# علم بهتر است يا عبادت؟! .

از ابوذر رضی الله عنه نقل است که پیامبر (ص) فرمودند:

یا اَباذَر، الجُلُوُسُ عِندَ مُذاکِرَةِ العِلمِ اَحَبُّ اِلیَ اللهِ مِن قِیامَ اَلفَ لَیلَةٍ فی کُلِّ لَیلَةٍ اَلفَ رَکعَةٍ،

ای ابوذر نشستن برای کسب علم و دانش نزد خدا، از هزار شب، شب زنده داری که در هر یک از آن شبها هزار رکعت نماز خوانده شود، محبوبتر است

وَالجُلُوُس ساعَةً عِندَ مُذاکِرَةِ العِلم اَحَبُّ اِلیَ الله مِن اَلفِ غَزوَةٍ وَ قِراءَةِ القُرآنِ کُلَّهِ.

و یک ساعت صرف کردن در راه کسب علم، نزد خداوند از شرکت در هزار جهاد در رکاب پیامبر و ختم قرآن کریم، هم محبوب تر است.

قال: یا رَسُولُ الله مُذاکِرَةِ العِلم خَیرٌ مِن قِرآءَةِ القُرآنِ کُلِّهِ؟

ابوذر (با تعجب) سوال کرد: ای رسول خدا، یعنی ساعتی به علم پرداختن، از خواندن یک ختم قرآن هم بهتر است؟

فَقال رسول الله (ص): يَا أَبَا ذَرٍّ الْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كُـلِّهِ اثْنَي. عَشَرَ أَلْفَ مَرَّةٍ

رسول خدا پاسخ دادند: ای ابوذر؛ یک ساعت نشستن در مجلس علمی، نزد خداوند متعال از دوازده هزار مرتبه ختم قرآن هم، محبوب تر است.

عَلَیکُم بِمُذاکِرَةِ العِلم فَـاِّنَ بِالعِلم تَعرِفُونَ الحَلالَ مِن الحَرامِ.

پس بر شما باد به کسب علم. بدان که با علم آموزی است که، حلال را از حرام می شناسید.

يَا أَبَا ذَرٍّ وَ الْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِيَامٍ نَهَارُهَا وَ قِيَامٍ لَيْلُهَا

ای ابوذر، آگاه باش که کوشش در راه علم و دانش، از یکسال عبادتی که هر روز آن را روزه بگیری و هر شب آن را تا صبح به عبادت برگزار کنی، برایت سودمندتر خواهد بود.

النَّظَر اِلی وَجه العالِم خَیرلَکَ مِن عِتقِ اَلفَ رَقَبَةٍ

و نگاه تو بر صورت انسان عالم و دانشمند نیز، از آزاد کردن هزار برده برتر خواهد بود.

مستدرک الوسائل ج 5 ص 396 \*/\* جامع الاخبار باب العلم، بحار الانوار ج 1 ص 203

توضیح حدیث از زبان آیت الله مصباح یزدی:

چنین طرحی مصداق «مذاکره علم» است که در احادیث بسیار مورد تأکید قرار گرفته است

 پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به ابوذر نمی‌فرماید درس بخوانید، بلکه می‌فرماید در جایی که بحث علمی می‌شود، آنجا بنشینید، که یک ساعت نشستن در جایی که بحث علمی می‌شود، یکی از ثواب‌هایش این است که از دوازده هزار ختم قرآن ثوابش بیشتر است0 در دنبالة‌ روایت، اضافه می‌فرماید که از چقدر تشییع جنازه، عیادت مریض، انفاق و000 هم ثوابش بیشتر است0

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام رضا (ع): وَاعلَم أنَّ العَمَلَ الدَّائِمَ القَلیلَ عَلَی الیقینِ وَ البَصیرَةِ أفضَلُ عندالله مِنَ العَمَلِ الکَثیر عَلی غیر یقینٍ وَ الجَهدِ؛ بحار الانوار، ج 75، ص 348.

بدان که عمل دائم کم با یقین و بصیرت نزد خدا بهتر است از عمل زیاد و سخت بدون یقین.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۲۱۵۹.عنه صلى الله عليه و آله :مَن تَعَلَّمَ باباً مِنَ العِلمِ عَمِلَ بِهِ أو لَم يَعمَل كانَ أفضَلَ مِن أن يُصَلِّيَ ألفَ رَكعَةٍ تَطَوُّعاً.

.روضة الواعظين : ص ۱۷ ، مشكاة الأنوار : ص ۲۴۰ ح ۶۹۳ عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ۱ ص ۱۸۰ ح ۶۷ ؛ تاريخ بغداد: ج ۶ ص ۵۰ ، إتحاف السادة المتّقين : ج ۱ ص ۱۰۰ نحوه وكلاهما عن ابن عبّاس ، كنزالعمّال : ج ۱۰ ص ۱۴۶ ح ۲۸۷۴۳.

