأيسر بصورة الذر حين كونه شبحا قبل نفخ الروح فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏217 س‏0 ف‏125715

#### \* = آدم ع في عالم الذر

موضوع = إراءة الله لآدم ذريته و هم ذر عند أخذ الميثاق عليهم بطاعته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏116 س‏0 ف‏79689

موضوع = عرض المسلمين و ابتلاءاتهم على آدم ع حين عرض ذريته عليه في عالم الذر

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏313 س‏0 ف‏60004

موضوع = عرض ذرية آدم ع عليه عيانا في عالم الذر

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏222 س‏0 ف‏63431

#### \* = آدم ع في عرفات‏

موضوع = تسمية المعرف بذلك لاعتراف آدم ع بذنوبه عليه و تسميته بجمع لجمع آدم ع فيها بين العشاءين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏29 س‏0 ف‏124678

موضوع = تشريع الوقوف بعرفات بعد العصر لكونها ساعة معصية آدم ع و مصادفة الإفاضة منها لساعة توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏249 س‏0 ف‏125886

موضوع = هبوط آدم ع بالهند و حواء بجدة ثم اجتماعهما بعرفات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏342 س‏20 ف‏12345

#### \* = آدم ع في غار أبي قبيس‏

موضوع = دفن شيث آدم ع في غار الكنز في جبل أبي قيس ثم استخراج نوح ع إياه منه و حمله في سفينته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏267 س‏0 ف‏16209

#### \* = آدم ع في كربلاء

موضوع = اغتمام آدم عند مروره بكربلاء و عثرته و إدماء رجله فيها في موضع شهادة الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏242 س‏0 ف‏58551

#### \* = آدم ع في ليلة الجمعة

موضوع = إنزال الله أول كتاب على آدم ع بالسريانية في ليلة الجمعة السابع و العشرين من رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏257 س‏0 ف‏16160

#### \* = آدم ع في مكة

موضوع = المقارنة بين خلق آدم ع بين مكة و الطائف و علي ص في الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49075

موضوع = إهباط الحجر الأسود مع آدم ع و هو ياقوتة بفناء العرش و حمله معه من الهند إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏225 س‏0 ف‏125755

موضوع = حمل نوح ع جسد آدم ع في السفينة بعد استخراجه من مكة ثم دفنه بالغري بعد الطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏268 س‏0 ف‏16210

#### \* = آدم ع في منى‏

موضوع = تحديد آدم ع مسجد منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15792

#### \* = آدم ع في وادي الروحاء

موضوع = أخذ الله ميثاق ربوبيته و نبوة النبي ص من ذرية آدم ع في السماء و في وادي الروحاء

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏9 س‏0 ف‏18679

#### \* = آدم ع قبل الحياة

موضوع = مرور إبليس بآدم ع قبل نفخ الروح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15632

موضوع = مرور إبليس بجسد آدم ع قبل نفخ الروح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15669

#### \* = آدم ع قبل الخلق‏

موضوع = إخراج أصحاب اليمين من كتف آدم ع الأيمن و الشمال من كتفه الأيسر بصورة الذر حين كونه شبحا قبل نفخ الروح فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏217 س‏0 ف‏125715

موضوع = نتن الغائط من حلول إبليس في بدن آدم ع حين كونه طينا

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏200 س‏0 ف‏75936

#### \* = آدم ع و أبو قبيس‏

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

موضوع = هبوط آدم ع من الجنة على أبي قبيس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏213 س‏0 ف‏16007

#### \* = آدم ع و أُحُد

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و أصحاب اليمين‏

موضوع = معرفة آدم ع بالنبي و آله ص من حين رؤيته أسماءهم على العرش عند عرض أسماء أصحاب اليمين عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏1 س‏0 ف‏32639

#### \* = آدم ع و الاسم الأعظم‏

موضوع = تفسير تعلم ما في نفسي باثنين و سبعين اسم أعظم توارثها عيسى من الأنبياء من آدم و لا أعلم ما في نفسك باسم واحد احتجب الله و حجب به علمه عن خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏200 س‏0 ف‏11739

موضوع = وحي الله إلى آدم ع عند انقضاء نبوته بإيداع مواريث العلم و آثار النبوة و الإيمان و الاسم الأكبر عند وصيه هبة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏44 س‏10 ف‏15307

#### \* = آدم ع و الأسماء

موضوع = تفسير فعلم آدم الأسماء كلها بأسماء الأئمة ع و عرض أرواحهم على الملائكة للاحتجاج بأفضليتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏283 س‏0 ف‏37158

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏283 س‏0 ف‏37160

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بأسماء الأرضين و الجبال و الأودية و كل شي‏ء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏147 س‏0 ف‏15700

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بأسماء الجبال و الأودية و النبات و الشجر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏147 س‏0 ف‏15701

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بأسماء الجبال و البحار و الأودية و النبات و الحيوان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏146 س‏0 ف‏15698

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بأسماء كل شي‏ء في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏147 س‏0 ف‏15702

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15712

موضوع = فضل علي بن أبي طالب ص على آدم ع بتعليم الله أسماءه ع و أسماء أولاده له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49082

موضوع = معرفة آدم ع بالنبي و آله ص من حين رؤيته أسماءهم على العرش عند عرض أسماء أصحاب اليمين عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏1 س‏0 ف‏32639

#### \* = آدم ع و الأنبياء ع‏

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بتعليمه أسماء الأنبياء ع و أهل البيت ع و شيعتهم و أعدائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15622

موضوع = تمثل الله النبي و الأئمة ص و الأنبياء ع و ذرياتهم و خواصهم حسب درجاتهم و عرضهم أشباحا على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37251

موضوع = توارث الأنبياء ع العلم و الإيمان و الاسم الأعظم و آثار علم النبوة من لدن آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30944

موضوع = حب النبي ص لذراع الشاة لتسمية آدم ع إياه له لما قرب قربانا عن الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏286 س‏0 ف‏21694

موضوع = رؤية آدم نور الأنبياء ع و ازدهار نور النبي ص من بينهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏151 س‏0 ف‏15721

موضوع = عرض أسماء الأنبياء ع و أعمارهم على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏258 س‏0 ف‏16166

موضوع = عرض أسماء الأنبياء ع و أعمارهم على آدم ع و إهداؤه ثلاثين سنة من عمره إلى داود ع لقصر عمره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏102 س‏0 ف‏5129

موضوع = قراءة آدم أسماء الأنبياء و أوصيائهم في صحيفة أنزلت عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏331 س‏0 ف‏37318

موضوع = مشاهدة آدم ع تلألؤ أنوار الأنبياء من ذريته و أنورهم خاتمهم محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20558

موضوع = نزول صور الأنبياء على آدم ع و استخراج ذي القرنين لها من المغرب و دفعها إلى دانيال ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏219 س‏0 ف‏20516

موضوع = هبة آدم ع ثلاثين سنة من عمره لداود ع لما رأى قصر عمره حين عرضت عليه أسماء و أعمار الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏9 س‏0 ف‏18680

#### \* = آدم ع و الأوصياء ع‏

موضوع = قراءة آدم أسماء الأنبياء و أوصيائهم في صحيفة أنزلت عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏331 س‏0 ف‏37318

موضوع = وصية آدم بوضع كل وصي وصيته في التابوت و حملها نوح ع في سفينة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30927

#### \* = آدم ع و الأئمة ع‏

موضوع = تفسير العهد و المثاني و الأسماء الحسنى و الكلمات التي تلقاها آدم ع بالأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏4 س‏0 ف‏34445

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم فتاب الله عليه بأهل البيت و الأئمة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏39 س‏1 ف‏37605

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه بأسماء الخمسة الطيبة و قبول توبته بالتوسل بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40207

موضوع = تفسير أنبئوني بأسماء هؤلاء بأسماء حجج الله و عرض أرواحهم على الملائكة و تعظيم الملائكة لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15695

موضوع = تفسير و عهدنا إلى آدم ع بعهد الله إليه في النبي ص و الأئمة فتركه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏112 س‏0 ف‏15587

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بالعهد إليه في النبي و الأئمة ص و عدم عزمه على الإقرار لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏278 س‏0 ف‏37135

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بالعهد إليه في النبي و الأئمة و المهدي ص و تركه الإقرار لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏279 س‏0 ف‏37138

موضوع = تفضيل الله الأنبياء المرسلين على الملائكة المقربين و تفضيله النبي ص ثم عليا و الأئمة ص على جميعهم لسجود الملائكة لهم في صلب آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15667

موضوع = تمثل الله النبي و الأئمة ص و الأنبياء ع و ذرياتهم و خواصهم حسب درجاتهم و عرضهم أشباحا على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37251

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع عبودية لله و طاعة لآدم إعظاما و إكراما لأنوار النبي و الأئمة ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏345 س‏0 ف‏24688

موضوع = مشاهدة آدم ع أسماء النبي و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة ص مكتوبة بالنور على ساق العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40205

موضوع = نزول آية و عهدنا إلى آدم من قبل فنسي مشتملة على أسماء النبي ص و علي ع و الحسنين ع و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏176 س‏0 ف‏33377

#### \* = آدم ع و البغل‏

موضوع = بدء زجر الفرس ب أجد لقول قابيل له ذلك و زجر البغل ب عد من نداء آدم ابنه معد حين سياقها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏235 س‏0 ف‏16087

موضوع = ركوب آدم ع البغل لأول مرة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12456

#### \* = آدم ع و التمر

موضوع = عد العجوة أم التمر التي أنزلت مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏216 س‏0 ف‏16016

موضوع = عد العجوة و العتيق أصل التمر التي أنزلت مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏217 س‏0 ف‏16018

#### \* = آدم ع و الجبال‏

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و الجن‏

موضوع = بطلان قول المجوس بنكاح الأخت من زمن آدم ع لتزويجه ع ابنه من الحور و أحفاده من الجان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏96 س‏0 ف‏75822

موضوع = تزويج آدم ع أحد ابنيه من الحور و الآخر من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏97 س‏0 ف‏75826

موضوع = تزويج آدم ع أولاده الأربعة أربعة من الحور ثم أربعة من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏97 س‏0 ف‏75824

موضوع = محاربة آدم ع و جميع الأنبياء ع و الصديقين ع أعداءهم بذي الفقار حتى ورثه أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏57 س‏0 ف‏54651

#### \* = آدم ع و الجنة

موضوع = إسكان آدم في الجنة و هبوطه إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏122 س‏0 ف‏15650

موضوع = التحذير من الركون إلى الدنيا و عدم وفاء الجنة لآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏452 س‏0 ف‏104257

موضوع = بكاء آدم ع أربعين صباحا على الجنة ساجدا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15837

موضوع = بكاء آدم ع و بكاء الملائكة معه حين أمر بالخروج من جوار الرب لمعصيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏96 س‏0 ف‏123413

موضوع = تحذير إبليس نوح ع من الحرص و الحسد لإخراجهما آدم ع و الشيطان من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏195 س‏0 ف‏87897

موضوع = خروج آدم ع من الجنة في أول ذي القعدة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124700

موضوع = خروج آدم ع و حواء من الجنة في اليوم الثالث من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏58 س‏0 ف‏72974

موضوع = خروج آدم ع و حواء من الجنة يوم الثالث الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏101 س‏0 ف‏73295

موضوع = خروج آدم ع و حواء من الجنة يوم الثالث من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏90 س‏0 ف‏73275

موضوع = خروج آدم من الجنة بطاعة حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏240 س‏0 ف‏131209

موضوع = خطيئة آدم ع و إخراجه من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏109 س‏0 ف‏123488

موضوع = خلق آدم ع و دخوله الجنة و خروجه منها و قيام القيامة يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏274 س‏0 ف‏115346

موضوع = سيلان الأودية من بكاء آدم ع حسرة على فراق الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏86 س‏0 ف‏108538

موضوع = فضل علي ص على آدم ع بدخوله الجنة جزاء صدقته و خروج آدم ع منها بحبات حنطة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49080

موضوع = كثره بكاء آدم ع على الجنة و بكاء يعقوب ع و يوسف ع من افتراقهما

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏155 س‏0 ف‏57061

موضوع = كثرة بكاء آدم ع على فراق الجنة حتى أثر في خديه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏109 س‏0 ف‏60730

#### \* = آدم ع و الجودي‏

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و الحجر الأسود

موضوع = إخراج الحجر الأسود و هو جوهرة من الجنة إلى آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏299 س‏0 ف‏69904

موضوع = اعتراف اليهود بصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص في كون الحجر الأسود النازل مع آدم ع أول حجر وضع في الأرض لا صخرة بيت المقدس كما يزعمون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏20 س‏0 ف‏12509

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏22 س‏0 ف‏12522

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏23 س‏0 ف‏12535

موضوع = إعطاء جبل أبي قبيس الحجر الأسود و مقام إبراهيم ع لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏232 س‏0 ف‏125789

موضوع = إنزال الحجر الأسود لآدم ع و البيت في موضعه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏64 س‏0 ف‏124854

موضوع = إنزال الحجر الأسود من العرش على آدم ع في الهند ثم حمله له إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15976

موضوع = إنزال الحجر الأسود و هو درة بيضاء على آدم ع ليأنس به بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏269 س‏0 ف‏37101

موضوع = إهباط الحجر الأسود مع آدم ع و هو ياقوتة بفناء العرش و حمله معه من الهند إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏225 س‏0 ف‏125755

موضوع = إيداع الله ميثاق خلقه و عهده في الحجر الأسود ثم تحويله إلى درة بيضاء و إرساله لها إلى آدم ع ليجدد عنده العهد

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏269 س‏0 ف‏37099

موضوع = بكاء آدم على نقض ميثاقه بعد رؤيته الحجر الأسود

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6915

موضوع = تشريع التكبير عند استقبال ركن الحجر الأسود من الصفا لتكبير آدم ع و تهليله عند نصبه هناك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏269 س‏0 ف‏37103

موضوع = تشريع تقبيل الحجر الأسود من تقبيل آدم ع له أول ما رآه في الأرض و قد كان درة في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏225 س‏0 ف‏125760

موضوع = تعظيم آدم ع للحجر الأسود و حمله معه من الهند إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125742

موضوع = تقبيل الناس الحجر الأسود تأسيا بأبيهم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏221 س‏0 ف‏125732

موضوع = ذكر آدم ميثاقه عند رؤية الحجر الأسود لشهادته على ميثاق الخلق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6916

موضوع = كون الحجر الأسود من عظماء الملائكة سبقهم إلى الميثاق فاتمنه الله على ميثاق خلقه و جعله مع آدم في الجنة ليذكره بالميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125749

موضوع = هبوط الحجر الأسود مع آدم ع من الجنة و وضعه في ركن الكعبة لاستلامه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏374 س‏0 ف‏44720

موضوع = هبوط الحجر الأسود مع آدم و هو جوهرة من الجنة و وضعها في الركن الذي موضع أخذ الميثاق و التجلي لبني آدم في عالم الذر

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125740

موضوع = وضع آدم الحجر الأسود في ركن البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏20 س‏0 ف‏12510

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏23 س‏0 ف‏12536

موضوع = وضع آدم ع الحجر الأسود في ركن البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏22 س‏0 ف‏12523

#### \* = آدم ع و الحديد

موضوع = المقارنة بين إنزال الحديد على آدم ع و ذي الفقار على علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49062

#### \* = آدم ع و الحرم‏

موضوع = تحديد آدم ع مكان الكعبة و الحرم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15798

موضوع = تحديد آدم ع مكان الكعبة و الحرم و مسجد منى بإرشاد جبرئيل و غمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15783

#### \* = آدم ع و الحسد

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي آدم ع عنها بشجرة الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15894

موضوع = تفسير الشجرة التي نهى الله آدم عنها بالحسد لمن فضله الله عليهما

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏166 س‏15 ف‏67034

موضوع = عقوبة آدم ع و حواء على نعيم الجنة مع كونها مباحة لنسيانهما عهد الله أن لا ينظرا إلى ذي فضل بعين الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏389 س‏2 ف‏15184

#### \* = آدم ع و الحسن ع‏

موضوع = رؤية آدم ع أسماء الخمسة الطيبة ص على العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏14 س‏0 ف‏20184

#### \* = آدم ع و الحسنان ع‏

موضوع = إراءة الله مثال فاطمة مزينة بعلي و الحسنين ص في الفردوس الأعلى لآدم ع و حواء عند تبخترهما في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏51 س‏0 ف‏56571

موضوع = رؤية آدم ع فاطمة و عليا و الحسنين ص في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏5 س‏0 ف‏34447

#### \* = آدم ع و الحسين ع‏

موضوع = إخبار الله آدم بمقتل الحسين ع بكربلاء و أمر جبرئيل له بلعن قاتله يزيد

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏242 س‏0 ف‏58552

موضوع = اغتمام آدم عند مروره بكربلاء و عثرته و إدماء رجله فيها في موضع شهادة الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏242 س‏0 ف‏58551

موضوع = بكاء آدم ع في ذكر الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏245 س‏0 ف‏58569

موضوع = رؤيا سكينة مجي‏ء آدم و إبراهيم و موسى و عيسى و النبي ص و حواء و آسية و مريم و خديجة و فاطمة ص إلى كربلاء لزيارة الحسين الشهيد ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏107 س‏0 ف‏59482

موضوع = رؤية آدم ع أسماء الخمسة الطيبة ص على العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏14 س‏0 ف‏20184

#### \* = آدم ع و الحنطة

موضوع = إشارة آيات 20 سورة الأعراف إلى وسوسة الشيطان لآدم و حواء بتمني منزلة أهل البيت ع حسدا فخذلا و أكلا من شجرة الحنطة و استحقا العقوبة بالهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37286

موضوع = إشارة القرآن إلى أكل آدم ع من شجرة الحنطة المشابهة لما نهي عنها لا منها بخدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏78 س‏4 ف‏15478

موضوع = تأييد التفاسير المختلفة لشجرة آدم ع لكون أشجار الجنة تحمل فواكه متنوعة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15768

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي آدم ع عنها بالحنطة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15764

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏179 س‏0 ف‏15847

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي عنها آدم ع بالحنطة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏172 س‏0 ف‏15816

موضوع = تفسير و لا تأكلا من هذه الشجرة بالحنطة فنبت الشعير موضع الحنطة التي أكلا منها

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37287

موضوع = سير آيات 23 - 20 سورة الأعراف بحسد آدم و حواء لمنزلة أهل البيت و خذلانهما بالأكل من الحنطة فنبتت شعيرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏172 س‏0 ف‏15819

موضوع = نبت القمح حنطة من زراعة آدم ع و شعيرا من زراعة حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏111 س‏0 ف‏15586

موضوع = نهي الله آدم ع و حواء عن الحنطة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15917

#### \* = آدم ع و الحية

موضوع = غضب الله على الحية لتغريرها آدم ع في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏67 س‏7 ف‏95843

موضوع = هبوط آدم ع على جبل سرانديب و حواء بعرفة و إبليس بجدة و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏273 س‏0 ف‏76654

#### \* = آدم ع و الحيوانات‏

موضوع = تسمية الوحش بها لاستيحاشها من آدم ع يوم هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏47 س‏0 ف‏76245

موضوع = زيارة الوحوش لآدم ع بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏88 س‏0 ف‏76967

#### \* = آدم ع و الخطاف‏

موضوع = أنس آدم ع بالخطاف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏285 س‏0 ف‏76702

#### \* = آدم ع و الزيتون‏

موضوع = إيصاء آدم إلى هبة الله بأكل الزيتون لكونه مباركا

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏181 س‏0 ف‏78087

#### \* = آدم ع و السريانية

موضوع = إنزال الله أول كتاب على آدم ع بالسريانية في ليلة الجمعة السابع و العشرين من رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏257 س‏0 ف‏16160

#### \* = آدم ع و السنبل‏

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي آدم ع عنها بالسنبلة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15693

#### \* = آدم ع و الشجرة

موضوع = إشارة آيات 39 - 35 سورة البقرة إلى قصة آدم و الشجرة و هبوطه إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15904

موضوع = إشارة آية 183 سورة البقرة إلى فرض صوم رمضان ثلاثين يوما بقدر مكث ما أكله آدم من الشجرة في بطنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15748

موضوع = أكل آدم من الشجرة بسبب الحرص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏121 س‏13 ف‏87556

موضوع = انتصاف إرث المرأة من أكل آدم ضعف ما أكلت حواء من الحنطة

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏327 س‏0 ف‏134284

موضوع = انتصاف إرث المرأة من أكل آدم ضعف ما أكلت حواء من الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15780

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15781

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏327 س‏0 ف‏134283

موضوع = تشريع الاستثناء بالمشيئة من نسيان آدم ع ذلك عند نهي الله إياه عن الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏228 س‏0 ف‏133711

موضوع = تشريع صلاة العصر في وقت أكل آدم ع من الشجرة و صلاة المغرب في وقت قبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏252 س‏0 ف‏108943

موضوع = تشريع صلاة العصر في وقت ساعة أكل آدم من الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏296 س‏3 ف‏12167

موضوع = تشريع غسل أعضاء الوضوء و مسحها إزاء فعل آدم ع حين أكله من الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏229 س‏0 ف‏106654

موضوع = تشريع غسل و مسح المواضع الأربعة في الوضوء لكونها أعضاء خطيئة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏297 س‏1 ف‏12175

موضوع = تعلق مشيه الله بأكل آدم من الشجرة و نهيه بعدمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏101 س‏0 ف‏6343

موضوع = تفسير أبي جاد بكنية آدم ع لجوده بالأكل من الشجرة بعد إبائه عنها

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏320 س‏0 ف‏3439

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي آدم ع عنها بشجرة الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15894

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي عنها آدم ع بشجرة العلم الخاصة بالنبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15905

موضوع = تفسير فنسي و لم نجد له عزما بتركه الاستثناء عند نهي الله إياه فوكله إلى نفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏231 س‏0 ف‏133727

موضوع = تفسير كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بفرضه ثلاثين يوما على المسلمين بقدر مكث ما أكله آدم من الشجرة في بطنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏368 س‏0 ف‏122857

موضوع = تفسير لا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15893

موضوع = تفسير و لم نجد له عزما بابتلاء آدم ع بالشجرة من إيكاله إلى نفسه لما ترك الاستثناء بالمشيئة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏289 س‏0 ف‏21708

موضوع = دلالة آية و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين على كون حرص آدم و حواء ثاني معصية بعد تكبر إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏19 س‏0 ف‏88475

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏59 س‏0 ف‏88519

موضوع = نخير إبليس فرحا عند أكل آدم ع من الشجرة و عند إخراجه من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15692

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15941

موضوع = نشؤ اختلاف الأقوال في نوعية شجرة آدم من كونها تحمل سائر الفواكه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏179 س‏0 ف‏11066

#### \* = آدم ع و الشياطين‏

موضوع = محاربة آدم ع و جميع الأنبياء ع و الصديقين ع أعداءهم بذي الفقار حتى ورثه أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏57 س‏0 ف‏54651

#### \* = آدم ع و الشيطان‏

موضوع = إشارة آيات 20 سورة الأعراف إلى وسوسة الشيطان لآدم و حواء بتمني منزلة أهل البيت ع حسدا فخذلا و أكلا من شجرة الحنطة و استحقا العقوبة بالهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37286

موضوع = إغواء الشيطان لآدم و حواء بتمنيهما منزلة أهل البيت ع حسدا

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏362 س‏0 ف‏22013

موضوع = رمي آدم ع الجمار لأول مرة و رمي إبراهيم ع إبليس كلما تراءى له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏273 س‏0 ف‏126001

موضوع = رنة إبليس حين لعنه و هبوطه و حين بعثة النبي ص و نزول سورة الفاتحة و نخره حين إغوائه لآدم و عند هبوطه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏237 س‏0 ف‏117600

موضوع = قصد إبليس للمعصية قبل نفخ الروح في آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏106 س‏0 ف‏15553

موضوع = نزاع شيطان مع آدم ع بعد هبوطه في شجر الكرم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏174 س‏0 ف‏105261

#### \* = آدم ع و الشيعة

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بتعليمه أسماء الأنبياء ع و أهل البيت ع و شيعتهم و أعدائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15622

موضوع = تمثل الله النبي و الأئمة ص و الأنبياء ع و ذرياتهم و خواصهم حسب درجاتهم و عرضهم أشباحا على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37251

موضوع = معرفة آدم ع بالنبي و آله ص من حين رؤيته أسماءهم على العرش عند عرض أسماء أصحاب اليمين عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏1 س‏0 ف‏32639

#### \* = آدم ع و الصرد

موضوع = إرشاد الصرد آدم ع من سرانديب إلى جدة في مدة شهر

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏265 س‏0 ف‏76619

موضوع = حج آدم ع سبعون حجة ماشيا و إرشاد الصرد له إلى الماء في حجه الأول‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏78 س‏1 ف‏12840

موضوع = خروج الصرد مع آدم ع من الجنة و دلالته له على الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏283 س‏0 ف‏76671

موضوع = دلالة صرد لآدم ع من سرانديب إلى جدة في مدة شهر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏111 س‏0 ف‏15584

موضوع = مصاحبة الصرد لآدم في أول حجة يرشده إلى الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏40 س‏0 ف‏124731

موضوع = نهي النبي ص عن قتل الصرد و الخطاف و الهدهد و النحل و النمل و الضفدع لمنافعها و خدمتها للإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏265 س‏0 ف‏76616

#### \* = آدم ع و الطب‏

موضوع = علم آدم ع بالنجوم و الطب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏274 س‏0 ف‏72674

#### \* = آدم ع و الظبي‏

موضوع = تكون المسك في بعض الظباء من مسح آدم ع على ظهرها

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏88 س‏0 ف‏76968

#### \* = آدم ع و العجوة

موضوع = اعتراف اليهود بصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص في كون العجوة النازلة من الجنة أول شجرة نبتت على الأرض الزيتون كما يزعمون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏20 س‏0 ف‏12511

موضوع = هبوط نخل العجوة مع آدم ع من الجنة و غرسها بمكة و تفرق العجوة من نسلها و أنواع النخل من نواها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏129 س‏0 ف‏77845

#### \* = آدم ع و العقل‏

موضوع = إعطاء الحياء و الدين لآدم ع بعد أن اختار أصلهما و هو العقل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏86 س‏0 ف‏13

#### \* = آدم ع و العلم‏

موضوع = هبوط آدم ع بالعلم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏160 س‏0 ف‏36615

#### \* = آدم ع و العنب‏

موضوع = إنزال شجر الكرم من الجنة لاشتهاء آدم ع من ثمارها

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏174 س‏0 ف‏105260

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي آدم ع عنها بالعنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏179 س‏0 ف‏15848

موضوع = مبادرة آدم ع إلى أكل العنب أول ما خلق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏118 س‏0 ف‏15627

موضوع = نزاع آدم و إبليس في العنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏502 س‏0 ف‏79400

موضوع = نزول الكرم من الجنة على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15974

موضوع = نزول الكرم من الجنة لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏209 س‏0 ف‏75974

#### \* = آدم ع و الفنون‏

موضوع = تعليم الله آدم ع صنع كل شي‏ء

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏119 س‏0 ف‏77821

#### \* = آدم ع و القرآن‏

موضوع = تلاوة آدم ع القرآن في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏283 س‏0 ف‏76670

#### \* = آدم ع و الكعبة

موضوع = استجابة استغفار آدم ع عند الكعبة لنفسه و لذريته بعد بنائه لها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏179 س‏0 ف‏15849

موضوع = إسكان الله آدم ع و حواء بعد الهبوط في موضع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15875

موضوع = أمر الله إبراهيم ع ببناء الكعبة في البقعة التي أنزلت على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16896

موضوع = إنزال الحجر الأسود لآدم ع و البيت في موضعه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏64 س‏0 ف‏124854

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

موضوع = بناء آدم ع الكعبة و تسميتها بالبيت العتيق لعدم غرقها في طوفان نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15988

موضوع = تحديد آدم ع مكان الكعبة و الحرم و مسجد منى بإرشاد جبرئيل و غمامة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15783

موضوع = تشريع التكبير حين استقبال ركن الحجر الأسود من جهة الصفا من تكبير و تهليل آدم ع حين بناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125753

موضوع = سكنى آدم و حواء بعد الهبوط في خيمة نصبت لهما موضع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏208 س‏0 ف‏15965

#### \* = آدم ع و الكمثرى‏

موضوع = أكل آدم الكمثرى أول نزوله إلى الأرض و تأذيه من التغوط و بكاؤه سبعين سنة من ريح غائطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏178 س‏0 ف‏78067

موضوع = تعليم جبرئيل التغوط لآدم بعد أكله الكمثرى أول نزوله إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏178 س‏0 ف‏78068

#### \* = آدم ع و اللغات‏

موضوع = إنزال الله ألف كتابا بألف لسان على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏257 س‏0 ف‏16159

#### \* = آدم ع و الماشية

موضوع = تفسير آية 6 سورة الزمر بحمل نوح ع الأزواج الثمانية التي نزلت مع آدم لمعيشة الناس مع سائر الطيور

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏335 س‏0 ف‏16433

#### \* = آدم ع و المسلمون‏

موضوع = عرض المسلمين و ابتلاءاتهم على آدم ع حين عرض ذريته عليه في عالم الذر

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏313 س‏0 ف‏60004

#### \* = آدم ع و المهدي عج‏

موضوع = احتجاج المهدي عج على الناس عند ظهوره بأولويته بالله و النبي ص و بآدم و نوح و إبراهيم و الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏237 س‏0 ف‏69585

موضوع = إخراج القائم لعصا موسى و تابوت آدم من بحيرة طبرية

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏351 س‏0 ف‏70372

موضوع = إعداد آدم عصا موسى لاستعمال المهدي عج عند قيامه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏318 س‏0 ف‏70089

موضوع = تعريف المهدي عج نفسه عند ظهوره بأنه بقية آدم ع و ذخيرة نوح ع و صفوة إبراهيم ع و النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏237 س‏0 ف‏69583

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بعدم عزمه على نصرة المهدي عج عند أخذ الميثاق له في الذر

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏113 س‏0 ف‏79685

موضوع = صيرورة الأنبياء ع الخمسة أولي العزم دون آدم ع لعزمهم في الذر على نصرة المهدي عج و لم يعزم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏113 س‏0 ف‏79684

موضوع = مشابهة المهدي عج لآدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و أيوب و محمد ص في عمره و خفاء مولده و خوفه و غيبته و الاختلاف فيه و الفرج و ظهوره بالسيف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏51 ص‏217 س‏0 ف‏68380

#### \* = آدم ع و الميثاق‏

موضوع = تحير آدم ع بعد عصيانه و إخراجه من الجنة و نسيانه الميثاق المأخوذ عليه و ولده للنبي و وصيه ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125750

#### \* = آدم ع و النبي ص‏

موضوع = إخراج الله آدم من الجنة باقتراحه درجة محمد و علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏381 س‏0 ف‏34304

موضوع = إضاءة أشباح النبي و آله ص للكائنات بعد جعلها في ظهر آدم ع و سجود الملائكة له تعظيما لها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15713

موضوع = افتخار آدم على الملائكة بالنبي ص و أهله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40209

موضوع = أفضلية النبي ص من آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏69 س‏0 ف‏119837

موضوع = أفضلية صلاة الله و ملائكته و المؤمنين على النبي ص على سجود الملائكة لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏265 س‏0 ف‏22748

موضوع = انتقال طينة النبي و علي ص في أصلاب الأنبياء و المنتجبين و نورهما في جبينهم حتى افتراقهما في عبد الله و أبي طالب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏3 س‏0 ف‏34431

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏4 س‏0 ف‏34439

موضوع = انتقال نور النبي ص و آله من صلب آدم إلى ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏17 س‏0 ف‏34532

موضوع = تبيين الله حقيقة نور النبي ص المكنون لآدم ع و أعلمه بأنه سر مخلوقاته ثم أودعه فيه و أوصاه به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏300 س‏0 ف‏98585

موضوع = تسبيح النبي في صلب آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20276

موضوع = تسبيح و تقديس نور النبي ص في صلب آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20242

موضوع = تسليم آدم ع على النبي ص في بيت المقدس ليلة المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46645

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15892

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع من ربه بتوسله بمحمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏367 س‏0 ف‏22040

موضوع = تفسير فتلقى آدم ع من ربه كلمات فتاب عليه بقبول توبة آدم بالتوسل بالخمسة الطيبة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15824

موضوع = تفسير فنسي و لم نجد له عزما بنقض آدم ع عهد الله في نبينا ص و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏35 س‏0 ف‏15262

موضوع = تفسير و عهدنا إلى آدم ع بعهد الله إليه في النبي ص و الأئمة فتركه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏112 س‏0 ف‏15587

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بالعهد إليه في النبي و الأئمة ص و عدم عزمه على الإقرار لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏278 س‏0 ف‏37135

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بالعهد إليه في النبي و الأئمة و المهدي ص و تركه الإقرار لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏279 س‏0 ف‏37138

موضوع = تفضيل الله الأنبياء المرسلين على الملائكة المقربين و تفضيله النبي ص ثم عليا و الأئمة ص على جميعهم لسجود الملائكة لهم في صلب آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15667

موضوع = تفضيل النبي ص على آدم ع بالغفران له من غير ذنب في آية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏274 س‏17 ف‏22779

موضوع = تفضيل النبي ص على آدم ع بصلاة الله و ملائكته عليه مع زيادة تعبد المؤمنين بالصلاة عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏274 س‏15 ف‏22777

موضوع = تكنية الله آدم ع بأبي محمد إكراما له بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20564

موضوع = تنقل النبي ص في صلب آدم ع في الجنة و بعد الهبوط و في صلب نوح ع في السفينة و في صلب إبراهيم ع في النار

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏314 س‏0 ف‏21745

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏314 س‏0 ف‏21750

موضوع = تنقل نور النبي و علي ص في الأصلاب و الأرحام المطهرة من لدن آدم ع إلى عبد المطلب ثم تفرقهما و انتقالهما إلى عبد الله و آمنة و أبي طالب و فاطمة

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏100 س‏1 ف‏40699

موضوع = توبة الله على آدم ع بعد خطيئته و غفرانه للنبي ص بلا ذنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏29 س‏8 ف‏12576

موضوع = توسل آدم ع بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏181 س‏0 ف‏15861

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏367 س‏0 ف‏22038

موضوع = توسل آدم ع و قبول توبته بالنبي ص و علي ع و آلهما ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏331 س‏0 ف‏37319

موضوع = جعل الله آدم ع محرابا و كعبة و قبلة أسجد إليه الأنوار و الروحانيين و الأبرار لوجود نور النبي ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏212 س‏0 ف‏71926

موضوع = حب النبي ص لذراع الشاة لتسمية آدم ع إياه له لما قرب قربانا عن الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏286 س‏0 ف‏21694

موضوع = خلق آدم ع من أجل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏181 س‏0 ف‏15863

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏367 س‏0 ف‏22039

موضوع = خلق النبي و علي ص من نور واحد قبل خلق الخلق بخمسمائة عام يسبحان الله ثم نقلهما في صلب آدم ع و الأصلاب و الأرحام المطهرة حتى افتراقهما في عبد المطلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏10 س‏7 ف‏40143

موضوع = دلالة آية 9 سورة النجم على أفضلية عروج النبي ص إلى قاب قوسين من دخول آدم ع الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏402 س‏16 ف‏22088

موضوع = دلالة آية إن الله و ملائكته يصلون على النبي على تشريفه ص على آدم بصلوات الله و جميع الخلق عليه ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏342 س‏18 ف‏21933

موضوع = دلالة آية ليغفر لك الله على أفضلية النبي ص من آدم ع و كلماته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏402 س‏14 ف‏22087

موضوع = رؤية آدم ع أسماء الخمسة الطيبة ص على العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏14 س‏0 ف‏20184

موضوع = رؤية النبي آدم و نوحا عند الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏304 س‏0 ف‏38734

موضوع = زيادة قرب و منزلة و فضل و نور و وقار آدم ع بإيمانه بالنبي ص بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20562

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع عبودية لله و طاعة لآدم إعظاما و إكراما لأنوار النبي و الأئمة ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏345 س‏0 ف‏24688

موضوع = شباهة النبي بآدم و إبراهيم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏92 س‏0 ف‏21077

موضوع = شباهة النبي ص بآدم ع و إدريس ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏273 س‏1 ف‏22768

موضوع = ظهور اسم النبي ص بعد سيره في الحجب و نورانيته على اللوح المحفوظ أربعة آلاف سنة ثم ظهوره على العرش سبعة آلاف سنة ثم انتقاله إلى صلب آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏4 س‏0 ف‏20142

موضوع = غفران خطيئة آدم ع بتوسله بالنبي و أهل بيته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37253

موضوع = فضل النبي ص على آدم ع بصلوات الله و ملائكته و المؤمنين عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏29 س‏5 ف‏12575

موضوع = فضل النبي ص على آدم ع بصلواته عليه في جبروته و تعبد الناس بالصلوات عليه دوما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15665

موضوع = فضل النبي ص على آدم ع لذكره في الأذان كل يوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏289 س‏14 ف‏12135

موضوع = فضل النبي على آدم ع بالشهادة برسالته مع التوحيد خمس مرات يوميا و حمله لواء الحمد في القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏327 س‏0 ف‏21808

موضوع = فضل النبي على آدم في الزوجة و الشيطان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏7 س‏0 ف‏20892

موضوع = فلاح آدم ع و توبته بتواضعه لمحمد و آله ص و الدعاء بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏229 س‏10 ف‏27556

موضوع = قبول توبة آدم بذكر النبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏165 س‏17 ف‏83660

موضوع = قراءة آدم أسماء الأنبياء و أوصيائهم في صحيفة أنزلت عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏331 س‏0 ف‏37318

موضوع = لقاء النبي ص آدم ع و نوحا ع عند الكعبة و تسليمه عليهما

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏231 س‏0 ف‏8545

موضوع = مدح الله خصال و فضائل النبي ص لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏151 س‏0 ف‏15723

موضوع = مشاهدة آدم ع تلألؤ أنوار الأنبياء من ذريته و أنورهم خاتمهم محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20558

موضوع = نزول آية 35 سورة آل عمران هكذا و لقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ذريتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏31 س‏0 ف‏56467

موضوع = نزول آية و عهدنا إلى آدم من قبل فنسي مشتملة على أسماء النبي ص و علي ع و الحسنين ع و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏176 س‏0 ف‏33377

موضوع = نظر آدم ع بعد خلقه إلى العرش و رؤيته كتابة التوحيد و رسالة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏31 س‏3 ف‏34594

موضوع = نقش آدم اسم النبي و عليا ص على خاتمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37303

موضوع = نقل أشباح النبي و آله ص من ذروة العرش إلى ظهر آدم ع و إراءة أنوارهم له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15715

موضوع = وجود نور النبي و علي ص بين يدي الله قبل خلق آدم ع ثم جعلهما جزءين في آدم ع و أصلاب الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏27 س‏0 ف‏40241

موضوع = وجوه شباهة النبي ص بآدم ع و إدريس ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏250 س‏0 ف‏22668

موضوع = وصاية النبي ص لآدم و وراثته لعلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏247 س‏0 ف‏39660

موضوع = وصف محمد ص بأصل الشجرة التي قصدها آدم في الجنة و علي بأكبر أغصانها

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏381 س‏0 ف‏34305

#### \* = آدم ع و النجوم‏

موضوع = علم آدم ع بالنجوم و الطب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏274 س‏0 ف‏72674

#### \* = آدم ع و النخل‏

موضوع = نزول النخل لآدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏261 س‏0 ف‏16178

موضوع = نزول نخل العجوة مع آدم من الجنة و تشعب أنواع النخل منها

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏220 س‏0 ف‏43378

موضوع = هبوط آدم ع مع العجوة من الجنة و غرسه إياها على وجه الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏374 س‏0 ف‏44715

موضوع = وصية آدم ع بجعل جريدة من نخل الجنة في كفنه ليؤنس بها كما كان في حياته و اتباع الأنبياء ع له ثم إحياء النبي ص لسنته بعد اندراسه في الجاهلية

