**بسم الله الرحمن الرحیم**

**فقه التعامل**

**معیار های اخوت**

**استاد آیت الله عندلیب همدانی**

**جلسه بیست و چهارم\_10 آذر 1397**

ما در بحثمان از دو جهت ناچاریم و باید روایاتی را که به نحوی مربوط به حب فی الله و بغض فی الله می شود، حال چه با این تعبیر و چه تعابیر شبیه به این، ملاحظه کنیم. یکی اینکه اساس موضوع بحث که تعامل با آراء و مذاهب مختلف است این مطلب را اقتضاء می کند و دیگر هم این بحث خاصی که الان در پیش داریم و آن تعیین حد و مرز اخوت و مؤاخاة دینی است. در جلسه گذشته عرض کردیم روایات بسیاری داریم که مربوط به بحث ماست و در نتیجه گیری نهایی قطعا باید مورد ملاحظه قرار گیرد. از جمله روایاتی که در بحار الانوار، ج 66 ص 236 به بعد ذکر شده است. باب الحب فی الله و البغض فی الله. حتما این روایات را ملاحظه بفرمائید من چند نمونه را می خوانم.

روایت اول که هم در علل شرایع آمده است و هم در عیون اخبار الرضا و هم در امالی:

م، تفسير الإمام عليه السلام ع، علل الشرائع ن‏، عيون أخبار الرضا عليه السلام لي، الأمالي للصدوق الْمُفَسِّرُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَحْبِبْ فِي اللَّهِ وَ أَبْغِضْ فِي اللَّهِ وَ وَالِ فِي اللَّهِ وَ عَادِ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا تَنَالُ وَلَايَةَ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِكَ وَ لَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَ إِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ (اصلا حقیقت ایمان در این حب فی الله و بغض فی الله نهفته است) وَ قَدْ صَارَتْ مُوَاخَاةُ النَّاسِ يَوْمَكُمْ هَذَا أَكْثَرَهَا فِي الدُّنْيَا عَلَيْهَا يَتَوَادُّونَ وَ عَلَيْهَا يَتَبَاغَضُونَ وَ ذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ وَ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ أَنِّي قَدْ وَالَيْتُ وَ عَادَيْتُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ وَلِيُّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى أُوَالِيَهُ وَ مَنْ عَدُوُّهُ حَتَّى أُعَادِيَهُ فَأَشَارَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ أَ تَرَى هَذَا فَقَالَ بَلَى قَالَ وَلِيُّ هَذَا وَلِيُّ اللَّهِ فَوَالِهِ وَ عَدُوُّ هَذَا عَدُوُّ اللَّهِ فَعَادِهِ وَالِ وَلِيَّ هَذَا وَ لَوْ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيكَ وَ وَلَدِكَ وَ عَادِ عَدُوَّ هَذَا وَ لَوْ أَنَّهُ أَبُوكَ وَ وَلَدُك‏

این می شود محبت فی الله و بغض فی الله یعنی هیچ انگیزه دنیوی دیگری درش دخالت نباشد.

شبیهش را از درایه شهید نقل کردیم اینجا مفصل تر است.

روایت بعدی در ص 237 در تفسیر جناب علی بن ابراهیم قمی است:

4- فس، تفسير القمي‏ «الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ‏»[[1]](#footnote-1) يَعْنِي الْأَصْدِقَاءَ يُعَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام أَلَا كُلُّ خُلَّةٍ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا فِي غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَصِيرُ عَدَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله علیه وَ لِلظَّالِمِ غَداً بِكَفِّهِ عَضَّةٌ وَ الرَّحِيلُ وَشِيكٌ وَ لِلْأَخِلَّاءِ نَدَامَةٌ إِلَّا الْمُتَّقِين‏

در صفحه 238:

سن، المحاسن عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ لَهُ قَالَ: يَا زِيَادُ وَيْحَكَ وَ هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ أَ لَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ‏ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ‏[[2]](#footnote-2) أَ وَ لَا تَرَى قَوْلَ اللَّهِ لِمُحَمَّدٍ ص‏ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ‏ وَ قَالَ‏ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ‏ فَقَالَ الدِّينُ هُوَ الْحُبُّ وَ الْحُبُّ هُوَ الدِّينُ‏

و نیز دارد:

سن، المحاسن عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَ أَعْطَى لِلَّهِ وَ مَنَعَ لِلَّهِ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَ إِيمَانُهُ‏.