۲۱۵۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :

آن كه بابى از دانش را فرا بگيرد ـ چه به آن عمل كند يا نكند ـ از اين كه هزار ركعت نماز مستحبى بخواند ، برتر است .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : مَن طَلَبَ العِلمَ فهُوَ كالصّائمِ نَهارَهُ ، القائمِ لَيلَهُ ، و إنَّ بابا مِنَ العِلمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيرٌ لَهُ مِن أن يَكونَ أبو قُبَيسٍ ذَهَبا فأنفَقَهُ في سَبيلِ اللّه ِ . منية المريد : 100.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه دانش بجويد، مانند كسى است كه روز خود را به روزه گذراند و شبش را به عبادت. اگر كسى يك باب علم بياموزد، برايش بهتر است از اين كه كوه ابو قبيس طلا باشد و او آن را در راه خدا انفاق كند.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : الشّاخِصُ في طَلَبِ العِلمِ كَالمُجاهِدِ في سَبيلِ اللّه ِ . روضة الواعظين : 15.

امام على عليه السلام : سفر كننده در جستجوى دانش، مانند جهاد كننده در راه خداست.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : ما مِن مُتَعَلِّمٍ يَختَلِفُ إلى بابِ العالِمِ إلاّ كَتَبَ اللّه ُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبادَةَ سَنَةٍ . منية المريد : 100.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ دانش آموزى نيست كه به درِ خانه دانشمندى آمد و شد كند، مگر اين كه خداوند براى هر گامى كه بر مى دارد، عبادت يك سال رقم زند.

\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه عليه السلام : تَعَلَّموا العِلمَ ؛ فإنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَةٌ ، و مُدارَسَتَهُ تَسبيحٌ ، و البَحثَ عَنهُ جِهادٌ ، و تَعليمَهُ لِمَن لا يَعلَمُه صَدَقَةٌ ··· و هُوَ أنيسٌ فِي الوَحشَةِ ، و صاحِبٌ فِي الوَحدَةِ ، و سِلاحٌ عَلى الأعداءِ ، و زَينُ الأخِلاّءِ ، يَرفَعُ اللّه ُ بِه أقواما يَجعَلُهُم فِي الخَيرِ أئمَّةً يُقتَدى بِهِم ، تُرمَقُ أعمالُهُم ، و تُقتَبَسُ آثارُهُم . الأمالي للصدوق : 713/982 .

امام على عليه السلام : دانش بياموزيد؛ زيرا كه آموختنِ دانش ثواب و حسنه است و مذاكره اش تسبيح و جستجوى از آن جهاد و ياد دادنش به كسى كه آن را نمى داند صدقه··· دانش انيس خلوت است و يار تنهايى و حربه اى عليه دشمن و زيور دوستان. خداوند به واسطه دانش مردمانى را بلند مرتبه گرداند و آنها را پيشواى خوبيها كند تا به آنها تأسى جويند و كردارشان مورد توجّه قرار گيرد و آثارشان اقتباس شود.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۲۱۵۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آن كه در پىِ بابى از دانش بيرون مى رود تا با آن ، باطلى را به حق يا گم راهى را به هدايت برگردانَد ، كردارش همچون چهل سال عبادت عابد است .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۲۱۶۵.جامع بيان العلم وفضله عن عبد اللّه بن عمرو :إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله مَرَّ بِمَجلِسَينِ في مَسجِدِهِ : أحَدُ المَجلِسَينِ يَدعونَ اللّه َ ويَرغَبونَ إلَيهِ ، وَالآخَرُ يَتَعَلَّمونَ الفِقهَ ويُعَلِّمونَهُ ، فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : كِلاَ المَجلِسَينِ عَلى خَيرٍ ، وأحَدُهُما أفضَلُ مِنَ الآخَرِ صاحِبِهِ ، أمّا هؤُلاءِ فَيَدعونَ اللّه َ ويَرغَبونَ إلَيهِ ، فَإِن شاءَ أعطاهُم وإن شاءَ مَنَعَهُم ، وأمّا هؤُلاءِ فَيَتَعَلَّمونَ ويُعَلِّمونَ الجاهِلَ ، وإنَّما بُعِثتُ مُعَلِّماً ، ثُمَّ أقبَلَ فَجَلَسَ مَعَهُم.

.جامع بيان العلم وفضله : ج ۱ ص ۵۰ ، سنن الدارمي : ج ۱ ص ۱۰۵ ح ۳۵۵ ، تنبيه الغافلين : ص ۴۲۸ ح ۶۶۸ كلاهما نحوه ، كنزالعمّال : ج ۱۰ ص ۱۶۹ ح ۲۸۸۷۳ .