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏325 س‏0 ف‏108121

#### \* = آدم ع و النواصب‏

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بتعليمه أسماء الأنبياء ع و أهل البيت ع و شيعتهم و أعدائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15622

#### \* = آدم ع و الوصاية

موضوع = أمر آدم ع ذريته باتخاذ يوم الوصاية عيدا رأس كل سنة يتعاهدون بعثة نوح ع كما وصفه لهم فيؤمنون به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏45 س‏17 ف‏15317

#### \* = آدم ع و الولاية

موضوع = استحقاق آدم ع للخلق و موسى للتكليم و عيسى للتكريم بواسطة ولاية أمير المؤمنين ص و الخضوع له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏294 س‏0 ف‏37205

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بالخمسة الطيبة و ولايتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15889

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بقبول توبته بالتوسل بالخمسة الطيبة ص بعد أن حسدهم و أنكر ولايتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37306

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم ع بعهد الله إليه في محمد ص و الأئمة ع فتركه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏351 س‏0 ف‏34137

#### \* = آدم ع و أهل البيت ع‏

موضوع = أخذ الميثاق للنبي ص و علي ع من آدم ع و الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏205 س‏0 ف‏15953

موضوع = إراءة الله أسماء الخمسة الطيبة على ساق العرش لآدم ع حين أعجب بنفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏362 س‏0 ف‏22011

موضوع = إراءة الله أشباح النبي و آله ص و آله عند العرش لآدم ع حين أعجب بنفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15823

موضوع = استجابة دعاء آدم و نوح و إبراهيم و يعقوب ع و خلاصهم بالتوسل بالنبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏260 س‏10 ف‏17337

موضوع = إشارة آيات 20 سورة الأعراف إلى وسوسة الشيطان لآدم و حواء بتمني منزلة أهل البيت ع حسدا فخذلا و أكلا من شجرة الحنطة و استحقا العقوبة بالهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37286

موضوع = إشارة آيات 33 - 31 البقرة إلى تعليم الله آدم ع أسماء الخمسة الطيبة بعد العهد على إخفائها ثم عرضها على الملائكة و أمره بإنبائهم بها

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏62 س‏0 ف‏45142

موضوع = إضاءة أشباح النبي و آله ص للكائنات بعد جعلها في ظهر آدم ع و سجود الملائكة له تعظيما لها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15713

موضوع = إغواء الشيطان لآدم و حواء بتمنيهما منزلة أهل البيت ع حسدا

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏362 س‏0 ف‏22013

موضوع = افتخار آدم على الملائكة بالنبي ص و أهله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40209

موضوع = أمر الله آدم ع بالتوسل بالنبي ص و آله لقبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15909

موضوع = أمر الله آدم ع بالتوسل بأهل البيت ع لقبول توبته و لكشف الكرب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37310

موضوع = أمر الله آدم ع بالتوسل و الاستشفاع بالنبي و آله ص في كل داهية و التزامه بالاستجابة لمن توسل بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15717

موضوع = أمر الملائكة بالسجود لآدم ع لمكان النبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏338 س‏0 ف‏37345

موضوع = انتقال نور النبي ص و آله من صلب آدم إلى ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏17 س‏0 ف‏34532

موضوع = تعريف الله النبي و آله ص لآدم و حواء بأنهم خزنة علمه و أمناء سره و تحذيره لهما من الحسد و التمني لمنزلتهم و إراءته لهما مواضع ظالميهم في الدرك الأسفل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37285

موضوع = تعليل إخراج آدم ع و حواء من الجنة بتسلط الشيطان عليهما في أكلهما من الشجرة لنظرهما إلى أهل البيت ع بعين الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏273 س‏0 ف‏37116

موضوع = تعليل معصية آدم ع بتسليط الله الشيطان عليه لحسده أهل البيت ع و تمنيه منزلتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15771

موضوع = تعليم جبرئيل آدم و حواء التوبة بالتوسل بالنبي و علي و فاطمة و الحسنين و الأئمة ص فتاب عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37290

موضوع = تفسير [ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ] بتوسله بالخمسة الطيبة صلوات الله عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏56 س‏0 ف‏42395

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بالكلمات التي تاب الله بها على آدم و هن أسماء الخمسة الطيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏323 س‏0 ف‏37294

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ع ربه بكلمات بأسماء أهل البيت ص و فأتمهن بإتمام الأئمة الاثني عشر إلى المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏66 س‏0 ف‏16794

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم بتوسل آدم ع بمحمد و آله صلوات الله عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏1 س‏0 ف‏32638

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بالخمسة الطيبة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏176 س‏0 ف‏15833

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15834

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15835

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بمحمد و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15911

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع من ربه بتوسله بأسماء الخمسة الطيبة فتاب عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏324 س‏0 ف‏37297

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏324 س‏0 ف‏37298

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم فتاب الله عليه بأهل البيت و الأئمة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏39 س‏1 ف‏37605

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه بأسماء الخمسة الطيبة و قبول توبته بالتوسل بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40207

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقى آدم ع من ربه بمحمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏20 س‏0 ف‏119678

موضوع = تفسير فتلقى آدم ع من ربه كلمات فتاب عليه بقبول توبة آدم بالتوسل بالخمسة الطيبة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15824

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بالخمسة الطيبة و ولايتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15889

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات برؤيته أشباح الخمسة الطيبة ص قدام العرش بعد رفع الحجب عنه و توبته بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37302

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات برؤية آدم ع أسماء النبي و الأئمة ص على ساق العرش و تلقين جبرئيل له التوسل بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏245 س‏0 ف‏58568

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بقبول توبته بالتوسل بالخمسة الطيبة ص بعد أن حسدهم و أنكر ولايتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37306

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بقبول توبته بالتوسل بالخمسة الطيبة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏333 س‏0 ف‏37322

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه بتوسله بالنبي و علي و فاطمة و الحسنين صلوات الله عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏183 س‏0 ف‏33400

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بالخمسة الطيبة ص و فأتمهن بإتمام الأئمة الاثني عشر إلى المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏177 س‏0 ف‏33378

موضوع = تفسير فعلم آدم الأسماء كلها بأسماء الأئمة ع و عرض أرواحهم على الملائكة للاحتجاج بأفضليتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏283 س‏0 ف‏37158

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏283 س‏0 ف‏37160

موضوع = تفسير فنسي و لم نجد له عزما بنقض آدم ع عهد الله في نبينا ص و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏35 س‏0 ف‏15262

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بتعليمه أسماء الأنبياء ع و أهل البيت ع و شيعتهم و أعدائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15622

موضوع = تمثل الله النبي و الأئمة ص و الأنبياء ع و ذرياتهم و خواصهم حسب درجاتهم و عرضهم أشباحا على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37251

موضوع = توبة الله على آدم ع بعد ما سأله بحق محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏64 س‏0 ف‏45159

موضوع = توسل آدم بالنبي و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏181 س‏0 ف‏15864

موضوع = توسل آدم بأهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏7 س‏0 ف‏37469

موضوع = توسل آدم ع و قبول توبته بالنبي ص و علي ع و آلهما ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏331 س‏0 ف‏37319

موضوع = خلق آدم ع بعد خلق الخمسة الطيبة بألفي عام و عدم تكليفهم بالسجود له عند أمر الملائكة بها

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏2 س‏0 ف‏34420

موضوع = خلق الخمسة الطيبة ص أشباح نور يسبحون عند العرش قبل الدنيا بسبعة آلاف سنة ثم قذف نورهم في صلب آدم و الأصلاب حتى انشقاقه في عبد الله و أبي طالب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏7 س‏0 ف‏20149

موضوع = رؤية آدم أنوار أهل البيت ع و أشباحهم المتجلية من صلبه في ذروة العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37308

موضوع = رؤية آدم ع أسماء الخمسة الطيبة على العرش و توسله بهم في توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏324 س‏0 ف‏37299

موضوع = رؤية آدم ع فاطمة و عليا و الحسنين ص في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏5 س‏0 ف‏34447

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لأنوار الخمسة الطيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15910

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لأنوار أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15656

موضوع = سير آيات 23 - 20 سورة الأعراف بحسد آدم و حواء لمنزلة أهل البيت و خذلانهما بالأكل من الحنطة فنبتت شعيرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏172 س‏0 ف‏15819

موضوع = عدم تكليف النبي و آله ص بالسجود عند تكليف الملائكة بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏21 س‏0 ف‏20214

موضوع = عرض ذرية آدم ع عليه في الميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37305

موضوع = غفران خطيئة آدم ع بتوسله بالنبي و أهل بيته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37253

موضوع = فضل علي بن أبي طالب ص على آدم ع بتعليم الله أسماءه ع و أسماء أولاده له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49082

موضوع = فلاح آدم ع و توبته بتواضعه لمحمد و آله ص و الدعاء بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏229 س‏10 ف‏27556

موضوع = قبول توبة آدم بذكر النبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏165 س‏17 ف‏83660

موضوع = قراءة الصادق ع آية 115 سورة طه هكذا و لقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين فنسي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏351 س‏0 ف‏34139

موضوع = مشاهدة آدم ع أسماء أصحاب الكساء ص على العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏3 س‏0 ف‏37448

موضوع = مشاهدة آدم ع أسماء أصحاب الكساء ص مع منزلتهم على العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏6 س‏0 ف‏37457

موضوع = مشاهدة آدم ع أسماء النبي و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة ص مكتوبة بالنور على ساق العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40205

موضوع = مشاهدة آدم ع أشباح أهل البيت ع عند العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏5 س‏0 ف‏37453

موضوع = مشاهدة آدم ع و حواء منزلة النبي و فاطمة و الأئمة ص في الجنة و أسماءهم على العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏172 س‏0 ف‏15817

موضوع = مشاهدة آدم و حواء عند دخولهما الجنة منزلة الخمسة الطيبة و الأئمة ص من بعدهم و أسماءهم المكتوبة على ساق العرش بنور الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37284

موضوع = معرفة آدم ع بالنبي و آله ص من حين رؤيته أسماءهم على العرش عند عرض أسماء أصحاب اليمين عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏1 س‏0 ف‏32639

موضوع = نزول آية 115 سورة طه على النبي ص هكذا و لقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ذريتهم فنسي إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏195 س‏0 ف‏15928

موضوع = نزول آية 35 سورة آل عمران هكذا و لقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ذريتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏31 س‏0 ف‏56467

موضوع = نقل أشباح النبي و آله ص من ذروة العرش إلى ظهر آدم ع و إراءة أنوارهم له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15715

موضوع = نور النبي و آله أصابع آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20280

#### \* = آدم ع و أولاده‏

موضوع = استجابة استغفار آدم ع عند الكعبة لنفسه و لذريته بعد بنائه لها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏179 س‏0 ف‏15849

موضوع = استغفار آدم ع لذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15804

موضوع = استغفار آدم ع له لذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏203 س‏0 ف‏125607

موضوع = قبول استغفار آدم ع لذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15859

موضوع = كثره سكوت آدم ع في مجلس أولاده لوعد الله له برجوعه إلى جواره إذا أقل كلامه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏283 س‏0 ف‏86017

موضوع = نهي آدم جميع ولده عن التناكح و التخالط مع قابيل و ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30928

#### \* = آدم ع و ثبير

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و ثور

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و جبل صبرار

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و جبل لبنان‏

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و حراء

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و حمون‏

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و حواء

موضوع = إراءة حواء لآدم في منامه بعد خلقها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏115 س‏0 ف‏15611

موضوع = اشتقاق كلمة النساء من الأنس لاستئناس آدم ع بحواء لدن هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏44 س‏0 ف‏124756

موضوع = اعتزال آدم عن حواء بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15796

موضوع = التحذير من العمل بآراء النساء و ندامة آدم على عمله برأي حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏452 س‏0 ف‏104258

موضوع = بحث آدم عن حواء عند هبوطه إلى الأرض و وجدانه لها عند جبل عرفات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏242 س‏0 ف‏58550

موضوع = تسمية المرأة بالنساء لأنس آدم بحواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15920

موضوع = تعريف الاثنين بآدم و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏339 س‏15 ف‏12309

موضوع = تعليل تسمية النساء بعدم وجود أنس لآدم ع غير حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15568

موضوع = تفسير الاثنين بآدم و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏3 س‏20 ف‏12380

موضوع = تفسير الاثنين بآدم و حواء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏7 س‏0 ف‏12418

موضوع = تفسير فجعله نسبا و صهرا بانتساب حواء إلى آدم لخلقها من ضلعه ثم مصاهرتها معه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏112 س‏0 ف‏15589

موضوع = جمع الله بين آدم و حواء ع يوم الجمعة و غفران الذنوب فيه بالحضور لصلاته في المسجد

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏212 س‏0 ف‏115191

موضوع = حلية حواء لآدم بعد الطواف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15844

موضوع = خلق حواء من آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏265 س‏0 ف‏74097

موضوع = قبول توبة آدم ع و حلية حواء له بعد طواف النساء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15791

موضوع = كيفية تزوج آدم بحواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏220 س‏0 ف‏16025

موضوع = كيفية زواج آدم و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20279

موضوع = نزول خيمة من الجنة لآدم و حواء و نصبها موضع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏70 س‏0 ف‏124883

موضوع = نقص المرأة في الإرث و الشهادة لخلقها من شمال الرجل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏328 س‏0 ف‏134285

#### \* = آدم ع و داود ع‏

موضوع = تفسير المائة يكون عمر داود ستين سنة و هبة آدم له أربعين سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏4 س‏19 ف‏12400

موضوع = جحود آدم ما وهب من عمره لداود و أثره في جحود ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏4 س‏20 ف‏12401

موضوع = عرض أسماء الأنبياء ع و أعمارهم على آدم ع و إهداؤه ثلاثين سنة من عمره إلى داود ع لقصر عمره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏102 س‏0 ف‏5129

موضوع = كتابة أول صك في الدنيا في إعطاء آدم من عمره لداود ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏8 س‏0 ف‏18678

موضوع = كون عهد آدم ع عند الله بهبة بعض عمره لداود ع أول كتاب كتب في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏222 س‏0 ف‏63430

موضوع = كون كتابة هبة آدم ع من عمره الشريف لداود ع في عالم الذر أول كتاب كتب في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏258 س‏0 ف‏16161

موضوع = هبة آدم ع ثلاثين سنة من عمره لداود ع لما رأى قصر عمره ثم نسيانه لها

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏9 س‏0 ف‏18682

موضوع = هبة آدم ع ثلاثين سنة من عمره لداود ع لما رأى قصر عمره حين عرضت عليه أسماء و أعمار الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏9 س‏0 ف‏18680

موضوع = هبة آدم ع و ستين سنة من عمره إلى داود ع لما رأى قصر عمره في عالم الذر ثم نسيانه ذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏258 س‏0 ف‏16167

موضوع = هبة آدم ع و ستين سنة من عمره إلى داود ع لما رأى قصر عمره في عالم الذر ثم نسيانه ذلك مع كتابة الله عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏258 س‏0 ف‏16163

#### \* = آدم ع و ذريته‏

موضوع = عرض بني آدم ع على آدم في الميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15891

موضوع = عرض ذرية آدم ع عليه عليه في صورة الذر من الأنبياء ع و الملوك و المؤمنين و الكفار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏258 س‏0 ف‏16162

موضوع = عرض ذرية آدم ع عليه عيانا في عالم الذر

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏222 س‏0 ف‏63431

#### \* = آدم ع و ذو الفقار

موضوع = تفسير الحديد في آية و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد بنزول ذي الفقار مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏57 س‏0 ف‏54649

موضوع = محاربة آدم ع و جميع الأنبياء ع و الصديقين ع أعداءهم بذي الفقار حتى ورثه أمير المؤمنين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏57 س‏0 ف‏54651

#### \* = آدم ع و شيث ع‏

موضوع = افتخار آدم ع بشيث ع يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49083

موضوع = أمر الله آدم ع بالوصية إلى شيث ع و تسليم علم الأسماء إليه لعدم خلو الأرض من حجة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16197

موضوع = انتقال نور النبي ص من آدم ع إلى شيث إلى أنوش إلى قينان إلى مهلائيل إلى برد ثم إلى أخنوخ أول الأنبياء المرسلين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏27 س‏5 ف‏34582

موضوع = إيصاء آدم إلى هبة الله بأكل الزيتون لكونه مباركا

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏181 س‏0 ف‏78087

موضوع = تبشير الله آدم ع بشيث ع و عده خليفته من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16193

موضوع = تجهيز شيث لآدم ع و صلاته عليه بثلاثين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16063

موضوع = تشريع صلاة الميت من صلاة شيث على آدم ع خمس تكبيرات عدد الفرائض اليومية و جريانها إلى القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16170

موضوع = تغسيل الملائكة آدم ع و تقدم هبة الله عليهم للصلاة عليه بخمس تكبيرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16174

موضوع = تغسيل الملائكة آدم ع و تقدم هبة الله عليهم للصلاة عليه بخمس تكبيرات ثم دفنه سلا و تسوية قبره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏346 س‏0 ف‏108181

موضوع = تكبير هبة الله خمسا و عشرين تكبيرة في الصلاة على أبيه آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30933

موضوع = دفن شيث آدم ع في غار الكنز في جبل أبي قيس ثم استخراج نوح ع إياه منه و حمله في سفينته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏267 س‏0 ف‏16209

موضوع = صلاة هبة الله على آدم ع بخمس و سبعين تكبيرة و تشريع خمس منها لأولاده من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16192

موضوع = صلاة هبة الله على أبيه آدم ع بثلاثين تكبيرة مع جبرئيل و الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏379 س‏0 ف‏108251

موضوع = صلاة هبة الله على أبيه آدم ع بثلاثين تكبيرة و جريان السنة على خمسة في الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30950

موضوع = نزول جبرئيل و بعض الملائكة للصلاة على آدم و اقتدائهم بابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30948

موضوع = هبة الله شيث ع لآدم ع عند جزعه على قتل هابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16196

موضوع = وصية آدم إلى هبة الله بإخراج عظامه و جعلها في التابوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30925

موضوع = وصية آدم ع إلى شيث أمر النبوة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16065

موضوع = وصية آدم ع إلى شيث ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15940

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16185

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16191

#### \* = آدم ع و صلاة المغرب‏

موضوع = تشريع صلاة المغرب ثلاث ركعات لصلاة آدم ع كذلك توبة من خطيئته و خطيئة حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15746

موضوع = تشريع صلاة المغرب ثلاث ركعات لصلاة آدم ع كذلك للتوبة

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏296 س‏9 ف‏12170

#### \* = آدم ع و طور دينا

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و طور سيناء

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و عالم الأشباح‏

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات برؤيته أشباح الخمسة الطيبة ص قدام العرش بعد رفع الحجب عنه و توبته بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37302

#### \* = آدم ع و عالم الذر

موضوع = خلق تربة آدم ع من البحر العذب و خلطه بالأجاج ثم إقامته شبحا عند نفخ الروح فيه و إخراج ذريته من كتفيه لأخذ الميثاق منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6909

#### \* = آدم ع و علي ص‏

موضوع = إخراج الله آدم من الجنة باقتراحه درجة محمد و علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏381 س‏0 ف‏34304

موضوع = إراءة الله مثال فاطمة مزينة بعلي و الحسنين ص في الفردوس الأعلى لآدم ع و حواء عند تبخترهما في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏51 س‏0 ف‏56571

موضوع = المقارنة بين أبوة آدم ع للآدميين و أبوة علي بن أبي طالب ص للعلويين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49063

موضوع = المقارنة بين اجتباء آدم ع في آية ثم اجتباه ربه و اجتباء علي بن أبي طالب ص في آية فوقاهم الله شر ذلك اليوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49066

موضوع = المقارنة بين إنزال الحديد على آدم ع و ذي الفقار على علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49062

موضوع = المقارنة بين تزويج حواء من آدم ع و تزويج فاطمة من علي بن أبي طالب ص في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49061

موضوع = المقارنة بين خلق آدم ع من تراب و بين تكنية النبي علي بن أبي طالب ص بأبي تراب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49067

موضوع = المقارنة بين علم آدم ع بالأسماء و علم علي بن أبي طالب ص في قول النبي ص أنا مدينة العلم و علي بابها

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49060

موضوع = المقارنة بين وفاء علي بن أبي طالب ص في آية و يوفون بالنذر و الاعتذار عن آدم ع في آية فنسي و لم نجد له عزما

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49064

موضوع = انتقال طينة النبي و علي ص في أصلاب الأنبياء و المنتجبين و نورهما في جبينهم حتى افتراقهما في عبد الله و أبي طالب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏3 س‏0 ف‏34431

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏4 س‏0 ف‏34439

موضوع = إيصاء عيسى و آدم النبي بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص ليلة المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46646

موضوع = إيصاء عيسى و آدم النبي بعلي بن أبي طالب ص ليلة المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46615

موضوع = إيصاء موسى و عيسى و آدم النبي بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص ليلة المعراج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46654

موضوع = تسليم آدم و موسى و عيسى ع على النبي ص بالأول و الآخر و الحاشر ليلة المعراج و إيصاؤهم إياه بوصيه علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏390 س‏0 ف‏24855

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في خلقه و نوح ع في حكمته و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏36 س‏0 ف‏48964

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في حكمته و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48959

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في سلمه و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48962

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في فقهه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏39 س‏0 ف‏49007

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في فهمه و يحيى ع في زهده و موسى ع في بطشه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏38 س‏0 ف‏49003

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في وقاره و بموسى ع في بطشه و بعيسى ع في زهده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏75 س‏0 ف‏51306

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم في حلمه و نوح في فهمه و موسى في مناجاته و إدريس في كماله و جماله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49350

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم في علمه و بإبراهيم في وقاره و بسليمان في قضائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏128 س‏0 ف‏49668

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم في علمه و نوح ع في فهمه و إبراهيم ع في خلته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏38 س‏0 ف‏48997

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بنوح في عزمه و آدم في علمه و إبراهيم في حلمه و موسى في فطنته و عيسى في زهده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏79 س‏0 ف‏51338

موضوع = تنقل نور النبي و علي ص في الأصلاب و الأرحام المطهرة من لدن آدم ع إلى عبد المطلب ثم تفرقهما و انتقالهما إلى عبد الله و آمنة و أبي طالب و فاطمة

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏100 س‏1 ف‏40699

موضوع = توسل آدم ع و قبول توبته بالنبي ص و علي ع و آلهما ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏331 س‏0 ف‏37319

موضوع = حضور آدم و إبراهيم و النبي ص في قبر أمير المؤمنين ص حين دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏300 س‏0 ف‏56158

موضوع = خلق آدم لأجل النبي و علي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏10 س‏0 ف‏37482

موضوع = خلق الله النبي و عليا ص من نوره و تنقلهما في الأصلاب من آدم ع إلى افتراقهما بعد عبد المطلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏35 س‏0 ف‏40289

موضوع = خلق النبي و علي ص من نور واحد قبل خلق الخلق بخمسمائة عام يسبحان الله ثم نقلهما في صلب آدم ع و الأصلاب و الأرحام المطهرة حتى افتراقهما في عبد المطلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏10 س‏7 ف‏40143

موضوع = دلالة قول الله في آدم(و عصى آدم ربه فغوى) و في علي ع(و كان سعيكم مشكورا) على أفضلية علي ص على آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏134 س‏0 ف‏60874

موضوع = رؤية آدم ع أسماء الخمسة الطيبة ص على العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏14 س‏0 ف‏20184

موضوع = رؤية آدم ع فاطمة و عليا و الحسنين ص في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏5 س‏0 ف‏34447

موضوع = فضل علي بن أبي طالب ص على آدم ع بتعليم الله أسماءه ع و أسماء أولاده له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49082

موضوع = فضل علي بن أبي طالب ص على آدم ع بولادته في الكعبة و بسجوده عند ولادته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49065

موضوع = فضل علي ص على آدم ع بدخوله الجنة جزاء صدقته و خروج آدم ع منها بحبات حنطة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49080

موضوع = قراءة آدم أسماء الأنبياء و أوصيائهم في صحيفة أنزلت عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏331 س‏0 ف‏37318

موضوع = مساواة علي بن أبي طالب ص مع آدم ع و نوح ع و إدريس ع في فضائلهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49059

موضوع = نزول آية 35 سورة آل عمران هكذا و لقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ذريتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏31 س‏0 ف‏56467

موضوع = نزول آية و عهدنا إلى آدم من قبل فنسي مشتملة على أسماء النبي ص و علي ع و الحسنين ع و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏176 س‏0 ف‏33377

موضوع = نقش آدم اسم النبي و عليا ص على خاتمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37303

موضوع = وجود نور النبي و علي ص بين يدي الله قبل خلق آدم ع ثم جعلهما جزءين في آدم ع و أصلاب الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏27 س‏0 ف‏40241

موضوع = وصف عيسى و آدم علي بن أبي طالب ص بأمير المؤمنين و قائد الغر المحجلين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏312 س‏0 ف‏46648

موضوع = وصف محمد ص بأصل الشجرة التي قصدها آدم في الجنة و علي بأكبر أغصانها

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏381 س‏0 ف‏34305

#### \* = آدم ع و فاطمة ع‏

موضوع = إراءة الله مثال فاطمة مزينة بعلي و الحسنين ص في الفردوس الأعلى لآدم ع و حواء عند تبخترهما في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏51 س‏0 ف‏56571

موضوع = انحصار كف‏ء فاطمة بعلي ص من آدم ع فمن دونه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏106 س‏0 ف‏56874

موضوع = رؤية آدم ع أسماء الخمسة الطيبة ص على العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏14 س‏0 ف‏20184

موضوع = رؤية آدم ع فاطمة و عليا و الحسنين ص في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏5 س‏0 ف‏34447

موضوع = عظمة و جلال فاطمة ص و شيعتها في الجنان و زيارة آدم و سائر الأنبياء ع لها بعد استقرار أهل الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏225 س‏0 ف‏57291

موضوع = نفي كفاءة غير أمير المؤمنين ع لفاطمة ع آدم و من دونه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏10 س‏0 ف‏56326

#### \* = آدم ع و قابيل‏

موضوع = محاجة قابيل لآدم ع في ميراث النبوة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16057

موضوع = نهي آدم جميع ولده عن التناكح و التخالط مع قابيل و ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30928

#### \* = آدم ع و مسجد الكوفة

موضوع = ترجل الصادق في طاق الزياتين في آخر السراجين احتراما لكونه مسجد الكوفة الذي خطه آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏331 س‏0 ف‏16416

#### \* = آدم ع و معد بن آدم ع‏

موضوع = بدء زجر الفرس ب أجد لقول قابيل له ذلك و زجر البغل ب عد من نداء آدم ابنه معد حين سياقها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏235 س‏0 ف‏16087

موضوع = تسمية البغل عد لسوق معد البغلة بأبيه آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12455

#### \* = آدم ع و مقام إبراهيم ع‏

موضوع = إعطاء جبل أبي قبيس الحجر الأسود و مقام إبراهيم ع لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏232 س‏0 ف‏125789

#### \* = آدم ع و مكة

موضوع = هبوط آدم ع على جبل سرانديب و حواء بعرفة و إبليس بجدة و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏273 س‏0 ف‏76654

#### \* = آدم ع و موسى ع‏

موضوع = احتجاج موسى ع على معصية آدم ع و اعتذاره بانخداعه من حلف إبليس بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15897

موضوع = استجابة دعاء موسى ع لملاقاة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏89 س‏0 ف‏6261

موضوع = صلاة موسى ع إلى المغرب إحياء لشريعة آدم ع و صلاة عيسى ع إلى المشرق إحياء لشريعة نوح ع و صلاة محمد ص إلى الكعبة إحياء لشريعة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏57 س‏0 ف‏110309

موضوع = غلبة آدم موسى ع في الاحتجاج حين قال لآدم لم عصيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏89 س‏0 ف‏6262

موضوع = محاجة موسى ع لآدم ع في معصيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏163 س‏0 ف‏15758

#### \* = آدم ع و نوح ع‏

موضوع = استخراج نوح ع تابوت آدم ع من الكعبة و حمله في السفينة ثم دفنه بعد الطوفان في الغري و هو قطعة من جبل الطور

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏258 س‏0 ف‏127845

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏259 س‏0 ف‏127850

موضوع = انتساب نوح ع إلى آدم ع بوساطة لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏287 س‏0 ف‏16269

موضوع = بشارة آدم ع بنوح ع و إخباره بهلاكة مكذبيه بالطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30946

موضوع = بشارة آدم ع بنوح ع و وقوع الطوفان و الغرق في نبوته و الأمر بالركوب معه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30926

موضوع = تبشير آدم ع بنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16194

موضوع = تبشير آدم ع ذريته بنوح ع و لزوم اتباعه للنجاة من الغرق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏44 س‏13 ف‏15309

موضوع = تبشير آدم ع و شيث بنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16066

موضوع = جعل آدم ع وصاياه في تابوت و أمره وصيه بحفظه حتى طوفان نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16199

موضوع = حمل نوح ع جسد آدم ع في السفينة بعد استخراجه من مكة ثم دفنه بالغري بعد الطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏268 س‏0 ف‏16210

موضوع = حمل نوح ع رفات آدم ع في سفينته ثم دفنه تحت المنارة بمسجد منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏333 س‏0 ف‏16420

موضوع = دفن شيث آدم ع في غار الكنز في جبل أبي قيس ثم استخراج نوح ع إياه منه و حمله في سفينته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏267 س‏0 ف‏16209

موضوع = فاصلة زمن نوح ع عن آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16067

موضوع = وصية آدم ع و تبشيره بنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏241 س‏0 ف‏16123

#### \* = آدم ع و هابيل‏

موضوع = إيهاب الله هبة الله لآدم ع بعد مقتل وصيه هابيل و أمره بأن يوصي إليه خفية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏240 س‏0 ف‏16115

موضوع = بكاء آدم ع على قتل هابيل أربعون ليلة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏44 س‏5 ف‏15305

موضوع = بكاء آدم ع على هابيل أربعون يوما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏230 س‏0 ف‏16072

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏239 س‏0 ف‏16114

موضوع = بكاء آدم على هابيل أربعين ليلة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30942

موضوع = دفن آدم لهابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏242 س‏0 ف‏16127

موضوع = شدة حزن آدم ع لقتل هابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏223 س‏0 ف‏16040

#### \* = آدم ع و هبة الله‏

موضوع = أمر آدم ع ذريته باتخاذ يوم الوصاية عيدا رأس كل سنة يتعاهدون بعثة نوح ع كما وصفه لهم فيؤمنون به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏45 س‏17 ف‏15317

موضوع = إيداع آدم ع العلم و الإيمان و ميراث النبوة و الاسم الأعظم عند وصيه هبة الله بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏19 س‏0 ف‏30731

موضوع = بطلان قول المجوس بنكاح الأخت من زمن آدم ع لتزويجه ع ابنه من الحور و أحفاده من الجان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏96 س‏0 ف‏75822

#### \* = آدم ع و هود ع‏

موضوع = شباهة هود و يوسف بآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏357 س‏0 ف‏16500

#### \* = آدم ع و ورقان‏

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

#### \* = آدم ع و يوسف ع‏

موضوع = شباهة هود و يوسف بآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏357 س‏0 ف‏16500

#### \* = ابتلاء آدم ع‏

موضوع = إشارة آية فنسي و لم نجد له عزما إلى ابتلاء آدم ع و حواء بالشجرة لتركهما الاستثناء بالمشيئة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏306 س‏0 ف‏94983

موضوع = الحث على التحزم قبل الأمور و ابتلاء آدم لتركه التحزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏452 س‏0 ف‏104259

موضوع = تسمية وقت العصر من عصر آدم ع فيه بالبلاء

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏265 س‏0 ف‏74103

موضوع = دلالة آية و لا تقولن لشي‏ء أنا فاعل ذلك غدا إلخ على لزوم الاستثناء متى تذكر لابتلاء آدم ع بتركه عند نهي الله عن الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏305 س‏0 ف‏94979

#### \* = إبليس قبل آدم ع‏

موضوع = تغاير ماهية إبليس مع الملائكة و إنما صار معهم بعد أسرهم له في القتال و إبادة أتباعه المفسدين في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏234 س‏0 ف‏76036

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76173

موضوع = طواف الملائكة حول خيمة آدم ع في موضع الكعبة يحرسونه من مردة الجن و الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15878

موضوع = عبادة إبليس آلاف السنين بين الجان و الملائكة قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏237 س‏0 ف‏76054

موضوع = كفر إبليس باطنا قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15621

#### \* = إبليس و آدم ع‏

موضوع = ابتداع إبليس القياس لقياسه بين خلقته و خلقة آدم ع لما أمره الله بالسجود له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏315 س‏0 ف‏3346

موضوع = ابتلاء آدم ع بالأكل من الشجرة لعدم ظنه بوجود من يكذب على الله حين حلف إبليس بأنه ناصح له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15756

موضوع = احتجاج موسى ع على معصية آدم ع و اعتذاره بانخداعه من حلف إبليس بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15897

موضوع = إخراج إبليس آدم ع من الجنة بالحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏210 س‏16 ف‏46167

موضوع = استعفاء إبليس من الله من السجود لآدم ع مشافهة فيعبده عوضه أحسن عبادة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15631

موضوع = إشارة آيات 12 سورة الأعراف و 77 و 78 سورة ص إلى سجود الملائكة لآدم ع و تمرد إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15677

موضوع = إشارة آيات 24 - 21 سورة الأعراف إلى كيفية إغواء إبليس لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15753

موضوع = إشارة آيات 34 و 35 سورة الحجر و 77 و 78 سورة ص إلى طرد و لعن إبليس بعد إبائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15686

موضوع = إشارة آيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر و كان من الكافرين إلى تمرده عن السجود لآدم ع حمية و تكبرا و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏214 س‏0 ف‏75984

موضوع = إشارة آية 90 سورة الأعراف إلى جعل آدم ع نصيبا لإبليس في ولده الحارث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏251 س‏0 ف‏16150

موضوع = إشارة آية 189 و 190 سورة الأعراف إلى إغواء إبليس آدم و حواء في ما ولد لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏249 س‏0 ف‏16148

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى بدء القياس من مقايسة إبليس ناريته بنورية آدم ع جاهلا بصفاء نور آدم و أفضليته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75927

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى امتناعه من السجود حسدا لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76175

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى عصيان إبليس و أتباعه عن السجود لآدم ع لحميته و شقوته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98643

موضوع = إشارة آية و لم نجد له عزما إلى تصديق آدم ع كذب إبليس لابتداعه الكذب و خلوه ع منها

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84308

موضوع = إشارة القرآن إلى أكل آدم ع من شجرة الحنطة المشابهة لما نهي عنها لا منها بخدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏78 س‏4 ف‏15478

موضوع = أشعار آدم ع بعد هبوطه على الأرض في رثاء هابيل و جواب إبليس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏290 س‏0 ف‏105639

موضوع = إعطاء الله القوة لإبليس و إعطاؤه لآدم ع بكتابة حسنته عشرة و سيئته واحدة و قبول توبته إلى حين الموت و الغفران له بلا حساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏275 س‏0 ف‏76181

موضوع = الاستدلال بشمول خطاب يا أيها الذين ءامنوا لكل من أظهر الإسلام حتى المنافقين على كون إبليس مكلفا بالسجود في ضمن الملائكة و هو ليس منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏262 س‏0 ف‏76150

موضوع = امتناع إبليس عن السجود لآدم استكبارا

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏121 س‏13 ف‏87557

موضوع = امتناع إبليس عن السجود لآدم ع لاستكباره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏104 س‏0 ف‏87490

موضوع = امتناع رؤية إبليس على آدم ع بعد رميه له عند الجمرة الوسطى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15843

موضوع = أمر الله إبليس بالطاعة و الخضوع لأمره فقط حيث استعفاه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15690

موضوع = أول شعر أنشأه آدم ع و جواب إبليس عنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏77 س‏7 ف‏12839

موضوع = بدء القياس من إبانة إبليس و عصيانه من السجود لآدم ع بدعوى فضله عليه في المادة الأولى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏286 س‏0 ف‏18130

موضوع = تجبر إبليس على الله بإظهاره الحمية و العصبية لأول مرة بتفاخره على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19967

موضوع = تشريع رمي الجمار من رمي آدم ع إبليس حين تعرض له في الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15926

موضوع = تشريع رمي الجمرات من تعرض إبليس لآدم ع أثناء حجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15842

موضوع = تشريع رمي الجمرات من رمي آدم ع إبليس عندها

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124702

موضوع = تشريع رمي الجمرات من رمي آدم لإبليس حين الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15790

موضوع = تضاعف جزاء الحسنة لبني آدم من عشر إلى سبعمائة دون السيئة عوض تسلط إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15998

موضوع = تعليل آدم ع معصيته بحلف إبليس على نصحه له و جهله بوجود من يحلف بالله كاذبا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏163 س‏0 ف‏15761

موضوع = تعليل معصية آدم ع و حواء بعدم مشاهدتهما من يحلف الله كاذبا قبل حلف إبليس لهما على نصحه لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15763

موضوع = تغني إبليس عند أكل آدم ع من الشجرة و حداؤه عند إهباطه و نياحته عند استقراره على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15997

موضوع = تفسير 189 و 190 سورة الأعراف بشرك آدم ع و حواء شرك طاعة لا عبادة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏252 س‏0 ف‏16153

موضوع = تمرد إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع حمية و شقاء و تفاخرا بالنار على الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏212 س‏0 ف‏75981

موضوع = تنزيه آدم ع عن المعصية في آية 121 سورة طه بأكله من غير ما نهي عن قربها بخدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15766

موضوع = خبث الغائط و نتنه من حلول إبليس في جسم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏163 س‏0 ف‏106363

موضوع = خسران إبليس بكذبه على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84309

موضوع = خسران الأمم المستكبرة المتمردة على أوصيائها كخسران إبليس لاستكباره عن السجود لآدم و عبادته للدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏264 س‏0 ف‏81704

موضوع = خطأ إبليس في قياسه ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من نور ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏291 س‏0 ف‏3163

موضوع = خطأ قياس إبليس ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من ناريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏288 س‏0 ف‏3141

موضوع = خلق آدم و إسكانه الجنة و أمر إبليس بالسجود له في الثالثة من ثلاث ساعات بقين من الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏209 س‏14 ف‏71896

موضوع = خلق الكلب من بزاق إبليس حينما كان يحرض السباع على أكل آدم و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15960

موضوع = دخول إبليس الجنة باختفائه بين فقم الحية و غوايته آدم ع عن طريقها لعدم علم آدم ع به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15915

موضوع = رد الله عرض إبليس عليه أن يعبده أعظم من عبادة جميع البشر مقابل إعفائه من السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏262 س‏0 ف‏2962

موضوع = شدة السجود على إبليس لعصيانه به و نجاة آدم ع به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏161 س‏0 ف‏112510

موضوع = ضعف حال آدم ع و حواء بعد الهبوط و تشجيع إبليس السباع على أكلهما

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏63 س‏0 ف‏76897

موضوع = عدم انتفاع إبليس بطول سجوده لاستكباره عن السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏110 س‏1 ف‏118094

موضوع = عدم نقص اصطفاء آدم ع بتصديقه كذب إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84311

موضوع = عصيان إبليس و قبيله عن السجود لآدم ع للحمية و غلبة الشقاوة و التفاخر بالنار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏122 س‏0 ف‏15649

موضوع = علم الله بخباثة إبليس مذ خلقه و ظهور خباثته عند امتحانه بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15659

موضوع = علم الله بمبائنة إبليس للملائكة و هم لا يعلمون حتى أظهر سريرته بترك السجود لآدم للحمية و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏265 س‏0 ف‏89090

موضوع = عناد إبليس لآدم من أول خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71495

موضوع = فخر إبليس على آدم ع بناريته غافلا عن تركبه ع من الطين و النور و النار و الماء و الريح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15534

موضوع = قياس إبليس خلقته مع خلقة آدم لجهله بكنه آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15531

موضوع = قياس إبليس ما بين النار و الطين عند أمر الله له بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏291 س‏0 ف‏3170

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏292 س‏0 ف‏3179

موضوع = مرور إبليس بآدم ع قبل نفخ الروح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15632