در صفحه 242:

الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُدْرِكٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ فَقَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الزَّكَاةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الصِّيَامُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْحَج‏ وَ الْعُمْرَةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْجِهَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ وَ لَيْسَ بِهِ وَ لَكِنْ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَ تَوَالِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ التَّبَرِّي مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ‏

روایت 27:

الكافي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ لَمْ يُحِبَّ عَلَى الدِّينِ وَ لَمْ يُبْغِضْ عَلَى الدِّينِ فَلَا دِينَ لَه‏

مرحوم علامه مجلسی در ذیل این حدیث بیانی دارد می فرماید دو احتمال است یکی این که حقیقتا دین ندارد چون این طبیعتا به جایی رسیده است که پیغمبر و ائمه را لله دوست ندارد و دشمنانش را هم لله دشمن نمی دارد. یا بگوییم معنای روایت این است که غالب حبش لله و للرسول نیست.

و نیز صفحه 245 ج 81 را هم مراجعه کنید.

ج 27 صفحۀ 51 به بعد:

باب وجوب موالاة أوليائهم و معاداة أعدائهم‏

تفسير القمي فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ «ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ»‏ فَيُحِبَّ بِهَذَا وَ يُبْغِضَ بِهَذَا فَأَمَّا مَحَبَّتُنَا[[3]](#footnote-3) فَيُخْلِصُ الْحُبَ‏ لَنَا كَمَا يَخْلُصُ الذَّهَبُ بِالنَّارِ لَا كَدَرَ فِيهِ مَنْ‏ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ حُبَّنَا فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ فَإِنْ شَارَكَهُ فِي حُبِّنَا حُبَّ عَدُوِّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَ لَسْنَا مِنْهُ وَ اللَّهُ عَدُوُّهُمْ وَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِين‏

روایت دیگر ص 52 از خصال شیخ صدوق:

3- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: حُبُّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَاجِبٌ وَ الْوَلَايَةُ لَهُمْ وَاجِبَةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَاجِبَةٌ وَ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ هَتَكُوا حِجَابَهُ وَ أَخَذُوا مِنْ فَاطِمَةَ علیها السلام فَدَكَ‏ وَ مَنَعُوهَا مِيرَاثَهَا وَ غَصَبُوهَا وَ زَوْجَهَا حُقُوقَهُمَا وَ هَمُّوا بِإِحْرَاقِ بَيْتِهَا وَ أَسَّسُوا الظُّلْمَ وَ غَيَّرُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ وَاجِبَةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْأَنْصَابِ وَ الْأَزْلَامِ أَئِمَّةِ الضَّلَالِ وَ قَادَةِ الْجَوْرِ كُلِّهِمْ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ وَاجِبَةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ شَقِيقِ عَاقِرِ نَاقَةِ ثَمُودَ قَاتِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام وَاجِبَةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ جَمِيعِ قَتَلَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ علیهم السلام وَاجِبَةٌ وَ الْوَلَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَمْ يُغَيِّرُوا وَ لَمْ يُبَدِّلُوا بَعْدَ نَبِيِّهِمْ ص وَاجِبَةٌ مِثْلِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ وَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيِّ وَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ وَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ وَ سَهْلِ بْنَ حُنَيْفٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ وَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ذِي الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ مَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ وَ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ وَ الْوَلَايَةُ لِأَتْبَاعِهِمْ وَ الْمُقْتَدِينَ بِهِمْ وَ بِهُدَاهُمْ وَاجِبَة

ص 58:

السرائر مِنْ كِتَابِ أُنْسِ الْعَالِمِ لِلصَّفْوَانِيِّ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُحِبُّكَ وَ أُحِبُّ فُلَاناً وَ سَمَّى بَعْضَ أَعْدَائِهِ فَقَالَ علیه السلام أَمَّا الْآنَ فَأَنْتَ أَعْوَرُ فَإِمَّا أَنْ تَعْمَى وَ إِمَّا أَنْ تُبْصِرُ.