۲۱۶۵.جامع بيان العلم وفضله ( ـ به نقل از عبد اللّه بن عمرو ـ ): پيامبر خدا ، وارد مسجد خود شد و دو مجلس را ديد : در يكى [ذكر خدا مى گفتند] و خدا را مى خواندند و به او رغبت مى نمودند . و در ديگرى فقه فرا مى گرفتند و به ديگران مى آموختند ايشان فرمود : «هر دو مجلس بر نيكى اند اما يكى ، برتر از ديگرى است . امّا اينان ، خدا را مى خوانند و به او رغبت مى نمايند . پس اگر بخواهد ، عطايشان مى كند و اگر بخواهد ، باز مى دارد ؛ ولى اينان دانش فرا مى گيرند و به نادان مى آموزند و همانا من ، آموزگار برانگيخته شدم و [اينان ، برترند]» . پس با آنان نشست

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۲۶-رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله :فَضلُ العِلمِ أحَبُّ إلَیَّ مِن فَضلِ العِبادَةِ 0 تحف العقول : ۴۱

۱۳۸۲۶-پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : فضلیت علم نزد من خوشتر از فضیلت عبادت است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۲۷ عنه صلى الله علیه و آله :العِلمُ أفضَلُ مِنَ العِبادَةِ کنز العمّال : ۲۸۶۵۷

۱۳۸۲۷ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :‌‌ علم برتر از عبادت است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۲۸ عنه صلى الله علیه و آله :مَن خَرَجَ یَطلُبُ بابا مِن عِلمٍ لِیَرُدَّ بِه باطِلاً إلى حَقٍّ ، أو ضَلالَةً إلى هُدىً ، کانَ عَمَلُهُ ذلکَ کَعِبادَةِ مُتَعَبِّدٍ أربَعینَ عاما الأمالی للطوسی : ۶۱۹/۱۲۷۵

۱۳۸۲۸ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :هر که براى آموختن یک باب از دانشى بیرون رود تا به وسیله آن باطلى را به حق، یا گمراهى و ضلالتى را به هدایت باز گرداند، این کار او مانند عبادت چهل ساله عبادت کننده است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۲۹ عنه صلى الله علیه و آله :قَلیلُ العِلمِ خَیرٌ مِن کَثیرِ العِبادَةِ منیة المرید : ۱۰۵

۱۳۸۲۹ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : اندکى دانش، بهتر از بسیارى عبادت است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۳۰ عنه صلى الله علیه و آله :نَومٌ مَعَ عِلمٍ خَیرٌ مِن صَلاةٍ عَلى جَهلٍ منیة المرید : ۱۰۴

۱۳۸۳۰ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : خوابِ توأم با علم و دانش، بهتر از نماز همراه با نادانى است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۳۱ عنه صلى الله علیه و آله :طَلَبُ العِلمِ أفضَلُ عِندَ اللّه ِ مِنَ الصَّلاةِ و الصِّیامِ و الحَجِّ و الجِهادِ فی سَبیلِ اللّه ِ تَعالى کنز العمّال : ۲۸۶۵۵

۱۳۸۳۱ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :نزد خداوند، آموختن دانش برتر از نماز و روزه و حجّ و جهاد در راه خداوند متعال است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۳۲ الاءمامُ علیٌّ علیه السلام :الکَلِمَةُ مِنَ الحِکمَةِ یَسمَعُها الرَّجُلُ فیَقولُ أو یَعمَلُ بِها خَیرٌ مِن عِبادَةِ سَنَةٍ بحار الأنوار : ۱/۱۸۳/۹۳

۱۳۸۳۲ امام على علیه السلام :سخن حکیمانه اى که آدمى بشنود و آن را [براى دیگرى] بازگو کند، یا به آن عمل نماید، بهتر از عبادت یک سال است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۴۵ عنه صلى الله علیه و آله :وَ الّذی نَفسُ مُحَمَّدٍ بِیَدهِ ! لَعالِمٌ واحِدٌ أشَدُّ عَلى إبلیسَ مِن ألفِ عابِدٍ ؛ لأِنَّ العابِدَ لِنَفسِهِ و العالِمَ لِغَیرِهِ کنز العمّال : ۲۸۹۰۸

۱۳۸۴۵ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :سوگند به آن که جان محمّد در دست اوست، هر آینه وجود یک عالم براى ابلیس سخت تر از هزار عابد است؛ زیرا عابد به فکر خویشتن است و عالم در اندیشه دیگران

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۴۶ الإمامُ علیٌّ علیه السلام :رَکعَتانِ مِن عالِمٍ خَیرٌ مِن سَبعینَ رَکعَةً مِن جاهِلٍ ؛ لأِنَّ العالِمَ تَأتیهِ الفِتنَةُ فیَخرُجُ مِنها بِعِلمِهِ ، و تَأتی الجاهِلَ فیَنسِفُهُ نَسفا الاختصاص : ۲۴۵

۱۳۸۴۶ امام على علیه السلام :دو رکعت نماز عالم، بهتر از هفتاد رکعت نماز نادان است؛ زیرا عالم با فتنه (شرایط گمراه کننده) رو به رو مى شود، امّا به واسطه دانش خود از آن بیرون مى رود، ولى جاهل با فتنه رو به رو مى گردد و در آن خُرد و متلاشى مى شود