موضوع = مرور إبليس بجسد آدم ع قبل نفخ الروح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15669

موضوع = معصية آدم ع و أكله من الشجرة بإغواء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15914

موضوع = نتن الغائط من تصرف إبليس في جسد آدم ع بعد خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15570

موضوع = نخير إبليس فرحا عند أكل آدم ع من الشجرة و عند إخراجه من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15692

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15941

موضوع = نزاع آدم و إبليس في العنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏502 س‏0 ف‏79400

#### \* = أبو طالب ع قبل آدم ع‏

موضوع = خلق نور أبي طالب قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏110 س‏0 ف‏40748

#### \* = أبو قبيس و آدم ع‏

موضوع = إعطاء جبل أبي قبيس الحجر الأسود و مقام إبراهيم ع لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏232 س‏0 ف‏125789

موضوع = إهداء جبل أبي قبيس الحجر الأسود و مقام إبراهيم ع إلى آدم ع و هما ياقوتان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏225 س‏0 ف‏125757

#### \* = أبوَّة آدم ع‏

موضوع = أبوة آدم ع و الجان و إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏223 س‏0 ف‏76015

موضوع = أخوة المؤمن و الكافر لاشتراكهما في أبوة آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏62 س‏4 ف‏12787

موضوع = كون الشرافة بالتقوى مع استواء الأنساب إلى آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏160 س‏0 ف‏96828

#### \* = ابيضاض آدم ع‏

موضوع = بكاء الملائكة إلى الله من هبوط آدم ع مسودا و ابيضاضه بعد توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏96 س‏0 ف‏123415

#### \* = احتجاج آدم ع‏

موضوع = محاجة آدم لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15995

موضوع = محاجة آدم لله في معصيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15867

#### \* = أخلاق آدم ع‏

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في خلقه و نوح ع في حكمته و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏36 س‏0 ف‏48964

#### \* = أدعية آدم ع‏

موضوع = دعاء آدم ع للرزق و العافية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏217 س‏0 ف‏16024

#### \* = أذكار آدم ع‏

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع ذكر الحوقلة لدفع الوسوسة و الحزن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏186 س‏0 ف‏118542

#### \* = استغفار آدم ع‏

موضوع = استغفار آدم ع له لذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏203 س‏0 ف‏125607

موضوع = تفسير قرشات بإقرار آدم ع بالسيئات و مغفرة الله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏320 س‏0 ف‏3436

موضوع = قبول استغفار آدم ع لذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15859

#### \* = إسرافيل و آدم ع‏

موضوع = امتناع الأرض من أخذ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل طينة آدم ع منه و أخذ عزرائيل منها مقتدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15639

#### \* = أسماء آدم ع‏

موضوع = إشارة آية إن الله اصطفى آدم إلى اشتقاق اسم الصفا من المصطفى و هو اسم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏63 س‏0 ف‏124849

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏233 س‏0 ف‏125794

موضوع = إشارة آية إن الله اصطفى آدم و نوحا إلى كون المصطفى اسم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏205 س‏0 ف‏15950

#### \* = اصطفاء آدم ع‏

موضوع = إشارة آية 33 سورة آل عمران إلى اصطفاء الله آدم و إبراهيم و آل إبراهيم و آل عمران من البيوتات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏3 س‏0 ف‏16578

موضوع = إشارة آية إن الله اصطفى آدم و نوحا إلى كون المصطفى اسم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏205 س‏0 ف‏15950

موضوع = اصطفاء الله آدم ع و فطرة الخلق به بعد تمهيد الأرض و إسكانه الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98801

موضوع = اصطفاء الله روح آدم ع و عيسى ع بعد خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏13 س‏0 ف‏4858

موضوع = المقارنة بين اجتباء آدم ع في آية ثم اجتباه ربه و اجتباء علي بن أبي طالب ص في آية فوقاهم الله شر ذلك اليوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49066

موضوع = المقارنة بين اصطفاء آدم ع في آية إن الله اصطفى آدم و بين اصطفاء علي ص في آية آل عمران على العالمين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49076

موضوع = تأويل حديث خلق الله آدم على صورته بصورة مخلوقة اصطفاها و اختارها على صور المخلوقات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏13 س‏0 ف‏4866

موضوع = تسمية الصفا به لاصطفاء آدم ع عليها و تسمية المروة بها لهبوط المرأة عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15795

موضوع = تفسير نفخت فيه من روحي بأمره بالنفخ منه في آدم ع بعد خلقه و اصطفائه على الأرواح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏11 س‏0 ف‏4850

موضوع = تفسير نفخت فيه من روحي بأمره بالنفخ منها في آدم ع بعد خلقها و اصطفائها على الأرواح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏11 س‏0 ف‏4853

موضوع = دلالة آية لما خلقت بيدي على عدم خلق الله الخلق بيده إلا آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏153 س‏0 ف‏15735

موضوع = وصف النبي ص آدم ع بصفوة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏210 س‏16 ف‏46170

#### \* = أضحية آدم ع‏

موضوع = تقريب آدم ع قربانا في الحج و قبوله بحرق نار لها من السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15788

#### \* = اغتسال آدم ع‏

موضوع = اغتسال آدم ع بعد الجماع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏225 س‏0 ف‏16047

موضوع = اغتسال آدم و حواء بعد الجماع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏213 س‏0 ف‏16006

#### \* = إكرام آدم ع‏

موضوع = إكرام الله لآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15769

موضوع = أمر الله ملائكته بالسجود لآدم ع عبادة له و إكراما لآدم من أجل تعظيم أنوار النبي و آله ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15668

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع اعترافا لفضله و رحمة من الله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15666

#### \* = أكل آدم ع‏

موضوع = مبادرة آدم ع إلى أكل العنب أول ما خلق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏118 س‏0 ف‏15627

#### \* = الاحتجاج في آدم ع‏

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء إلى محاجة الملائكة في خلق آدم ع لمشاهدتهم فساد الجن و النسناس في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74760

#### \* = الأرض و آدم ع‏

موضوع = امتناع الأرض من أخذ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل طينة آدم ع منه و أخذ عزرائيل منها مقتدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15639

#### \* = الاعتراض على آدم ع‏

موضوع = إشارة آية 30 سورة البقرة إلى اعتراض ملكين على خلق آدم ع و احتجاب الله منهما حتى تابا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15572

موضوع = إشارة آية 33 - 29 سورة البقرة إلى سكنى الجن و الملائكة في الأرض قبل آدم ع و اعتراض الملائكة فساد الجن فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15619

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع ثم توبته عليهم بطوافهم بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏32 س‏0 ف‏124683

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏33 س‏0 ف‏124689

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏46 س‏0 ف‏124762

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع و احتجاب الله عنهم سبع سنين ثم توبته عليهم بطوافهم بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏204 س‏0 ف‏125613

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع و حجب الله نوره عنهم ثم توبته عليهم بطوافهم بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏201 س‏0 ف‏125595

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض ملائكة العرش على خلق آدم ع ثم توبتهم بالطواف بالعرش إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏205 س‏0 ف‏125622

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض ملكين على خلق آدم و حجبهما عن الله ثم توبتهما بالطواف بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏31 س‏0 ف‏124680

#### \* = الافتراء على آدم ع‏

موضوع = تسمية المجوس مجوسا لتمجسهم في السريانية و افترائهم على آدم و شيث ع نكاح المحارم و عبادة الشمس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏53 ص‏5 س‏9 ف‏70645

#### \* = الأفضل من آدم ع‏

موضوع = إراءة الله مثال فاطمة مزينة بعلي و الحسنين ص في الفردوس الأعلى لآدم ع و حواء عند تبخترهما في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏51 س‏0 ف‏56571

#### \* = الإمامة بعد آدم ع‏

موضوع = عدم إهمال الله الأرض من زمن آدم ع بلا إمام يهتدى به إليه و يكون حجة على عباده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏22 س‏0 ف‏30746

#### \* = الانتساب إلى آدم ع‏

موضوع = مساواة الناس لانتساب جميعهم إلى آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏56 س‏0 ف‏100365

#### \* = الإنسان قبل آدم ع‏

موضوع = خلق الله ألف ألف عالم و ألف ألف آدم آخرهم بنو آدم ع في آخر العوالم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏374 س‏0 ف‏11612

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏25 س‏0 ف‏34580

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏321 س‏0 ف‏71963

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏336 س‏0 ف‏72012

موضوع = خلق الله في الأرض سبعة عالمين في سبعة عالم تترى قبل آدم ثم خلقه الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏374 س‏0 ف‏11607

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏319 س‏0 ف‏71959

موضوع = مضي آلاف الدهور على الدنيا بين خراب و عمران و خلق أنواع المخلوقات فيها ثم أصناف من الأوادم قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏330 س‏0 ف‏71994

#### \* = الأنوار في آدم ع‏

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع إطاعة لله و تعظيما للأنوار الذي في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏342 س‏13 ف‏21932

#### \* = الأئمة ع قبل آدم ع‏

موضوع = إراءة الصادق ع لداود الرقي أسماء الأئمة ع في صحيفة مكتوبة قبل خلق آدم ع بألفي عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏46 س‏0 ف‏47151

موضوع = تسبيح أشباح أنوار الأئمة ع حول العرش بخمسة عشر سنة قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏2 س‏0 ف‏34424

موضوع = تسبيح الأئمة ع و هم أنوار في الأظلة و تسبيح الملائكة بهم إلى أن خلق الله آدم ع و أجرى أنوارهم فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏284 س‏0 ف‏61711

موضوع = تقدم رسالة النبي و إمامة الأئمة ع على خلقة آدم بألفي عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏243 س‏0 ف‏33678

موضوع = خلق نور النبي و الأئمة ص قبل خلق آدم ع بألفي عام و خلق نور أبي طالب من نورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏69 س‏0 ف‏40514

#### \* = البلاد زمن آدم ع‏

موضوع = دلالة صرد لآدم ع من سرانديب إلى جدة في مدة شهر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏111 س‏0 ف‏15584

#### \* = التأسي بآدم ع‏

موضوع = وضع الرجل يده على رأسه عند المصيبة اقتداء بآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏212 س‏0 ف‏13907

#### \* = التجلي لآدم ع‏

موضوع = إهباط الله جبرئيل لبناء الكعبة و نصبه الحجر الأسود في موضع أخذ الميثاق من آدم و التجلي له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125752

#### \* = التزام آدم ع‏

موضوع = شهادة الله بنفي عزم آدم ع عما يضاد عهده في الحقيقة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84310

#### \* = التعظيم لآدم ع‏

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع لخروج أفاضل الخلق من صلبه النبي و آله ثم الأنبياء و أخيار أممهم الأمثل فالأمثل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15653

#### \* = التقية بعد آدم ع‏

موضوع = استخفاء و تقية الأنبياء بين آدم و نوح ع لتهديد قابيل شيث ع بالقتل إن أظهر علم و آثار النبوة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏45 س‏14 ف‏15315

موضوع = تأسي الأئمة ع بهبة الله في كتمان الوصية و الإمامة من طواغيت زمانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏241 س‏0 ف‏16122

موضوع = جريان السنة في كتمان الأوصياء وصاية الأنبياء ع من كتمان هبة الله وصية أبيه في الوصاية خوفا من قابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏240 س‏0 ف‏16117

#### \* = التقية زمن آدم ع‏

موضوع = تشريع التقية من بعد آدم ع بكتمان هبة الله وصية الخلافة خوفا من أولاد قابيل الوثنيين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏241 س‏0 ف‏16119

#### \* = التناسل بعد آدم ع‏

موضوع = بدء النكاح زمن آدم ع من تزوج قابيل بجنية و هابيل بحوراء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16054

موضوع = تزييف قول العامة بتزوج بنات آدم ع من بنيه لكونها خلاف الفطرة و الطبيعة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏220 س‏0 ف‏16031

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏223 س‏0 ف‏16033

#### \* = التناسل من آدم ع‏

موضوع = تناسل بني آدم ع من شيث لا من هابيل و لا من قابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏156 س‏0 ف‏13643

#### \* = الجان قبل الإنسان‏

موضوع = إشارة آية أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى فساد الجان بن الجن في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏205 س‏0 ف‏125623

#### \* = الجن بعد آدم ع‏

موضوع = إبادة النسناس و إسكان الجن الهواء و في أقطار الأرض بعد خلق آدم ع ليأمن الناس من فسادهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76174

موضوع = إبادة النسناس و طرد الجن إلى أقطار الأرض و إسكانهم الهواء و حجبهم عن الأعين بعد خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74762

موضوع = إبادة النسناس و طرد الجن من الأرض بإسكانهم الهواء و في الأقطار بعد خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏82 س‏0 ف‏75783

#### \* = الحج قبل آدم ع‏

موضوع = حج الملائكة البيت قبل خلق آدم ثم حجه آدم ع و نوح ع و انهدامه بعدئذ

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏216 س‏0 ف‏125709

#### \* = الحجر الأسود مع آدم ع‏

موضوع = تحويل الله الحجر الأسود و هو ملك إلى درة بيضاء و إهباطه إلى آدم ع بالهند بعد توبته ليؤنسه و يذكره الميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125751

#### \* = الخرافات في آدم ع‏

موضوع = خلق حواء من فضل طين آدم ع لا من ضلعه كما تزعمه العامة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏116 س‏0 ف‏15617

#### \* = الزكاة بعد آدم ع‏

موضوع = تشريع الزكاة لآدم ع في جسمه بأداء الصلاة عشر ركعات و لذريته في أموالهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏10 س‏0 ف‏121227

#### \* = الزواج زمن آدم ع‏

موضوع = بدء النكاح زمن آدم ع من تزوج قابيل بجنية و هابيل بحوراء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16054

موضوع = بطلان قول المجوس بنكاح الأخت من زمن آدم ع لتزويجه ع ابنه من الحور و أحفاده من الجان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏96 س‏0 ف‏75822

موضوع = تحريم نكاح الأخت بعد زواج كل من هابيل و قابيل بأخت الآخر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16051

موضوع = تحريم نكاح الأخت بعد زواج كل من هابيل و قابيل بأخت الآخر و هما لوزا و إقليما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏225 س‏0 ف‏16049

موضوع = تزوج أولاد آدم ع في يوم الخميس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏223 س‏0 ف‏16043

موضوع = تزويج آدم ع أحد ابنيه من الحور و الآخر من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏97 س‏0 ف‏75826

موضوع = تزويج آدم ع أولاده الأربعة أربعة من الحور ثم أربعة من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏97 س‏0 ف‏75824

موضوع = تناسل ابني آدم ع بتزوج أحدهما حورا و الآخر جنية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏244 س‏0 ف‏16139

موضوع = تناسل أولاد آدم ع بتزوجهم بأربع حور أولا ثم بأربع جنيات لا بأخواتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏244 س‏0 ف‏16137

موضوع = تناسل ولد آدم ع من تزوج أحدهما بالحور و الآخر بالجان لا بأختيهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏236 س‏0 ف‏16095

موضوع = رد احتجاج المجوس بأن إتيان الأخوات سنة من آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏180 س‏12 ف‏13764

موضوع = كيفية تزوج ابن آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏148 س‏0 ف‏22494

موضوع = ولادة شيث و يافث بعد قتل هابيل و تزوجهما ببركة و منزلة حوريتين من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏223 س‏0 ف‏16042

#### \* = السباع قبل آدم ع‏

موضوع = حياة السباع في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15964

#### \* = السباع و آدم ع‏

موضوع = خلق الكلب من بزاق إبليس حينما كان يحرض السباع على أكل آدم و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15960

#### \* = السجود لآدم ع‏

موضوع = استيداع الله آدم ع لملائكته و عهده إليهم بالسجود و الخشوع له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98642

موضوع = إشارة آية 71 سورة ص إلى قصة خلق آدم ع و أمر الملائكة بالسجود له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20271

موضوع = إشارة آية فسجدوا إلا إبليس إلى امتناعه من السجود حسدا لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76175

موضوع = إضاءة أشباح النبي و آله ص للكائنات بعد جعلها في ظهر آدم ع و سجود الملائكة له تعظيما لها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15713

موضوع = الاستدلال بتكليف إبليس بالسجود مع الملائكة مع تغايره معهم على تكليف الضالين و الكفار بالفروع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76172

موضوع = الاستدلال بشمول خطاب يا أيها الذين ءامنوا لكل من أظهر الإسلام حتى المنافقين على كون إبليس مكلفا بالسجود في ضمن الملائكة و هو ليس منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏262 س‏0 ف‏76150

موضوع = امتناع جبرئيل من التقدم على شيث ع للصلاة على آدم لكون الملائكة مأمورون بالسجود عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏45 س‏5 ف‏15312

موضوع = أمر الله ملائكته بالسجود لآدم ع عبادة له و إكراما لآدم من أجل تعظيم أنوار النبي و آله ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15668

موضوع = أمر الملائكة بعد مائة و عشرين سنة من شروع خلق آدم بالسجود له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71571

موضوع = بدء القياس من إبانة إبليس و عصيانه من السجود لآدم ع بدعوى فضله عليه في المادة الأولى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏286 س‏0 ف‏18130

موضوع = بطلان استدلال المشركين في السجود للأصنام بأمر الله بالسجود لآدم أو إلى الكعبة لعدم جواز التعدي في الأحكام بالقياس و التشبيه لخفاء عللها علينا

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏265 س‏12 ف‏12068

موضوع = تبين عدم كون إبليس من الملائكة بعصيانه لأمر الله لهم بالسجود

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏249 س‏0 ف‏76098

موضوع = تسلية الله للنبي ص عن مخالفة الناس لولاية علي ع بمخالفة إبليس له في السجود لآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏189 س‏0 ف‏41015

موضوع = تفسير العالين بالخمسة الطيبة إذ هم يسبحون الله في سرادق العرش و لم يؤمروا بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15683

موضوع = تفسير فإذا سويته و نفخت فيه من روحي باحتجاج الله مع الملائكة قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏237 س‏0 ف‏6848

موضوع = تفسير و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بخلق جميع ما في الأرض للإنسان قبل خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15709

موضوع = تفضيل الله الأنبياء المرسلين على الملائكة المقربين و تفضيله النبي ص ثم عليا و الأئمة ص على جميعهم لسجود الملائكة لهم في صلب آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15667

موضوع = جعل الله آدم ع محرابا و كعبة و قبلة أسجد إليه الأنوار و الروحانيين و الأبرار لوجود نور النبي ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏212 س‏0 ف‏71926

موضوع = حرمة السجود لغير الله و إنما سجدت الملائكة لآدم ع بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15658

موضوع = حرمة السجود لغير الله و إنما سجدت الملائكة لآدم ع لكونه قبلة إلى الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15657

موضوع = خلق آدم ع بعد خلق الخمسة الطيبة بألفي عام و عدم تكليفهم بالسجود له عند أمر الملائكة بها

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏2 س‏0 ف‏34420

موضوع = خلق آدم و إسكانه الجنة و أمر إبليس بالسجود له في الثالثة من ثلاث ساعات بقين من الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏209 س‏14 ف‏71896

موضوع = سجود الملائكة طاعة لله و تحية لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏251 س‏0 ف‏17321

موضوع = سجود الملائكة لآدم اعترافا له بالفضيلة و رحمة من الله له لا عبودية له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏274 س‏12 ف‏22776

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع إطاعة لله و تعظيما للأنوار الذي في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏342 س‏13 ف‏21932

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع اعترافا لفضله و رحمة من الله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15666

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع بوضع الجبهة على الأرض تكرمة لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15663

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لأنوار الخمسة الطيبة ص التي أضاءت العوالم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37307

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لأنوار أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15656

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏165 س‏13 ف‏67028

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لنور النبي و آله ص الذي في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏303 س‏0 ف‏74134

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع سجود اعتراف لا طاعة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏273 س‏12 ف‏22772

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع عبودية لله و طاعة لآدم إعظاما و إكراما لأنوار النبي و الأئمة ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏345 س‏0 ف‏24688

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع عبودية لله و طاعة لآدم إكراما لأنوار أهل البيت ع في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏335 س‏0 ف‏37333

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع في ظهر الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15708

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع لخروج أفاضل الخلق من صلبه النبي و آله ثم الأنبياء و أخيار أممهم الأمثل فالأمثل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15653

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع محبة له و بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15664

موضوع = سجود يعقوب ليوسف ع محبة له و طاعة و شكرا لله كما سجدت الملائكة لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏387 س‏22 ف‏15178

موضوع = عد سجود الملائكة لآدم سجود لله لأنه بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏168 س‏3 ف‏13699

موضوع = عدم تقدم الملائكة على الآدميين بعد السجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏404 س‏0 ف‏24895

موضوع = عدم تقدم الملائكة على الإنسان بعد سجودهم لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏168 س‏0 ف‏110894

موضوع = عدم تكليف النبي و آله ص بالسجود عند تكليف الملائكة بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏21 س‏0 ف‏20214

موضوع = عدم نفع عبادات إبليس قبل معصيته و بعدها ما لم يسجد لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75926

موضوع = علم الله بمبائنة إبليس للملائكة و هم لا يعلمون حتى أظهر سريرته بترك السجود لآدم للحمية و الغضب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏265 س‏0 ف‏89090

موضوع = قصة سجود الملائكة لآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20270

موضوع = كون الكوفة أول بقعة عبد الله فيها لسجود الملائكة لآدم ع على ظهرها

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏232 س‏0 ف‏127765

موضوع = كون سجود الملائكة لآدم اعترافا له بالفضيلة و رحمة من الله له عباده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏29 س‏3 ف‏12574

#### \* = الشرك بعد آدم ع‏

موضوع = تفسير 189 و 190 سورة الأعراف بشرك أولاد آدم ع في ما آتاهما لا آدم ع و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏252 س‏0 ف‏16151

#### \* = الشماتة بآدم ع‏

موضوع = بدء الملاهي و المعازف من عزف إبليس و قابيل شماتة بآدم ع بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16176

#### \* = الشيعة قبل آدم ع‏

موضوع = خلق أمة النبي ص من طينة آدم ع و خلق أرواح الشيعة قبل أبدانهم بألفي عام ثم عرضهم على النبي ص في الأظلة

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏120 س‏0 ف‏36412

موضوع = معرفة أمير المؤمنين بشيعته بسيماهم لخلقهم من طينة مخزونة قبل خلق آدم ع بألفي سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏130 س‏0 ف‏36465

#### \* = الصحاري زمن آدم ع‏

موضوع = عمران موضع خطوات آدم ع في الصحاري أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124836

موضوع = كثره و سعة الصحاري زمن آدم ع و عمران موضع خطواته فيها أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124742

#### \* = الصلاة على آدم ع‏

موضوع = تجهيز شيث لآدم ع و صلاته عليه بثلاثين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16063

موضوع = تشريع صلاة الميت من صلاة شيث على آدم ع خمس تكبيرات عدد الفرائض اليومية و جريانها إلى القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16170

موضوع = تعليم جبرئيل لهبة الله كيفية تغسيل آدم ع و الصلاة عليه بعد وفاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏45 س‏3 ف‏15311

موضوع = تغسيل الملائكة آدم ع و تقدم هبة الله عليهم للصلاة عليه بخمس تكبيرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16174

موضوع = تغسيل الملائكة آدم ع و تقدم هبة الله عليهم للصلاة عليه بخمس تكبيرات ثم دفنه سلا و تسوية قبره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏346 س‏0 ف‏108181

موضوع = تكبير شيث ع على آدم ع ثلاثين تكبيرة و فرض خمس منها في الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏267 س‏0 ف‏16207

موضوع = تكبير شيث ع على أبيه آدم ع ثلاثين تكبيرة و تقليلها إلى خمس في الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏45 س‏7 ف‏15313

موضوع = تكبير هبة الله خمسا و عشرين تكبيرة في الصلاة على أبيه آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30933

موضوع = صلاة هبة الله على آدم ع بخمس و سبعين تكبيرة و تشريع خمس منها لأولاده من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16192

موضوع = صلاة هبة الله على أبيه آدم ع بثلاثين تكبيرة مع جبرئيل و الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏379 س‏0 ف‏108251

موضوع = صلاة هبة الله على أبيه آدم ع بثلاثين تكبيرة و جريان السنة على خمسة في الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30950

موضوع = صلاة هبة الله على أبيه آدم ع بخمس و سبعين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏266 س‏0 ف‏16204

موضوع = نزول جبرئيل بكفن و حنوط الجنة مع آلاف ملك عند وفاة آدم ع و تجهيز هبة الله له و صلاته عليه بخمس و سبعين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16200

موضوع = نزول جبرئيل و بعض الملائكة للصلاة على آدم و اقتدائهم بابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30948

#### \* = الصلوات على آدم ع‏

موضوع = الثناء و الصلوات على آدم و النبي و سائر الأنبياء ص في الدعاء

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏211 س‏0 ف‏112662

#### \* = العاقد لآدم ع‏

موضوع = عدم تولي الله تزويج أحد إلا حواء من آدم و زينب بنت جحش من النبي ص و فاطمة ع من علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏217 س‏0 ف‏28964

#### \* = العلم بعد آدم ع‏

موضوع = توارث الأئمة ع للعلم الذي أنزل مع آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏174 س‏0 ف‏36682

#### \* = العمران زمن آدم ع‏

موضوع = عمران موضع خطوات آدم ع في الصحاري أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124836

موضوع = كثره و سعة الصحاري زمن آدم ع و عمران موضع خطواته فيها أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124742

#### \* = الغاية من آدم ع‏

موضوع = إشارة آية 74 - 71 سورة ص إلى خلق الله آدم ع لاختبار تواضع و عبودية ملائكته و استكبار إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19965

موضوع = خلق آدم ع و حواء لأجل النبي و فاطمة و الأئمة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏172 س‏0 ف‏15818

موضوع = خلق الله آدم ع من أجل النبي و علي ص و إراءته اسمهما عند العرش إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏130 س‏0 ف‏81241

#### \* = الغفران لآدم ع‏

موضوع = تخلص آدم ع من سواد جسمه بإقامة الصلاة في الأوقات الخمسة

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏265 س‏0 ف‏108964

موضوع = تفسير حطي بإحاطة خطايا آدم ع به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏320 س‏0 ف‏3433

موضوع = تفضيل النبي ص على آدم ع بالغفران له من غير ذنب في آية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏274 س‏17 ف‏22779

موضوع = عصيان آدم ع و قبول استغفاره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏138 س‏0 ف‏120024

#### \* = الفترة بعد آدم ع‏

موضوع = أمر الله آدم ع بالإيصاء إلى هبة الله لعدم إخلائه الأرض بلا عالم لمعرفة دينه و طاعته و النجاة به في الفترة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏44 س‏10 ف‏15308

موضوع = خلو الأرض من الرسول و النبي و الحجة في الفترة بين آدم و نوح و بين عيسى و النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏122 س‏0 ف‏5230

#### \* = الفساد قبل آدم ع‏

موضوع = إشارة آيات 32 - 30 سورة البقرة إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع لمشاهدتهم فساد النسناس و الجن في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏82 س‏0 ف‏75782

موضوع = إشارة آية 33 - 29 سورة البقرة إلى سكنى الجن و الملائكة في الأرض قبل آدم ع و اعتراض الملائكة فساد الجن فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15619

موضوع = إشارة آية أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى فساد الجان بن الجن في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏205 س‏0 ف‏125623

موضوع = إشارة آية أ تجعل فيها من يفسد فيها إلى وجود سكنة في الأرض قبل آدم ع و فسادهم فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15618

موضوع = إشارة آية و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع لمشاهدتهم إفساد الجن و النسناس في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71973

#### \* = القرابين زمن آدم ع‏

موضوع = دلالة حرق النار على قبول القربان في زمن آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16058

#### \* = القربان زمن آدم ع‏

موضوع = قبول القربان في زمن آدم ع بأكل النار لها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏43 س‏19 ف‏15303

#### \* = القَسَم بآدم ع‏

موضوع = تفسير و والد و ما ولد بآدم ع و أولاده الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏251 س‏0 ف‏12037

#### \* = الكعبة زمن آدم ع‏

موضوع = طواف الملائكة حول خيمة آدم ع في موضع الكعبة يحرسونه من مردة الجن و الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15878

موضوع = كون الكعبة مخيم آدم ع ثم بناء أولاده لها من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124837

موضوع = نزول الحجر الأسود لآدم ع من الجنة و رفع البيت إلى السماء و هو يومئذ درة بيضاء

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏57 س‏0 ف‏72310

موضوع = نزول خيمة من الجنة لآدم و حواء و نصبها موضع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏70 س‏0 ف‏124883

#### \* = الكعبة قبل آدم ع‏

موضوع = إهباط خيمة من الجنة و نصبها في موضع الكعبة لإسكان آدم ع و حواء بعد هبوطهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15885

#### \* = الكلب و آدم ع‏

موضوع = نشؤ العداوة بين الكلب و السباع لخلقه حارسا لآدم و بنيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15962

#### \* = الله و آدم ع‏

موضوع = اشتراط الله على آدم ع باجتناب الشرك و مجازاته على عمله و استجابة الدعاء له و أن ينصف الناس من نفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏38 س‏0 ف‏91246

موضوع = امتنان الله على آدم ع بجعل ملكين حافظين لكل مولود له عوض تضاعف أولاد إبليس على ولده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏76002

موضوع = امتنان الله على آدم ع بقبول توبته إلى حين موته عوض نفوذ إبليس في جسمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏76001

موضوع = امتنان الله على آدم ع بمجازاة سيئته بواحدة و حسنته بعشر عوض تسليط إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏219 س‏0 ف‏76000

موضوع = تكنية الله آدم ع بأبي محمد إكراما له بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20564

#### \* = المائة و الثلاثون و السبعة آلاف بعد آدم ع‏

موضوع = ولادة النبي ص في المائة و الثلاثين بعد الألف السابع من خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏106 س‏0 ف‏68956

#### \* = المحرمات زمن آدم ع‏

موضوع = تناسل أولاد آدم ع بتزوجهم بأربع حور أولا ثم بأربع جنيات لا بأخواتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏244 س‏0 ف‏16137

موضوع = تناسل ولد آدم ع من تزوج أحدهما بالحور و الآخر بالجان لا بأختيهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏236 س‏0 ف‏16095

#### \* = المخلوق قبل آدم ع‏

موضوع = تقدير الله عمر الدنيا بخمسين ألف عام و إسكانه خلقا خاصا فيها في العشر الثاني ثم الجن في العشر الرابع ثم البشر في العشر الآخر

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏86 س‏0 ف‏71450

موضوع = خلق الأرواح قبل خلق آدم ع بألفي عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏135 س‏0 ف‏74500

موضوع = خلق الملائكة و الجن و النسناس في الأرض للعبادة قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71966

موضوع = مضي آلاف الدهور على الدنيا بين خراب و عمران و خلق أنواع المخلوقات فيها ثم أصناف من الأوادم قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏330 س‏0 ف‏71994

#### \* = المكاشفة لآدم ع‏

موضوع = تمثل الله النبي و الأئمة ص و الأنبياء ع و ذرياتهم و خواصهم حسب درجاتهم و عرضهم أشباحا على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37251

موضوع = مشاهدة آدم ع تلألؤ أنوار الأنبياء من ذريته و أنورهم خاتمهم محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20558

#### \* = الملائكة قبل آدم ع‏

موضوع = إشارة آية 33 - 29 سورة البقرة إلى سكنى الجن و الملائكة في الأرض قبل آدم ع و اعتراض الملائكة فساد الجن فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15619

موضوع = حج الملائكة البيت قبل خلق آدم ثم حجه آدم ع و نوح ع و انهدامه بعدئذ

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏216 س‏0 ف‏125709

موضوع = سكنى الجن ثم الملائكة في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏343 س‏13 ف‏12353

#### \* = الملائكة و آدم ع‏

موضوع = استيداع الله آدم ع لملائكته و عهده إليهم بالسجود و الخشوع له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98642

موضوع = إشارة آيات 12 سورة الأعراف و 77 و 78 سورة ص إلى سجود الملائكة لآدم ع و تمرد إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏141 س‏0 ف‏15677

موضوع = إشارة آيات 32 - 30 سورة البقرة إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع لمشاهدتهم فساد النسناس و الجن في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏82 س‏0 ف‏75782

موضوع = إشارة آية 30 سورة البقرة إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع ثم توبتهم بالطواف بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏110 س‏0 ف‏15574

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏110 س‏0 ف‏15577

موضوع = إشارة آية 30 سورة البقرة إلى اعتراض ملكين على خلق آدم ع و احتجاب الله منهما حتى تابا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15572

موضوع = إشارة آية 72 سورة ص إلى وعد الله للملائكة بخلق آدم ع و هو بين الماء و الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15646

موضوع = إشارة آية 33 - 29 سورة البقرة إلى سكنى الجن و الملائكة في الأرض قبل آدم ع و اعتراض الملائكة فساد الجن فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15619

موضوع = إشارة آية 74 - 71 سورة ص إلى خلق الله آدم ع لاختبار تواضع و عبودية ملائكته و استكبار إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19965

موضوع = إشارة آية 28 و 29 سورة الحجر إلى احتجاج الله على الملائكة في خلق آدم ع قبل أن يخلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏103 س‏0 ف‏15542

موضوع = إشارة آية أ تجعل فيها من يفسد فيها إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع ثم توبتهم بالطواف حول العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15638

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض الملائكة على الله قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71503

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع ثم توبته عليهم بطوافهم بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏32 س‏0 ف‏124683

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏33 س‏0 ف‏124689

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏46 س‏0 ف‏124762

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع ثم توبتهم بطوافهم بالبيت المعمور

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏205 س‏0 ف‏125617

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع و حجب الله نوره عنهم ثم توبته عليهم بطوافهم بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏201 س‏0 ف‏125595

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض ملكين على خلق آدم و حجبهما عن الله ثم توبتهما بالطواف بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏31 س‏0 ف‏124680

موضوع = إشارة آية و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع لمشاهدتهم إفساد الجن و النسناس في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71973

موضوع = افتخار آدم على الملائكة بالنبي ص و أهله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40209

موضوع = الاستدلال بعدم تحمل الملائكة لعلم الله كما في آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ على عدم تحمل كل عالم لكل علم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏383 س‏0 ف‏35855

موضوع = التجاء الملائكة بالعرش استغفارا من اعتراضهم على آدم ع ثم جعل الضراح لهم في السماء السادسة ليطوفوا بها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15635

موضوع = التجاء الملائكة و طوافهم بالعرش استغفارا من الرد على خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏58 س‏0 ف‏72315

موضوع = التجاء الملائكة و طوافهم بالعرش ثم بالبيت المعمور توبة من اعتراضهم على خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏59 س‏0 ف‏72318

موضوع = التجاء الملائكة و طوافهم بالعرش سبعة آلاف سنة توبة من اعتراضهم على خلق آدم ع بعد أن حجبهم الله من نوره سبعة آلاف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏58 س‏0 ف‏72313

موضوع = أمر الله ملائكته بالسجود لآدم ع عبادة له و إكراما لآدم من أجل تعظيم أنوار النبي و آله ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15668

موضوع = أمر الملائكة بالسجود لآدم ع لمكان النبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏338 س‏0 ف‏37345

موضوع = أمر الملائكة بعد مائة و عشرين سنة من شروع خلق آدم بالسجود له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71571

موضوع = بعث ملائكة الشمال و الجنوب و الدبور و الصبا بالطبائع الأربع في طين آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏103 س‏0 ف‏15550

موضوع = بكاء الملائكة إلى الله من هبوط آدم ع مسودا و ابيضاضه بعد توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏96 س‏0 ف‏123415

موضوع = تحية آدم ع على الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏6 س‏0 ف‏93557

موضوع = تركيب طينة السعداء و الأشقياء في طين آدم ع قبل خلقه ثم أمر الملائكة بإنشائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏103 س‏0 ف‏15549

موضوع = تشريع السلام تحية لآدم و ذريته بأمره بالسلام على الملائكة بعد سجودهم له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15685

موضوع = تشريع الطواف بالكعبة من طواف الملائكة بالعرش استغفارا من اعتراضهم على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏110 س‏0 ف‏15575

موضوع = تغسيل الملائكة آدم ع و تقدم هبة الله عليهم للصلاة عليه بخمس تكبيرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16174

موضوع = تغسيل الملائكة آدم ع و تقدم هبة الله عليهم للصلاة عليه بخمس تكبيرات ثم دفنه سلا و تسوية قبره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏346 س‏0 ف‏108181

موضوع = تفسير آية 33 سورة البقرة بتوبة الملائكة بالتجائهم إلى العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏148 س‏0 ف‏15703

موضوع = تفسير إني أعلم ما لا تعلمون بتوبة الملائكة بعد اعتراضهم على الله و طوافهم بالعرش ثم بالبيت المعمور

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏108 س‏0 ف‏15565

موضوع = تفضيل الله الأنبياء المرسلين على الملائكة المقربين و تفضيله النبي ص ثم عليا و الأئمة ص على جميعهم لسجود الملائكة لهم في صلب آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15667

موضوع = توبة الملائكة من اعتراضهم على خلق آدم ع بالطواف و الاستغفار عند العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏201 س‏0 ف‏125598

موضوع = جعل الله البيت المعمور في السماء الرابعة مثابة و أمنا للملائكة بعد حجبهم عن نوره لاعتراضهم على خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏110 س‏0 ف‏15580

موضوع = حج الملائكة للبيت قبل آدم ع بألفي عام و تهنئتهم له بعد إتمام حجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15845

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15852

موضوع = حرمة السجود لغير الله و إنما سجدت الملائكة لآدم ع بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏138 س‏0 ف‏15658

موضوع = حرمة السجود لغير الله و إنما سجدت الملائكة لآدم ع لكونه قبلة إلى الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15657

موضوع = حضور سبعين ألف ملك جنازة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30932

موضوع = خلق آدم ع بعد خلق الخمسة الطيبة بألفي عام و عدم تكليفهم بالسجود له عند أمر الملائكة بها

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏2 س‏0 ف‏34420

موضوع = خلق الله آدم ع بعد تكميله المخلوقات و إنشاء الملائكة و أخذ الميثاق و تبيينه فضله و علمه لملائكته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏300 س‏0 ف‏98583

موضوع = خلق الله طينة آدم ع من الماء العذب و الأجاج ثم أمره ملائكة الشمال و الدبور و الجنوب و الصبا بإنشائه و تصويره و تفصيل أجزائه و طبائعه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74765

موضوع = دلالة آية يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلخ على حجية آدم ع على الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏99 س‏0 ف‏15516

موضوع = سجود الملائكة لآدم اعترافا له بالفضيلة و رحمة من الله له لا عبودية له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏274 س‏12 ف‏22776

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع إطاعة لله و تعظيما للأنوار الذي في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏342 س‏13 ف‏21932

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع اعترافا لفضله و رحمة من الله له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15666

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع بوضع الجبهة على الأرض تكرمة لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15663

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لأنوار الخمسة الطيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15910

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لأنوار الخمسة الطيبة ص التي أضاءت العوالم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37307

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لأنوار أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15656

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏165 س‏13 ف‏67028

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لنور النبي و آله ص الذي في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏303 س‏0 ف‏74134

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع سجود اعتراف لا طاعة

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏273 س‏12 ف‏22772

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع عارفين بحقه بعد أن جعله الله محرابا و قبلة لهم و أبان لهم فضيلته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏300 س‏0 ف‏98584

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع عبودية لله و طاعة لآدم إعظاما و إكراما لأنوار النبي و الأئمة ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏345 س‏0 ف‏24688

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع عبودية لله و طاعة لآدم إكراما لأنوار أهل البيت ع في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏335 س‏0 ف‏37333

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع لأجل أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏346 س‏0 ف‏37383

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع لخروج أفاضل الخلق من صلبه النبي و آله ثم الأنبياء و أخيار أممهم الأمثل فالأمثل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏136 س‏0 ف‏15653

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع محبة له و بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏139 س‏0 ف‏15664

موضوع = سجود الملائكة لآدم لأجل أهل البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏347 س‏0 ف‏37388