باب بعدی را هم مراجعه کنید. باب آخر في عقاب من تولى غير مواليه و معناه‏

نمی شود ما یک دسته از روایات را ببینیم و بقیه را کنار بگذاریم.

پس دسته اول روایاتی بود که در فضیلت دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا بود.

دسته دوم روایاتی که در مورد وجوب موالات با دوستان اهل بیت و دشمنی با دشمنان آنان است.

سوم روایاتی که در مورد وازه تعدیل مومنین به ائمه و واژه کفار به اعداء آنان شده است. ان را ضمیمه کنید به آیاتی که در مورد برائت از کفار است.

چهارم روایاتی که مصداق بارز مظلوم را اهل بیت علیهم السلام دانسته است.

پنجم روایاتی که در مورد مذمت و بیان عقاب کتمان کنندگان فضائل اهل بیت بیان شده است. ج 26 از ص 232 به بعد.

ششم روایاتی که در باب لعن همه غاصبین و مرتدین آمده است ج 31 ص 567 به بعد.

هفتم روایاتی که در مورد کفر ناصبی خوانده شده است ج 30 ص 131.

و روایاتی که ناصبی را از سگ هم نجس داسته است ج 81 ص 3700

نهم روایاتی که در مذمت دشمنان آل الله و عدم احترام خون آن ها و ثواب لعن آن ها آمده است ج 27 ص218

باب ذم مبغضهم و أنه كافر حلال الدم و ثواب اللعن على أعدائهم‏

الأمالي للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ سُدَيْفٍ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ ع وَ مَا رَأَيْتُ مُحَمَّدِيّاً قَطُّ يَعْدِلُهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم‏

دهم روایاتی که در مورد عقاب قاتل ائمه زده شده است ج 27 از ص 239

یازده روایات متعدده که در تقبیح بدعت و بدعت گذاران گذاشته شده است کنز العمال ج 1 ص 218، ص 224، 387، 388 و بحار ج 2، 261، کافی ج 2 ص 275.

دوازده روایات بسیاری که از شیعه و سنی لعن شجره ملعونه و بنی عباسبیان شده است. ج 31 ص 507

سیزدهم روایات و گزارش های تاریخی که در مورد مطاعن هر سه نفر کفرشان و ثاوب لعن شان بیان شده است مخصوصا روایاتی که می گوید ریشه همه ظلم ها در این دو نفر است بحار ج 30 از 145 تا 705

14. روایات مستفیضه از شیعه و اهل سنت که هم هدلالت دارد بر اینکه اگر فردی مقامی را تصدی کرد در حالی که می داند اعلم از او وجود دارد این خائن به خدا و رسول است . ضال است . وسائل ج 28 ص 350 به بعد.

15. روایات بسیاری که در تفسیر قمی صافی برهان و نور الثقلین آمده است که واژه های خمر میسر انصاب اضلام غضب الله علیهم، عصیان همه تعبیر شده است به آن ها . این معلوم است که دیگر اخوت با آن ها معنا ندارد.

16. روایاتی که وارد شده است بر حرمت کذب بر رسول خدا وسائل ج 12 ص 247، بعد اضافه کنید روایاتی را که ان ها به دروغ به پیامبر نسبت داده اند.

کتاب بسیار خوبی است السبعه من السلف از مرحوم فیروز آبادی دروغ ها آن جا آمده است ص 22 و 110.

همانطور که عرض کردیم مصادیقی برای زشت ترین کلمات قرآنی در مورد بت ها و اعداء خدا تفسیر شده است به این ها، لات عزی، جبت، طاغوت، ناکثان، اعرابیان، ملعونان، صنمی قریش و ...

روایات بسیار است.

خلاصه این روایات هم معیار و هم ذکر مصداق بحث را روشن کرد. حال بهتر می توانیم حد و مرز اخوت را مشخص کنیم.

این همه یک دسته از روایات. فردا روایاتی را میخوانیم که در مورد اخوت و الفت است. و بعد هر دو دسته را مجموعا ملاحظه میکنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

1. الزخرف: 67. [↑](#footnote-ref-1)
2. ( 4) آل عمران: 31، و ما بعدها في الحجرات 7، الحشر: 9، على الترتيب. [↑](#footnote-ref-2)
3. ( 1) في نسخة: فاما محبنا. [↑](#footnote-ref-3)