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۴۷ الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا کانَ یَومُ القِیامَةِ بَعَثَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ العالِمَ و العابِدَ ، فإذا وَقَفا بَینَ یَدَیِ اللّه ِ عَزَّ و جلَّ قیلَ لِلعابِدِ : انطَلِق إلَى الجَنَّةِ ، و قیلَ لِلعالِمِ : قِفْ تَشفَعْ لِلنّاسِ بِحُسنِ تَأدیبِکَ لَهُم

علل الشرائع : ۳۹۴/۱۱

۱۳۸۴۷ امام صادق علیه السلام :چون روز قیامت شود خداوند عزّوجلّ عالم و عابد را برانگیزد چون آن دو در پیشگاه خداوند عزّ و جلّ بایستند، به عابد گفته شود: به بهشت برو و به عالم گفته شود: بایست و به سبب آن که مردم را نیکو تربیت کردى، شفاعتشان کن

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۱۳۸۴۸ الإمامُ الرِّضا علیه السلام :یُقالُ لِلعابِدِ یَومَ القِیامَةِ : نِعمَ الرَّجُلُ کُنتَ، هَمَّتکَ ذاتُ نَفسِکَ و کَفَیتَ النّاسَ مَؤونَتَکَ فَادخُلِ الجَنَّةَ ألا إنّ الفَقیهَ مَن أفاضَ عَلَى النّاسِ خَیرَهُ ، و أنقَذَهُم مِن أعدائهِم و یُقالُ لِلفَقیهِ : یا أیُّها الکافِلُ لأِیتامِ آلِ مُحَمَّدٍ ، الهادی لِضُعَفاءِ مُحِبّیهِم و مَوالیهِم ، قِفْ حَتّى تَشفَعَ لِکُلِّ مَن أخَذَ عَنکَ أو تَعَلَّمَ مِنکَ الاحتجاج : ۱/۱۴/۹

۱۳۸۴۸ امام رضا علیه السلام : روز قیامت به عابد گفته مى شود: آدم خوبى بودى، به خودت پرداختى و زحمت خود را از دوش مردم برداشتى به بهشت درآى بدانید که فقیه کسى است که خیر خود را بر مردم فرو ریزد و آنان را از دشمنانشان برهاند به فقیه گفته مى شود: اى کسى که سرپرستى یتیمان آل محمّد را به عهده گرفتى و دوستداران و پیروانِ مستضعف آنان را هدایت کردى! بایست، تا براى هر کس که از تو بهره مند شده یا دانش آموخته شفاعت کنى

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام صادق (ع): «العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق و لا یزیده سرعه السیر من الطریق الا بعدا»، بحار، جلد 1، صفحه‏ی 206

عمل کننده‏ی غیر بصیر و نا آگاه و جاهل مثل سیر کننده در غیر راه است (و بیراهه می‏رود) و عمل بدون علم سرعتی نمی‏افزاید مگر دوری از مسیر و راه را

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه عليه السلام ـ فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ ـ : لا تَقسِروا أولادَكُم عَلى آدابِكُم ، فَإِنَّهُم مَخلوقونَ لِزَمانٍ غَيرِ زِمانِكُم . شرح نهج البلاغة : ج 20 ص 267 ح 102 .♣

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : فرزندانتان را بر روش و آداب خويش ، مجبور مسازيد؛ زيرا آنان ، براى زمانى ديگر ، جز زمان شما ، آفريده شده اند .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام صادق (ع): «العامل علی غیر بصیره کالسائر علی السراب بقیعه لا یزید سرعه سیره الا بعدا»

، عمل کننده از روی نادانی و ناآگاهی مثل راه رونده بر سرابی در زمین صافی است که سریع رفتن او به جز دوری از حقیقت و راه حق چیزی به همراه ندارد بحار، جلد 1، صفحه 208

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام صادق (ع): «العامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح فلینظر ناظر اسائر هو ام راجع» بحار، جلد 1، صفحه 209

امام صادق (ع): «لا یقبل الله عز و جل عملا الا بمعرفه و لا معرفه الا بعمل فمن عرف دلته[صفحه 327]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المعرفه علی العمل و من لم یعمل فلا معرفه له، ان الایمان بعضه من بعض بحار، جلد 1، صفحه 206

 خداوند عزوجل عمل را بدون علم و شناخت نمی‏پذیرد و شناخت و معرفتی بدون عمل نیست، (یعنی اگر علم بدون عمل باشد، اصلا علم نیست) و کسی که عمل نمی‏کند معرفتی برای او نیست، همانا ایمان بعضش از بعض دیگر و مربوط به هم است»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

پيامبر اكرم(صل الله عليه وآله): «من عمل علی غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح، بحار، جلد 1، صفحه 208