موضوع = سجود يعقوب ليوسف ع محبة له و طاعة و شكرا لله كما سجدت الملائكة لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏387 س‏22 ف‏15178

موضوع = طواف الملائكة حول الكعبة و هي خيمة آدم ع يحرسونها من الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏208 س‏0 ف‏15969

موضوع = طواف الملائكة حول خيمة آدم ع في موضع الكعبة يحرسونه من مردة الجن و الشياطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15878

موضوع = عد سجود الملائكة لآدم سجود لله لأنه بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏168 س‏3 ف‏13699

موضوع = عدم احتمال الملائكة للعلم عند إخبار الله لهم بجعل آدم ع خليفة في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏210 س‏0 ف‏2701

موضوع = عدم تقدم الملائكة على الإنسان بعد سجودهم لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏168 س‏0 ف‏110894

موضوع = علة محاجة الملائكة لله في خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15620

موضوع = فضل آدم ع و شيث ع على الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16188

موضوع = قبول توبة الملائكة من اعتراضهم على خلق آدم ع بالطواف حول العرش سبع سنين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15799

موضوع = قصة أنس آدم بملك في الجنة و تعزيته له بعد هبوطه إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15990

موضوع = قصة سجود الملائكة لآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20270

موضوع = كون الحجر الأسود من عظماء الملائكة سبقهم إلى الميثاق فاتمنه الله على ميثاق خلقه و جعله مع آدم في الجنة ليذكره بالميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125749

موضوع = كون سجود الملائكة لآدم اعترافا له بالفضيلة و رحمة من الله له عباده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏29 س‏3 ف‏12574

موضوع = مرور الملائكة بآدم ع قبل نفخ الروح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏113 س‏0 ف‏15593

موضوع = نزول جبرئيل و بعض الملائكة للصلاة على آدم و اقتدائهم بابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30948

#### \* = المنزلات على آدم ع‏

موضوع = المقارنة بين إنزال الحديد على آدم ع و ذي الفقار على علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49062

موضوع = تحديد الحرم على مدى إضاءة الياقوتة النازلة على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏72 س‏0 ف‏124887

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏72 س‏0 ف‏124888

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏72 س‏0 ف‏124889

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏73 س‏0 ف‏124890

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏73 س‏0 ف‏124891

موضوع = تحديد الحرم على مدى ضوء عمود خيمة آدم ع النازل من الجنة و تحديد المسجد الحرام على موضع أوتادها

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏70 س‏0 ف‏124884

موضوع = تشريع الحرم لحرمة خيمة آدم ع النازلة من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏70 س‏0 ف‏124886

موضوع = جعل حد الحرم مبلغ ضوء الياقوتة التي أنزلها على آدم ع ليطوف بها في موضع الكعبة للأنس بها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏213 س‏0 ف‏16008

#### \* = المنزلات مع آدم ع‏

موضوع = اعتراف اليهود بصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص في كون الحجر النازل مع آدم ع أول حجر وضع في الأرض لا صخرة بيت المقدس كما يزعمون‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏9 س‏0 ف‏12427

موضوع = إنزال أصناف البذور و أشجار الفواكه مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15946

موضوع = تفسير آية 6 سورة الزمر بحمل نوح ع الأزواج الثمانية التي نزلت مع آدم لمعيشة الناس مع سائر الطيور

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏335 س‏0 ف‏16433

موضوع = تفسير الحديد في آية و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد بنزول ذي الفقار مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏57 س‏0 ف‏54649

موضوع = عد العجوة أم التمر التي أنزلت مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏216 س‏0 ف‏16016

موضوع = عد العجوة و العتيق أصل التمر التي أنزلت مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏217 س‏0 ف‏16018

موضوع = نزول الذهب و الفضة مع آدم و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏353 س‏0 ف‏132131

موضوع = نزول نخل العجوة مع آدم من الجنة و تشعب أنواع النخل منها

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏220 س‏0 ف‏43378

موضوع = هبوط نخل العجوة مع آدم ع من الجنة و غرسها بمكة و تفرق العجوة من نسلها و أنواع النخل من نواها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏129 س‏0 ف‏77845

#### \* = الموضوعات على آدم ع‏

موضوع = افتراء ملك المجوس الفاجر قصة تزويج آدم ع بناته من بنيه تبريرا لزناه ببنته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏117 س‏0 ف‏13444

#### \* = الموهبة لآدم ع‏

موضوع = إعطاء الله القوة لإبليس و إعطاؤه لآدم ع بكتابة حسنته عشرة و سيئته واحدة و قبول توبته إلى حين الموت و الغفران له بلا حساب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏275 س‏0 ف‏76181

موضوع = هبة الله لآدم ع ولدا يكون خلفا له من هابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30919

#### \* = النبش عن آدم ع‏

موضوع = وصية آدم إلى هبة الله بإخراج عظامه و جعلها في التابوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30925

#### \* = النبي ص عند آدم ع‏

موضوع = نزول خاتم آدم ع و نقشه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏63 س‏0 ف‏15408

موضوع = نقش لا إله إلا الله محمد رسول الله على خاتم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏62 س‏0 ف‏15398

#### \* = النبي ص قبل آدم ع‏

موضوع = إخبار الله بنبوة النبي ص و إمارة علي ع قبل خلق آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏178 س‏0 ف‏43106

موضوع = إيمان النبي ص من قبل صيره في صلب آدم ع و نبوته قبل خلقته ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏352 س‏21 ف‏20702

موضوع = تسبيح النبي مع علي ص على يمين العرش قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏31 س‏0 ف‏40263

موضوع = تسبيح علي مع النبي ص و هما نوران بين يدي الله قبل خلق آدم ع بأربعة عشر ألف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏147 س‏0 ف‏47837

موضوع = تسبيح و تقديس النبي و آله ص و هم أشباح نور تحت العرش قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏301 س‏0 ف‏44058

موضوع = تفسير العالين بالخمسة الطيبة إذ هم يسبحون الله في سرادق العرش و لم يؤمروا بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15683

موضوع = تقدم خلق النبي على خلق آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20241

موضوع = تقدم رسالة النبي و إمامة الأئمة ع على خلقة آدم بألفي عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏243 س‏0 ف‏33678

موضوع = خلق الله النبي و علي ص من ماء تحت العرش قبل خلق آدم ع بثلاثة آلاف سنة و ذخرهما في لؤلؤة في غامض علمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏31 س‏0 ف‏40270

موضوع = خلق الله النبي و علي ص من نور واحد يسبحانه عن يمين العرش قبل آدم ع ثم جعله في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏11 س‏0 ف‏20167

موضوع = خلق الله النبي و عليا ص من نور واحد قبل آدم ع بألفي عام و تسبيحهما عند العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏33 س‏0 ف‏40276

موضوع = خلق الله النبي و عليا ص من نور واحد قبل خلق آدم ع و خلقه الأشياء من نورهما

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏24 س‏0 ف‏34572

موضوع = خلق الله النبي و عليا ص نورين عند عرشه قبل آدم ع بأربعة آلاف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏33 س‏0 ف‏40273

موضوع = خلق الله النبي و عليا ع نورا واحدا تحت العرش قبل خلق آدم ع ثم جعله في صلب آدم و تنقله في الأصلاب حتى تفرقهما في عبد المطلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏174 س‏0 ف‏45904

موضوع = خلق الله روح النبي و علي ص من نور جلاله أمام عرشه يسبحانه و يقدسانه قبل الخلق ثم عجن نورهما بطينة من عليين و جعلها في صلب آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏3 س‏0 ف‏34429

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏4 س‏0 ف‏34437

موضوع = خلق الله طينه النبي و علي ص من ماء تحت العرش قبل خلق آدم بثلاثة آلاف عام ثم درجه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏361 س‏0 ف‏23138

موضوع = خلق النبي ص من النور قبل خلق العالم ثم إيداعه في صلب آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏171 س‏0 ف‏71717

موضوع = خلق النبي ص من نور و آدم بين الماء و الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏402 س‏0 ف‏22086

موضوع = خلق النبي ص و علي ع من نور واحد قبل خلق الأشياء و قبل آدم بأربعين ألف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏88 س‏0 ف‏33022

موضوع = خلق النبي و علي ص من نور واحد قبل خلق آدم ع بأربعة آلاف سنة ثم نقلهما إلى صلبه و افتراقهم في صلب عبد المطلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏150 س‏0 ف‏47857

موضوع = خلق أنوار النبي و آله ص الأربعة عشر من نور العظمة قبل خلق آدم ع بأربعة عشر ألف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏4 س‏0 ف‏34446

موضوع = خلق نور النبي و الأئمة ص قبل خلق آدم ع بألفي عام و خلق نور أبي طالب من نورهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏69 س‏0 ف‏40514

موضوع = خلق نور النبي و علي ص قبل خلق آدم بأربعين سنة ثم جعلهما عن يمين عرشه يسبحانه و يهللانه و معهما الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏24 س‏0 ف‏34574

موضوع = كون النبي و علي ص نورا بين يدي الله بأربع عشرة سنة قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏79 س‏0 ف‏51358

موضوع = نبوة النبي ص قبل خلقة آدم و تنزيهه من الشك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏80 س‏0 ف‏66805

موضوع = نورانية النبي و علي ص بين يدي الله قبل خلق آدم ع بأربعة عشر ألف عام ثم تفريقهما بعد خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏24 س‏0 ف‏40213

موضوع = وجود نور النبي و علي ص بين يدي الله قبل خلق آدم ع ثم جعلهما جزءين في آدم ع و أصلاب الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏27 س‏0 ف‏40241

#### \* = النسناس بعد آدم ع‏

موضوع = إبادة النسناس و إسكان الجن الهواء و في أقطار الأرض بعد خلق آدم ع ليأمن الناس من فسادهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76174

موضوع = إبادة النسناس و طرد الجن إلى أقطار الأرض و إسكانهم الهواء و حجبهم عن الأعين بعد خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74762

موضوع = إبادة النسناس و طرد الجن من الأرض بإسكانهم الهواء و في الأقطار بعد خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏82 س‏0 ف‏75783

#### \* = النسناس قبل آدم ع‏

موضوع = إشارة آيات 32 - 30 سورة البقرة إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع لمشاهدتهم فساد النسناس و الجن في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏82 س‏0 ف‏75782

موضوع = إشارة آية و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع لمشاهدتهم إفساد الجن و النسناس في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71973

موضوع = خلق الله آدم ع بعد سبعة آلاف من خلف الجن و النسناس و إفسادهم في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71972

موضوع = خلق الملائكة و الجن و النسناس في الأرض للعبادة قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71966

موضوع = سكنى النسناس و الجن في الأرض قبل آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74759

#### \* = النفخ في آدم ع‏

موضوع = تسميت الله لآدم ع لما عطس بعد نفخ الروح فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37301

موضوع = كراهة الروح أن تدخل جسد آدم ع فتدخل الجسد كرها و تخرج كرها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏108 س‏0 ف‏15561

#### \* = النور في آدم ع‏

موضوع = تبيين الله حقيقة نور النبي ص المكنون لآدم ع و أعلمه بأنه سر مخلوقاته ثم أودعه فيه و أوصاه به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏300 س‏0 ف‏98585

#### \* = الوحي إلى آدم ع‏

موضوع = اشتراط الله العبادة و نفي الشرك على آدم ع و بإزائه الجزاء له على العمل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏257 س‏0 ف‏16154

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏257 س‏0 ف‏16157

موضوع = ضمان الله لآدم ع الجزاء على العمل بإزاء الإيمان به و اجتناب الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏394 س‏0 ف‏82900

موضوع = ضمان الله لآدم ع الجزاء على العمل بشرط أن يعبده و ينزهه من الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏363 س‏0 ف‏119434

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏364 س‏0 ف‏119437

#### \* = الوصاية بعد آدم ع‏

موضوع = أمر نوح ع قومه باتخاذ يوم الوصاية عيدا لهم بالنظر في وصيته على منهاج آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏33 س‏0 ف‏30789

موضوع = تأسي الأئمة ع بهبة الله في كتمان الوصية و الإمامة من طواغيت زمانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏241 س‏0 ف‏16122

موضوع = تشريع التقية من بعد آدم ع بكتمان هبة الله وصية الخلافة خوفا من أولاد قابيل الوثنيين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏241 س‏0 ف‏16119

موضوع = تشريع الله الوصاية من زمن آدم ع لإقامة علمه و حكمه بين الخلق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16198

موضوع = جريان السنة بعد آدم ع بكتمان وصاية الأوصياء و تجديد العهد بها و تذكرها خفية خوفا من الطواغيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏241 س‏0 ف‏16120

موضوع = جريان السنة في كتمان الأوصياء وصاية الأنبياء ع من كتمان هبة الله وصية أبيه في الوصاية خوفا من قابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏240 س‏0 ف‏16117

#### \* = أمانة آدم ع‏

موضوع = أخذ الله الأمانة على الرجال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏276 س‏0 ف‏131515

#### \* = امتحان آدم ع‏

موضوع = كيفية إسكان آدم الجنة و اختباره و توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏106 س‏0 ف‏71632

#### \* = أنيس آدم ع‏

موضوع = إنزال الحجر الأسود و هو درة بيضاء على آدم ع ليأنس به بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏269 س‏0 ف‏37101

موضوع = تحويل الله الحجر الأسود و هو ملك إلى درة بيضاء و إهباطه إلى آدم ع بالهند بعد توبته ليؤنسه و يذكره الميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125751

موضوع = تعليل تسمية النساء بعدم وجود أنس لآدم ع غير حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15568

#### \* = أهل البيت ع قبل آدم ع‏

موضوع = تسبيح أهل البيت ع حول العرش و هم أشباح نور قبل خلق الظلمة و النور ثم انتقالهم إلى صلب آدم ع و الأرحام الطاهرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏6 س‏0 ف‏20146

موضوع = تسبيح أهل البيت في سرادق العرش قبل خلق آدم بألفي عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏306 س‏0 ف‏50585

موضوع = تسبيح و تقديس النبي و آله ص و هم أشباح نور تحت العرش قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏301 س‏0 ف‏44058

موضوع = تفسير العالين بالخمسة الطيبة إذ هم يسبحون الله في سرادق العرش و لم يؤمروا بالسجود لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15683

موضوع = تفسير العالين بالخمسة الطيبة ع الذين هم أعلى من المقربين كانوا يسبحون الله في سرادق العرش قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏346 س‏0 ف‏37381

موضوع = خلق آدم ع بعد خلق الخمسة الطيبة بألفي عام و عدم تكليفهم بالسجود له عند أمر الملائكة بها

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏2 س‏0 ف‏34420

موضوع = خلق الله أهل البيت ع أشباحا قبل خلق آدم ع يسبحونه و يمجدونه عند عرشه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏83 ص‏203 س‏0 ف‏113230

موضوع = خلق النبي ص و أهل البيت ع أشباحا يمجدونه حول العرش بأربعة عشر ألف عام قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏26 س‏0 ف‏40234

موضوع = خلق النبي و آله ص أنوارا قبل آدم ع يسبحون الله و يقدسونه و ليس غيرهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏10 س‏0 ف‏20161

موضوع = خلق النبي و آله ص في سرادق العرش قبل خلق آدم ع و تسبيح الملائكة بتسبيحهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏21 س‏0 ف‏20213

موضوع = خلق النبي و أهل البيت ص من نور و أحد قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏301 س‏0 ف‏44056

موضوع = خلق أنوار النبي و آله ص الأربعة عشر من نور العظمة قبل خلق آدم ع بأربعة عشر ألف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏4 س‏0 ف‏34446

موضوع = رؤية آدم ع فاطمة و عليا و الحسنين ص في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏5 س‏0 ف‏34447

موضوع = وجود أشباح أهل البيت ع في غامض علم الله قبل خلق آدم ع بأربعة آلاف سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏5 س‏0 ف‏34448

موضوع = وجود أهل البيت ع في غامض علم الله قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏51 س‏0 ف‏56572

#### \* = أهل البيت ع من آدم ع‏

موضوع = إشارة آية إن الله اصطفى آدم و نوحا إلخ إلى اصطفاء أهل البيت ع من آدم و نوح ع و آل إبراهيم و عمران ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏221 س‏0 ف‏31758

#### \* = أوصياء آدم ع‏

موضوع = امتحان قابيل و هابيل بالقربان للنار بعد حسده لهابيل لإيصاء آدم ع إليه بالوصاية و الاسم الأعظم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏245 س‏0 ف‏16146

موضوع = إيصاء آدم إلى هابيل أولا ثم إلى ابن هابيل هبة الله ثم إلى ابنه شيث ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏245 س‏0 ف‏16147

#### \* = أولاد آدم ع‏

موضوع = بطلان قول المجوس بنكاح الأخت من زمن آدم ع لتزويجه ع ابنه من الحور و أحفاده من الجان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏96 س‏0 ف‏75822

موضوع = تحريم نكاح الأخت بعد زواج كل من هابيل و قابيل بأخت الآخر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16051

موضوع = تحريم نكاح الأخت بعد زواج كل من هابيل و قابيل بأخت الآخر و هما لوزا و إقليما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏225 س‏0 ف‏16049

موضوع = تزوج أولاد آدم ع في يوم الخميس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏223 س‏0 ف‏16043

موضوع = تزويج آدم ع أحد ابنيه من الحور و الآخر من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏97 س‏0 ف‏75826

موضوع = تزويج آدم ع أولاده الأربعة أربعة من الحور ثم أربعة من الجن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏97 س‏0 ف‏75824

موضوع = تسمية أحد أبناء آدم ع بمعد

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏152 س‏0 ف‏76355

موضوع = تشاجر ولد آدم في خير خلق الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏114 س‏0 ف‏15607

موضوع = تفسير آية فلما ءاتاهما صالحا جعلا له شركاء بشرك أولاد آدم ع من بعده لا شركه هو لكونه معصوما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏78 س‏16 ف‏15481

موضوع = تناسل ابني آدم ع بتزوج أحدهما حورا و الآخر جنية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏244 س‏0 ف‏16139

موضوع = تناسل أولاد آدم ع بتزوجهم بأربع حور أولا ثم بأربع جنيات لا بأخواتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏244 س‏0 ف‏16137

موضوع = تناسل ولد آدم ع من تزوج أحدهما بالحور و الآخر بالجان لا بأختيهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏236 س‏0 ف‏16095

موضوع = عمر آدم ع سبعمائة سنة و ولادة مائة و عشرين ولد و حفيد له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15939

موضوع = كون عناق بكر ولد آدم ع ثم ولادة قابيل و بعده هابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16052

موضوع = ولادة أربعين ولد لآدم في عشرين بطن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏225 س‏0 ف‏16048

موضوع = ولادة ألف ولد ذكر و أنثى لآدم ع في خمسمائة بطن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏252 س‏0 ف‏16152

موضوع = ولادة شيث و يافث بعد قتل هابيل و تزوجهما ببركة و منزلة حوريتين من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏223 س‏0 ف‏16042

موضوع = ولادة مائة و أربعون ولد لآدم ع في سبعين بطن و في كل بطن غلام و جارية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏223 س‏0 ف‏16039

موضوع = ولادة هبة الله لآدم و وجه تسميته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏44 س‏9 ف‏15306

#### \* = إيمان آدم ع‏

موضوع = زيادة قرب و منزلة و فضل و نور و وقار آدم ع بإيمانه بالنبي ص بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20562

#### \* = بشرة آدم ع‏

موضوع = نقاء بشرة آدم ع عند قبول توبته في أيام البيض من رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏330 س‏0 ف‏37315

#### \* = بقية آدم ع‏

موضوع = تعريف المهدي عج نفسه عند ظهوره بأنه بقية آدم ع و ذخيرة نوح ع و صفوة إبراهيم ع و النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏237 س‏0 ف‏69583

#### \* = بكاء آدم ع‏

موضوع = اشتهار آدم ع و داود ع و يوسف ع بالبكاءين و صفة بكائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏213 س‏0 ف‏16003

موضوع = اشتهار آدم ع و يعقوب ع و يوسف ع و فاطمة ع و السجاد ع بالبكاءين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏311 س‏0 ف‏17548

موضوع = أكل آدم الكمثرى أول نزوله إلى الأرض و تأذيه من التغوط و بكاؤه سبعين سنة من ريح غائطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏178 س‏0 ف‏78067

موضوع = بكاء آدم ع أربعين صباحا على الجنة ساجدا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15837

موضوع = بكاء آدم ع على الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏113 س‏0 ف‏15599

موضوع = بكاء آدم ع على الجنة أربعون صباحا ساجدا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15757

موضوع = بكاء آدم ع على فراق الجنة أربعون صباحا على الصفا

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124697

موضوع = بكاء آدم ع على قتل هابيل أربعون ليلة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏44 س‏5 ف‏15305

موضوع = بكاء آدم ع على هابيل أربعون يوما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏230 س‏0 ف‏16072

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏239 س‏0 ف‏16114

موضوع = بكاء آدم ع و بكاء الملائكة معه حين أمر بالخروج من جوار الرب لمعصيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏96 س‏0 ف‏123413

موضوع = بكاء آدم على نقض ميثاقه بعد رؤيته الحجر الأسود

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6915

موضوع = بكاء آدم على هابيل أربعين ليلة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30942

موضوع = تحديد البكاءين بآدم ع و يعقوب ع و يوسف ع و فاطمة ع و علي بن الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏109 س‏0 ف‏60729

موضوع = حط الله من طول قامة آدم ع لتاذي الملائكة من بكائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏303 س‏0 ف‏17504

موضوع = سيلان الأودية من بكاء آدم ع حسرة على فراق الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏86 س‏0 ف‏108538

موضوع = صفة بكاء البكاءين الخمسة آدم ع و يعقوب ع و يوسف ع و فاطمة ع و السجاد ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏264 س‏0 ف‏17347

موضوع = عد آدم ع و يوسف ع و داود ع من البكاءين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏303 س‏0 ف‏17505

موضوع = عد آدم و يعقوب و يوسف و فاطمة و السجاد ص من البكاءين الخمسة

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏86 س‏0 ف‏108537

موضوع = قصر قامة آدم ع بعد شكاية أهل السماوات من كثرة بكائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏213 س‏0 ف‏16004

موضوع = قصر قامة آدم ع عند شكاية أهل السماء من كثره بكائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏26 س‏0 ف‏18736

موضوع = كثره بكاء آدم ع على الجنة و بكاء يعقوب ع و يوسف ع من افتراقهما

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏155 س‏0 ف‏57061

موضوع = كثرة بكاء آدم ع على فراق الجنة حتى أثر في خديه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏109 س‏0 ف‏60730

موضوع = كثره بكاء آدم ع و سيلان الدموع على وجهه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15827

موضوع = كثره بكاء آدم ع و سيلان دموعه كالأودية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15944

موضوع = كثره بكاء آدم على الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15979

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15986

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15993

#### \* = بيت آدم ع‏

موضوع = خيرة الله المساجد الأربعة منها مسجد الكوفة

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏389 س‏0 ف‏127956

#### \* = بين آدم ع و نوح ع‏

موضوع = فاصلة ألف و خمسمائة سنة بين آدم ع و نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏266 س‏0 ف‏16206

#### \* = تابوت آدم ع‏

موضوع = إخراج القائم لعصا موسى و تابوت آدم من بحيرة طبرية

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏351 س‏0 ف‏70372

موضوع = عدم بلى تابوت آدم و عصا موسى و إنهما محفوظان في بحيرة طبرية

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏351 س‏0 ف‏70371

موضوع = وصية هبة الله لابنه في تبعية نوح ع و حمل التابوت معه في فلكه إن أدركه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30935

#### \* = تبختر آدم ع‏

موضوع = إراءة الله مثال فاطمة مزينة بعلي و الحسنين ص في الفردوس الأعلى لآدم ع و حواء عند تبخترهما في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏51 س‏0 ف‏56571

#### \* = تجهيز آدم ع‏

موضوع = وصية آدم إلى هبة الله بتغسيله و تكفينه و الصلاة عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30924

#### \* = تحير آدم ع‏

موضوع = تحير آدم ع بعد عصيانه و إخراجه من الجنة و نسيانه الميثاق المأخوذ عليه و ولده للنبي و وصيه ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125750

#### \* = تحية آدم ع‏

موضوع = تشريع السلام تحية لآدم ع و ذريته من حين سلامه على الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏151 س‏0 ف‏15719

موضوع = تشريع السلام تحية لآدم و ذريته بأمره بالسلام على الملائكة بعد سجودهم له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏142 س‏0 ف‏15685

#### \* = تختم آدم ع‏

موضوع = تختم الأنبياء ع في أيمانهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏42 ص‏57 س‏0 ف‏54724

#### \* = تذكير آدم ع‏

موضوع = تحويل الله الحجر الأسود و هو ملك إلى درة بيضاء و إهباطه إلى آدم ع بالهند بعد توبته ليؤنسه و يذكره الميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125751

موضوع = كون الحجر الأسود من عظماء الملائكة سبقهم إلى الميثاق فاتمنه الله على ميثاق خلقه و جعله مع آدم في الجنة ليذكره بالميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125749

#### \* = تزويج آدم ع‏

موضوع = تفسير أخذ النساء بأمانة الله باشتراط الله على آدم ع حين زوجه حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏238 س‏0 ف‏16102

#### \* = تسبيح آدم ع‏

موضوع = تشريع صلاة الظهر و تسميتها بالأولى من تسبيح آدم ع و حواء عند دخولهما الجنة عند الزوال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15935

موضوع = تكون الأشجار المثمرة من تسبيح و غير المثمرة من تسبيح حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏112 س‏0 ف‏77804

موضوع = حدوث الأشجار المثمرة من تسبيح آدم ع و غير المثمرة من تسبيح حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏111 س‏0 ف‏15585

#### \* = تسلية آدم ع‏

موضوع = قصة أنس آدم بملك في الجنة و تعزيته له بعد هبوطه إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15990

#### \* = تسمية آدم ع‏

موضوع = تسمية آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12449

موضوع = تسمية آدم باسمه لخلقه من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏76 س‏20 ف‏12834

موضوع = تسمية آدم باسمه لخلقه من طين و أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏304 س‏0 ف‏12218

موضوع = تسمية آدم به لخلقه من أديم الأرض و تسمية حواء بها لأنها أم كل حي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏265 س‏0 ف‏74099

موضوع = تسمية آدم ع باسمه لخلقته من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏103 س‏0 ف‏15539

موضوع = تسمية آدم ع باسمه لخلقه من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏107 س‏0 ف‏15557

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏113 س‏0 ف‏15595

موضوع = تسمية آدم ع باسمه لخلقه من أديم الأرض و حواء باسمها لخلقها من الحيوان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15527

موضوع = تسمية آدم ع باسمه لخلقه من طين و أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏101 س‏0 ف‏15521

موضوع = تسمية آدم ع باسمه لرفع طينته من أديم الأرض و حواء باسمها لخلقها من ضلع حي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏100 س‏0 ف‏15518

موضوع = تسمية آدم ع به لخلق طينته من أديم الأرض السفلى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏351 س‏0 ف‏61992

موضوع = خلق آدم ع من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏100 س‏0 ف‏15519

#### \* = تشييع آدم ع‏

موضوع = المقارنة بين تشييع جنازة آدم ع و جنازة علي ع على مناكب الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49078

موضوع = حضور سبعين ألف ملك جنازة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30932

#### \* = تصوير آدم ع‏

موضوع = خلق آدم على صورته التي صورها الله في اللوح المحفوظ

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71572

#### \* = تعري آدم ع‏

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الثالث من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏58 س‏0 ف‏72980

موضوع = نزع لباس آدم ع و حواء اليوم الثالث من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏58 س‏0 ف‏72976

#### \* = تعليم آدم ع‏

موضوع = تعليم جبريل مناسك الحج لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124699

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع علاج وحشته حين مرضه بضم عود اللوز المر إلى صدره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏108 س‏0 ف‏127397

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع كيفية الحج ابتداء من يوم التروية

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏189 س‏0 ف‏124332

موضوع = تعليم جبرئيل التغوط لآدم بعد أكله الكمثرى أول نزوله إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏178 س‏0 ف‏78068

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بأسماء الأرضين و الجبال و الأودية و كل شي‏ء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏147 س‏0 ف‏15700

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بأسماء الجبال و الأودية و النبات و الشجر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏147 س‏0 ف‏15701

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بأسماء الجبال و البحار و الأودية و النبات و الحيوان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏146 س‏0 ف‏15698

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بأسماء كل شي‏ء في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏147 س‏0 ف‏15702

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15712

#### \* = تغسيل آدم ع‏

موضوع = تجهيز شيث لآدم ع و صلاته عليه بثلاثين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16063

موضوع = تعليم جبرئيل لهبة الله كيفية تغسيل آدم ع و الصلاة عليه بعد وفاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏45 س‏3 ف‏15311

موضوع = تغسيل الملائكة آدم ع و تقدم هبة الله عليهم للصلاة عليه بخمس تكبيرات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16174

موضوع = تغسيل الملائكة آدم ع و تقدم هبة الله عليهم للصلاة عليه بخمس تكبيرات ثم دفنه سلا و تسوية قبره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏346 س‏0 ف‏108181

موضوع = كيفية وفاة آدم و غسله و كفنه و دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16187

موضوع = نزول جبرئيل بكفن و حنوط الجنة مع آلاف ملك عند وفاة آدم ع و تجهيز هبة الله له و صلاته عليه بخمس و سبعين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16200

#### \* = تغوط آدم ع‏

موضوع = بدء تغوط آدم ع من ثقله من طعام الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏114 س‏0 ف‏15600

موضوع = تعليم جبرئيل التغوط لآدم بعد أكله الكمثرى أول نزوله إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏178 س‏0 ف‏78068

#### \* = تكبير آدم ع‏

موضوع = تشريع التكبير حين استقبال ركن الحجر الأسود من جهة الصفا من تكبير و تهليل آدم ع حين بناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125753

#### \* = تلاوة آدم ع‏

موضوع = تلاوة آدم ع القرآن في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏283 س‏0 ف‏76670

#### \* = تمثال آدم ع‏

موضوع = اختراع إبليس أول صورة على مثال آدم ع لإضلال ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏250 س‏0 ف‏4328

#### \* = تمجيد آدم ع‏

موضوع = الثناء و الصلوات على آدم و النبي و سائر الأنبياء ص في الدعاء

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏211 س‏0 ف‏112662

#### \* = تناسل آدم ع‏

موضوع = حكمة هبوط آدم إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98804

#### \* = تهليل آدم ع‏

موضوع = تشريع التكبير حين استقبال ركن الحجر الأسود من جهة الصفا من تكبير و تهليل آدم ع حين بناء الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125753

#### \* = توبة آدم ع‏

موضوع = استجابة استغفار آدم ع عند الكعبة لنفسه و لذريته بعد بنائه لها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏179 س‏0 ف‏15849

موضوع = استجابة الدعاء وقت المغرب لكونها ساعة توبة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏296 س‏11 ف‏12171

موضوع = إشارة القرآن إلى التوابين الأربعة آدم ع و يونس ع و داود ع و فاطمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏31 س‏0 ف‏56474

موضوع = أكل آدم ع من الشجرة مقارنا لوقت صلاة العصر و قبول توبته مقارنا لوقت صلاة المغرب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15743

موضوع = أمر الله آدم ع بالتوسل بالنبي ص و آله لقبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15909

موضوع = أمر الله آدم ع بالتوسل بأهل البيت ع لقبول توبته و لكشف الكرب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37310

موضوع = بكاء الملائكة إلى الله من هبوط آدم ع مسودا و ابيضاضه بعد توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏96 س‏0 ف‏123415

موضوع = بناء الملائكة الكعبة و تشريع الطواف لتوبة آدم ع و ولده على مثال توبة الملائكة بالطواف بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏46 س‏0 ف‏124763

موضوع = تزين وجه آدم ع باللحية بعد قبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏170 س‏0 ف‏15811

موضوع = تسمية الأبطح بها لانبطاح آدم فيه ليلا ثم صعوده صباحا إلى جبل مشعر للتوبة و نزول نار من السماء لقبض قربانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏80 س‏0 ف‏124932

موضوع = تسمية أيام البيض بها لذهاب سواد وجه آدم بالصوم فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏170 س‏0 ف‏15808

موضوع = تسمية عرفات باعتراف آدم ع بذنبه فيها سبع مرات و قبول توبته و توبة ذريته كذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15784

موضوع = تشريع الطواف بالبيت لتوبة آدم ع و ولده تأسيا بطواف الملائكة بالعرش توبة من اعتراضهم على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏33 س‏0 ف‏124690

موضوع = تشريع الطواف لتوبة آدم ع و ولده تأسيا بطواف الملائكة بالعرش توبة من اعتراضهم على خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏204 س‏0 ف‏125615

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏205 س‏0 ف‏125624

موضوع = تشريع الطواف من أمر الله آدم بطواف الكعبة لقبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏97 س‏11 ف‏7742

موضوع = تشريع الوقوف بعرفات بعد العصر لكون ساعة الانصراف منها ساعة توبة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏299 س‏20 ف‏12188

موضوع = تشريع الوقوف بعرفات بعد العصر لكونها ساعة معصية آدم ع و مصادفة الإفاضة منها لساعة توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏249 س‏0 ف‏125886

موضوع = تشريع صلاة العصر في وقت أكل آدم ع من الشجرة و صلاة المغرب في وقت قبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏252 س‏0 ف‏108943

موضوع = تشريع صلاة المغرب ثلاث ركعات لصلاة آدم ع كذلك توبة من خطيئته و خطيئة حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15746

موضوع = تشريع صلاة المغرب ثلاث ركعات لصلاة آدم ع كذلك للتوبة

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏296 س‏9 ف‏12170

موضوع = تشريع صلاة المغرب في ساعة توبة الله تعالى على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏296 س‏6 ف‏12169

موضوع = تشريع غسل أعضاء الوضوء و مسحها إزاء فعل آدم ع حين أكله من الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏229 س‏0 ف‏106654

موضوع = تعليل تسمية البطحاء بأمر جبرئيل لآدم ع الانبطاح في بطحاء جمع عند توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15786

موضوع = تعليم جبريل الحج لآدم ع ليتوب الله عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15797

موضوع = تعليم جبرئيل آدم و حواء التوبة بالتوسل بالنبي و علي و فاطمة و الحسنين و الأئمة ص فتاب عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37290

موضوع = تفسير [ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ] بتوسله بالخمسة الطيبة صلوات الله عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏56 س‏0 ف‏42395

موضوع = تفسير ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بالكلمات التي تاب الله بها على آدم و هن أسماء الخمسة الطيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏323 س‏0 ف‏37294

موضوع = تفسير العهد و المثاني و الأسماء الحسنى و الكلمات التي تلقاها آدم ع بالأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏4 س‏0 ف‏34445

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم بالتسبيح و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124701

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏181 س‏0 ف‏15866

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏186 س‏0 ف‏15887

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏186 س‏0 ف‏15888

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بالخمسة الطيبة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏176 س‏0 ف‏15833

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15834

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15835

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بالدعاء المأثور

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15841

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15892

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بمحمد و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15911

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع ربه بدعائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏354 س‏0 ف‏121141

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع من ربه بالدعاء المأثور

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏192 س‏0 ف‏120943

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع من ربه بتوسله بأسماء الخمسة الطيبة فتاب عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏324 س‏0 ف‏37297

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏324 س‏0 ف‏37298

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم فتاب الله عليه بأهل البيت و الأئمة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏39 س‏1 ف‏37605

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه بأسماء الخمسة الطيبة و قبول توبته بالتوسل بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40207

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقى آدم ع من ربه بمحمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏20 س‏0 ف‏119678

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقى بها آدم ربه بالدعاء المأثور

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏166 س‏0 ف‏120898

موضوع = تفسير فتلقى آدم ع من ربه كلمات بتسبيح و استغفار خاص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏67 س‏14 ف‏95844

موضوع = تفسير فتلقى آدم ع من ربه كلمات فتاب عليه بقبول توبة آدم بالتوسل بالخمسة الطيبة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15824

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بالخمسة الطيبة و ولايتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15889

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات برؤيته أشباح الخمسة الطيبة ص قدام العرش بعد رفع الحجب عنه و توبته بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37302

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بقبول توبته بالتوسل بالخمسة الطيبة ص بعد أن حسدهم و أنكر ولايتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37306

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بقبول توبته بالتوسل بالخمسة الطيبة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏333 س‏0 ف‏37322

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه بتوسله بالنبي و علي و فاطمة و الحسنين صلوات الله عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏183 س‏0 ف‏33400

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بالخمسة الطيبة ص و فأتمهن بإتمام الأئمة الاثني عشر إلى المهدي عج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏177 س‏0 ف‏33378

موضوع = تنور الحرم بحدوده من نور قبة أنزلت موضع البيت لتوبة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15840

موضوع = توبة الله على آدم ع بعد ثلاثمائة سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏128 س‏0 ف‏9347

موضوع = توبة الله على آدم ع بعد ما سأله بحق محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏64 س‏0 ف‏45159

موضوع = توبة الله على آدم ع وقت صلاة المغرب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏7 ص‏128 س‏0 ف‏9346

موضوع = توسل آدم بالنبي و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏181 س‏0 ف‏15864

موضوع = توسل آدم ع و قبول توبته بالنبي ص و علي ع و آلهما ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏331 س‏0 ف‏37319

موضوع = جعل الضراح في السماء الرابعة بحذاء العرش و البيت المعمور في سماء الدنيا بحذاء الضراح و الكعبة بحذاء البيت لطواف آدم ع و ولده بها للتوبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏110 س‏0 ف‏15576

موضوع = جعل الضراح في السماء الرابعة حيال العرش و البيت المعمور في سماء الدنيا بحيال الضراح و الكعبة حيال البيت المعمور لتوبة آدم و بنيه بالطواف بها

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏58 س‏0 ف‏72316

موضوع = جعل طواف آدم ع سبعة أشواط لطواف الملائكة حول العرش سبع سنين و قبول الله توبته به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15806

موضوع = جلالة مقام النبي ص و آله عند الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏312 س‏0 ف‏12242

موضوع = خلق آدم ع و قبول توبته بنبوة النبي ص و ولاية علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏95 س‏0 ف‏51436

موضوع = خلق الرحمة و هبوط آدم الأرض و قبول توبته يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏210 س‏16 ف‏71909

موضوع = دعاء آدم ع للتوبة و صومه أيام البيض من شهر رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏109 س‏0 ف‏123489

موضوع = رؤية آدم ع أسماء الخمسة الطيبة على العرش و توسله بهم في توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏324 س‏0 ف‏37299

موضوع = زيادة جمال آدم ع بإنبات لحيته بعد قبول توبته ليتزين بها هو و أولاده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏110 س‏0 ف‏94093

موضوع = سفر آدم ع من الهند إلى مكة ليتوب إلى الله بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏201 س‏0 ف‏125599

موضوع = صدور الذنب من المؤمن من أثر ذنب آدم ع و قبول توبته من بعد قبولها منه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏165 س‏0 ف‏15775

موضوع = صلاة الإمام الصادق ص بين الباب و الحجر الأسود لكونه الموضع الذي تاب الله فيه على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15929

موضوع = ظهور شأمة سوداء في بدن آدم ع بعد الهبوط و زوالها تدريجا بإتيان الصلاة اليومية بأمر جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏166 س‏0 ف‏15776

موضوع = علة قبول توبة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏172 س‏0 ف‏15820

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15838

موضوع = غفران خطيئة آدم ع بتوسله بالنبي و أهل بيته ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37253

موضوع = فاصلة قبول توبة آدم ع عن أكله من الشجرة بثلاثمائة سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15744

موضوع = فضل يوم عاشوراء و سوانحه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏340 س‏0 ف‏124426

موضوع = فلاح آدم ع و توبته بتواضعه لمحمد و آله ص و الدعاء بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏229 س‏10 ف‏27556

موضوع = قبول الله توبة آدم بعد خطيئته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏274 س‏16 ف‏22778

موضوع = قبول توبة آدم بذكر النبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏67 ص‏165 س‏17 ف‏83660

