استقامت مؤمنان و وعده پيروزي

انبيا همه به مبارزه با طاغوت پرداختند و امتهاي بيشماري هم انبيا را در مبارزه با كفر و نفاق ياري كردند: (وكأَين من نبّيٍ قاتل معه ربيون كثيرٌ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا و الله يحبّ الصابرين)[1]؛ در مقابل هر مصيبتي كه در راه خدا به آنها رسيد، نه اظهار مسكنت كردند و نه اظهار سستي. آنان صابر بودند و محبوب خداوند شدند و از مرحله محبّ خدا بودن به مقام والاي محبوب خدا شدن بار يافتند. مبارزان راه حق از آن جهت كه صابرند، محبوب خدايند، و خدا محبوب خود را نه در دنيا و نه در آخرت رها نمي‏كند و هر كس از نصرت خدا برخوردار شد، پيروز مي‏شود. پس صابران كه محبوبان الهي هستند ظفرمند خواهند بود و اين وعده خداوند و سنّت او نسبت به رزمندگان راه حق است و اين امر، اختصاص به يك امت ندارد،بلكه مربوط به همه امتها و همه انبياي پيشين بوده است. هر كسي كه در پيِ پيغمبري حركت كرده و دينش را ياري كرده است، مشمول اين اصل كلي است.و خداوند وعده نصرت وپيروزي به او مي‏دهد.

سيره‏ پيامبران در قرآن جلد 6 - صفحه95