کسی که عمل بدون علم انجام دهد فسادش بیشتر از صلاحش است و آنچه را افساد می‏کند، بیشتر از چیزی است که اصلاح می‏کند (عملی را که فکر می‏کند خیر و صلاح است از روی عدم علم فاسد می‏کند)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حضرت علي عليه السلام: «المتعبد علی غیر فقه کحمار الطاحونه یدور و لا یبرح، و رکعتان من عالم خیر من سبعین رکعه من جاهل لان العالم تاتیه الفتنه فیخرج منها بعلمه و تاتی الجاهل فتنسفه نسفا و قلیل العمل مع کثیر العلم خیر من کثیر العمل مع قلیل العلم و الشک و الشبهه» غراالحکم، ص53 دارالحدیث، قم،1375

 عبادت کننده و عمل کننده‏ی بدون علم مثل الاغ آسیاب است که دور می‏زند، و از جای خود حرکت نمی‏کند (درجا می‏زند)، اگر هفتاد سال هم دور بزند وقتی چشمش را باز می‏کند، می‏بیند، در همان نقطه‏ی اول است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : المُتَعبِّدُ بِغَيرِ فِقهٍ كالحِمارِ في الطّاحونِ . كنز العمّال : 28709.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه از روى فهم و شناخت عبادت نكند، مانند خرِ آسياست.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : المُتَعبِّدِ عَلى غَيرِ فِقهٍ كَحِمارِ الطّاحونَةِ ؛ يَدورُ و لا يَبرَحُ . بحار الأنوار : 1/208/10

امام على عليه السلام : كسى كه بدون فهم و شناخت عبادت كند، مانند خرِ آسياست كه پيوسته مى چرخد.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الْمُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَحِمَارِ الطَّاحُونَةِ يَدُورُ وَ لَا يَبْرَحُ مِنْ مَكَانِهِ

تصنيف غرر الحكم و درر الكلم (125/ 2)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه عليه السلام : العامِلُ عَلى غَيرِ بَصيرَةٍ كالسّائرِ عَلى غَيرِ (ال) طَريق ، فَلا يَزيدُهُ سُرعَةُ السَّيرِ إلاّ بُعدا . مستطرفات السرائر : 156/18.

امام صادق عليه السلام : كسى كه بدون بينش و آگاهى عمل كند، چون كسى است كه در بيراهه رود. او هر چه بيشتر بشتابد [از راه اصلى ]دورتر مى شود.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه عليه السلام : العامِلُ عَلى غَيرِ بَصيرَةٍ كالسّائرِ عَلى سَرابٍ بِقِيعَةٍ ، لا تَزيدُهُ سُرعَةُ سَيرِهِ إلاّ بُعدا الأمالي للمفيد : 42/11

امام صادق عليه السلام : كسى كه بدون بصيرت عمل كند، مانند كسى است كه به دنبال سراب بيابان راه پيمايد. او هر چه تندتر رود دورتر مى افتد.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : العامِلُ عَلى غَيرِ بَصيرَةٍ كَالسّائرِ عَلى غَيرِ الطَّريقِ ، و لا يَزيدُهُ سُرعَةُ السَّيرِ مِنَ الطَّريقِ إلاّ بُعدا . الأمالي للصدوق : 507/705

امام صادق عليه السلام : كسى كه بدون بينش عمل كند، همچون كسى است كه در بيراهه رود، چنين كسى هر چه تندتر رود، از راه دورتر مى افتد.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام علی(ع) می‌فرماید: «سکنوا فی انفسکم معرفة ما تعبدون حتی ینفعکم ما تحرکون من الجوارح بعبادة من تعرفون»؛ میزان الحکمه، ج3، ص1798، محمدی ری شهری، دارالحدیث، قم

 با شناخت آن‌چه که عبادت می‌کنید، نفستان را آرامش دهید حرکت جوارح و اعضا با عبادت آگاهانه برای شما نافع است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

«لا خیر فی عباده لیس فیها تفقه»؛ میزان الحکمه، ج3، ص1798

 عبادتی که در آن معرفت نباشد، خیری ندارد

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام رضا(ع) می‌فرماید: «اول عبادة الله معرفته»؛

 ‌اولین مرحله عبادت خداوند، شناخت اوست میزان الحکمه، ج3، ص1798

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

و امام سجاد(ع) فرموده است: «لا عباده الا با التفقه»؛

 بدون معرفت، عبادت نیست میزان الحکمه، ج3، ص1798

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : مَثَلُ العابِدِ الّذي لا يَتَفَقَّهُ كَمَثَلِ الّذي يَبني بِاللَّيلِ و يَهدِمُ بِالنَّهارِ كنز العمّال : 28930.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت عابدى كه فهم و شناخت ندارد، حكايت كسى است كه شب بنايى مى سازد و روز ويران مى كند.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*عبادت كور كورانه وتقليدي در مقابل عبادت عالمانه

خداوند از منطق بت‌پرستانی که کورکورانه و بدون شناخت، بت‌ها را می‌پرستند، این‌گونه یاد کرده است: بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ زخرف،22