موضوع = قبول توبة آدم ع باعترافه بذنبه سبع مرات في عرفات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏29 س‏0 ف‏124676

موضوع = قبول توبة آدم ع بالتسبيح و الاعتراف و التوسل بالنبي و آله ص و أصحابه الأخيار

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏330 س‏0 ف‏37314

موضوع = قبول توبة آدم ع بعد إتيانه مناسك الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15802

موضوع = قبول توبة آدم ع بعد اعترافه بالعصيان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15871

موضوع = قبول توبة آدم ع بعد قضائه مناسك الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15858

موضوع = قبول توبة آدم ع عند اعترافه بذنبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15996

موضوع = قبول توبة آدم ع و إرساء سفينة نوح ع على الجودي و قيام المهدي عج يوم عاشوراء

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏268 س‏0 ف‏122427

موضوع = قبول توبة آدم ع و حلية حواء له بعد طواف النساء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15791

موضوع = قبول توبة آدم ع و ذريته المؤمنين بأداء الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124743

موضوع = قبول توبة آدم ع و رفع إدريس ع بفضل النبي ص و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏336 س‏7 ف‏23066

موضوع = قبول توبة آدم ع و نجاة نوح و إبراهيم و موسى ع من الشدائد بالتوسل بالنبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏366 س‏0 ف‏22033

موضوع = قبول توبة آدم و داود ع و نجاة يونس ع و استقرار سفينة نوح ع في ذي الحجة لا في عاشوراء كما تزعمه النواصب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏45 ص‏202 س‏0 ف‏59708

موضوع = قبول توبة آدم و قربان إبراهيم و حج النبي و صدقه علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏32 س‏0 ف‏52762

موضوع = قبول قربان آدم ع بقبض نار لها في المزدلفة بعد اعترافه بذنبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏166 س‏0 ف‏15779

موضوع = كيفية إسكان آدم الجنة و اختباره و توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏106 س‏0 ف‏71632

موضوع = كيفية قبول توبة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15828

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124698

موضوع = مصادفة قبول توبة آدم ع و المباهلة و قصة البساط ليوم الحادي و العشرين من ذي الحجة

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏188 س‏0 ف‏124321

موضوع = نص النبي ص على نجاة الأنبياء من لدن آدم ع بالتوسل به و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏319 س‏0 ف‏37277

موضوع = نقاء بشرة آدم ع عند قبول توبته في أيام البيض من رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏330 س‏0 ف‏37315

#### \* = جبرئيل و آدم ع‏

موضوع = إخبار جبرئيل آدم ع بما جرى على الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏245 س‏0 ف‏58570

موضوع = امتناع الأرض من أخذ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل طينة آدم ع منه و أخذ عزرائيل منها مقتدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15639

موضوع = إهباط الحجر الأسود مع آدم ع و هو ياقوتة بفناء العرش و حمله معه من الهند إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏225 س‏0 ف‏125755

موضوع = تعظيم آدم ع للحجر الأسود و حمله معه من الهند إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125742

موضوع = تعليم جبريل مناسك الحج لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124699

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع ذكر الحوقلة لدفع الوسوسة و الحزن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏186 س‏0 ف‏118542

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع ذكر الحوقلة لدفع حديث النفس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏166 س‏0 ف‏120899

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع علاج وحشته حين مرضه بضم عود اللوز المر إلى صدره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏108 س‏0 ف‏127397

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع كيفية الحج ابتداء من يوم التروية

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏189 س‏0 ف‏124332

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع و إبراهيم ع أعمال الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏97 س‏0 ف‏16900

موضوع = تعليم جبرئيل آدم و حواء التوبة بالتوسل بالنبي و علي و فاطمة و الحسنين و الأئمة ص فتاب عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37290

موضوع = تعليم جبرئيل التغوط لآدم بعد أكله الكمثرى أول نزوله إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏178 س‏0 ف‏78068

موضوع = تعليم جبرئيل ذكر الحوقلة لآدم ع لدفع الغم و الحزن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏225 س‏0 ف‏125756

موضوع = تعليم جبرئيل لحواء الغزل و لآدم الحياكة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏57 س‏0 ف‏130107

موضوع = تعليم جبرئيل مناسك الحج لآدم ع ليتوب الله عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15782

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات برؤية آدم ع أسماء النبي و الأئمة ص على ساق العرش و تلقين جبرئيل له التوسل بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏245 س‏0 ف‏58568

موضوع = تولي جبرئيل خلق آدم ع من أديم الأرض و عجنه من الماء العذب و المالح و تركيب الطبائع فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏197 س‏0 ف‏75924

موضوع = حزن آدم عند عدم نزول جبرئيل عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏188 س‏0 ف‏118552

موضوع = ظهور شأمة سوداء في بدن آدم ع بعد الهبوط و زوالها تدريجا بإتيان الصلاة اليومية بأمر جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏166 س‏0 ف‏15776

موضوع = مأمورية جبرئيل بإهباط آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏96 س‏0 ف‏123414

موضوع = محاجة جبريل لآدم ع في معصيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏163 س‏0 ف‏15760

موضوع = نزول جبرئيل بياقوت من الجنة لحلق رأس آدم ع في الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏50 س‏0 ف‏124786

موضوع = نزول جبرئيل و بعض الملائكة للصلاة على آدم و اقتدائهم بابنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30948

#### \* = جحود آدم ع‏

موضوع = جحود آدم ما وهب من عمره لداود و أثره في جحود ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏4 س‏20 ف‏12401

#### \* = جرح آدم ع‏

موضوع = اغتمام آدم عند مروره بكربلاء و عثرته و إدماء رجله فيها في موضع شهادة الحسين ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏242 س‏0 ف‏58551

#### \* = جزع آدم ع‏

موضوع = جزع آدم بعد علمه بقتل هابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30918

#### \* = جمال آدم ع‏

موضوع = زيادة جمال آدم ع بإنبات لحيته بعد قبول توبته ليتزين بها هو و أولاده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏110 س‏0 ف‏94093

#### \* = جنة آدم ع‏

موضوع = إعادة آدم ع بعد موته إلى الجنة التي أخرج منها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15832

موضوع = خروج آدم ع من جنته لكونها من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15749

موضوع = عدم خروج آدم ع من جنته أبدا لو كانت جنة الخلد

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏284 س‏0 ف‏8861

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏285 س‏0 ف‏8864

موضوع = كون جنة آدم ع جنة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏284 س‏0 ف‏8862

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏285 س‏0 ف‏8863

موضوع = كون جنة آدم ع في الدنيا تطلع عليها الشمس و القمر و ليست من جنان الآخرة لخلود أهلها فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏143 س‏0 ف‏15687

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏143 س‏0 ف‏15688

موضوع = وجود المشرق في جنة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15931

موضوع = وجود جنة آدم في السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15991

#### \* = جوهر آدم ع‏

موضوع = تخطئة الإمام الرضا ع للسؤال عن وجود جوهر الله في آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏292 س‏0 ف‏4526

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏292 س‏0 ف‏4529

موضوع = سؤال يونس و مكاتبته مع الرضا ع حول جوهر آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏3 ص‏292 س‏0 ف‏4525

#### \* = حج آدم ع‏

موضوع = الإثابة على حج آدم ع بالغفران لذريته من حج و اعترف بذنوبه عند الملتزم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏179 س‏0 ف‏15851

موضوع = امتناع رؤية إبليس على آدم ع بعد رميه له عند الجمرة الوسطى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15843

موضوع = تباعد خطوات آدم ع عند طي الأرض له في سفره من الهند إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15984

موضوع = تسمية المعرف من اعتراف آدم ع عليه و تسمية جمع من جمعه بين العشاءين فيه و تسمية الأبطح من انبطاحه فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏44 س‏0 ف‏124757

موضوع = تشريع حلق الرأس في الحج من حلق آدم ع رأسه بعد القربان تواضعا لله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15789

موضوع = تشريع رمي الجمار من رمي آدم ع إبليس حين تعرض له في الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15926

موضوع = تشريع رمي الجمرات من تعرض إبليس لآدم ع أثناء حجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15842

موضوع = تشريع رمي الجمرات من رمي آدم لإبليس حين الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15790

موضوع = تعليم جبريل الحج لآدم ع ليتوب الله عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15797

موضوع = تعليم جبريل مناسك الحج لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124699

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع كيفية الحج ابتداء من يوم التروية

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏189 س‏0 ف‏124332

موضوع = تعليم جبرئيل مناسك الحج لآدم ع ليتوب الله عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15782

موضوع = تقريب آدم ع قربانا في الحج و قبوله بحرق نار لها من السماء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15788

موضوع = حج آدم ع سبعمائة حجة و ثلاثمائة عمرة ماشيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏114 س‏0 ف‏15601

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124744

موضوع = حج آدم ع سبعون حجة

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏283 س‏0 ف‏76667

موضوع = حج آدم ع سبعون حجة ماشيا و إرشاد الصرد له إلى الماء في حجه الأول‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏78 س‏1 ف‏12840

موضوع = حج آدم ع سبعين حجة ماشيا

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏40 س‏0 ف‏124730

موضوع = حج آدم ع للبيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏343 س‏16 ف‏12354

موضوع = حج الملائكة البيت قبل خلق آدم ثم حجه آدم ع و نوح ع و انهدامه بعدئذ

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏216 س‏0 ف‏125709

موضوع = حج الملائكة قبل آدم ع بألفي عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124704

موضوع = حج جبريل بآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15922

موضوع = حج جبريل بآدم ع و كيفيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15839

موضوع = حلية حواء لآدم بعد الطواف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15844

موضوع = حلية حواء لآدم ع بعد طواف النساء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15927

موضوع = دلالة آية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة على حج آدم و نوح و موسى و سليمان ع مع الجن و الإنس و الطير

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏44 س‏0 ف‏124759

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏64 س‏0 ف‏124853

موضوع = رمي آدم ع الجمار لأول مرة و رمي إبراهيم ع إبليس كلما تراءى له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏273 س‏0 ف‏126001

موضوع = سفر آدم ع من الهند إلى مكة ليتوب إلى الله بالحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏201 س‏0 ف‏125599

موضوع = سفر آدم ع من هند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15855

موضوع = عمران بعض البلاد من أثر خطوات آدم ع فيها خلال سفره إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15985

موضوع = عمران موضع خطوات آدم ع في الصحاري أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124836

موضوع = قبول توبة آدم ع بعد إتيانه مناسك الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15802

موضوع = قبول توبة آدم ع بعد قضائه مناسك الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15858

موضوع = قبول توبة آدم ع و حلية حواء له بعد طواف النساء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15791

موضوع = كثره و سعة الصحاري زمن آدم ع و عمران موضع خطواته فيها أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124742

موضوع = مصاحبة الصرد لآدم في أول حجة يرشده إلى الماء

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏40 س‏0 ف‏124731

موضوع = هبوط آدم ع بأرض الهند ثم مجيؤه إلى مكة بطي الأرض لأداء الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124741

موضوع = هبوط آدم ع على جبل باسم في شرق الهند و مجيؤه إلى مكة بطي الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124835

موضوع = هبوط آدم في الهند و حجه إلى مكة ماشيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15800

#### \* = حراسة آدم ع‏

موضوع = خلق الله الكلب لحراسة آدم و حواء من السباع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏63 س‏0 ف‏76896

#### \* = حرص آدم ع‏

موضوع = أكل آدم من الشجرة بسبب الحرص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏121 س‏13 ف‏87556

موضوع = تسبيب الحرص لمعصية آدم ع بالأكل من الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏104 س‏0 ف‏87489

موضوع = دلالة آية و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين على كون حرص آدم و حواء ثاني معصية بعد تكبر إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏19 س‏0 ف‏88475

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏59 س‏0 ف‏88519

موضوع = عد تمرد إبليس أول كفر بالله و حسد قابيل أول حسد و حرص آدم ع للأكل من الشجرة أول حرص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏149 س‏0 ف‏15707

موضوع = عداوة الحرص للنفس و إيجابه لخروج آدم من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏111 س‏0 ف‏101048

#### \* = حزن آدم ع‏

موضوع = تعليم جبرئيل ذكر الحوقلة لآدم ع لدفع الحزن و الغم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15977

موضوع = حزن آدم عند عدم نزول جبرئيل عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏188 س‏0 ف‏118552

#### \* = حسد آدم ع‏

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بقبول توبته بالتوسل بالخمسة الطيبة ص بعد أن حسدهم و أنكر ولايتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37306

موضوع = سير آيات 23 - 20 سورة الأعراف بحسد آدم و حواء لمنزلة أهل البيت و خذلانهما بالأكل من الحنطة فنبتت شعيرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏172 س‏0 ف‏15819

موضوع = هبوط آدم ع من الجنة لحسده لفضائل الخمسة الطيبة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15890

#### \* = حكمة آدم ع‏

موضوع = اشتراط الله العبادة و نفي الشرك على آدم ع و بإزائه الجزاء له على العمل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏257 س‏0 ف‏16154

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏257 س‏0 ف‏16157

موضوع = ضمان الله لآدم ع الجزاء على العمل بإزاء الإيمان به و اجتناب الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏66 ص‏394 س‏0 ف‏82900

موضوع = ضمان الله لآدم ع الجزاء على العمل بشرط أن يعبده و ينزهه من الشرك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏363 س‏0 ف‏119434

آدرس = بحارالانوار ج‏90 ص‏364 س‏0 ف‏119437

#### \* = حلَّاق آدم ع‏

موضوع = استفتاء الواثق الإمام الهادي ع عمن حلق رأس آدم ع في الحج بعد عجز الفقهاء عن جوابه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏50 س‏0 ف‏124788

#### \* = حلق آدم ع‏

موضوع = نزول جبرئيل بياقوت من الجنة لحلق رأس آدم ع في الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏50 س‏0 ف‏124786

#### \* = حلم آدم ع‏

موضوع = وراثة الناس الحلم من آدم ع و الجمال من الحور و الخفة من الجنيات اللواتي تزوج ابني آدم ع بهن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏244 س‏0 ف‏16138

موضوع = وراثة الناس الحلم من آدم ع و الجمال من الحور و الخفة من الجنية اللتيا تزوج ابني آدم ع بهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏244 س‏0 ف‏16140

#### \* = حمد آدم ع‏

موضوع = إلهام آدم ع الحمد بعد عطاسه أول ما نفخ فيه الروح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏130 س‏0 ف‏81240

موضوع = كون [ الحمد لله ] أول كلمة قالها آدم ع و ذلك عند عطاسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49073

موضوع = نطق آدم ع أول خلقه بالحمد بعد عطاسه فصارت سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20273

#### \* = حنوط آدم ع‏

موضوع = نزول جبرئيل بكفن و حنوط الجنة مع آلاف ملك عند وفاة آدم ع و تجهيز هبة الله له و صلاته عليه بخمس و سبعين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16200

#### \* = حنيفية آدم ع‏

موضوع = تدين أمير المؤمنين علي ص بدين آدم ع الوحدانية و نهيه الناس عن الغلو فيه و عن تكذيبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏89 س‏0 ف‏81070

#### \* = خاتم آدم ع‏

موضوع = نزول خاتم آدم ع من الجنة معه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏107 س‏0 ف‏15559

موضوع = نزول خاتم آدم ع و نقشه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏63 س‏0 ف‏15408

موضوع = نقش آدم اسم النبي و عليا ص على خاتمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37303

موضوع = نقش آدم ع رسالة النبي ص و إمارة علي ع على خاتمه بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15825

موضوع = نقش خاتم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏107 س‏0 ف‏15558

موضوع = نقش لا إله إلا الله محمد رسول الله على خاتم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏62 س‏0 ف‏15398

#### \* = ختان آدم ع‏

موضوع = أسامي الأنبياء الذين خلقهم الله مختونين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏77 س‏3 ف‏12836

موضوع = ختان آدم و إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏343 س‏17 ف‏12355

#### \* = خدعة آدم ع‏

موضوع = غضب الله على الحية لتغريرها آدم ع في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏67 س‏7 ف‏95843

#### \* = خطوة آدم ع‏

موضوع = تباعد خطوات آدم ع عند طي الأرض له في سفره من الهند إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15984

موضوع = عمران بعض البلاد من أثر خطوات آدم ع فيها خلال سفره إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15985

موضوع = كبر خطوة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15801

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15856

#### \* = خطيئة آدم ع‏

موضوع = ابتلاء آدم ع بالأكل من الشجرة لعدم ظنه بوجود من يكذب على الله حين حلف إبليس بأنه ناصح له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15756

موضوع = ابتلاء بعض الأنبياء ع لتوقفهم عند قبول الولاية

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏52 س‏0 ف‏76262

موضوع = إبطال التفويض بأن الله خلق آدم و علم بأنه يعصيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏89 س‏0 ف‏6263

موضوع = احتجاج آدم ع على موسى ع بتقدير خطيئته قبل خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15899

موضوع = احتجاج موسى ع على معصية آدم ع و اعتذاره بانخداعه من حلف إبليس بالله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15897

موضوع = إشارة آيات 24 - 21 سورة الأعراف إلى كيفية إغواء إبليس لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15753

موضوع = إشارة آية 90 سورة الأعراف إلى جعل آدم ع نصيبا لإبليس في ولده الحارث‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏251 س‏0 ف‏16150

موضوع = إشارة آية لا تقربا هذه الشجرة إلى عدم نهي آدم ع عن أكلها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15765

موضوع = إشارة آية و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما إلى نسيانه العهد عند حلول الأجل المقدر في علم الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏43 س‏0 ف‏15300

موضوع = إشارة التوراة إلى تقدير خطيئة آدم ع قبل خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15898

موضوع = إشارة القرآن إلى أكل آدم ع من شجرة الحنطة المشابهة لما نهي عنها لا منها بخدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏78 س‏4 ف‏15478

موضوع = اعتراف آدم ع بمخالفته نهي الله عن الأكل من الشجرة و إقالة الله عثرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30931

موضوع = إغواء الشيطان لآدم و حواء بتمنيهما منزلة أهل البيت ع حسدا

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏362 س‏0 ف‏22013

موضوع = أكل آدم ع من الشجرة مقارنا لوقت صلاة العصر و قبول توبته مقارنا لوقت صلاة المغرب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15743

موضوع = أكل آدم من الشجرة بسبب الحرص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏121 س‏13 ف‏87556

موضوع = بكاء آدم ع و بكاء الملائكة معه حين أمر بالخروج من جوار الرب لمعصيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏96 س‏0 ف‏123413

موضوع = تسبيب الحرص لمعصية آدم ع بالأكل من الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏104 س‏0 ف‏87489

موضوع = تشريع الاستثناء بالمشيئة من نسيان آدم ع ذلك عند نهي الله إياه عن الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏228 س‏0 ف‏133711

موضوع = تشريع الوضوء في الأعضاء الأربعة من ارتكاب آدم ع خطيئته بها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15747

موضوع = تشريع غسل و مسح المواضع الأربعة في الوضوء لكونها أعضاء خطيئة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏297 س‏1 ف‏12175

موضوع = تعلق مشيه الله بأكل آدم من الشجرة و نهيه بعدمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏101 س‏0 ف‏6343

موضوع = تعليل آدم ع معصيته بحلف إبليس على نصحه له و جهله بوجود من يحلف بالله كاذبا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏163 س‏0 ف‏15761

موضوع = تعليل إخراج آدم ع و حواء من الجنة بتسلط الشيطان عليهما في أكلهما من الشجرة لنظرهما إلى أهل البيت ع بعين الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏273 س‏0 ف‏37116

موضوع = تعليل ترك الناس للعمل بجعل الله أمل آدم بين عينيه و أجله خلف ظهره بعد خطيئته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏161 س‏0 ف‏543

موضوع = تعليل معصية آدم ع بتسليط الله الشيطان عليه لحسده أهل البيت ع و تمنيه منزلتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15771

موضوع = تعليل معصية آدم ع و حواء بعدم مشاهدتهما من يحلف الله كاذبا قبل حلف إبليس لهما على نصحه لهما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15763

موضوع = تفسير 189 و 190 سورة الأعراف بشرك آدم ع و حواء شرك طاعة لا عبادة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏252 س‏0 ف‏16153

موضوع = تفسير أبي جاد بكنية آدم ع لجوده بالأكل من الشجرة بعد إبائه عنها

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏320 س‏0 ف‏3439

موضوع = تفسير فنسي و لم نجد له عزما بتركه الاستثناء عند نهي الله إياه فوكله إلى نفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏101 ص‏231 س‏0 ف‏133727

موضوع = تفسير و لم نجد له عزما بابتلاء آدم ع بالشجرة من إيكاله إلى نفسه لما ترك الاستثناء بالمشيئة

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏289 س‏0 ف‏21708

موضوع = تنزيه آدم ع عن المعصية في آية 121 سورة طه بأكله من غير ما نهي عن قربها بخدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15766

موضوع = توبة الله على آدم ع بعد خطيئته و غفرانه للنبي ص بلا ذنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏29 س‏8 ف‏12576

موضوع = حبوط آدم ع إلى الأرض بخطيئة واحدة

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏210 س‏16 ف‏46169

موضوع = خطيئة آدم ع عن جهالة لكونه خلقا ناقصا يحتاج في رشده إلى هاد

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15750

موضوع = خطيئة آدم ع و إخراجه من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏109 س‏0 ف‏123488

موضوع = دخول إبليس الجنة باختفائه بين فقم الحية و غوايته آدم ع عن طريقها لعدم علم آدم ع به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15915

موضوع = دلالة آية و عصى آدم ربه على بطلان القول بالجبر

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏25 س‏21 ف‏5934

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم نزول سورة الفاتحة و فرحه حين معصية آدم ع و هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76090

موضوع = سير آيات 23 - 20 سورة الأعراف بحسد آدم و حواء لمنزلة أهل البيت و خذلانهما بالأكل من الحنطة فنبتت شعيرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏172 س‏0 ف‏15819

موضوع = صدور الذنب من المؤمن من أثر ذنب آدم ع و قبول توبته من بعد قبولها منه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏165 س‏0 ف‏15775

موضوع = عد معصية آدم من الصغائر التي تجوز من الأنبياء ع قبل نبوتهم و موهوبة لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏78 س‏12 ف‏15479

موضوع = عدم إرادة الله ذبح إسماعيل و عصيان آدم ع تكوينا مع أمره و نهيه تشريعا

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏290 س‏0 ف‏5669

موضوع = عصيان آدم ع و قبول استغفاره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏138 س‏0 ف‏120024

موضوع = علة معصية آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏323 س‏0 ف‏16374

موضوع = غلبة آدم موسى ع في الاحتجاج حين قال لآدم لم عصيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏89 س‏0 ف‏6262

موضوع = فاصلة قبول توبة آدم ع عن أكله من الشجرة بثلاثمائة سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15744

موضوع = فضل علي ص على آدم ع بدخوله الجنة جزاء صدقته و خروج آدم ع منها بحبات حنطة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49080

موضوع = قبول الله توبة آدم بعد خطيئته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏274 س‏16 ف‏22778

موضوع = معصية آدم ع لله في اليوم الحادي و العشرين من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏77 س‏0 ف‏73150

موضوع = معصية آدم ع و أكله من الشجرة بإغواء إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15914

موضوع = نخير إبليس فرحا عند أكل آدم ع من الشجرة و عند إخراجه من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15692

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15941

موضوع = نهي الله آدم و حواء من الأكل من الشجرة مع مشيئته ذلك و إلا لزم غلبة مشيئتهما لمشيئته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏139 س‏0 ف‏5243

موضوع = وجود خطيئة آدم ع بسبب الناس في التوراة قبل خلقه بثلاثين سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏163 س‏0 ف‏15759

#### \* = خلافة آدم ع‏

موضوع = إشارة آية إني جاعل في الأرض خليفة إلى جعل آدم ع أول خليفة الله في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏417 س‏0 ف‏44988

موضوع = الاستشهاد بآيات الخلافة على كون علي ع رابع الخلفاء المنصوصين آدم ع و هارون ع و داود ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏153 س‏0 ف‏47880

موضوع = تشهد آدم ع بالوحدانية و بعبودية و خلافة نفسه و ثناؤه على ربه حين هبوط ملك الموت لقبض روحه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30929

موضوع = تفسير ليستخلفنهم في الأرض بخلافة علي ع تلو خلافة آدم ع و هارون ع و داود ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏153 س‏0 ف‏47879

موضوع = قصة تسليم الخضر ع على علي ع برابع الخلفاء بعد هارون و داود و آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏417 س‏0 ف‏44987

موضوع = مساواة علي بن أبي طالب ص مع آدم ع في كونه خليفة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49068

موضوع = نص آية [ إني جاعل في الأرض خليفة ] على خلافة آدم ع في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏96 س‏0 ف‏42587

#### \* = خلق آدم ع‏

موضوع = إبادة النسناس و إسكان الجن الهواء و في أقطار الأرض بعد خلق آدم ع ليأمن الناس من فسادهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏273 س‏0 ف‏76174

موضوع = أسامي أفراد و أشياء و حيوانات لم يركضوا في رحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏79 س‏7 ف‏12852

موضوع = استجابة الدعاء في آخر نهار الجمعة ساعة خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏211 س‏7 ف‏71911

موضوع = استحقاق آدم ع للخلق و موسى للتكليم و عيسى للتكريم بواسطة ولاية أمير المؤمنين ص و الخضوع له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏294 س‏0 ف‏37205

موضوع = استمرار فترة طويلة و معلومة على تركيب و تجميع طين آدم ع و تكميل خلقته حتى نفخ الروح فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98641

موضوع = إشارة آيات 32 - 30 سورة البقرة إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع لمشاهدتهم فساد النسناس و الجن في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏82 س‏0 ف‏75782

موضوع = إشارة آيات إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إلخ إلى كيفية خلق طينة آدم ع من الماء و الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74763

موضوع = إشارة آية 71 سورة ص إلى قصة خلق آدم ع و أمر الملائكة بالسجود له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20271

موضوع = إشارة آية 72 سورة ص إلى وعد الله للملائكة بخلق آدم ع و هو بين الماء و الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15646

موضوع = إشارة آية 33 - 29 سورة البقرة إلى سكنى الجن و الملائكة في الأرض قبل آدم ع و اعتراض الملائكة فساد الجن فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15619

موضوع = إشارة آية إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون إلى كيفية خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71976

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض الملائكة على الله قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71503

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع ثم توبته عليهم بطوافهم بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏32 س‏0 ف‏124683

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏33 س‏0 ف‏124689

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏46 س‏0 ف‏124762

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها إلخ إلى اعتراض ملكين على خلق آدم و حجبهما عن الله ثم توبتهما بالطواف بالعرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏31 س‏0 ف‏124680

موضوع = إشارة آية قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء إلى محاجة الملائكة في خلق آدم ع لمشاهدتهم فساد الجن و النسناس في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74760

موضوع = إشارة آية و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى اعتراض الملائكة على خلق آدم ع لمشاهدتهم إفساد الجن و النسناس في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71973

موضوع = اصطفاء الله آدم ع و فطرة الخلق به بعد تمهيد الأرض و إسكانه الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98801

موضوع = اعتراض الملائكة على خلق آدم ع لفساد الجن و النسناس في الأرض قبل الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏103 س‏0 ف‏15541

موضوع = الحيوانات التي خلقت خارج الرحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏36 س‏0 ف‏15266

موضوع = المقارنة بين خلق آدم ع بين مكة و الطائف و علي ص في الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49075

موضوع = المقارنة بين خلق آدم ع من تراب و بين تكنية النبي علي بن أبي طالب ص بأبي تراب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49067

موضوع = امتناع الأرض من أخذ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل طينة آدم ع منه و أخذ عزرائيل منها مقتدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15639

موضوع = اهتمام الرجال بالزراعة لخلق آدم من الماء و الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏66 س‏0 ف‏130145

موضوع = بعث ملائكة الشمال و الجنوب و الدبور و الصبا بالطبائع الأربع في طين آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏103 س‏0 ف‏15550

موضوع = تجبيل صورة آدم ع و تركيب أعضائه من طين متشكل من أصناف تراب الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98636

موضوع = تحويل آدم ع إلى لحم و دم بعد أربعين سنة بلا رحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏342 س‏0 ف‏74189

موضوع = تركيب آدم من الأخلاط المتباينة و الأضداد و الألوان و الأشباه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98639

موضوع = تركيب طينة السعداء و الأشقياء في طين آدم ع قبل خلقه ثم أمر الملائكة بإنشائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏103 س‏0 ف‏15549

موضوع = تسمية آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12449

موضوع = تسمية آدم باسمه لخلقه من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏76 س‏20 ف‏12834

موضوع = تسمية آدم باسمه لخلقه من طين و أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏304 س‏0 ف‏12218

موضوع = تسمية آدم به لخلقه من أديم الأرض و تسمية حواء بها لأنها أم كل حي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏265 س‏0 ف‏74099

موضوع = تسمية آدم ع باسمه لخلقته من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏103 س‏0 ف‏15539

موضوع = تسمية آدم ع باسمه لخلقه من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏107 س‏0 ف‏15557

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏113 س‏0 ف‏15595

موضوع = تسمية آدم ع باسمه لخلقه من طين و أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏101 س‏0 ف‏15521

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في خلقه و نوح ع في حكمته و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏36 س‏0 ف‏48964

موضوع = تشبيه خلق عيسى ع بخلق آدم ع من غير أب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏54 س‏0 ف‏12750

موضوع = تعريف الخمسة الذين لم يخلقوا في الأرحام بآدم و حواء ع و كبش إبراهيم ع و ناقة صالح و عصا موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏7 س‏0 ف‏12416

موضوع = تفسير [ ربك يخلق ما يشاء ] بخلقه آدم من طين و [ يختار ] باختياره النبي و آله على الخلق و [ ما كان لهم الخيرة ] بكون اختيار الوصي له ص لا للناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏167 س‏0 ف‏43041

موضوع = تفسير خلق الإنسان من طين بآدم ع و جعل نسله بذريته و سلالة بصفوة الطعام و الشراب و ماء مهين بالمني و ثم سواه باستحالته علقة إلى أن يتم خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏370 س‏0 ف‏74297

موضوع = تفسير فإذا سويته و نفخت فيه من روحي باحتجاج الله مع الملائكة قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏237 س‏0 ف‏6848

موضوع = تفسير كتب الهجائية بكتابة الله في اللوح المحفوظ بخلق آدم ع من التراب و عيسى ع بلا أب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏320 س‏0 ف‏3437

موضوع = تفسير لما خلقت بيدي بالقدرة و القوة

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏10 س‏0 ف‏4848

موضوع = تفسير و لقد خلقنكم بخلق آدم ع و ثم صورناكم بخلق ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏382 س‏0 ف‏74340

موضوع = تكوين جسد آدم ع من أربع طينات و أربع مياه و جعل الماء العذب في حلقه و المر في أذنيه و المالح في عينيه و المنتن في منخريه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12451

موضوع = تولي جبرئيل خلق آدم ع من أديم الأرض و عجنه من الماء العذب و المالح و تركيب الطبائع فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏197 س‏0 ف‏75924

موضوع = تولي عزرائيل لإماتة بني آدم لأخذه طينة آدم ع من الأرض قهرا بعد امتناعها على جبرائيل و ميكائيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71564

موضوع = تولي عزرائيل لقبض أرواح بني آدم ع لقدرته من بين الملائكة على أخذ الطين من الأرض لخلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20268

موضوع = تولي عزرائيل لقبض أرواح بني آدم لقدرته على أخذ طين الأرض لخلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏113 س‏0 ف‏15594

موضوع = تولي عزرائيل لقبض أرواح لقدرته على أخذ الطين من أرض لخلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏103 س‏0 ف‏15540

موضوع = تولي عزرائيل من بين الملائكة لقبض أرواح بني آدم ع لقدرته على أخذ الطين من الأرض لخلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15640

موضوع = حرمة أكل الطين لخلق آدم و أبدان الناس منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏154 س‏0 ف‏73899

موضوع = حرمة أكل الطين لخلقة آدم منه و لإيجابه الهلاك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏163 س‏0 ف‏73922

موضوع = حرمة أكل الطين لكونه مادة خلق الإنسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏152 س‏0 ف‏73890

موضوع = حكمة خلق آدم من طين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏465 س‏0 ف‏19969

موضوع = حياة آدم ع و تمثل الذهن و الفكر و الشعور و الحواس و الأعضاء فيه من بعد نفخ الروح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98640

موضوع = خلق آدم ع في العشرة الخامسة من عمر الدنيا الخمسين ألف و مضي سبعة آلاف و مائتي عام منها إلى زمن الصادق ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏86 س‏0 ف‏71451

موضوع = خلق آدم ع في اليوم الأول من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏135 س‏0 ف‏123604

موضوع = خلق آدم ع في ست ساعات من يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏70 س‏0 ف‏71396

موضوع = خلق آدم ع لأجل النبي و علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏114 س‏0 ف‏15603

موضوع = خلق آدم ع من أجل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏181 س‏0 ف‏15863

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏367 س‏0 ف‏22039

موضوع = خلق آدم ع من أديم الأرض يوم الجمعة بعد العصر و هبوطه من الجنة قبل الغروب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏265 س‏0 ف‏74101

موضوع = خلق آدم ع من أربع طينات الأرض البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و الملح و المر و المنتن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15528

موضوع = خلق آدم ع من الطين بعد اختبار أصحاب اليمين و الشمال منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏97 س‏0 ف‏79634

موضوع = خلق آدم ع من الطين و خلق حواء من فضول طينه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏299 س‏4 ف‏12184

موضوع = خلق آدم ع و دخوله الجنة و خروجه منها و قيام القيامة يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏274 س‏0 ف‏115346

موضوع = خلق آدم ع و قبول توبته بنبوة النبي ص و ولاية علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏95 س‏0 ف‏51436

موضوع = خلق آدم ع يوم الأول من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏90 س‏0 ف‏73273

موضوع = خلق آدم ع يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15569

موضوع = خلق آدم ع يوم أول الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏56 س‏0 ف‏72957

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏57 س‏0 ف‏72963

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏105 س‏0 ف‏73299

موضوع = خلق آدم لأجل النبي و علي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏10 س‏0 ف‏37482

موضوع = خلق آدم من أديم الأرض بعد خلق السماوات و أهلها

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏169 س‏0 ف‏71703

موضوع = خلق آدم من الطين و الطين من الزبد و الزبد من الموج و الموج من البحر و البحر من الظلمة و الظلمة من النور و النور من الحرف‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏342 س‏1 ف‏12341

موضوع = خلق آدم من الكمالات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20269

موضوع = خلق آدم من الماء العذب و خلق حواء من أسفل أضلاعه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏112 س‏0 ف‏15590

موضوع = خلق آدم و إسكانه الجنة و أمر إبليس بالسجود له في الثالثة من ثلاث ساعات بقين من الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏209 س‏14 ف‏71896

موضوع = خلق آدم و أولاده لحمد الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20272

موضوع = خلق آدم و حواء ع و جميع العالم لأجل النبي و الأئمة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏303 س‏0 ف‏74133

موضوع = خلق آدم و حواء ع يوم أول الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏101 س‏0 ف‏73294

موضوع = خلق آدم و حواء و الجنة و النار من أجل النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏338 س‏0 ف‏18277

موضوع = خلق آدم و حواء و الغراب و كبش إبراهيم ع لا في رحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏137 س‏0 ف‏13558

موضوع = خلق آدم و حواء و كبش إبراهيم ع و ناقة صالح من دون أن يركضوا في رحم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏132 س‏0 ف‏13534

موضوع = خلق آدم و سجود الملائكة له للتعريف بفضل النبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏227 س‏5 ف‏27555

موضوع = خلق آدم يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏104 س‏0 ف‏71578

موضوع = خلق الأرواح قبل خلق آدم ع بألفي عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏135 س‏0 ف‏74500

موضوع = خلق الجنة و آدم يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏210 س‏16 ف‏71907

موضوع = خلق الله آدم ع بعد تكميله المخلوقات و إنشاء الملائكة و أخذ الميثاق و تبيينه فضله و علمه لملائكته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏300 س‏0 ف‏98583

موضوع = خلق الله آدم ع بعد سبعة آلاف من خلف الجن و النسناس و إفسادهم في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏322 س‏0 ف‏71972

موضوع = خلق الله آدم ع بلا أب و أم و عيسى بلا أب لإظهار قدرته على الخلق من غير تناسل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏108 س‏0 ف‏15562

موضوع = خلق الله آدم ع لأجل النبي ص و خلقه الجنة لأجل علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏18 س‏0 ف‏50932

موضوع = خلق الله آدم ع لأجل النبي و علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏6 س‏0 ف‏37461

موضوع = خلق الله آدم ع لأجل أهل البيت ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏6 س‏0 ف‏37458

موضوع = خلق الله آدم ع لرحمته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49070

موضوع = خلق الله آدم ع من أجل النبي و علي ص و إراءته اسمهما عند العرش إياه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏130 س‏0 ف‏81241

موضوع = خلق الله آدم ع من طين كيف ما شاء

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏74 س‏0 ف‏30987

موضوع = خلق الله آدم و حواء و الجنة و النار لأجل النبي ص و اشتقاق اسمه من اسمه المحمود

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏360 س‏0 ف‏22003

موضوع = خلق الله آدم و حواء و الجنة و النار من أجل النبي و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏267 س‏0 ف‏37088

موضوع = خلق الله آدم يوم الجمعة و بيان كيفيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏87 س‏0 ف‏79619

موضوع = خلق الله النبي و علي ص من نوره حين خلق آدم ع و افتراقهم من بعد عبد المطلب للنبوة و الإمامة إنكار كل منهما ملازم لإنكار الآخر

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏12 س‏0 ف‏20177

موضوع = خلق الله بحرا عذبا و آخر أجاجا و خلقه تربة آدم ع من الأول ثم جعله حمأ مسنونا بإجرائه على الثاني‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏255 س‏0 ف‏6970

موضوع = خلق الله طينة آدم ع من الماء العذب و الأجاج ثم أمره ملائكة الشمال و الدبور و الجنوب و الصبا بإنشائه و تصويره و تفصيل أجزائه و طبائعه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74765

موضوع = خلق أول نبي و أول وصي في ليلة القدر

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏80 س‏0 ف‏34814

موضوع = خلق تربة آدم ع من البحر العذب و خلطه بالأجاج ثم إقامته شبحا عند نفخ الروح فيه و إخراج ذريته من كتفيه لأخذ الميثاق منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6909

موضوع = خلق حواء من فضل طين آدم ع لا من ضلعه كما تزعمه العامة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏116 س‏0 ف‏15617

موضوع = خلق طين آدم ع من أديم الأرض و إخراج ذريته كالذر

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏252 س‏0 ف‏6954

موضوع = خلق طينة أصحاب اليمين و الشمال أولا ثم إخراجهم بصورة الذر لاختبار المطيع و العاصي ثم تبديلهم طينا و خلق آدم ع منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏122 س‏0 ف‏79696

موضوع = خلق ليلة القدر في أول الدنيا و خلق أول نبي و وصي فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏73 س‏0 ف‏34775

موضوع = خلق نور النبي ص قبل خلق السماوات و الأرض و العرش و الكرسي و اللوح و القلم و الجنة و النار و قبل آدم و جميع الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏40 س‏0 ف‏72269

موضوع = خلق و هبوط و وفاة آدم ع يوم الجمعة و قيام الساعة فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏267 س‏0 ف‏115307

موضوع = دلالة آية لما خلقت بيدي على عدم خلق الله الخلق بيده إلا آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏153 س‏0 ف‏15735

موضوع = رغبة الرجل في الأرض و الزرع لخلق آدم من الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏66 س‏0 ف‏130144

موضوع = زمن خلق النور و آدم و بث الدواب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏206 س‏6 ف‏71852

موضوع = شروع خلق طينه آدم و عجنها من اليوم الثامن من خلق الكائنات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71569

موضوع = عطس آدم و حمد الله حين خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏106 س‏0 ف‏15554

موضوع = غاية خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15645

موضوع = فخر إبليس على آدم ع بناريته غافلا عن تركبه ع من الطين و النور و النار و الماء و الريح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15534