ما پدران خود را این‌گونه یافتیم، لذا به شیوه آنها اقتدا کرده و از آنان پیروی می‌کنیم

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*نتيجه شناخت و معرفت عشق به عبادت

پيامبر اكرم صل الله عليه وآله:من عشق العبادة فعانقها و احبها بقلبه و باشر بجسده و تفرغ لها فهو لا یبالی علی من اصبح من الدنیا علی عسرام علی یسر؛ کلینی، اصول کافی، ج3،ص131، دارالکتب اسلامیه، تهران

«کسی که عاشق عبادت شد، با آن معانقه کرده و با قلبش آن را دوست داشته و با بدنش آن را لمس می‌کند برای آن خود را فارغ می‌کند(یعنی هر کاری داشته باشد، هنگام عبادت دست از آن بر می‌دارد) چنین انسانی دیگر باک ندارد که دنیایش چگونه می‌گذرد، به آسانی یا به سختی »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : قَليلُ العِلمِ خَيرٌ مِن كَثيرِ العِبادَةِ منية المريد : 105

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اندكى دانش، بهتر از بسيارى عبادت است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه عليه السلام: قَليلُ العَمَلِ مَعَ كَثيرِ العِلمِ، خَيرٌ مِن كَثيرِ العَمَلِ مَعَ قَليلِ العِلمِ و الشَّكِّ و الشُّبهَةِ. الاختصاص : 245

امام على عليه السلام : عملِ اندكى كه با علمِ بسيار همراه باشد، بهتر است از عملِ بسيارى كه با علمِ اندك و شك و شبهه همراه باشد

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ الباقرُ عليه السلام : تَذاكُرُ العِلمِ ساعَةً خَيرٌ مِن قِيامِ لَيلَةٍ الاختصاص : 245

امام باقر عليه السلام : يك ساعت مذاكره علمى، بهتر از يك شب عبادت است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : ساعَةٌ مِن عالِمٍ يَتَّكِئُ عَلى فِراشِهِ يَنظُرُ في عَمَلِهِ ، خَيرٌ مِن عِبادَةِ العابِدِ سَبعينَ عاما روضة الواعظين : 16

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يك ساعت تكيه زدن عالم بر بستر خويش و نگريستن در كار و عملش، بهتر از هفتاد سال عبادت عابد است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : فَضلُ العالِمِ عَلى الشَّهيدِ دَرَجَةٌ ، و فَضلُ الشَّهيدِ عَلى العابِدِ دَرَجةٌ ، و فَضلُ النَّبِيِّ عَلَى العالِمِ دَرَجَةٌ ، و فَضلُ القُرآنِ عَلى سائرِ الكَلامِ كَفَضلِ اللّه ِ عَلى خَلقِهِ ، و فَضلُ العالِمِ عَلى سائرِ النّاسِ كَفَضلي عَلى أدناهُم مجمع البيان : 9/380

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترى عالم بر شهيد يك درجه است و برترى شهيد بر عابد يك درجه و برترى پيامبر بر عالم يك درجه و برترى قرآن بر ديگر گفتارها مانند برترى خداست بر آفريدگانش و برترى عالم بر ديگر مردمان، همچون برترى من است بر كمترين آنها

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ الباقرُ عليه السلام : عالِمٌ يُنتَفِعُ بِعِلمِه ، أفضَلُ مِن سَبعينَ ألفِ عابِدٍ الدعوات : 62/153

امام باقر عليه السلام : عالمى كه از علمش بهره بَرَد، برتر از هفتاد هزار عابد است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : فَضلُ العالِمِ عَلى العابِدِ بِسَبعينَ دَرَجَةً ، بَينَ كُلِّ دَرَجَتَينِ حُضْرُ الفَرَسِ سَبعينَ عاما ؛ و ذلكَ أنَّ الشَّيطانَ يَضَعُ البِدعَةَ لِلنّاسِ فيُبصِرُها العالِمُ فيَنهى عَنها ، و العابِدُ مُقبِلٌ عَلى عِبادَتِهِ لا يَتَوَجَّهُ لَها و لا يَعرِفُها روضة الواعظين : 17

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عالم، هفتاد درجه بر عابد برترى دارد كه فاصله هر درجه از ديگرى به اندازه اى است كه يك اسب هفتاد سال بدود علت اين برترى آن است كه شيطان در ميان مردم بدعتى مى گذارد و دانشمند به آن پى مى برد و مردم را از آن نهى مى كند، اما عابد سرگرم عبادت خود است و به بدعت نه توجهى دارد و نه آن را مى شناسد

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : قيمَةُ كُلِّ امرِئٍ ما يُحسِنُهُ نهج البلاغة : الحكمة 81 ، و في المحجّة البيضاء : 1/26 عنه عليه السلام : «قيمة كلّ امرئٍ ما يعلمه »