موضوع = قصة خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20266

موضوع = كراهة الروح للدخول في آدم و الخروج منه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏30 س‏0 ف‏74379

موضوع = كلام الله مع الملائكة حين خلق آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏148 س‏0 ف‏15704

موضوع = كون العينين أول ما خلق من أعضاء آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏118 س‏0 ف‏15625

موضوع = كيفية خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15641

موضوع = كيفية خلق الفرس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏176 س‏0 ف‏76416

موضوع = مراحل خلق آدم و مدته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71570

موضوع = مضي آلاف الدهور على الدنيا بين خراب و عمران و خلق أنواع المخلوقات فيها ثم أصناف من الأوادم قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏330 س‏0 ف‏71994

موضوع = مكالمة الله مع الملائكة حين خلق آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15697

موضوع = مكث آدم ألف سنة في الجنة قبل نفخ الروح فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71496

موضوع = نفخ الروح في آدم ع بعد أربعين سنة من تصويره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏106 س‏0 ف‏15552

موضوع = نفخ روح آدم ع فيه بعد زوال الشمس من يوم الجمعة و خلق حواء من أسفل أعضائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏188 س‏0 ف‏15901

موضوع = نقل الله نور النبي و علي ص من العرش إلى صلب آدم ثم الأصلاب و الأرحام المطهرات إلى انقسامهما في عبد الله و أبي طالب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏31 س‏0 ف‏40264

موضوع = همة الرجال في الأرض لخلق آدم ع منها و همة النساء فيهم لخلق حواء من آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏116 س‏0 ف‏15615

#### \* = خلقة آدم ع‏

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى ابتداع إبليس للقياس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15530

موضوع = قياس إبليس خلقته مع خلقة آدم لجهله بكنه آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15531

#### \* = خياطه آدم ع‏

موضوع = صنع آدم ثوبا له و لحواء بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏57 س‏0 ف‏130108

#### \* = خيمة آدم ع‏

موضوع = تحديد الحرم على مدى ضوء عمود خيمة آدم ع النازل من الجنة و تحديد المسجد الحرام على موضع أوتادها

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏70 س‏0 ف‏124884

موضوع = تحديد المسجد الحرام إلى موضع أوتاد خيمة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏208 س‏0 ف‏15968

موضوع = تشريع الحرم لحرمة خيمة آدم ع النازلة من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏70 س‏0 ف‏124886

موضوع = سكنى آدم و حواء بعد الهبوط في خيمة نصبت لهما موضع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏208 س‏0 ف‏15965

موضوع = صفات خيمة نزلت لآدم بمكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15987

#### \* = دعاء آدم ع‏

موضوع = استجابة دعاء آدم في سؤاله عن الله ولدا

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30943

موضوع = تعليم جبرئيل آدم ع ذكر الحوقلة لدفع حديث النفس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏166 س‏0 ف‏120899

موضوع = تفسير [ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ] بتوسله بالخمسة الطيبة صلوات الله عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏56 س‏0 ف‏42395

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم بالتسبيح و الاستغفار

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124701

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم بتوسل آدم ع بمحمد و آله صلوات الله عليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏1 س‏0 ف‏32638

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏181 س‏0 ف‏15866

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏186 س‏0 ف‏15887

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏186 س‏0 ف‏15888

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بالخمسة الطيبة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏176 س‏0 ف‏15833

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15834

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏177 س‏0 ف‏15835

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بالدعاء المأثور

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15841

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15892

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع بمحمد و آله ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15911

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع ربه بدعائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏354 س‏0 ف‏121141

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ع من ربه بالدعاء المأثور

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏192 س‏0 ف‏120943

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم فتاب الله عليه بأهل البيت و الأئمة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏39 س‏1 ف‏37605

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه بأسماء الخمسة الطيبة و قبول توبته بالتوسل بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏19 س‏0 ف‏40207

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقى آدم ع من ربه بمحمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏91 ص‏20 س‏0 ف‏119678

موضوع = تفسير الكلمات التي تلقى بها آدم ربه بالدعاء المأثور

آدرس = بحارالانوار ج‏92 ص‏166 س‏0 ف‏120898

موضوع = تفسير فتلقى آدم ع من ربه كلمات بتسبيح و استغفار خاص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏67 س‏14 ف‏95844

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بالخمسة الطيبة و ولايتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15889

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات برؤية آدم ع أسماء النبي و الأئمة ص على ساق العرش و تلقين جبرئيل له التوسل بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏44 ص‏245 س‏0 ف‏58568

موضوع = تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات بقبول توبته بالتوسل بالخمسة الطيبة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏333 س‏0 ف‏37322

موضوع = توبة الله على آدم ع بعد ما سأله بحق محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏64 س‏0 ف‏45159

موضوع = توسل آدم بالنبي و آله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏181 س‏0 ف‏15864

موضوع = ذكر كلمات آدم ع عند الاستيقاظ من النوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏195 س‏0 ف‏94626

موضوع = علة قبول توبة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏172 س‏0 ف‏15820

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15838

#### \* = دفن آدم ع‏

موضوع = إعانة جبرئيل و الملائكة هبة الله في دفن آدم ع و تعليمه له كيفية دفن الموتى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30934

موضوع = إيحاء الله إلى هبة الله لدفن آدم ع بسله في القبر و تسوية قبره و جعله سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16175

موضوع = تغسيل الملائكة آدم ع و تقدم هبة الله عليهم للصلاة عليه بخمس تكبيرات ثم دفنه سلا و تسوية قبره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏346 س‏0 ف‏108181

موضوع = كيفية وفاة آدم ع و كفنه و دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏266 س‏0 ف‏16203

موضوع = كيفية وفاة آدم و غسله و كفنه و دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16187

موضوع = نزول جبرئيل بكفن و حنوط الجنة مع آلاف ملك عند وفاة آدم ع و تجهيز هبة الله له و صلاته عليه بخمس و سبعين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16200

#### \* = دولة آدم ع‏

موضوع = إعلان العبادة في زمان دولة الله و خفاؤه في زمن سلطة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏88 س‏0 ف‏91498

#### \* = ذرية آدم ع‏

موضوع = كون جميع الناس ولد آدم ع عدا يأجوج و مأجوج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏314 س‏0 ف‏9012

#### \* = رفات آدم ع‏

موضوع = استخراج نوح ع تابوت آدم ع من الكعبة و حمله في السفينة ثم دفنه بعد الطوفان في الغري و هو قطعة من جبل الطور

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏258 س‏0 ف‏127845

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏259 س‏0 ف‏127850

موضوع = أمر الله نوح ع بالطواف بسفينته حول الكعبة أسبوعا ثم استخراجه رفات آدم ع و دفنه في الغري بعد الطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏66 س‏0 ف‏108466

موضوع = حمل نوح ع جسد آدم ع في السفينة بعد استخراجه من مكة ثم دفنه بالغري بعد الطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏268 س‏0 ف‏16210

موضوع = حمل نوح ع رفات آدم ع في سفينته ثم دفنه تحت المنارة بمسجد منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏333 س‏0 ف‏16420

موضوع = دفن شيث آدم ع في غار الكنز في جبل أبي قيس ثم استخراج نوح ع إياه منه و حمله في سفينته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏267 س‏0 ف‏16209

موضوع = وصية آدم إلى هبة الله بإخراج عظامه و جعلها في التابوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30925

#### \* = روح آدم ع‏

موضوع = اصطفاء الله روح آدم ع و عيسى ع بعد خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏13 س‏0 ف‏4858

موضوع = تفسير آية و نفخت فيه من روحي بروح من قدرة الله نفخها ملك في آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏32 س‏0 ف‏74384

موضوع = تفسير فإذا سويته و نفخت فيه من روحي بخلقه الجسم و الروح بالسوية ثم أمره الملائكة بالنفخ فيه من قدرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏12 س‏0 ف‏4857

موضوع = تفسير نفخت فيه من روحي بأمره بالنفخ منه في آدم ع بعد خلقه و اصطفائه على الأرواح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏11 س‏0 ف‏4850

موضوع = تفسير نفخت فيه من روحي بأمره بالنفخ منها في آدم ع بعد خلقها و اصطفائها على الأرواح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏11 س‏0 ف‏4853

موضوع = تفسير نفخت فيه من روحي بروح مخلوقة

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏218 س‏0 ف‏19217

موضوع = تفسير و روح منه بالروح المخلوقة في آدم و عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏219 س‏0 ف‏19218

موضوع = تفسير و روح منه بروح مخلوقة نفخت في آدم و عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏247 س‏0 ف‏19276

موضوع = تفسير و روح منه بكونها مخلوقة بحكمته في آدم ع و عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏12 س‏0 ف‏4854

موضوع = تفسير و نفخت فيه من روحي بالنفخ من قدرته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏12 س‏0 ف‏4855

موضوع = تفسير و نفخت فيه من روحي بخلقها ثم النفخ منها في آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏13 س‏0 ف‏4863

موضوع = تفسير و نفخت فيه من روحي بمخلوقية روح آدم ع و عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏13 س‏0 ف‏4864

موضوع = دلالة آية و نفخت فيه من روحي على إسناد الله روح آدم ع إلى نفسه باصطفائه من بين الأرواح‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏28 س‏0 ف‏74378

موضوع = كراهة الروح أن تدخل جسد آدم ع فتدخل الجسد كرها و تخرج كرها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏108 س‏0 ف‏15561

موضوع = نفخ الروح في آدم ع من قدرة الله من الملكوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏13 س‏0 ف‏4865

#### \* = رؤيا آدم ع‏

موضوع = إراءة حواء لآدم في منامه بعد خلقها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏115 س‏0 ف‏15611

موضوع = عرض ذرية آدم ع عليه في الميثاق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏326 س‏0 ف‏37305

#### \* = زراعة آدم ع‏

موضوع = اشتغال آدم بالحراثة و نوح بالنجارة و إدريس بالخياطة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏56 س‏0 ف‏130099

موضوع = اشتغال آدم بالحرث و نوح بالنجارة و إدريس ع بالخياطة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏56 س‏0 ف‏130094

موضوع = اشتغال آدم ع بالحرث عند احتياجه الطعام بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏217 س‏0 ف‏16023

موضوع = حرث آدم في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15992

موضوع = حرث آدم في الأرض بعد هبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15978

موضوع = زرع آدم ع و حواء الحنطة و إنتاج زرع حواء الشعير لمخالفتها آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏255 س‏0 ف‏78365

#### \* = زكاة آدم ع‏

موضوع = تشريع الزكاة لآدم ع في جسمه بأداء الصلاة عشر ركعات و لذريته في أموالهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏10 س‏0 ف‏121227

#### \* = زواج آدم ع‏

موضوع = المقارنة بين تزويج حواء من آدم ع و تزويج فاطمة من علي بن أبي طالب ص في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49061

موضوع = تفسير فجعله نسبا و صهرا بانتساب حواء إلى آدم لخلقها من ضلعه ثم مصاهرتها معه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏112 س‏0 ف‏15589

موضوع = تولي الله تزويج حواء من آدم ع و زينب من النبي ص و فاطمة ع من علي ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏72 س‏0 ف‏15464

موضوع = عدم تولي الله تزويج أحد إلا حواء من آدم و زينب بنت جحش من النبي ص و فاطمة ع من علي بن أبي طالب ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏217 س‏0 ف‏28964

موضوع = كيفية تزوج آدم بحواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏220 س‏0 ف‏16025

#### \* = زيارة آدم ع‏

موضوع = الاغتسال في الفرات لدخول الكوفة لكونها حرم الله و النبي و علي ص ثم صلاة التحية في مسجدها ثم الذهاب إلى مشهد أمير المؤمنين ص لزيارته مع آدم و نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏317 س‏0 ف‏127908

موضوع = الترغيب في زيارة مشهد علي ع لأنها زيارة لرفات آدم ع و جثمان نوح ع و للنبي ص و يستجاب الدعاء عنده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏258 س‏0 ف‏127844

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏259 س‏0 ف‏127849

موضوع = صورة و آداب زيارة أمير المؤمنين علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏331 س‏0 ف‏127915

موضوع = صورة و آداب زيارة أمير المؤمنين علي ص ثم الإمام الحسين الشهيد ع و آدم و نوح ع و الوداع معه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏281 س‏0 ف‏127901

#### \* = سجود آدم ع‏

موضوع = بكاء آدم ع أربعين صباحا على الجنة ساجدا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏178 س‏0 ف‏15837

موضوع = سجود آدم ع أول سجدة شكرا على ما رأى من عظمة النبي و آله و أتباعهم في عالم الذر

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏309 س‏0 ف‏37252

موضوع = سجود آدم ع ثلاثة أيام بلياليها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15994

موضوع = سجود آدم ع مدة ثلاثة أيام بلياليها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15980

#### \* = سريانية آدم ع‏

موضوع = بعث آدم و و شيث و نوح و إدريس من السريانيين و هود و صالح و شعيب و محمد ص من العرب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏73 س‏9 ف‏95911

موضوع = بعث الأنبياء آدم و شيث و إدريس و نوح ع من السريانيين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏32 س‏0 ف‏15244

موضوع = لغة آدم ع في الجنة و في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏56 س‏0 ف‏15366

#### \* = سفر آدم ع‏

موضوع = دلالة صرد لآدم ع من سرانديب إلى جدة في مدة شهر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏111 س‏0 ف‏15584

#### \* = سكوت آدم ع‏

موضوع = عهد الله إلى آدم ع الرجوع إليه بشرط قلة الكلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15853

موضوع = كثره سكوت آدم ع في مجلس أولاده لوعد الله له برجوعه إلى جواره إذا أقل كلامه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏283 س‏0 ف‏86017

#### \* = سيادة آدم ع‏

موضوع = جعل الله آدم ع محرابا و كعبة و قبلة أسجد إليه الأنوار و الروحانيين و الأبرار لوجود نور النبي ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏212 س‏0 ف‏71926

موضوع = سيادة آدم على البشر و سيادة النبي ص على الأنبياء و سيادة علي ع على الأوصياء

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏46 س‏0 ف‏51088

#### \* = شامة آدم ع‏

موضوع = ظهور شأمة سوداء في بدن آدم ع بعد الهبوط و زوالها تدريجا بإتيان الصلاة اليومية بأمر جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏166 س‏0 ف‏15776

#### \* = شجرة آدم ع‏

موضوع = إشارة القرآن إلى أكل آدم ع من شجرة الحنطة المشابهة لما نهي عنها لا منها بخدعة إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏78 س‏4 ف‏15478

موضوع = تأييد التفاسير المختلفة لشجرة آدم ع لكون أشجار الجنة تحمل فواكه متنوعة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15768

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي آدم ع عنها بالحنطة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15764

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏179 س‏0 ف‏15847

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي آدم ع عنها بالسنبلة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15693

موضوع = تفسير الشجرة التي نهي آدم ع عنها بالعنب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏179 س‏0 ف‏15848

موضوع = تفسير الشجرة التي نهى الله آدم عنها بالحسد لمن فضله الله عليهما

آدرس = بحارالانوار ج‏50 ص‏166 س‏15 ف‏67034

موضوع = جنس الشجرة التي أكل منها آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏273 س‏0 ف‏37114

موضوع = رواية كون الشجرة التي أكل منها آدم ع التين عن قول و علم الخير و الشر عن قول آخر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏165 س‏0 ف‏15774

موضوع = رواية كون الشجرة التي أكل منها آدم ع السنبلة عن ابن عباس و الكرمة عن ابن مسعود و الكافور عن علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏165 س‏0 ف‏15773

موضوع = وصف محمد ص بأصل الشجرة التي قصدها آدم في الجنة و علي بأكبر أغصانها

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏381 س‏0 ف‏34305

#### \* = شرف آدم ع‏

موضوع = استيداع الله آدم ع لملائكته و عهده إليهم بالسجود و الخشوع له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98642

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع تعظيما لأنوار الخمسة الطيبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15910

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع عبودية لله و طاعة لآدم إعظاما و إكراما لأنوار النبي و الأئمة ص في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏345 س‏0 ف‏24688

#### \* = شريعة آدم ع‏

موضوع = رد القول بتزوج قابيل و هابيل مع أخواتهما لحرمة نكاح الأخت في زمن آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16056

موضوع = كون آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد ص أصحاب الشرائع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏41 ص‏257 س‏0 ف‏53912

#### \* = شعر آدم ع‏

موضوع = أشعار آدم ع بعد هبوطه على الأرض في رثاء هابيل و جواب إبليس له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏76 ص‏290 س‏0 ف‏105639

موضوع = إنشاد آدم ع أول شعر في مقتل هابيل و رد إبليس عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏233 س‏0 ف‏16086

موضوع = أول شعر أنشأه آدم ع و جواب إبليس عنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏77 س‏7 ف‏12839

موضوع = كون آدم ع أول من قال الشعر و وجهه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏77 س‏7 ف‏12838

#### \* = شمائل آدم ع‏

موضوع = خلقة علي ع أنزع عظيم العينين على صفة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏99 س‏0 ف‏56828

#### \* = شهوة آدم ع‏

موضوع = وجود شهوة النكاح في آدم ع بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15921

#### \* = صحيفة آدم ع‏

موضوع = إنزال الله أول كتاب على آدم ع بالسريانية في ليلة الجمعة السابع و العشرين من رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏257 س‏0 ف‏16160

موضوع = هبوط صحيفة مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16186

موضوع = وجود اسم كل شي‏ء في كتاب آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏198 س‏0 ف‏17250

#### \* = صدق آدم ع‏

موضوع = إشارة آية و لم نجد له عزما إلى تصديق آدم ع كذب إبليس لابتداعه الكذب و خلوه ع منها

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84308

#### \* = صلاة آدم ع‏

موضوع = تخلص آدم ع من سواد جسمه بإقامة الصلاة في الأوقات الخمسة

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏265 س‏0 ف‏108964

موضوع = تسمية المزدلفة بجمع لجمع آدم ع بين العشاءين فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏266 س‏0 ف‏125950

موضوع = تشريع الزكاة لآدم ع في جسمه بأداء الصلاة عشر ركعات و لذريته في أموالهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏93 ص‏10 س‏0 ف‏121227

موضوع = تشريع الصلوات اليومية في أوقاتها لتسبيح و صلاة آدم ع فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15936

موضوع = تشريع صلاة المغرب ثلاث ركعات لصلاة آدم ع كذلك توبة من خطيئته و خطيئة حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15746

موضوع = تشريع صلاة المغرب ثلاث ركعات لصلاة آدم ع كذلك للتوبة

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏296 س‏9 ف‏12170

موضوع = تعليل تسمية جمع بجمع آدم ع بين العشاءين فيها عند توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏167 س‏0 ف‏15785

موضوع = ظهور شأمة سوداء في بدن آدم ع بعد الهبوط و زوالها تدريجا بإتيان الصلاة اليومية بأمر جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏166 س‏0 ف‏15776

#### \* = صورة آدم ع‏

موضوع = تأويل حديث خلق الله آدم على صورته بصورة مخلوقة اصطفاها و اختارها على صور المخلوقات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏13 س‏0 ف‏4866

موضوع = تحريف المشبهة حديث خلق الله آدم على صورته بحذف أول الحديث و إرجاع الضمير إلى الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏11 س‏0 ف‏4849

موضوع = نهي النبي ع الشاتم من تقبيح وجه صاحبه لمشابهة صورة آدم ع صورته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏12 س‏0 ف‏4856

#### \* = صوم آدم ع‏

موضوع = دعاء آدم ع للتوبة و صومه أيام البيض من شهر رمضان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏109 س‏0 ف‏123489

موضوع = وجوب الصوم على آدم ع في نيسان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15937

#### \* = ضلع آدم ع‏

موضوع = تسمية حواء باسمها لخلقها من ضلع حي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏351 س‏0 ف‏61993

#### \* = طاعة آدم ع‏

موضوع = شدة السجود على إبليس لعصيانه به و نجاة آدم ع به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏82 ص‏161 س‏0 ف‏112510

#### \* = طعام آدم ع‏

موضوع = عدم أكل آدم ع ثمار الجنة في الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16064

#### \* = طواف آدم ع‏

موضوع = تشريع الطواف من أمر الله آدم بطواف الكعبة لقبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏6 ص‏97 س‏11 ف‏7742

موضوع = جعل حد الحرم مبلغ ضوء الياقوتة التي أنزلها على آدم ع ليطوف بها في موضع الكعبة للأنس بها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏213 س‏0 ف‏16008

موضوع = جعل طواف آدم ع سبعة أشواط لطواف الملائكة حول العرش سبع سنين و قبول الله توبته به‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15806

موضوع = طواف آدم حول الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏208 س‏0 ف‏15972

موضوع = طواف آدم ع بالكعبة مائة عام لا ينظر إلى حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15829

موضوع = طواف آدم و حواء حول الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15883

موضوع = فرض سبعمائة طواف يوميا على آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏217 س‏0 ف‏16021

#### \* = طينة آدم ع‏

موضوع = إشارة آيات إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إلخ إلى كيفية خلق طينة آدم ع من الماء و الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74763

موضوع = إشارة آية 12 سورة الأعراف و 76 سورة ص إلى قياس إبليس ناريته بطين آدم غافلا عن تفوق نوره على ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏147 س‏0 ف‏15699

موضوع = امتناع الأرض من أخذ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل طينة آدم ع منه و أخذ عزرائيل منها مقتدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15639

موضوع = تجبيل صورة آدم ع و تركيب أعضائه من طين متشكل من أصناف تراب الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98636

موضوع = تركب آدم من الطين و النور و الظلمة و نشؤ إيمانه من النور و كفره من الظلمة و الارتعاد من الطين‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71497

موضوع = تسمية آدم ع باسمه لرفع طينته من أديم الأرض و حواء باسمها لخلقها من ضلع حي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏100 س‏0 ف‏15518

موضوع = تسمية آدم ع به لخلق طينته من أديم الأرض السفلى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏46 ص‏351 س‏0 ف‏61992

موضوع = تفسير خلق منها زوجها بطينة آدم و بث منهما رجالا و نساء بتناسل الناس من شيث ع و زوجته الحورية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16068

موضوع = تكوين جسد آدم ع من أربع طينات و أربع مياه و جعل الماء العذب في حلقه و المر في أذنيه و المالح في عينيه و المنتن في منخريه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12451

موضوع = تولي جبرئيل خلق آدم ع من أديم الأرض و عجنه من الماء العذب و المالح و تركيب الطبائع فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏197 س‏0 ف‏75924

موضوع = تولي عزرائيل لإماتة بني آدم لأخذه طينة آدم ع من الأرض قهرا بعد امتناعها على جبرائيل و ميكائيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71564

موضوع = خلق آدم ع من أديم الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏100 س‏0 ف‏15519

موضوع = خلق آدم ع من أديم الأرض الشاملة للسباخ و المالح و الطيب و نشوء الصالح و الطالح من ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏112 س‏0 ف‏15591

موضوع = خلق آدم ع من أربع طينات الأرض البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و الملح و المر و المنتن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15528

موضوع = خلق آدم ع و النخل و العنب و الرمان من طينة واحدة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏165 س‏0 ف‏78011

موضوع = خلق الله آدم ع من جميع الطين ثم نفخه فيه من روحه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏122 س‏0 ف‏15647

موضوع = خلق الله بحرا عذبا و آخر أجاجا و خلقه تربة آدم ع من الأول ثم جعله حمأ مسنونا بإجرائه على الثاني‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏255 س‏0 ف‏6970

موضوع = خلق الله طينة آدم ع من الماء العذب و الأجاج ثم أمره ملائكة الشمال و الدبور و الجنوب و الصبا بإنشائه و تصويره و تفصيل أجزائه و طبائعه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74765

موضوع = خلق النخل و الرمان و العنب من فضول طينة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏149 س‏0 ف‏77937

موضوع = خلق النخلة و الرمان و العنب من فضل طينة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏59 ص‏296 س‏4 ف‏75546

موضوع = خلق أمة النبي ص من طينة آدم ع و عرضهم عليه ص في الأظلة

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏250 س‏0 ف‏6941

موضوع = خلق أمة النبي ص من طينة آدم ع و عرضهم عليه ص و هم أظلة

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏135 س‏0 ف‏74503

موضوع = خلق تربة آدم ع من البحر العذب و خلطه بالأجاج ثم إقامته شبحا عند نفخ الروح فيه و إخراج ذريته من كتفيه لأخذ الميثاق منهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6909

موضوع = خلق حواء من فاضل طينة آدم ع من ضلعه الأيسر

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏304 س‏0 ف‏12220

موضوع = خلق طينة آدم ع من أربع طينات البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و المالح و المر و المنتن‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12450

موضوع = مشابهة النخل في زوجيتها و لقاحها و تنوعها للإنسان لخلقها من فضل طينة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏129 س‏0 ف‏77844

موضوع = مشابهة النخل في لقاحها للإنسان لخلقها من فضل طينة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏129 س‏0 ف‏77846

موضوع = مشابهة النخل للإنسان في احتياجها إلى اللقاح و موتها بقطع رأسها لخلقها من فضل طينة آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏127 س‏0 ف‏77839

#### \* = عالم الذر قبل آدم ع‏

موضوع = ذرء ذرية آدم ع من طينه قبل خلقه ثم اختبارهم بدخول النار فأطاع أصحاب اليمين و عصى أصحاب الشمال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏97 س‏0 ف‏79638

#### \* = عجب آدم ع‏

موضوع = إراءة الله أسماء الخمسة الطيبة على ساق العرش لآدم ع حين أعجب بنفسه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏362 س‏0 ف‏22011

#### \* = عجلة آدم ع‏

موضوع = إشارة آية خلق الإنسان من عجل إلى عجلة آدم ع في القيام عند خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏109 س‏0 ف‏15566

موضوع = تفسير خلق الإنسان عجولا بعجلة آدم ع في القيام حين خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏118 س‏0 ف‏15626

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏119 س‏0 ف‏15628

موضوع = تفسير خلق الإنسان من عجل بعجلة آدم ع في القيام حين خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20275

موضوع = عجلة آدم ع عند خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏112 س‏0 ف‏15592

#### \* = عزرائيل و آدم ع‏

موضوع = امتناع الأرض من أخذ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل طينة آدم ع منه و أخذ عزرائيل منها مقتدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15639

موضوع = تولي عزرائيل لإماتة بني آدم لأخذه طينة آدم ع من الأرض قهرا بعد امتناعها على جبرائيل و ميكائيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71564

موضوع = تولي عزرائيل لقبض أرواح بني آدم لقدرته على أخذ طين الأرض لخلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏113 س‏0 ف‏15594

موضوع = تولي عزرائيل من بين الملائكة لقبض أرواح بني آدم ع لقدرته على أخذ الطين من الأرض لخلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15640

#### \* = عزم آدم ع‏

موضوع = تفسير فنسي و لم نجد له عزما بنقض آدم ع عهد الله في نبينا ص و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏35 س‏0 ف‏15262

موضوع = شهادة الله بنفي عزم آدم ع عما يضاد عهده في الحقيقة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84310

#### \* = عصا آدم ع‏

موضوع = توارث موسى ع عصاه من شعيب ع و هو من الأنبياء من آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏45 س‏0 ف‏17772

موضوع = صفة عصا موسى ع و وراثته لها من شعيب ع من آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏13 ص‏138 س‏0 ف‏17902

موضوع = وراثة أهل البيت عصا موسى عنه و هو عن شعيب عن آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏318 س‏0 ف‏70087

موضوع = وراثة موسى ع عصاه من شعيب ع من آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏219 س‏0 ف‏36864

#### \* = عصمة آدم ع‏

موضوع = تفسير 189 و 190 سورة الأعراف بشرك أولاد آدم ع في ما آتاهما لا آدم ع و حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏252 س‏0 ف‏16151

موضوع = تفسير عصى آدم ربه بمعصيته في الجنة ليتم ما قدر له و ليست في الأرض لمنافاتها لعصمته المذكورة في آية إن الله اصطفى آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏72 س‏0 ف‏15459

موضوع = خروج بني يعقوب ع من الإيمان دون آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏89 س‏0 ف‏15515

موضوع = دلالة آية 122 سورة طه و 33 سورة آل عمران على عصمة آدم بعد اصطفائه و ما فعله صغير موهوب للأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15767

موضوع = دلالة آية إن الله اصطفى آدم و نوحا و آية اجتباه ربه فتاب عليه و هدى على عصمة آدم ع من ارتكاب ذنب يستحق به النار

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏78 س‏14 ف‏15480

موضوع = عدم نقص اصطفاء آدم ع بتصديقه كذب إبليس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84311

موضوع = عصمة الأنبياء ع من نسبة العامة المكروه و القبيح إليهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏406 س‏0 ف‏44940

#### \* = عطاس آدم ع‏

موضوع = حمد آدم ع بعد العطس و تسميته الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15822

#### \* = عطسة آدم ع‏

موضوع = إلهام الله آدم الحمد بعد العطس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏6 س‏0 ف‏37459

موضوع = تسميت الله لآدم ع لما عطس بعد نفخ الروح فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37301

موضوع = حمد آدم بعد العطس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏10 س‏0 ف‏37481

#### \* = عقوبة آدم ع‏

موضوع = إهباط الله آدم و حواء ع من الجنة عقوبة لمعصيتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏341 س‏0 ف‏80389

موضوع = تحذير إبليس نوح ع من الحرص و الحسد لإخراجهما آدم ع و الشيطان من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏69 ص‏195 س‏0 ف‏87897

موضوع = تحير آدم ع بعد عصيانه و إخراجه من الجنة و نسيانه الميثاق المأخوذ عليه و ولده للنبي و وصيه ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125750

موضوع = عقوبة آدم ع و حواء على نعيم الجنة مع كونها مباحة لنسيانهما عهد الله أن لا ينظرا إلى ذي فضل بعين الحسد

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏389 س‏2 ف‏15184

موضوع = لعن الدنيا و ما فيها عدا ما كان لله لكونها دار عقوبة لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏21 س‏0 ف‏88479

موضوع = لعن الله الدنيا و ما فيها و معاقبته آدم ع فيها

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏87 س‏0 ف‏88565

آدرس = بحارالانوار ج‏70 ص‏88 س‏0 ف‏88571

موضوع = هبوط آدم إلى الأرض مسودا عقوبة معصيته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏170 س‏0 ف‏15807

#### \* = علم آدم ع‏

موضوع = إعطاء أصول العلم الأربعة إلى آدم ع العبودية لله و مجازاته على عمله و استجابة دعائه و إنصافه مع الناس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏115 س‏0 ف‏15612

موضوع = بقاء العلم الذي أنزل مع آدم ع عند الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏40 س‏0 ف‏30828

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في حكمته و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48959

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في سلمه و إبراهيم ع في حلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏35 س‏0 ف‏48962

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في فقهه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏39 س‏0 ف‏49007

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم ع في علمه و نوح ع في فهمه و يحيى ع في زهده و موسى ع في بطشه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏38 س‏0 ف‏49003

موضوع = تشبيه النبي عليا ص بآدم في علمه و نوح ع في فهمه و إبراهيم ع في خلته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏38 س‏0 ف‏48997

موضوع = تعليم الله آدم ع صنع كل شي‏ء

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏119 س‏0 ف‏77821

موضوع = تفسير تعلم ما في نفسي باثنين و سبعين اسم أعظم توارثها عيسى من الأنبياء من آدم و لا أعلم ما في نفسك باسم واحد احتجب الله و حجب به علمه عن خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏200 س‏0 ف‏11739

موضوع = تفسير و علم آدم الأسماء كلها بتعليمه أسماء الأنبياء ع و أهل البيت ع و شيعتهم و أعدائهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏117 س‏0 ف‏15622

موضوع = توارث الأنبياء العلم الذي نزل مع آدم ع فيما بينهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏39 س‏0 ف‏30819

موضوع = توارث الأئمة ع للعلم الذي أنزل مع آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏174 س‏0 ف‏36682

موضوع = توريث علم آدم ع إلى ولد شيث ع و تهديد قابيل لقتله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏419 س‏0 ف‏93250

موضوع = جعل آدم ع في التابوت علمه و الأسماء و الوصية و دفعه إلى هبة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30923

موضوع = دعاء النبي لخليفته و وصيه و وليه و ناصره علي بن أبي طالب بخصائص الأنبياء علم آدم و حلم نوح و عترة إبراهيم و صبر أيوب و بطش داود و فهم سليمان و جلد موسى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏70 س‏0 ف‏39138

موضوع = عدم خلو الأرض عن عالم لتوارث الأنبياء و الأوصياء ع العلم من لدن هبوطه مع آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏198 س‏0 ف‏36783

موضوع = عدم خلو الأرض من عالم لتوارث الأنبياء ع العلم من لدن هبوطه مع آدم حتى وصوله إلى الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏167 س‏0 ف‏36643

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏167 س‏0 ف‏36645

موضوع = عدم خلو الأرض من عالم لتوارث الأنبياء و الأوصياء ع للعلم من لدن هبوطه مع آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏168 س‏0 ف‏36650

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏168 س‏0 ف‏36651

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏168 س‏0 ف‏36652

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏168 س‏0 ف‏36654

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏168 س‏0 ف‏36657

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏169 س‏0 ف‏36661

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏169 س‏0 ف‏36662

موضوع = عدم خلو الأرض من عالم لتوارث العلم من لدن هبوطه مع آدم حتى وصوله إلى الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏168 س‏0 ف‏36647

موضوع = عرض أسماء الأنبياء ع و أعمارهم على آدم ع و إهداؤه ثلاثين سنة من عمره إلى داود ع لقصر عمره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏102 س‏0 ف‏5129

موضوع = علم أمير المؤمنين ع و أهل البيت ع بما نزل مع آدم ع و بعلوم جميع الأنبياء ع حتى الخاتم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏80 س‏0 ف‏117134

موضوع = معرفة آدم ع بالنبي و آله ص من حين رؤيته أسماءهم على العرش عند عرض أسماء أصحاب اليمين عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏1 س‏0 ف‏32639

موضوع = معرفة آدم ع لعلم النجوم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏55 ص‏275 س‏0 ف‏72680

موضوع = وجوب معرفة و إطاعة عترة النبي ص بلا ترخيص لأنهم ورثته ورثوه ما ورث من العلم الذي هبط به آدم ع و علوم الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏99 س‏0 ف‏2038

موضوع = وصاية النبي ص لآدم و وراثته لعلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏247 س‏0 ف‏39660

#### \* = علي ص قبل آدم ع‏

موضوع = إخبار الله بنبوة النبي ص و إمارة علي ع قبل خلق آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏178 س‏0 ف‏43106

موضوع = أخوة أمير المؤمنين للنبي ص و تصديقه له قبل خلق آدم ع و أول بعثته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏15 س‏0 ف‏20185

موضوع = أخوة علي ع للنبي ص و تصديقه له قبل خلق آدم ع و أول الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏65 ص‏120 س‏0 ف‏81201

موضوع = تسبيح النبي مع علي ص على يمين العرش قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏31 س‏0 ف‏40263

موضوع = تسبيح علي مع النبي ص و هما نوران بين يدي الله قبل خلق آدم ع بأربعة عشر ألف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏147 س‏0 ف‏47837

موضوع = تسمية الله عليا ع بأمير المؤمنين قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏337 س‏0 ف‏46796

موضوع = تسمية علي بن أبي طالب ص بأمير المؤمنين قبل خلق آدم ع بسبعين ألف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏339 س‏0 ف‏46824

موضوع = تسمية علي ص بأمير المؤمنين و آدم بين الروح و الجسد

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏178 س‏0 ف‏43104

موضوع = تسمية علي ع بالصديق الأكبر في العالم الأعلى قبل خلقة آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏38 س‏0 ف‏32780

موضوع = تفسير [ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ] بدوام ذكر علي ع في كل الأزمنة لكونه هو المخلوق من النطفة لا آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏254 س‏0 ف‏41288

موضوع = خلق الله النبي و علي ص من ماء تحت العرش قبل خلق آدم ع بثلاثة آلاف سنة و ذخرهما في لؤلؤة في غامض علمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏31 س‏0 ف‏40270

موضوع = خلق الله النبي و علي ص من نور واحد يسبحانه عن يمين العرش قبل آدم ع ثم جعله في صلبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏11 س‏0 ف‏20167

موضوع = خلق الله النبي و عليا ص من نور واحد قبل آدم ع بألفي عام و تسبيحهما عند العرش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏33 س‏0 ف‏40276

موضوع = خلق الله النبي و عليا ص من نور واحد قبل خلق آدم ع و خلقه الأشياء من نورهما

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏24 س‏0 ف‏34572

موضوع = خلق الله النبي و عليا ص نورين عند عرشه قبل آدم ع بأربعة آلاف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏33 س‏0 ف‏40273

موضوع = خلق الله النبي و عليا ع نورا واحدا تحت العرش قبل خلق آدم ع ثم جعله في صلب آدم و تنقله في الأصلاب حتى تفرقهما في عبد المطلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏174 س‏0 ف‏45904

موضوع = خلق الله روح النبي و علي ص من نور جلاله أمام عرشه يسبحانه و يقدسانه قبل الخلق ثم عجن نورهما بطينة من عليين و جعلها في صلب آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏3 س‏0 ف‏34429

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏4 س‏0 ف‏34437

موضوع = خلق الله طينه النبي و علي ص من ماء تحت العرش قبل خلق آدم بثلاثة آلاف عام ثم درجه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏361 س‏0 ف‏23138

موضوع = خلق النبي ص و علي ع من نور واحد قبل خلق الأشياء و قبل آدم بأربعين ألف عام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏88 س‏0 ف‏33022

موضوع = خلق النبي و علي ص من نور واحد قبل خلق آدم ع بأربعة آلاف سنة ثم نقلهما إلى صلبه و افتراقهم في صلب عبد المطلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏150 س‏0 ف‏47857

موضوع = خلق نور النبي و علي ص قبل خلق آدم بأربعين سنة ثم جعلهما عن يمين عرشه يسبحانه و يهللانه و معهما الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏24 س‏0 ف‏34574

موضوع = كون النبي و علي ص نورا بين يدي الله بأربع عشرة سنة قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏40 ص‏79 س‏0 ف‏51358

موضوع = نورانية النبي و علي ص بين يدي الله قبل خلق آدم ع بأربعة عشر ألف عام ثم تفريقهما بعد خلقه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏24 س‏0 ف‏40213

موضوع = وجود نور النبي و علي ص بين يدي الله قبل خلق آدم ع ثم جعلهما جزءين في آدم ع و أصلاب الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏27 س‏0 ف‏40241

#### \* = عمر آدم ع‏

موضوع = جحود آدم ما وهب من عمره لداود و أثره في جحود ذريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏4 س‏20 ف‏12401

موضوع = حياة آدم ع تسعمائة و ثلاثين سنة و نوح ع ألفين و أربعمائة و خمسين سنة و إبراهيم ع مائة و خمس و سبعين سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏65 س‏0 ف‏15426

موضوع = عمر آدم ع سبعمائة سنة و ولادة مائة و عشرين ولد و حفيد له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15939

موضوع = عيش آدم ع تسعمائة و ثلاثين سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏268 س‏0 ف‏16213

موضوع = عيش آدم ع تسعمائة و ستا و ثلاثين سنة و دفنه بمكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏266 س‏0 ف‏16205

موضوع = كتابة أول صك في الدنيا في إعطاء آدم من عمره لداود ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏8 س‏0 ف‏18678

موضوع = كون عمر آدم تسعمائة سنة و ثلاثين سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏77 س‏6 ف‏12837

موضوع = هبة آدم ع و ستين سنة من عمره إلى داود ع لما رأى قصر عمره في عالم الذر ثم نسيانه ذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏258 س‏0 ف‏16167

#### \* = عمرة آدم ع‏

موضوع = حج آدم ع سبعمائة حجة و ثلاثمائة عمرة ماشيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏114 س‏0 ف‏15601

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124744

#### \* = عهد آدم ع‏

موضوع = تفسير عهد الله إلى آدم ع بعبادته و اجتناب الشرك و الزنا و تولي غيره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏276 س‏0 ف‏131516