امام على عليه السلام : ارزش هر انسانى، به آن چيزى است كه مى داند در المحجة البيضاء، 1 / 26 از قول آن حضرت آمده است: «ارزش هر كس به دانش اوست »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه عليه السلام : يا مُؤمِنُ إنَّ هذا العِلمَ و الأدَبَ ثَمَنُ نَفسِكَ فَاجتَهِدْ في تَعَلُّمِهِما ، فَما يَزيدُ مِن عِلمِكَ و أدَبِكَ يَزيدُ في ثَمَنِكَ و قَدرِكَ فإنَّ بِالعِلمِ تَهتَدي إلى رَبِّكَ ، و بِالأدَبِ تُحسِنُ خِدمَةَ رَبِّكَ ، و بِأدَبِ الخِدمَةِ يَستَوجِبُ العَبدُ وَلايَتَهُ و قُربَهُ ، فَاقبَلِ النَّصيحَةَ كَي تَنجُوَ مِنَ العَذابِ روضة الواعظين : 16

امام على عليه السلام : اى مؤمن! همانا اين دانش و ادب بهاى جان توست؛ پس در آموختن آنها بكوش؛ زيرا هر چه بر دانش و ادب تو افزوده شود، بر قدر و قيمت تو افزوده مى گردد؛ چه آن كه با دانش به پروردگارت ره مى برى و با ادب پروردگارت را نيكو خدمت مى كنى و با آدابِ خدمت گزارى است كه بنده سزاوار دوستى و نزديكى به خدا مى شود پس، اين اندرز را پذيرا شو تا از عذاب برهى

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

لأمالي للطوسي : أحَثُّ كلمةٍ على طلبِ علمٍ قولُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ عليه السلام : قَدرُ كُلِّ امرِئٍ ما يُحسِنُ الأمالي للطوسيّ: 494/1083 وقال المجلسي في بحار الأنوار: 1/166 بعد أن ذكر الحديث: قال الجوهري: في الصحاح : 5/2099 هو يُحسن الشيء أي يعلمه

الأمالى للطوسى : مشوّق ترين جمله به آموختن دانش اين سخن على بن ابى طالب عليه السلام است كه: ارزش هر انسانى به دانش اوست جوهرى مى گويد: هو يُحسن الشى ء يعنى: او آن چيز را مى داند بحار الأنوار : 1 / 166

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ الباقرُ عليه السلام ـ لاِبنِه الصّادِقِ عليه السلام ـ : يا بُنَيَّ ، اِعرِفْ مَنازِلَ الشّيعَةِ عَلى قَدرِ رِوايَتِهِم و مَعرِفَتِهِم ؛ فإنَّ المَعرِفَةَ هِيَ الدِّرايَةُ لِلرِّوايَةِ ، و بِالدِّراياتِ لِلرِّواياتِ يَعلو المُؤمِنُ إلى أقصى دَرَجاتِ الإيمانِ ، إنّي نَظَرتُ في كِتابٍ لِعَلِيٍّ عليه السلام فَوَجَدتُ فِي الكِتابِ : أنَّ قيمَةَ كُلِّ امرِئٍ و قَدرَهُ مَعرِفَتُهُ معاني الأخبار : 1/2

امام باقر عليه السلام ـ خطاب به فرزند خود حضرت صادق عليه السلام ـ فرمود : فرزندم! منزلتِ شيعيان را از اندازه روايت و معرفتشان بشناس؛ زيرا معرفت همان فهم روايت است و با فهم روايات است كه مؤمن به عاليترين درجات ايمان مى رسد من در كتاب على عليه السلام نگريستم؛ در آن جا اين جمله را يافتم: همانا قدر و قيمت هر انسان، به معرفت اوست

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ الجِهادِ و أهلُ العِلمِ كنز العمّال : 10647

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نزديكترين مردم به درجه پيامبرى، مجاهدان و دانشمندانند

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : العُلَماءُ وَرَثَةُ الأنبياءِ ، يُحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ ، و يَستَغفِرُ لَهُمُ الحِيتانُ فِي البَحرِ إذا ماتوا إلى يَومِ القِيامَةِ كنز العمّال : 28679

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : علما وارثان پيامبرانند، اهل آسمان ايشان را دوست مى دارند و هر گاه بميرند ماهيان دريا تا روز رستاخيز برايشان آمرزش مى طلبند

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : يُوزَنُ يَومَ القِيامَةِ مِدادُ العُلَماءِ و دِماءُ الشُّهَداءِ فيَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلى دِماءِ الشُّهَداءِ الدرّ المنثور : 3/423

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت مركّب عالمان و خون شهيدان با هم وزن مى شوند و مركّب عالمان بر خون شهيدان مى چربد

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : وُزِنَ حِبرُ العُلَماءِ بِدَمِ الشُّهَداءِ فرَجَحَ عَلَيهِ كنز العمّال : 28714

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مركّب دانشمندان با خون شهيدان وزن مى شود و مركّب بر خون مى چربد