موضوع = تفسير كلمات الله باشتراط الله على آدم ع العبودية له و اجتناب الشرك و الزنا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏238 س‏0 ف‏16103

موضوع = تفسير و عهدنا إلى آدم ع بعهد الله إليه في النبي ص و الأئمة فتركه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏112 س‏0 ف‏15587

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم ع بعهد الله إليه في محمد ص و الأئمة ع فتركه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏351 س‏0 ف‏34137

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بالعهد إليه في النبي و الأئمة ص و عدم عزمه على الإقرار لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏278 س‏0 ف‏37135

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بالعهد إليه في النبي و الأئمة و المهدي ص و تركه الإقرار لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏279 س‏0 ف‏37138

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بعدم عزمه على نصرة المهدي عج عند أخذ الميثاق له في الذر

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏113 س‏0 ف‏79685

موضوع = شهادة الله بنفي عزم آدم ع عما يضاد عهده في الحقيقة

آدرس = بحارالانوار ج‏68 ص‏10 س‏0 ف‏84310

موضوع = قراءة الصادق ع آية 115 سورة طه هكذا و لقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين فنسي‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏351 س‏0 ف‏34139

موضوع = كون عهد آدم ع عند الله بهبة بعض عمره لداود ع أول كتاب كتب في الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏222 س‏0 ف‏63430

موضوع = نزول آية 115 سورة طه على النبي ص هكذا و لقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ذريتهم فنسي إلخ‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏195 س‏0 ف‏15928

موضوع = نزول آية 35 سورة آل عمران هكذا و لقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ذريتهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏31 س‏0 ف‏56467

موضوع = نزول آية و عهدنا إلى آدم من قبل فنسي مشتملة على أسماء النبي ص و علي ع و الحسنين ع و الأئمة ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏176 س‏0 ف‏33377

موضوع = وصول عهد الله إلى آدم ع في ظهور النبي ص إلى روزبه و أمره بالإيمان بالله و ترك المجوسية

آدرس = بحارالانوار ج‏22 ص‏355 س‏0 ف‏29556

#### \* = عيش آدم ع‏

موضوع = قصة آدم ع بعد هبوطه إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30937

#### \* = غضب آدم ع‏

موضوع = عدم قبول الأرض للدم لغضب آدم ع عليها حين قتل هابيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏94 س‏0 ف‏73830

#### \* = فاطمة ع قبل آدم ع‏

موضوع = وصف فاطمة ع بالحوراء الإنسية لخلقها من نور الله في عالم الأرواح قبل خلق آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏43 ص‏4 س‏0 ف‏56264

#### \* = فضائل آدم ع‏

موضوع = بيان آدم ع فضائله قبل قبض روحه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30930

#### \* = فطرة آدم ع‏

موضوع = اصطفاء الله آدم ع و فطرة الخلق به بعد تمهيد الأرض و إسكانه الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98801

موضوع = فطرة آدم ع و ابنه على الإسلام‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏276 س‏14 ف‏98254

#### \* = فلاح آدم ع‏

موضوع = فلاح آدم ع و توبته بتواضعه لمحمد و آله ص و الدعاء بهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏21 ص‏229 س‏10 ف‏27556

#### \* = قابيل بعد آدم ع‏

موضوع = بدء الملاهي و المعازف من عزف إبليس و قابيل شماتة بآدم ع بعد موته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16176

#### \* = قامة آدم ع‏

موضوع = إنقاص الله طول آدم ع إلى سبعين ذراعا بذراعه بعد شكايته من حر الشمس و جعله طول حواء خمسة و ثلاثين ذراعا بذراعها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏126 س‏0 ف‏15651

موضوع = تبدل هيئة أهل الجنة بعد دخولهم فيها إلى هيئة آدم و عيسى و محمد و يوسف و أيوب ع في الطول و العمر و اللسان و الحسن و سلامة القلب‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏218 س‏0 ف‏11246

موضوع = حط الله من طول قامة آدم ع لتاذي الملائكة من بكائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏12 ص‏303 س‏0 ف‏17504

موضوع = قصر طول قامة آدم ع لتأذيه من حر الشمس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏113 س‏0 ف‏15598

موضوع = قصر قامة آدم ع بعد شكاية أهل السماوات من كثرة بكائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏213 س‏0 ف‏16004

موضوع = قصر قامة آدم ع عند شكاية أهل السماء من كثره بكائه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏26 س‏0 ف‏18736

موضوع = كون آدم ع طويلا جدا و تحديد طوله بستين ذراعا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏115 س‏0 ف‏15609

#### \* = قبر آدم ع‏

موضوع = استخراج نوح ع تابوت آدم ع من الكعبة و حمله في السفينة ثم دفنه بعد الطوفان في الغري و هو قطعة من جبل الطور

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏258 س‏0 ف‏127845

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏259 س‏0 ف‏127850

موضوع = الترغيب في زيارة مشهد علي ع لأنها زيارة لرفات آدم ع و جثمان نوح ع و للنبي ص و يستجاب الدعاء عنده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏258 س‏0 ف‏127844

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏259 س‏0 ف‏127849

موضوع = أمر الله نوح ع بالطواف بسفينته حول الكعبة أسبوعا ثم استخراجه رفات آدم ع و دفنه في الغري بعد الطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏79 ص‏66 س‏0 ف‏108466

موضوع = حمل نوح ع جسد آدم ع في السفينة بعد استخراجه من مكة ثم دفنه بالغري بعد الطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏268 س‏0 ف‏16210

موضوع = حمل نوح ع رفات آدم ع في سفينته ثم دفنه تحت المنارة بمسجد منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏333 س‏0 ف‏16420

موضوع = دفن آدم ع في الحرم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16172

موضوع = دفن آدم ع في منى‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏348 س‏0 ف‏126451

موضوع = دفن شيث آدم ع في غار الكنز في جبل أبي قيس ثم استخراج نوح ع إياه منه و حمله في سفينته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏267 س‏0 ف‏16209

موضوع = عيش آدم ع تسعمائة و ستا و ثلاثين سنة و دفنه بمكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏266 س‏0 ف‏16205

موضوع = فضل صلاة ست ركعات عند زيارة أمير المؤمنين ع لكونه موضع عظام آدم و جسد نوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏97 ص‏321 س‏0 ف‏127909

موضوع = كون قبر آدم ع في حرم الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏464 س‏0 ف‏19959

#### \* = قبلة آدم ع‏

موضوع = صلاة موسى ع إلى المغرب إحياء لشريعة آدم ع و صلاة عيسى ع إلى المشرق إحياء لشريعة نوح ع و صلاة محمد ص إلى الكعبة إحياء لشريعة إبراهيم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏81 ص‏57 س‏0 ف‏110309

#### \* = قرب آدم ع‏

موضوع = زيادة قرب و منزلة و فضل و نور و وقار آدم ع بإيمانه بالنبي ص بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20562

#### \* = قربان آدم ع‏

موضوع = تسمية الأبطح بها لانبطاح آدم فيه ليلا ثم صعوده صباحا إلى جبل مشعر للتوبة و نزول نار من السماء لقبض قربانه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏80 س‏0 ف‏124932

موضوع = تقريب آدم ع قربانا عن الأنبياء

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏71 س‏0 ف‏77635

موضوع = حب النبي ص لذراع الشاة لتسمية آدم ع إياه له لما قرب قربانا عن الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏16 ص‏286 س‏0 ف‏21694

موضوع = قبول قربان آدم ع بقبض نار لها في المزدلفة بعد اعترافه بذنبه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏166 س‏0 ف‏15779

#### \* = قضاء آدم ع‏

موضوع = قضاء المهدي عج بقضاء آدم و داود و إبراهيم ع و قتله لمن أنكر عليه من أصحابه ثم قضاؤه بقضاء النبي ص و عدم إنكار أحد عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏389 س‏0 ف‏70613

#### \* = قميص آدم ع‏

موضوع = خروج أمير المؤمنين ع ذات ليلة في قميص آدم ع و خاتم سليمان ع و عصا موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏81 س‏0 ف‏18876

موضوع = خروج أمير المؤمنين ع ذات ليلة في قميص آدم و خاتم سليمان و عصا موسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏219 س‏0 ف‏36863

موضوع = خروج علي ص إلى الناس و عليه قميص آدم و بيده عصا موسى و خاتم سليمان ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏342 س‏0 ف‏50751

#### \* = كتف آدم ع‏

موضوع = أخذ عنصر أهل الجنة من كتف آدم الأيمن و عنصر أهل النار من كتفه الأيسر مع شرط البداء

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏255 س‏0 ف‏6971

موضوع = إخراج أصحاب اليمين من كتف آدم ع الأيمن و الشمال من كتفه الأيسر بصورة الذر حين كونه شبحا قبل نفخ الروح فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏217 س‏0 ف‏125715

#### \* = كفارة آدم ع‏

موضوع = إشارة آية 183 سورة البقرة إلى فرض صوم رمضان ثلاثين يوما بقدر مكث ما أكله آدم من الشجرة في بطنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏160 س‏0 ف‏15748

#### \* = كفن آدم ع‏

موضوع = كيفية وفاة آدم ع و كفنه و دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏266 س‏0 ف‏16203

موضوع = كيفية وفاة آدم و غسله و كفنه و دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16187

موضوع = نزول جبرئيل بكفن و حنوط الجنة مع آلاف ملك عند وفاة آدم ع و تجهيز هبة الله له و صلاته عليه بخمس و سبعين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16200

#### \* = كلام آدم ع‏

موضوع = نطق آدم ع أول خلقه بالحمد بعد عطاسه فصارت سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏26 س‏0 ف‏20273

#### \* = كمال آدم ع‏

موضوع = إعطاء الحياء و الدين لآدم ع بعد أن اختار أصلهما و هو العقل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏1 ص‏86 س‏0 ف‏13

#### \* = كنية آدم ع‏

موضوع = تفسير أبي جاد بكنية آدم ع لجوده بالأكل من الشجرة بعد إبائه عنها

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏320 س‏0 ف‏3439

موضوع = تكني آدم ع بأبي محمد

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏325 س‏0 ف‏37304

موضوع = تكنية آدم ع بأبي محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15826

موضوع = تكنية الله آدم ع بأبي محمد إكراما له بالنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20564

موضوع = تكنية الله آدم ع بأبي محمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏151 س‏0 ف‏15726

موضوع = عدم تكني أهل الجنة إلا آدم ع يكنى بأبي محمد توقيرا و تعظيما

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏107 س‏0 ف‏15560

#### \* = لباس آدم ع‏

موضوع = ارتداء و اتزار و تعمم آدم ع بورق الجنة و تستر حواء بشعرها عند هبوطهما

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏342 س‏21 ف‏12347

موضوع = صنع آدم ثوبا له و لحواء بعد الهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏57 س‏0 ف‏130108

موضوع = لبس آدم ع ثيابا من جلود الإبل و البقر

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏175 س‏0 ف‏15831

#### \* = لحية آدم ع‏

موضوع = تزين وجه آدم ع باللحية بعد قبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏170 س‏0 ف‏15811

موضوع = زيادة جمال آدم ع بإنبات لحيته بعد قبول توبته ليتزين بها هو و أولاده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏110 س‏0 ف‏94093

#### \* = مثيل آدم ع‏

موضوع = المقارنة بين علم آدم ع بالأسماء و علم علي بن أبي طالب ص في قول النبي ص أنا مدينة العلم و علي بابها

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49060

#### \* = مجامعة آدم ع‏

موضوع = مباضعة آدم ع حواء لأول مرة بعد قبول توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏225 س‏0 ف‏16045

#### \* = مخيم آدم ع‏

موضوع = كون الكعبة مخيم آدم ع ثم بناء أولاده لها من بعده‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124837

موضوع = نزول خيمة من الجنة لآدم و حواء و نصبها موضع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏70 س‏0 ف‏124883

#### \* = مرض آدم ع‏

موضوع = إشارة جبرئيل على آدم حين مرض و استوحش بضم عصا لوز مر إلى صدره فزال ذلك عنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏229 س‏0 ف‏94739

#### \* = مركب آدم ع‏

موضوع = أصوات زجر الفرس و البغل و الحمار و عللها

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏152 س‏0 ف‏76351

موضوع = كون آدم ع أول من ركب البغل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏152 س‏0 ف‏76350

#### \* = مسكن آدم ع‏

موضوع = إسكان الله آدم ع و حواء بعد الهبوط في موضع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15875

موضوع = سكنى آدم ع في خيمة نزلت من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15874

موضوع = سكنى آدم و حواء بعد الهبوط في خيمة نصبت لهما موضع الكعبة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏208 س‏0 ف‏15965

#### \* = مصلى آدم ع‏

موضوع = صلاة النبي ص ليلة المعراج في مسجد الكوفة ثم وادي السلام لكونه مسجد آدم و الأنبياء ع ثم في بيت المقدس ثم عروجه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏18 ص‏384 س‏0 ف‏24828

#### \* = معجزات آدم ع‏

موضوع = بناء آدم ع أساس الكعبة من صخور اثني عشرة جبال‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15938

موضوع = عمران موضع خطوات آدم ع في الصحاري أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124836

موضوع = كثره و سعة الصحاري زمن آدم ع و عمران موضع خطواته فيها أثناء سيره من الهند إلى الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124742

موضوع = هبوط آدم ع بأرض الهند ثم مجيؤه إلى مكة بطي الأرض لأداء الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124741

موضوع = هبوط آدم ع على جبل باسم في شرق الهند و مجيؤه إلى مكة بطي الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124835

#### \* = منزلة آدم ع‏

موضوع = إكرام الله لآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏164 س‏0 ف‏15769

موضوع = خلق الله آدم ع بعد تكميله المخلوقات و إنشاء الملائكة و أخذ الميثاق و تبيينه فضله و علمه لملائكته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏300 س‏0 ف‏98583

موضوع = زيادة قرب و منزلة و فضل و نور و وقار آدم ع بإيمانه بالنبي ص بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20562

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع عارفين بحقه بعد أن جعله الله محرابا و قبلة لهم و أبان لهم فضيلته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏300 س‏0 ف‏98584

موضوع = سجود الملائكة لآدم ع لأجل أهل البيت ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏346 س‏0 ف‏37383

موضوع = سجود الملائكة لآدم لأجل أهل البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏347 س‏0 ف‏37388

موضوع = فضل آدم ع و شيث ع على الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16188

موضوع = نظر آدم ع بعد خلقه إلى العرش و رؤيته كتابة التوحيد و رسالة النبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏25 ص‏31 س‏3 ف‏34594

#### \* = مهبط آدم ع‏

موضوع = إرشاد الصرد آدم ع من سرانديب إلى جدة في مدة شهر

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏265 س‏0 ف‏76619

موضوع = إهباط آدم بعد عصيانه في الجنة على الصفا و الحجر الأسود على ركن البيت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6914

موضوع = إهباط الحجر الأسود مع آدم ع و هو ياقوتة بفناء العرش و حمله معه من الهند إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏225 س‏0 ف‏125755

موضوع = تسمية الصفا به لاصطفاء آدم ع عليها و تسمية المروة بها لهبوط المرأة عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15795

موضوع = تسمية الصفا به لهبوط آدم ع صفوة الله عليها و تسمية المروة به من هبوط حواء عليها

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15755

موضوع = تسمية الصفا به من هبوط آدم ع صفي الله عليها و المروة من هبوط المرأة عليها و هي حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏63 س‏0 ف‏124848

موضوع = تعظيم آدم ع للحجر الأسود و حمله معه من الهند إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125742

موضوع = كون سرنديب أكرم أودية الأرض و مهبط آدم ع و وادي برهوت باليمن شرها

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏205 س‏0 ف‏73957

موضوع = كون مسقط آدم من السماء فيه أكرم واد على وجه الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏10 ص‏79 س‏3 ف‏12849

موضوع = هبوط آدم ع بأرض الهند ثم مجيؤه إلى مكة بطي الأرض لأداء الحج‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏43 س‏0 ف‏124741

موضوع = هبوط آدم ع بالهند و حواء بجدة ثم اجتماعهما بعرفات‏

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏342 س‏20 ف‏12345

موضوع = هبوط آدم ع بالهند و حواء بجدة و إبليس بميسان و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏67 س‏5 ف‏95842

موضوع = هبوط آدم ع على الصفا و حواء على المروة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15872

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15918

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15982

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏233 س‏0 ف‏125793

موضوع = هبوط آدم ع على جبل باسم في شرق الهند و مجيؤه إلى مكة بطي الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏61 س‏0 ف‏124835

موضوع = هبوط آدم ع على جبل باسم في وادي نهيل بالهند و هبوط حواء في جدة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15933

موضوع = هبوط آدم ع على جبل سرانديب و حواء بعرفة و إبليس بجدة و الحية بأصبهان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏61 ص‏273 س‏0 ف‏76654

موضوع = هبوط آدم ع في الهند و حواء في جدة

آدرس = بحارالانوار ج‏62 ص‏63 س‏0 ف‏76898

موضوع = هبوط آدم ع من الجنة على أبي قبيس‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏213 س‏0 ف‏16007

موضوع = هبوط آدم ع من الجنة في الهند

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏214 س‏0 ف‏16010

#### \* = ميثاق آدم ع‏

موضوع = أخذ الميثاق للنبي ص و علي ع من آدم ع و الملائكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏205 س‏0 ف‏15953

موضوع = إشارة آيات 33 - 31 البقرة إلى تعليم الله آدم ع أسماء الخمسة الطيبة بعد العهد على إخفائها ثم عرضها على الملائكة و أمره بإنبائهم بها

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏62 س‏0 ف‏45142

موضوع = إهباط الله جبرئيل لبناء الكعبة و نصبه الحجر الأسود في موضع أخذ الميثاق من آدم و التجلي له‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125752

موضوع = بكاء آدم على نقض ميثاقه بعد رؤيته الحجر الأسود

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6915

موضوع = ذكر آدم ميثاقه عند رؤية الحجر الأسود لشهادته على ميثاق الخلق‏

آدرس = بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6916

#### \* = ميراث آدم ع‏

موضوع = قتل قابيل لهابيل بوسوسة الشيطان ليستلم ميراث أبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16060

#### \* = ميكائيل و آدم ع‏

موضوع = امتناع الأرض من أخذ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل طينة آدم ع منه و أخذ عزرائيل منها مقتدرا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏120 س‏0 ف‏15639

#### \* = نبوءات آدم ع‏

موضوع = بشارة آدم ع بنوح ع و إخباره بهلاكة مكذبيه بالطوفان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30946

#### \* = نبوة آدم ع‏

موضوع = إسكان آدم بعد التوبة في الأرض إقامة للحجة على العباد

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏106 س‏0 ف‏71633

موضوع = بعث الله مائة و أربعة و عشرون ألف نبي ص ثلاثة عشر منهم مرسلون أولهم آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏73 س‏6 ف‏95910

موضوع = خلق الله آدم ع و بعثه نبيا مرسلا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏32 س‏0 ف‏15243

موضوع = نبوة آدم على العباد

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98805

#### \* = ندامة آدم ع‏

موضوع = التحذير من العمل بآراء النساء و ندامة آدم على عمله برأي حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏452 س‏0 ف‏104258

#### \* = نسيان آدم ع‏

موضوع = إشارة آية و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما إلى نسيانه العهد عند حلول الأجل المقدر في علم الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏43 س‏0 ف‏15300

موضوع = المقارنة بين وفاء علي بن أبي طالب ص في آية و يوفون بالنذر و الاعتذار عن آدم ع في آية فنسي و لم نجد له عزما

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏44 س‏0 ف‏49064

موضوع = تشريع كتابة الدين لأجل نسيان آدم ع و إنكاره ما بذله من عمره لداود ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏4 ص‏102 س‏0 ف‏5132

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بالعهد إليه في النبي و الأئمة ص و عدم عزمه على الإقرار لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏278 س‏0 ف‏37135

موضوع = تفسير و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما بالعهد إليه في النبي و الأئمة و المهدي ص و تركه الإقرار لهم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏279 س‏0 ف‏37138

موضوع = دلالة آية لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي على اشتقاق اسم الإنسان من النسيان‏

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏264 س‏0 ف‏74095

موضوع = هبة آدم ع ثلاثين سنة من عمره لداود ع لما رأى قصر عمره ثم نسيانه لها

آدرس = بحارالانوار ج‏14 ص‏9 س‏0 ف‏18682

موضوع = هبة آدم ع و ستين سنة من عمره إلى داود ع لما رأى قصر عمره في عالم الذر ثم نسيانه ذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏258 س‏0 ف‏16167

موضوع = هبة آدم ع و ستين سنة من عمره إلى داود ع لما رأى قصر عمره في عالم الذر ثم نسيانه ذلك مع كتابة الله عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏258 س‏0 ف‏16163

#### \* = نور آدم ع‏

موضوع = إعطاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص قوة كجبرئيل و جمال كيوسف و حلما كرضوان و نورا كآدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏213 س‏0 ف‏50120

موضوع = حشر أمير المؤمنين ص يوم القيامة و له قوة جبرئيل و نور آدم ع و حلم رضوان و جمال يوسف و صوت داود ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏8 ص‏3 س‏0 ف‏10181

موضوع = خطأ قياس إبليس ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من ناريته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏288 س‏0 ف‏3141

موضوع = زيادة قرب و منزلة و فضل و نور و وقار آدم ع بإيمانه بالنبي ص بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20562

#### \* = نورية آدم ع‏

موضوع = إشارة آية خلقتني من نار و خلقته من طين إلى بدء القياس من مقايسة إبليس ناريته بنورية آدم ع جاهلا بصفاء نور آدم و أفضليته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏198 س‏0 ف‏75927

موضوع = بدء القياس من قياس إبليس ناريته بطين آدم ع جاهلا بفضل نوره على ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏58 ص‏314 س‏0 ف‏74808

موضوع = خطأ إبليس في قياسه ما بين النار و الطين لجهله بأفضلية نورية آدم ع من نور ناره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏291 س‏0 ف‏3163

موضوع = قياس إبليس ناريته بطين آدم جاهلا بصفاء و فضل نور آدم ع على نوره‏

آدرس = بحارالانوار ج‏47 ص‏226 س‏0 ف‏63449

#### \* = هبة آدم ع‏

موضوع = هبة آدم ع و ستين سنة من عمره إلى داود ع لما رأى قصر عمره في عالم الذر ثم نسيانه ذلك مع كتابة الله عليه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏258 س‏0 ف‏16163

#### \* = هبة الله عند آدم ع‏

موضوع = تنزيل النبي أمير المؤمنين عليا ص من نفسه منزلة هبة الله من آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏37 ص‏254 س‏0 ف‏46308

#### \* = هبوط آدم ع‏

موضوع = إخراج آدم ع من الجنة يوم أول ذي الحجة

آدرس = بحارالانوار ج‏95 ص‏189 س‏0 ف‏124331

موضوع = إخراج آدم و حواء من الجنة في اليوم الثالث من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏135 س‏0 ف‏123621

موضوع = إخراج الله آدم من الجنة باقتراحه درجة محمد و علي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏24 ص‏381 س‏0 ف‏34304

موضوع = ارتداء و اتزار و تعمم آدم ع بورق الجنة و تستر حواء بشعرها عند هبوطهما

آدرس = بحارالانوار ج‏9 ص‏342 س‏21 ف‏12347

موضوع = إسكان آدم بعد التوبة في الأرض إقامة للحجة على العباد

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏106 س‏0 ف‏71633

موضوع = إسكان آدم في الجنة و هبوطه إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏122 س‏0 ف‏15650

موضوع = إشارة آيات 20 سورة الأعراف إلى وسوسة الشيطان لآدم و حواء بتمني منزلة أهل البيت ع حسدا فخذلا و أكلا من شجرة الحنطة و استحقا العقوبة بالهبوط

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37286

موضوع = إشارة آيات 39 - 35 سورة البقرة إلى قصة آدم و الشجرة و هبوطه إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏189 س‏0 ف‏15904

موضوع = إشارة آية 36 سورة البقرة إلى هبوط آدم و حواء إلى الأرض و استقرارهم فيها إلى يوم القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏161 س‏0 ف‏15754

موضوع = إشارة آية اهبطوا بعضكم لبعض عدو إلخ إلى عقوبة آدم و حواء بالهبوط من جوار الله لحسدهما لمنزلة أهل البيت ع و إيكالهما إلى نفسهما في طلب المعاش‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏320 س‏0 ف‏37288

موضوع = الإشارة إلى اختيارات اليوم الثالث من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏58 س‏0 ف‏72980

موضوع = إنزال الحجر الأسود من العرش على آدم ع في الهند ثم حمله له إلى مكة بمعونة جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15976

موضوع = إهباط الله آدم و حواء ع من الجنة عقوبة لمعصيتهما

آدرس = بحارالانوار ج‏64 ص‏341 س‏0 ف‏80389

موضوع = بدء تغوط آدم ع من ثقله من طعام الدنيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏114 س‏0 ف‏15600

موضوع = بكاء الملائكة إلى الله من هبوط آدم ع مسودا و ابيضاضه بعد توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏96 س‏0 ف‏123415

موضوع = تحير آدم ع بعد عصيانه و إخراجه من الجنة و نسيانه الميثاق المأخوذ عليه و ولده للنبي و وصيه ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏223 س‏0 ف‏125750

موضوع = تغني إبليس عند أكل آدم ع من الشجرة و حداؤه عند إهباطه و نياحته عند استقراره على الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏212 س‏0 ف‏15997

موضوع = تفسير ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بنخل العجوة التي نزلت مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏130 س‏0 ف‏77851

موضوع = تفسير هوز بسقوط آدم ع من السماء إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏2 ص‏320 س‏0 ف‏3432

موضوع = حكمة هبوط آدم إلى الأرض‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98804

موضوع = خروج آدم ع من الجنة في أول ذي القعدة

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏35 س‏0 ف‏124700

موضوع = خروج آدم ع و حواء من الجنة في اليوم الثالث من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏58 س‏0 ف‏72974

موضوع = خروج آدم ع و حواء من الجنة يوم الثالث الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏101 س‏0 ف‏73295

موضوع = خروج آدم ع و حواء من الجنة يوم الثالث من الشهر

آدرس = بحارالانوار ج‏56 ص‏90 س‏0 ف‏73275

موضوع = خروج آدم من الجنة بطاعة حواء

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏240 س‏0 ف‏131209

موضوع = خلق الرحمة و هبوط آدم الأرض و قبول توبته يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏54 ص‏210 س‏16 ف‏71909

موضوع = خلق و هبوط و وفاة آدم ع يوم الجمعة و قيام الساعة فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏267 س‏0 ف‏115307

موضوع = رنة إبليس حين لعنه و هبوطه و حين بعثة النبي ص و نزول سورة الفاتحة و نخره حين إغوائه لآدم و عند هبوطه ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏89 ص‏237 س‏0 ف‏117600

موضوع = رنة إبليس يوم لعنه و يوم هبوطه و يوم البعثة و يوم نزول سورة الفاتحة و فرحه حين معصية آدم ع و هبوطه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏60 ص‏247 س‏0 ف‏76090

موضوع = عداوة الحرص للنفس و إيجابه لخروج آدم من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏111 س‏0 ف‏101048

موضوع = غضب الله على الحية لتغريرها آدم ع في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏67 س‏7 ف‏95843

موضوع = كون سرنديب أفضل واد في الأرض لهبوط آدم ع فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏210 س‏0 ف‏15973

موضوع = مأمورية جبرئيل بإهباط آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏94 ص‏96 س‏0 ف‏123414

موضوع = مكث آدم ع في الجنة نصف ساعة و هبوطه في الساعة التاسعة من يوم الجمعة وقت صلاة العصر

آدرس = بحارالانوار ج‏57 ص‏265 س‏0 ف‏74102

موضوع = نخير إبليس فرحا عند أكل آدم ع من الشجرة و عند إخراجه من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏145 س‏0 ف‏15692

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15941

موضوع = هبوط آدم إلى الأرض بعد توبته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98803

موضوع = هبوط آدم بالهند

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏180 س‏0 ف‏15854

موضوع = هبوط آدم بالهند و حواء ع بجدة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15963

موضوع = هبوط آدم ع إلى الأرض في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏217 س‏0 ف‏16020

موضوع = هبوط آدم ع بالعلم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏26 ص‏160 س‏0 ف‏36615

موضوع = هبوط آدم ع على الصفا و حواء على المروة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏182 س‏0 ف‏15872

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏194 س‏0 ف‏15918

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15982

آدرس = بحارالانوار ج‏96 ص‏233 س‏0 ف‏125793

موضوع = هبوط آدم ع على جبل باسم في الهند ثم سيره إلى مكة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏211 س‏0 ف‏15983

موضوع = هبوط آدم ع على جبل باسم في وادي نهيل بالهند و هبوط حواء في جدة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15933

موضوع = هبوط آدم ع في الهند ثم ارتحاله إلى مكة بإرشاد جبرئيل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏205 س‏0 ف‏15954

موضوع = هبوط آدم ع في يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏204 س‏0 ف‏15945

موضوع = هبوط آدم ع من الجنة لحسده لفضائل الخمسة الطيبة ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏187 س‏0 ف‏15890

موضوع = هبوط آدم على الصفا و حواء على المروة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏207 س‏0 ف‏15957

موضوع = هبوط آدم في الهند و حجه إلى مكة ماشيا

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏169 س‏0 ف‏15800

موضوع = هبوط آدم و حواء ع عريانين عليهما ورق الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏100 ص‏57 س‏0 ف‏130106

موضوع = هبوط أصناف الثمار مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏120 س‏0 ف‏77822

موضوع = هبوط أصناف الثمار مع آدم ع من الجنة و فسادها في الدنيا لا في الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏119 س‏0 ف‏77820

موضوع = هبوط العتيق و العجوة مع آدم ع و تفرق التمور منهما

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏131 س‏0 ف‏77852

موضوع = هبوط العجوة مع آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏130 س‏0 ف‏77849

موضوع = هبوط العجوة و العتيق مع آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏143 س‏0 ف‏77909

موضوع = هبوط صحيفة مع آدم ع من الجنة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16186

موضوع = هبوط نخل العجوة مع آدم ع من الجنة و غرسها بمكة و تفرق العجوة من نسلها و أنواع النخل من نواها

آدرس = بحارالانوار ج‏63 ص‏129 س‏0 ف‏77845

#### \* = وارث آدم ع‏

موضوع = احتجاج المهدي عج على الناس بوراثته آدم و نوح إبراهيم و موسى و عيسى ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏315 س‏0 ف‏70049

موضوع = إخراج القائم لعصا موسى و تابوت آدم من بحيرة طبرية

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏351 س‏0 ف‏70372

موضوع = إيداع آدم ع العلم و الإيمان و ميراث النبوة و الاسم الأعظم عند وصيه هبة الله بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏19 س‏0 ف‏30731

موضوع = توريث علم آدم ع إلى ولد شيث ع و تهديد قابيل لقتله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏72 ص‏419 س‏0 ف‏93250

موضوع = جعل آدم ع في التابوت علمه و الأسماء و الوصية و دفعه إلى هبة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30923

موضوع = وراثة أهل البيت عصا موسى عنه و هو عن شعيب عن آدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏52 ص‏318 س‏0 ف‏70087

موضوع = وصاية النبي ص لآدم و وراثته لعلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏247 س‏0 ف‏39660

#### \* = وحشة آدم ع‏

موضوع = إشارة جبرئيل على آدم حين مرض و استوحش بضم عصا لوز مر إلى صدره فزال ذلك عنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏73 ص‏229 س‏0 ف‏94739

#### \* = وسيلة آدم ع‏

موضوع = عد النبي ص و آله ع وسيلة آدم ع و دعوة إبراهيم ع و بشارة عيسى ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏17 ص‏259 س‏9 ف‏22722

#### \* = وصي آدم ع‏

موضوع = الإشارة إلى أوصياء بعض الأنبياء ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏27 ص‏15 س‏0 ف‏37514

موضوع = أمر آدم هبة الله بكتمان وصيته و إجراء السنة في ذلك‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30956

موضوع = أمر الله آدم ع بالوصية إلى شيث ع و تسليم علم الأسماء إليه لعدم خلو الأرض من حجة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16197

موضوع = إيداع آدم ع العلم و الإيمان و ميراث النبوة و الاسم الأعظم عند وصيه هبة الله بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏19 س‏0 ف‏30731

موضوع = إيهاب الله هبة الله لآدم ع بعد مقتل وصيه هابيل و أمره بأن يوصي إليه خفية

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏240 س‏0 ف‏16115

موضوع = كون شيث ع أول وصي من بني آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏223 س‏0 ف‏16041

موضوع = وحي الله إلى آدم ع عند انقضاء نبوته بإيداع مواريث العلم و آثار النبوة و الإيمان و الاسم الأكبر عند وصيه هبة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏44 س‏10 ف‏15307

موضوع = وصاية النبي ص لآدم و وراثته لعلمه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏28 ص‏247 س‏0 ف‏39660

موضوع = وصاية شيث بن آدم ع لنبوة أبيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏215 س‏0 ف‏43338

موضوع = وصاية شيث ع لآدم ع و سام ع لنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏39 ص‏163 س‏0 ف‏49869

موضوع = وصاية شيث ع لأبيه آدم ع و وصاية شبان ع لأبيه شيث ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏36 ص‏333 س‏0 ف‏44367

موضوع = وصاية شيث لآدم ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏54 س‏0 ف‏40393

موضوع = وصاية شيث لآدم ع و سام لنوح ع و إسماعيل لإبراهيم ع و يوشع لموسى ع و شمعون لعيسى ع و علي لمحمد ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏35 ص‏26 س‏0 ف‏40226

موضوع = وصاية شيث لآدم و سام لنوح و إسماعيل لإبراهيم و يوشع لموسى و شمعون لعيسى و علي بن أبي طالب ص للنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏129 س‏0 ف‏47695

موضوع = وصاية شيث لآدم و يوشع لموسى و آصف لسليمان و شمعون لعيسى و علي ع للنبي ص‏

آدرس = بحارالانوار ج‏38 ص‏1 س‏0 ف‏46881

موضوع = وصية آدم إلى ابنه شيث يرشده إلى خمس فضائل‏

آدرس = بحارالانوار ج‏75 ص‏452 س‏0 ف‏104256

موضوع = وصية آدم إلى جميع ولده بإطاعة أمر هبة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30922

موضوع = وصية آدم إلى هبة الله بتعاهد بعث نوح و زمانه عند رأس كل سنة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏63 س‏0 ف‏30955

موضوع = وصية آدم إلى هبة الله و تعليمه من الأسماء و الاسم الأعظم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30920

موضوع = وصية آدم ع إلى شيث ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15940

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16185

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16191

موضوع = وصية آدم ع إلى شيث ع هبة الله بن آدم‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏57 س‏0 ف‏30906

#### \* = وصية آدم ع‏

موضوع = أمر الله آدم ع بالوصية إلى شيث ع و تسليم علم الأسماء إليه لعدم خلو الأرض من حجة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16197

موضوع = جعل آدم ع في التابوت علمه و الأسماء و الوصية و دفعه إلى هبة الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30923

موضوع = وصية آدم إلى هبة الله بإخراج عظامه و جعلها في التابوت‏

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30925

موضوع = وصية آدم بوضع كل وصي وصيته في التابوت و حملها نوح ع في سفينة

آدرس = بحارالانوار ج‏23 ص‏59 س‏0 ف‏30927

موضوع = وصية آدم ع إلى شيث أمر النبوة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏226 س‏0 ف‏16065

موضوع = وصية آدم ع إلى شيث ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏196 س‏0 ف‏15940

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16185

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16191

موضوع = وصية آدم ع بجعل جريدة من نخل الجنة في كفنه ليؤنس بها كما كان في حياته و اتباع الأنبياء ع له ثم إحياء النبي ص لسنته بعد اندراسه في الجاهلية

آدرس = بحارالانوار ج‏78 ص‏325 س‏0 ف‏108121

موضوع = وصية آدم ع و تبشيره بنوح ع‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏241 س‏0 ف‏16123

#### \* = وضوء آدم ع‏

موضوع = تشريع غسل أعضاء الوضوء و مسحها إزاء فعل آدم ع حين أكله من الشجرة

آدرس = بحارالانوار ج‏77 ص‏229 س‏0 ف‏106654

#### \* = وفاة آدم ع‏

موضوع = تشريع صلاة الميت من صلاة شيث على آدم ع خمس تكبيرات عدد الفرائض اليومية و جريانها إلى القيامة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏260 س‏0 ف‏16170

موضوع = تعليم جبرئيل لهبة الله كيفية تغسيل آدم ع و الصلاة عليه بعد وفاته‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏45 س‏3 ف‏15311

موضوع = خلق و هبوط و وفاة آدم ع يوم الجمعة و قيام الساعة فيه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏86 ص‏267 س‏0 ف‏115307

موضوع = كيفية وفاة آدم ع و كفنه و دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏266 س‏0 ف‏16203

موضوع = كيفية وفاة آدم و غسله و كفنه و دفنه‏

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏262 س‏0 ف‏16187

موضوع = نزول جبرئيل بكفن و حنوط الجنة مع آلاف ملك عند وفاة آدم ع و تجهيز هبة الله له و صلاته عليه بخمس و سبعين تكبيرة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏264 س‏0 ف‏16200

موضوع = وفاة آدم ع يوم الجمعة

آدرس = بحارالانوار ج‏11 ص‏261 س‏0 ف‏16179

#### \* = وقار آدم ع‏

موضوع = زيادة قرب و منزلة و فضل و نور و وقار آدم ع بإيمانه بالنبي ص بأمر الله‏

آدرس = بحارالانوار ج‏15 ص‏239 س‏0 ف‏20562

1. ( 272) الرجز في التهذيب و اللسان غير منسوب. [↑](#footnote-ref-1)
2. ( 273) ما بين القوسين كله من ص و ط و سقط من س. [↑](#footnote-ref-2)
3. فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، 9جلد، نشر هجرت - قم، چاپ: دوم، 1409 ه.ق. [↑](#footnote-ref-3)
4. ازهرى، محمد بن احمد، تهذيب اللغة، 15جلد، دار احياء التراث العربي - بيروت، چاپ: اول، 1421 ه.ق. [↑](#footnote-ref-4)
5. ( 1) الأخطل، يقوله فى كعب بن جعيل. [↑](#footnote-ref-5)
6. ( 2) و الإدَامُ: ما يُؤْتَدَمُ به مائعاً كان أو جامداً، و جمعه أُدُمٌ مثل كتابٍ و كُتُبٍ، و يسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد، و يجمع على آدامٍ مثل قُفْلٍ و أقفالٍ. مصباح. [↑](#footnote-ref-6)
7. جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، 6جلد، دار العلم للملايين - بيروت، چاپ: اول، 1376 ه.ق. [↑](#footnote-ref-7)
8. ( 2) القصة فى اللسان( 14: 274)، و ستأتى فى( بهل). [↑](#footnote-ref-8)
9. ( 3) البيت و تفسيره فى اللسان( 14: 273). [↑](#footnote-ref-9)
10. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 6جلد، مكتب الاعلام الاسلامي - قم، چاپ: اول، 1404 ه.ق. [↑](#footnote-ref-10)
11. ( 2) قال ابن فارس: و جعلت فلانا أدمة أهلي، أي: أسوتهم، و قال الفراء: الأدمة أيضا: الوسيلة. و قال الزمخشري:

    و هو أدمة قومه: لسيدهم و مقدّمهم. انظر: المجمل 1/ 90، و أساس البلاغة ص 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. ( 3) انظر: المجمل 1/ 90. [↑](#footnote-ref-12)
13. ( 4) الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم:« انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أخرجه الترمذي و قال: حديث حسن. انظر: عارضة الأحوذي 4/ 307، و أخرجه النسائي في سننه 6/ 70، و ابن ماجة 1/ 599. [↑](#footnote-ref-13)
14. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، 1جلد، دار القلم - بيروت، چاپ: اول، 1412 ه.ق. [↑](#footnote-ref-14)
15. ابن اثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، 5جلد، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان - قم، چاپ: چهارم، 1367 ه.ش. [↑](#footnote-ref-15)
16. ( 3). قوله‏[ إلا محبباً موضعاً] الذي في التهذيب: إلا محبباً موضعاً لذلك. [↑](#footnote-ref-16)
17. ( 4). قوله‏[ زمام‏] كذا في الأصل، و شرح القاموس بالزاي، و لعله بالراء. [↑](#footnote-ref-17)
18. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 15جلد، دار صادر - بيروت، چاپ: سوم، 1414 ه.ق. [↑](#footnote-ref-18)
19. فيروز آبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 4جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، 1415 ه.ق. [↑](#footnote-ref-19)
20. ( 1) تأكيد ابليس بر وسوسه‏هاى خود با سوگند، بيان‏گر بى‏اعتمادى آدم( ع) به او است. [↑](#footnote-ref-20)
21. ( 2)« دلّى» در لغت به معناى به طمع آوردن آمده است.( لسان‏العرب) [↑](#footnote-ref-21)
22. ( 1) مقصود از« عهدنا» در اين آيه، همان نهى آنان از تناول درخت ممنوع است. [↑](#footnote-ref-22)
23. ( 2) همان. [↑](#footnote-ref-23)
24. ( 1) آنجايى كه مسأله خلقت و خلافت انسان در زمين با فرشتگان در ميان گذاشته شد معلوم مى‏شود وجود انسان در روى زمين ارتباط تنگاتنگى با فرشتگان دارد. [↑](#footnote-ref-24)
25. ( 2) آگاهى بيش‏تر و فراتر آدم( ع)، نشانه برترى او بر ملائكه است. [↑](#footnote-ref-25)
26. ( 3) فرمان خداوند به ملائكه مبنى بر سجده بر آدم( ع) بيان‏گر منزلت برتر آدم( ع) بر آنان است. [↑](#footnote-ref-26)
27. ( 4) مقصود از« نفس واحدة» و« زوجها» آدم( ع) و حوّا است.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-27)
28. ( 5)« تغشّى‏» كنايه از آميزش است.( مفردات راغب) [↑](#footnote-ref-28)
29. ( 1) يادآورى نتيجه تمرّد از فرمان خدا- به اين‏كه سرانجام استفاده از درخت ممنوع از زمره ستم‏كاران شدن است- به منظور اتمام حجت با آدم( ع) است. [↑](#footnote-ref-29)
30. ( 2) سوگند ابليس براى واداشتن آدم( ع) به تناول از درخت ممنوعه و نيز توجيه نهى خدا از سوى او، نشان مى‏دهد كه آدم( ع) در خوردن از درخت ممنوعه احتياط مى‏كرده است. [↑](#footnote-ref-30)
31. ( 1) تعليم اسما و دريافت كلماتى از جانب خدا، مشعر به نكته است. [↑](#footnote-ref-31)
32. ( 2) خطاب« اهبطوا» به صورت جمع كه سه و بيش از آن را در بر مى‏گيرد، گوياى اين حقيقت است كه مخاطبان، بيش از آدم( ع) و حوّايند. احتمال دارد مقصود، آن دو و نسل آن‏ها باشد. [↑](#footnote-ref-32)
33. ( 1) منظور از كلمات در روايتى، سؤال به حقّ محمد( ص)، على( ع) فاطمه( س)، حسن( ع) و حسين( ع)، و در حديثى ديگر به جملات ذيل تفسير شده است: خدايا تو را منزّه مى‏دانم و به همراه آن تو را سپاس مى‏گويم. من كار بدى انجام دادم و به خود ستم كردم؛ پس مرا بيامرز كه تو بهترين آمرزنده‏اى .... به تحقيق تو بخشنده گناه و رحيم هستى.( نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-33)
34. ( 2)« سويته» به معناى« اعتدلته»، يعنى آن را معتدل و متناسب ساختم است. [↑](#footnote-ref-34)
35. ( 1) منظور از« فتشقى» به قرينه آيه بعد( انّ لك الّا تجوع) رنج و تعب در تحصيل نيازهاى دنيايى است. [↑](#footnote-ref-35)
36. ( 1) امر شدن آدم( ع) به سكونت در بهشت و نهى او از درخت ممنوع، بر وجود تكليف براى آدم( ع) دلالت دارد. [↑](#footnote-ref-36)
37. ( 2) مقصود از« عهد» در اين آيه، فرمان خدا است. [↑](#footnote-ref-37)
38. ( 3) از دو كلمه عصيان و توبه استفاده مى‏شود كه تكليفى براى آدم( ع) وجود داشته است. [↑](#footnote-ref-38)
39. ( 4)« هبط» مصدر« اهبطوا» به معناى پايين آمدن و انتقال از جايى به جايى ديگر است و طبق احتمال اوّل، گوياى آن است كه بهشت آدم( ع) در نقطه‏اى بلند قرار داشته است. [↑](#footnote-ref-39)
40. ( 5) در روايتى از امام صادق( ع) با استدلال به اين‏كه بهشت آخرت جاودانى است بهشت، آدم( ع) را از باغ‏هاى دنيا دانسته است.( نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-40)
41. ( 1) از امام باقر( ع) روايت شده كه فرمود: منظور از« و لقد عهدنا» همان فرمان خدا مبنى بر نزديك نشدن به درخت ممنوعه بوده است.( كمال الدين، ص 213، ب 22، ح 2) [↑](#footnote-ref-41)
42. ( 1)« فا» در« فتلقّى» نشان دهنده اين است كه آدم( ع)، پشيمان شده و خدا راه توبه را به وى آموخته است. [↑](#footnote-ref-42)
43. ( 2)« فا» در« فتلقّى‏» براى تفريع است و از آن حكايت دارد كه آدم( ع) پس از هبوط در زمين، توبه كرده است. [↑](#footnote-ref-43)
44. ( 1) از رسول خدا( ص) نقل شده كه فرمود: كلماتى كه آدم( ع) دريافت كرد، درخواست و توسّل به حقّ محمد( ص)، على( ع)، فاطمه( س)، حسن( ع) و حسين( ع) براى قبول توبه‏اش بود.( الدّرالمنثور، ذيل آيه؛ نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-44)
45. ( 2) نكته فوق بر اساس روايتى است كه در آن عامل عصيان، حرص معرفى شده است( نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-45)
46. ( 3) اين‏كه آدم( ع) و حوّا پس از برهنه شدن در پى وسيله‏اى بر آمدند تا خود را بپوشانند، نشانه احساس شرم آنان است. [↑](#footnote-ref-46)
47. ( 1) مقصود از« خليفه» در آيه، طبق آن‏چه در روايات آمده، خلافت آدم( ع) براى خدا است.( نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-47)
48. ( 2) در اين‏كه منظور از« خليفه» چيست، احتمالاتى وجود دارد: الف. خلافت الهى؛ ب. خلافت از ملائكه؛ ج. خلافت از پيشينيان كه نكته‏هاى فوق بر اساس اين احتمالات است. [↑](#footnote-ref-48)
49. ( 3) به قرينه تناسب موضوع، احتمال دارد مقصود از« ما كنتم تكتمون» خلافت آدم( ع) باشد. [↑](#footnote-ref-49)
50. ( 4) سألت الرضا عن قول الله عزوجل لابليس« ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى»، قال يعنى بقدرتى و قوتى.( توحيد صدوق، ص 154، باب 13، ح 154) [↑](#footnote-ref-50)
51. ( 1) مقصود از« ذكر» و« انثى» آدم( ع) و حوّا است. [↑](#footnote-ref-51)
52. ( 2) كلمه« اذ» مفعول براى فعل مقدّر همچون« اذكر» است. [↑](#footnote-ref-52)
53. ( 3) كلمه« الحقّ» خبر براى مبتداى محذوف، يعنى« هو» است و مقصود از آن سرگذشت آدم و پيامبرانى است كه در آيات سابق بيان شده است.( روح المعانى، ذيل آيه؛ اعراب القرآن الكريم و بيانه، ج 1، ص 523) [↑](#footnote-ref-53)
54. ( 4)« ثمّ» براى تراخى است و بر وجود فاصله‏اى بين خلقت مادهّ و صورت آدم( ع) دلالت مى‏كند. [↑](#footnote-ref-54)
55. ( 1) خطاب« خلقك من تراب» به كافر، به اعتبار خلقت آدم( ع) در جايگاه سرسلسله همه انسان‏ها از خاك است.( مجمع‏البيان، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-55)
56. ( 2) اگرچه در آيه، سخنى از آدم( ع) به ميان نيامده است، به قرينه آيات ديگر و اين‏كه انسان‏هاى فعلى از گل آفريده نشده‏اند، مقصود پدر اوّليّه انسان‏ها، آدم( ع) است. [↑](#footnote-ref-56)
57. ( 3) از گِل معرّفى كردن خلقت انسان، به اعتبار آفرينش اوّليّه او است. [↑](#footnote-ref-57)
58. ( 4) مرجع ضمير« هم» مشركان است؛ امّا به قرينه آيات ديگر و اين‏كه افراد ياد شده از گِل خلق نشده‏اند، مقصود، انسان اوّليّه يعنى آدم( ع) است. [↑](#footnote-ref-58)
59. ( 5)« صلصال» به دو معنا آمده است: الف. گل خشكيده؛ ب. گل بدبو.( مفردات راغب) [↑](#footnote-ref-59)
60. ( 6)« حمإ» به معناى گِل سياه بدبو است.( مفردات راغب) [↑](#footnote-ref-60)
61. ( 7) كلمه« كن» پس از بيان پديد آوردن جسم آدم( ع) از دميدن روح و تكميل خلقت وى حكايت مى‏كند. [↑](#footnote-ref-61)
62. ( 1) اضافه« روحى»، اضافه تشريفى است و مى‏رساند كه روح الهى در مقايسه با ديگر ارواح موجود در عالم شرافت و ارزش ويژه و بالايى دارد. [↑](#footnote-ref-62)
63. ( 2) در روايتى، در تفسير« انّى اعلم ما لا تعلمون» آمده است كه مى‏خواهم بادست‏خود موجودى‏را بيافرينم كه ازذرّيّه او، انبيا و بندگان صالح و امامان پديد آيند.( نورالثقلين، ذيل آيه؛ علل‏الشرايع، ج 1، ص 105، ب 96، ح 1) [↑](#footnote-ref-63)
64. ( 1) بنابراين احتمال كه مخاطب« اهبطوا» آدم( ع)، حوّا و ابليس باشد،« بعضكم لبعض عدو»، شامل ابليس نيز مى‏شود. [↑](#footnote-ref-64)
65. 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-65)
66. ( 1) امام رضا( ع) فرمود: عصيان آدم( ع) پيش از نبوّت حضرت بود.( عيون اخبارالرضا، ج 1، ص 195، ب 46، ح 1؛ نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-66)
67. ( 2) واژه« ندا» به طور معمول در مواردى به كار برده مى‏شود كه مخاطب فاصله به نسبت بسيارى با ندا دهنده داشته باشد؛ خواه اين واژه را پس از تخلّف آدم( ع) و همسرش به كار برده باشد. [↑](#footnote-ref-67)
68. ( 1)« غوى» به معنى« خاب» ناكامى از رسيدن به مطلوب مى‏باشد.( مفردات راغب) و نيز به معناى كار جاهلانه است.( مفردات راغب) [↑](#footnote-ref-68)
69. ( 2) نكته فوق بر اساس روايتى است كه در آن، عامل عصيان، حرص معرّفى شده است.( نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-69)
70. ( 1) بنابر احتمالى، مقصود شيطان از« ما نهل- كما ربّكما عن هذه الشجرة إلّاأن تكونا ملكين أوتكونا من الخلدين» اين بوده كه سفارش خدا مربوط به فرشتگان يا كسانى است كه جاويدند، نه آدم( ع) و همسرش. [↑](#footnote-ref-70)
71. ( 1) مقصود از« ممّا كانا فيه» احتمال دارد مقام قرب باشد. [↑](#footnote-ref-71)
72. ( 2)« تغشّى‏» در لغت به معناى پوشانيدن، و در آيه، كنايه از آميزش است كه لازمه آن، داشتن غريزه جنسى است.( مفردات راغب) [↑](#footnote-ref-72)
73. ( 3) ضمير در« دعوا» و« ربهما» به آدم( ع) و حوّا بر مى‏گردد. در اين‏كه مرجع ضمير در« جعلا له شركاء» چيست، دو احتمال وجود دارد: نخست به پدر و مادر از نوع انسان برگردد و دوم به آدم و حوّا كه در اين صورت، منظور از شرك در آيه، توجّه به اسباب طبيعى خواهد بود كه با اخلاص كامل منافات داشته باشد. [↑](#footnote-ref-73)
74. ( 1) آگاهى بيش‏تر و فراتر آدم( ع)، نشانه برترى او بر ملائكه است. [↑](#footnote-ref-74)
75. ( 1) فرمان خدا به ملائكه براى سجده بر آدم( ع) بيان‏گر منزلت برتر او است. [↑](#footnote-ref-75)
76. ( 2) از اين‏كه حضرت آدم( ع) در خطاب‏ها و تكليف‏هاى مشترك بين او و همسرش مورد خطاب قرار گرفته، برمى‏آيد كه او از حوّا برتر است. [↑](#footnote-ref-76)
77. ( 3) در آيه پيشين آمده كه آدم( ع) در پى نافرمانى، از رشد و كمال و بازماند« غوى». فعل« هدى» در اين آيه دلالت مى‏كند كه خداوند آثار آن گمراهى را از ميان برد و راه كمال را به او نشان داد. [↑](#footnote-ref-77)
78. ( 4) امر خداوند به ملائكه براى سجده بر آدم( ع) طبق فرموده امام رضا( ع) نشانه تكريم او است.( نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-78)
79. ( 1) عبارت« ارايت» براى سؤال و به معناى« اخبرنى» است؛ بنابر اين مقصود از آن اين است كه خداوندا به من اطّلاع بده كه چرا آدم را بر من برترى دادى. [↑](#footnote-ref-79)
80. ( 2) از اسناد آفرينش آدم( ع) به خداوند با تعبير( خلقت بيدىّ) عظمت و عنايت ويژه استفاده مى‏شود. [↑](#footnote-ref-80)
81. ( 3) طبق روايت نقل شده از امام رضا( ع) عصيان آدم( ع) در بهشت بوده و آن‏گاه كه به زمين هبوط مى‏كند، مقام عصمت يافته و به نبوّت برگزيده شده است.( نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-81)
82. ( 4) در مرجع ضمير« دعوا» دو نظر است: 1. پدر و مادر از نوع انسان؛ 2. آدم و حوّا كه برداشت بر اساس احتمال دوم است. در اين صورت، منظور از ناسپاسى، عدم توجّه تام به خداوند است كه با عصمت منافات نخواهد داشت. [↑](#footnote-ref-82)
83. ( 1) از اين‏كه ابليس از مادّه اوّليّه خلقت آدم( ع) اطلاع دارد و آن را اعلام مى دارد، استفاده مى‏شود كه او پيش از آدم( ع) بوده است. [↑](#footnote-ref-83)
84. ( 2) از فرمان خدا به ملائكه براى سجده بر آدم( ع) و اطاعت آنان و تمرّد ابليس برمى‏آيد كه ابليس پيش از آدم( ع) و در ميان فرشتگان بوده است. [↑](#footnote-ref-84)
85. ( 3) از اين‏كه در آيه، دقيقاً معلوم نشده است كه آدم( ع) قرار بوده خليفه چه كسى يا چه كسانى بشود و نيز اين احتمال كه انسان‏هايى پيش از آدم( ع) بوده‏اند كه ملائكه براساس آن به خداوند درباره آدم( ع) نظر داده‏اند، برمى‏آيد كه مقصود از خلافت آدم( ع) مى‏تواند جانشينى او براى انسان‏هاى پيش از وى باشد. [↑](#footnote-ref-85)
86. ( 4)« انشأكم» در صورتى كه خطاب به همه انسان‏ها باشد، بر اين دلالت مى‏كند كه ساكنان فعلى زمين از نسل قبلى ساكنان آن نبوده‏اند؛ بلكه از نو پديد آمده‏اند؛ زيرا مقتضاى تشبيه« كما انشأكم» اين است كه ساكنان قبلى همه منقرض شده‏اند و نسل فعلى از طريق آدم( ع) پديد آمده است. [↑](#footnote-ref-86)
87. ( 1) خطاب« خلقك من تراب» به كافر، به اعتبار خلقت آدم( ع) در جايگاه سرسلسله همه انسان‏ها از خاك است. [↑](#footnote-ref-87)
88. ( 2) مرجع ضمير« هم» مشركان است؛ امّا به قرينه آيات ديگر و اين‏كه افراد ياد شده از گِل خلق نشده‏اند، مقصود انسان اوّليّه يعنى آدم( ع) است. [↑](#footnote-ref-88)
89. ( 3) ذكر نام آدم( ع) در كنار انبياى الهى با واژه« اصطفى»( برگزيد) حاكى از نبوّت او است و روايات نيز آن را تأييد مى‏كند.( تفسير عياشى، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-89)
90. ( 1) مقصود از« اجتبى‏»( برگزيد) بنابر احتمال مى‏تواند انتخاب آدم( ع) از جانب خدا براى نبوّت باشد. [↑](#footnote-ref-90)
91. ( 2) بنابراين احتمال كه مقصود از مرد و زن در آيه، آدم( ع) و حوّا باشند، نكته ياد شده استفاده مى‏شود. [↑](#footnote-ref-91)
92. ( 3) خطاب صيغه جمع« إهبطوا» نشان دهنده اين‏است كه غير از آدم( ع) و حوّا، افراد ديگرى نيز مورد خطابند و احتمال دارد نسل آدم( ع) باشد. [↑](#footnote-ref-92)
93. ( 4) بنابراين احتمال كه« بعضكم لبعض عدوّ» به اعتبار نسل آدم( ع) باشد و نه مخاطبان موجود، نكته قابل استفاده است. [↑](#footnote-ref-93)
94. ( 1) متعلَّق« إهبطوا» طبق روايت، اماكنى مثل صفا و مروه است.( نورالثقلين، ذيل آيه) [↑](#footnote-ref-94)
95. ( 1) برداشت به اين مناسب است كه« مِن» نشويه باشد؛ يعنى آفرينش حوّا و از آدم( ع) نشأت گرفته است. صدر آيه فرموده:« من نفس واحدة» و نفرمود« من نفسين» كه اين معنا را تاييد مى‏كند، و مؤيد برداشت فرمايش امام صادق( ع) است كه فرمود:« ان الله خلق آدم من الماء و الطين و خلق حوّا من آدم ...».( كافى، ج 5، ص 337، ح 4) [↑](#footnote-ref-95)
96. 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-96)
97. 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-97)
98. 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-98)
99. ( 4). تفسير كتاب مقدس، ج 1، ص 148 [↑](#footnote-ref-99)
100. ( 1). الصحاح، ج 5، ص 1859،« آدم» [↑](#footnote-ref-100)
101. ( 2). النهايه، ج 1، ص 32،« آدم» [↑](#footnote-ref-101)
102. ( 3). مقاييس، ج 1، ص 71 و 72،« أدم» [↑](#footnote-ref-102)
103. ( 4). الكشاف، ج 1، ص 125؛ تفسير ملاصدرا، ج 2، ص 319 [↑](#footnote-ref-103)
104. ( 5). التحرير و التنوير، ج 1، ص 408 [↑](#footnote-ref-104)
105. ( 6). مفردات، ص 70،« آدم» [↑](#footnote-ref-105)
106. ( 7). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 307؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 179؛ روح‏المعانى، مج 1، ج 1، ص 356؛ [↑](#footnote-ref-106)
107. ( 8). قاموس‏قرآن، ج 1، ص 38،« آدم» [↑](#footnote-ref-107)
108. ( 9). التحقيق، ج 1، ص 52،« أدم» [↑](#footnote-ref-108)
109. ( 1). بيان‏السعاده، ج 1، ص 75؛ المنار، ج 1، ص 280؛ الميزان، ج 1، ص 132 و 133 [↑](#footnote-ref-109)
110. ( 2). المنار، ج 1، ص 283؛ الميزان، ج 1، ص 134 و 135 [↑](#footnote-ref-110)
111. ( 3). المنار، ج 1، ص 280- 283 [↑](#footnote-ref-111)
112. ( 1). الخصال، ص 652 [↑](#footnote-ref-112)
113. ( 2). شرح فصوص الحكم، ص 405 و 406 و 408 [↑](#footnote-ref-113)
114. ( 3). شرح الاسماء، ص 554 [↑](#footnote-ref-114)
115. ( 4). همان، ص 624 [↑](#footnote-ref-115)
116. ( 5). مجمع‏البيان، ج 6، ص 516؛ فتح‏القدير، ج 3، ص 130. [↑](#footnote-ref-116)
117. ( 6). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 308؛ التبيان، ج 1، ص 136؛ بحارالانوار، ج 11، ص 101، ح 6 [↑](#footnote-ref-117)
118. ( 7). شرح فصوص الحكم، ص 89 [↑](#footnote-ref-118)
119. ( 8). التفسير الكبير، ج 8، ص 80 [↑](#footnote-ref-119)
120. ( 1). الميزان، ج 12، ص 154 و 155 [↑](#footnote-ref-120)
121. ( 2). روح‏المعانى، مج 8، ج 14، ص 54 [↑](#footnote-ref-121)
122. ( 3). المنار، ج 8، ص 329؛ نمونه، ج 6، ص 98 و 99 [↑](#footnote-ref-122)
123. ( 4). الميزان، ج 12، ص 154 [↑](#footnote-ref-123)
124. ( 5). ماوردى، ج 6، ص 162 [↑](#footnote-ref-124)
125. ( 6). التبيان، ج 1، ص 136 و 137 [↑](#footnote-ref-125)
126. ( 7). مجمع‏البيان، ج 2، ص 763 [↑](#footnote-ref-126)
127. ( 8). الدرّالمنثور، ج 1، ص 111 [↑](#footnote-ref-127)
128. ( 9). ابن‏كثير، ج 2، ص 211 و 570 [↑](#footnote-ref-128)
129. ( 10). مراغى، مج 1، ج 3، ص 173 [↑](#footnote-ref-129)
130. ( 11). الميزان، ج 4، ص 143 و 144؛ ج 16، ص 255- 260 [↑](#footnote-ref-130)
131. ( 1). آدم و حوّا، ص 59 [↑](#footnote-ref-131)
132. ( 2). البحث حول نظريةالتطور، ص 22- 43 [↑](#footnote-ref-132)
133. ( 1). الميزان، ج 16، ص 258 [↑](#footnote-ref-133)
134. ( 2). كتاب مقدس، پيدايش 2: 7 [↑](#footnote-ref-134)
135. ( 3). البحث حول نظرية التطور، ص 14 و 15؛ تكامل جانداران، ص 17- 19؛ نمونه، ج 11، ص 85 و 86 [↑](#footnote-ref-135)
136. ( 4). آفرينش و انسان، ص 91- 94؛ البحث حول نظرية التطور، ص 13 [↑](#footnote-ref-136)
137. ( 5). التفسير الكبير، ج 9، ص 161 [↑](#footnote-ref-137)
138. ( 6). الميزان، ج 4، ص 136؛ المنار، ج 4، ص 330 [↑](#footnote-ref-138)
139. ( 7). عيّاشى، ج 1، ص 216؛ البرهان، ج 2، ص 11؛ من‏لايحضره‏الفقيه، ج 3، ص 379 [↑](#footnote-ref-139)
140. ( 8). بحارالانوار، ج 11، ص 116 [↑](#footnote-ref-140)
141. ( 9). مراغى، مج 2، ج 4، ص 176 [↑](#footnote-ref-141)
142. ( 10). كتاب مقدّس، پيدايش 2: 21 [↑](#footnote-ref-142)
143. ( 11). من‏لايحضره‏الفقيه، ج 3، ص 380 و 381 [↑](#footnote-ref-143)
144. ( 1). الميزان، ج 4، ص 136، 137، 144 و 145 [↑](#footnote-ref-144)
145. ( 2). كشف‏الاسرار، ج 3، ص 92 و 93 [↑](#footnote-ref-145)
146. ( 3). الكشّاف، ج 3، ص 94 [↑](#footnote-ref-146)
147. ( 4). التفسير الكبير، ج 8، ص 24 [↑](#footnote-ref-147)
148. ( 5). همان، ج 22، ص 129 [↑](#footnote-ref-148)
149. ( 6). كتاب مقدّس، پيدايش، 4 [↑](#footnote-ref-149)
150. ( 7). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 288 [↑](#footnote-ref-150)
151. ( 8). التبيان، ج 1، ص 131 [↑](#footnote-ref-151)
152. ( 9). جامع البيان، مج 1، ج 1، ص 288 [↑](#footnote-ref-152)
153. ( 1). المنار، ج 1، ص 258 [↑](#footnote-ref-153)
154. ( 2). جامع البيان، مج 1، ج 1، ص 288 [↑](#footnote-ref-154)
155. ( 3). الميزان، ج 1، ص 116 [↑](#footnote-ref-155)
156. ( 4). الكشاف، ج 1، ص 124؛ روان جاويد، ج 1، ص 53 [↑](#footnote-ref-156)
157. ( 5). الكشّاف، ج 1، ص 124؛ بيضاوى، ج 1، ص 81. روح‏المعانى، مج 1، ج 1، ص 351 [↑](#footnote-ref-157)
158. ( 6). الميزان، ج 1، ص 116 [↑](#footnote-ref-158)
159. ( 1). تفسير ملاصدرا، ج 2، ص 300 [↑](#footnote-ref-159)
160. ( 2). بيضاوى، ج 1، ص 82 [↑](#footnote-ref-160)
161. ( 3). شرح فصوص الحكم، ص 369 [↑](#footnote-ref-161)
162. ( 4). جامع البيان، مج 1، ج 1، ص 314 [↑](#footnote-ref-162)
163. ( 5). التبيان، ج 1، ص 134 [↑](#footnote-ref-163)
164. ( 6). مجمع البيان، ج 1، ص 177 [↑](#footnote-ref-164)
165. ( 7). فى‏ظلال، ج 1، ص 56 [↑](#footnote-ref-165)
166. ( 8). الميزان، ج 1، ص 115 [↑](#footnote-ref-166)
167. ( 9). مجمع‏البيان، ج 1، ص 180؛ التفسير الكبير، ج 2، ص 178 [↑](#footnote-ref-167)
168. ( 10). نمونه، ج 1، ص 178 [↑](#footnote-ref-168)
169. ( 1). جامع البيان، مج 1، ج 1، ص 309 [↑](#footnote-ref-169)
170. ( 2). ماوردى، ج 1، ص 99 [↑](#footnote-ref-170)
171. ( 3). التبيان، ج 1، ص 138 و 139؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 180 [↑](#footnote-ref-171)
172. ( 4). تفسير ملاصدرا، ج 2، ص 320 [↑](#footnote-ref-172)
173. ( 5). كشف‏الاسرار، ج 1، ص 137- 139 [↑](#footnote-ref-173)
174. ( 6). المنار، ج 1، ص 263 [↑](#footnote-ref-174)
175. ( 1). مجمع‏البيان، ج 1، ص 181 [↑](#footnote-ref-175)
176. ( 2). الميزان، ج 1، ص 117 و 118؛ انسان از آغاز تا انجام، ص 29 [↑](#footnote-ref-176)
177. ( 3). بيان السعاده، ج 1، ص 76 و 77 [↑](#footnote-ref-177)
178. ( 4). كتاب مقدّس، پيدايش 2: 19 [↑](#footnote-ref-178)
179. ( 1). تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 7- 9 [↑](#footnote-ref-179)
180. ( 2). التبيان، ج 1، ص 150؛ مجمع البيان، ج 1، ص 189 [↑](#footnote-ref-180)
181. ( 3). التفسير الكبير، ج 2، ص 213 [↑](#footnote-ref-181)
182. ( 4). عيون اخبار الرضا، ج 1، ص 541، نورالثقلين، ج 1، ص 58 [↑](#footnote-ref-182)
183. ( 1). الميزان، ج 8، ص 20 و 21؛ الفرقان، ج 8 و 9، ص 42 و 43 [↑](#footnote-ref-183)
184. ( 2). الفرقان، ج 8 و 9، ص 42 و 43 [↑](#footnote-ref-184)
185. ( 3). تفسير موضوعى، ج 6، ص 210 [↑](#footnote-ref-185)
186. ( 4). مجمع‏البيان، ج 1، ص 188؛ التفسير الكبير، ج 19، ص 182؛ تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 79 [↑](#footnote-ref-186)
187. ( 5). التفسيرالكبير، ج 2، ص 238 و ج 14، ص 47؛ تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 78 [↑](#footnote-ref-187)
188. ( 6). الفتوحات‏المكيه، ج 2، ص 61 و 423؛ شرح فصوص قيصرى، ص 547 [↑](#footnote-ref-188)
189. ( 7). الميزان، ج 12، ص 158 [↑](#footnote-ref-189)
190. ( 8). همان، ج 8، ص 24 [↑](#footnote-ref-190)
191. ( 9). المنير، ج 1، ص 161 [↑](#footnote-ref-191)
192. ( 10). مجمع‏البيان، ج 4، ص 620؛ المنار، ج 8، ص 330؛ الميزان، ج 8، ص 29 [↑](#footnote-ref-192)
193. ( 11). الميزان، ج 8، ص 24 [↑](#footnote-ref-193)
194. ( 12). المنار، ج 8، ص 331 [↑](#footnote-ref-194)
195. ( 1). الميزان، ج 8، ص 24 [↑](#footnote-ref-195)
196. ( 2). مجمع‏البيان، ج 4، ص 618- 619؛ التفسير الكبير، ج 2، ص 212؛ تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 4 [↑](#footnote-ref-196)
197. ( 3). كشف‏الاسرار، ج 3، ص 565؛ الفرقان، ج 1، ص 297؛ نمونه، ج 1، ص 181 [↑](#footnote-ref-197)
198. ( 4). مجمع‏البيان، ج 1، ص 194 [↑](#footnote-ref-198)
199. ( 5). قرطبى، ج 1، ص 208 [↑](#footnote-ref-199)
200. ( 6). مجمع‏البيان، ج 1، ص 194 [↑](#footnote-ref-200)
201. ( 7). تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 84 [↑](#footnote-ref-201)
202. ( 1). تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 81 و 82 [↑](#footnote-ref-202)
203. ( 2). همان، ص 83 [↑](#footnote-ref-203)
204. ( 3). الميزان، ج 1، ص 135 و 139 [↑](#footnote-ref-204)
205. ( 4). الاعتقادات، ص 91؛ التبيان، ج 1، ص 156؛ روح‏المعانى، مج 1، ج 1، ص 371 و 372 [↑](#footnote-ref-205)
206. ( 5). تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 83 [↑](#footnote-ref-206)
207. ( 6). المنار، ج 1، ص 277 [↑](#footnote-ref-207)
208. ( 7). الكافى، ج 3، ص 247؛ قمى، ج 1، ص 71؛ بحارالانوار، ج 6، ص 284- 285 و ج 11، ص 161 و 162 [↑](#footnote-ref-208)
209. ( 8). المنار، ج 1، ص 277؛ تفسيرملاصدرا، ج 3، ص 81؛ التفسير الكبير، ج 3، ص 3 [↑](#footnote-ref-209)
210. ( 1). كتاب مقدّس، پيدايش 2: 8 [↑](#footnote-ref-210)
211. ( 2). همان، پيدايش 3: 23 [↑](#footnote-ref-211)
212. ( 3). التبيان، ج 1، ص 157؛ جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 332؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 195 [↑](#footnote-ref-212)
213. ( 4). عيون اخبارالرضا، ج 1، ص 397 [↑](#footnote-ref-213)
214. ( 5). تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 92- 93؛ الرسائل التوحيديه، ص 186 [↑](#footnote-ref-214)
215. ( 6). جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 333؛ التفسير الكبير، ج 3، ص 5 و 6؛ مراغى، مج 1، ج 1، ص 91 [↑](#footnote-ref-215)
216. ( 1). التفسير الكبير، ج 3، ص 4 و 5؛ تفسيرملاصدرا، ج 3، ص 90؛ نمونه، ج 6، ص 124 [↑](#footnote-ref-216)
217. ( 2). التفسير الكبير، ج 3، ص 5؛ تفسيرملاصدرا، ج 3، ص 90 [↑](#footnote-ref-217)
218. ( 3). الكاشف، ج 1، ص 88. نمونه، ج 6، ص 124 [↑](#footnote-ref-218)
219. ( 4). التبيان، ج 1، ص 159. تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 90 [↑](#footnote-ref-219)
220. ( 5). الميزان، ج 1، ص 137 و ج 14، ص 222 [↑](#footnote-ref-220)
221. ( 1). التبيان، ج 1، ص 162؛ مجمع البيان، ج 1، ص 197؛ التفسير الكبير، ج 3، ص 15 [↑](#footnote-ref-221)
222. ( 2). الميزان، ج 1، ص 131 [↑](#footnote-ref-222)
223. ( 3). كشف‏الاسرار، ج 3، ص 577؛ التفسير الكبير، ج 14، ص 46 [↑](#footnote-ref-223)
224. ( 4). التفسير الكبير، ج 14، ص 46 [↑](#footnote-ref-224)
225. ( 5). كشف‏الاسرار، ج 3، ص 578؛ مجمع‏البيان، ج 4، ص 627 [↑](#footnote-ref-225)
226. ( 1). التفسير الكبير، ج 14، ص 46 [↑](#footnote-ref-226)
227. ( 2). الميزان، ج 8، ص 61؛ الفرقان، ج 8 و 9، ص 62 [↑](#footnote-ref-227)
228. ( 3). مجمع‏البيان، ج 4، ص 623 [↑](#footnote-ref-228)
229. ( 4). مفردات، ص 832،« هبط»؛ نمونه، ج 13، ص 332 [↑](#footnote-ref-229)
230. ( 5). جامع البيان، م 1، ج 1، ص 342 [↑](#footnote-ref-230)
231. ( 6). التبيان، ج 4، ص 375 [↑](#footnote-ref-231)
232. ( 7). نمونه، ج 1، ص 187؛ احسن‏الحديث، ج 1، ص 98 [↑](#footnote-ref-232)
233. ( 8). التبيان، ج 4، ص 375؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 197 [↑](#footnote-ref-233)
234. ( 9). مجمع البيان، ج 1، ص 198 [↑](#footnote-ref-234)
235. ( 10). التبيان، ج 1، ص 164؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 198؛ التحرير والتنوير، ج 1، ص 434 [↑](#footnote-ref-235)
236. ( 11). مجمع‏البيان، ج 1، ص 198- 204؛ تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 109 [↑](#footnote-ref-236)
237. ( 12). نمونه، ج 1، ص 199؛ احسن‏الحديث، ج 6، ص 462 [↑](#footnote-ref-237)
238. ( 1). مجمع‏البيان، ج 1، ص 203؛ التفسير الكبير، ج 3، ص 26؛ تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 158 [↑](#footnote-ref-238)
239. ( 2). مجمع‏البيان، ج 1، ص 203؛ تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 158 [↑](#footnote-ref-239)
240. ( 3). مجمع‏البيان، ج 1، ص 203؛ تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 159؛ المنار، ج 1، ص 278 [↑](#footnote-ref-240)
241. ( 4). الفرقان، ج 1، ص 338 [↑](#footnote-ref-241)
242. ( 5). التفسير الكبير، ج 3، ص 4 [↑](#footnote-ref-242)
243. ( 6). همان، ص 4 و 26؛ تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 159؛ نمونه، ج 1، ص 199 [↑](#footnote-ref-243)
244. ( 7). الميزان، ج 1، ص 126- 127 [↑](#footnote-ref-244)
245. ( 8). الأمالى، صدوق، ص 150 [↑](#footnote-ref-245)
246. ( 1). الميزان، ج 1، ص 149 و 150؛ علل‏الشرايع، ج 2، ص 302 [↑](#footnote-ref-246)
247. ( 2). التفسير الكبير، ج 3، ص 27 [↑](#footnote-ref-247)
248. ( 3). كشف‏الاسرار، ج 1، ص 151 [↑](#footnote-ref-248)
249. ( 4). الميزان، ج 1، ص 139 [↑](#footnote-ref-249)
250. ( 5). عيّاشى، ج 1، ص 36- 39؛ علل‏الشرايع، ج 2، ص 137؛ نورالثقلين، ج 1، ص 64 و 65 [↑](#footnote-ref-250)
251. ( 1). الميزان، ج 1، ص 150 [↑](#footnote-ref-251)
252. ( 2). مجمع‏البيان، ج 1، ص 200؛ الميزان، ج 1، ص 133 [↑](#footnote-ref-252)
253. ( 3). جامع‏البيان، م 1، ج 1، ص 348؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 200؛ التفسير الكبير، ج 3، ص 20 [↑](#footnote-ref-253)
254. ( 4). مجمع‏البيان، ج 1، ص 200؛ الميزان، ج 1، ص 147؛ جامع‏البيان، مج 1، ج 1، ص 348 [↑](#footnote-ref-254)
255. ( 5). كشف‏الاسرار، ج 1، ص 155؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 200؛ نمونه، ج 1، ص 199 [↑](#footnote-ref-255)
256. ( 6). كشف‏الاسرار، ج 1، ص 155؛ الكشّاف، ج 1، ص 128؛ المنير، ج 1، ص 142 [↑](#footnote-ref-256)
257. ( 7). كشف‏الاسرار، ج 1، ص 155؛ التفسير الكبير، ج 3، ص 19 [↑](#footnote-ref-257)
258. ( 8). مجمع‏البيان، ج 1، ص 200؛ الدرّالمنثور، ج 1، ص 147 [↑](#footnote-ref-258)
259. ( 9). كشف‏الاسرار، ج 1، ص 156؛ التفسير الكبير، ج 3، ص 20؛ تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 131 [↑](#footnote-ref-259)
260. ( 10). نمونه، ج 1، ص 199 [↑](#footnote-ref-260)
261. ( 11). مجمع‏البيان، ج 10، ص 722؛ نورالثقلين، ج 5، ص 562 [↑](#footnote-ref-261)
262. ( 1). المنار، ج 7، ص 602 [↑](#footnote-ref-262)
263. ( 2). كشف‏الاسرار، ج 1، ص 138؛ مجمع‏البيان، ج 1، ص 181- 186؛ التفسير الكبير، ج 2، ص 177 [↑](#footnote-ref-263)
264. ( 3). مجمع‏البيان، ج 1، ص 181- 186؛ التفسير الكبير، ج 2، ص 177 [↑](#footnote-ref-264)
265. ( 4). الميزان، ج 1، ص 150؛ التحرير و التنوير، ج 7، ص 346 [↑](#footnote-ref-265)
266. ( 5). الكاشف، ج 1، ص 86 [↑](#footnote-ref-266)
267. ( 6). تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 90؛ الميزان، ج 1، ص 145 نمونه، ج 1، ص 188 [↑](#footnote-ref-267)
268. ( 7). التبيان، ج 1، ص 162. التفسير الكبير، ج 3، ص 5 و 6؛ الميزان، ج 1، ص 130 [↑](#footnote-ref-268)
269. ( 8). الميزان، ج 1، ص 145؛ نمونه، ج 1، ص 187 [↑](#footnote-ref-269)
270. ( 9). التفسير الكبير، ج 3، ص 12؛ المنار، ج 7، ص 513؛ مراغى، مج 1، ج 1، ص 94 [↑](#footnote-ref-270)
271. ( 1). ابن‏كثير، ج 2، ص 286 [↑](#footnote-ref-271)
272. ( 2). الميزان، ج 8، ص 376 [↑](#footnote-ref-272)
273. ( 3). تنزيه الانبيا، ص 32 [↑](#footnote-ref-273)
274. ( 4). تنزيه‏الانبياء، ص 29 و 30؛ التفسيرالكبير، ج 15، ص 86- 88؛ المنار، ج 9، ص 522- 524 [↑](#footnote-ref-274)
275. ( 1). الميزان، ج 8، ص 25 [↑](#footnote-ref-275)
276. ( 2). پرتوى از قرآن، ج 1، ص 121 [↑](#footnote-ref-276)
277. ( 3). تفسير ملاصدرا، ج 3، ص 80 [↑](#footnote-ref-277)
278. ( 4). نمونه، ج 6، ص 118 [↑](#footnote-ref-278)
279. 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-279)