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : يوزَنُ مِدادُ العُلَماءِ و دَمُ الشُّهَداءِ ، يَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلى دَمِ الشُّهَداءِ كنز العمّال : 28902

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مركّب علما و خون شهدا با هم وزن مى شود و كفه مركّب علما بر خون شهدا سنگينى مى كند

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ جَمَعَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ النّاسَ في صَعيدٍ واحِدٍ ، و وُضِعَتِ المَوازينُ ، فيُوزَنُ دِماءُ الشُّهَداءِ مَعَ مِدادِ العُلَماءِ، فيَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلى دِماءِ الشُّهَداءِ مستطرفات السرائر : 119/2

امام صادق عليه السلام : چون روز رستاخيز شود، خداوند عزّ و جلّ مردم را در دشتى فراخ گرد مى آورد و ترازوها گذاشته مى شود و خون شهيدان با مركّب عالمان سنجيده مى شود، اما كفّه مركّب عالمان بر خون شهيدان سنگينى مى كند

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : فَضلُ العِلمِ أحَبُّ إلَيَّ مِن فَضلِ العِبادَةِ تحف العقول : 41

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فضليت علم نزد من خوشتر از فضيلت عبادت است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : العِلمُ أفضَلُ مِنَ العِبادَةِ كنز العمّال : 28657

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : علم برتر از عبادت است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَوتُ العالِمِ ثُلمَةٌ في الإسلامِ لا تُسَدُّ ما اختَلَفَ اللَّيلُ و النَّهارُ كنز العمّال : 28760

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ عالم، رخنه اى است در اسلام كه تا شب و روز در گردش است، هيچ چيز آن را نمى بندد

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه صلى الله عليه و آله : النَّظَرُ في وَجهِ العالِمِ حُبّا لَهُ عِبادَةٌ النوادر للراوندي : 110/94

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نگاه مهر آميز به چهره عالم، عبادت است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ الصّادقُ عليه السلام ـ لَمّا سُئلَ عَن قَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله : النَّظَرُ في وُجوهِ العُلَماءِ عِبادَةٌ ـ : هُوَ العالِمُ الّذي إذا نَظَرتَ إلَيهِ ذَكَّرَكَ الآخِرَةَ ، و مَن كانَ خِلافَ ذلكَ فَالنَّظَرُ إلَيهِ فِتنَةٌ تنبيه الخواطر : 1/84

امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش از اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله كه: نگريستن به چهره علما عبادت است ـ فرمود : منظور عالمى است كه چون به او بنگرى، تو را به ياد آخرت اندازد و كسى كه بر خلاف اين باشد، نگاه كردن به او فتنه (گمراهى) است

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : ما أخَذَ اللّه ُ عَلى أهلِ الجَهلِ أن يَتَعَلَّموا حَتّى أخَذَ عَلى أهلِ العِلمِ أن يُعَلِّموا نهج البلاغة : الحكمة 478

امام على عليه السلام : خداوند، نادانان را براى آموختن علم متعهّد نكرد مگر اين كه پيشتر دانايان را به آموزش دادن آن متعهد و موظّف ساخت

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عنه عليه السلام : إنَّ لِكُلِّ شَيءٍ زَكاةً ، و زَكاةُ العِلمِ أن يُعَلِّمَهُ أهلَهُ تحف العقول : 364

امام صادق عليه السلام : هر چيزى، زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

معاني الأخبار عن عبدِ السلامِ بنِ صالحٍ الهرويّ : سَمعتُ أبا الحسنِ الرِّضا عليه السلام يقولُ: رَحِمَ اللّه ُ عَبدا أحيا أمرَنا ، فقُلتُ لَهُ : فَكَيفَ يُحيِي أمرَكُم ؟ قالَ : يَتَعَلَّمُ عُلومَنا و يُعَلِّمُها النّاسَ ، فإنَّ النّاسَ لَو عَلِموا مَحاسِنَ كَلامِنا لاَتَّبَعونا معاني الأخبار : 180/1

معانى الأخبار ـ به نقل از عبد السلام بن صالح ـ : از امام رضا عليه السلام شنيدم كه مى فرمود : رحمت خدا بر آن بنده اى كه امرِ (امامت) ما را زنده كند عرض كردم: چگونه امرِ شما را زنده كند؟ فرمود: علوم ما را بياموزد و آنها را به مردم بياموزاند؛ زيرا اگر مردم زيبايى هاى سخنان ما را بدانند، بي گمان از ما پيروى مى كنند

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 تنبيه الخواطر : ذُكِرَ عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله رَجُلانِ مِن بَني إسرائيلَ كانَ أحَدُهُما يُصَلّي المَكتوبَةَ ثُمَّ يَجلِسُ فيُعَلِّمُ النّاسَ الخَيرَ ، و كانَ الآخَرُ يَصومُ النَّهارَ و يَقومُ اللَّيلَ ، فقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : فَضلُ الأوَّلِ عَلى الثّاني كَفَضلي عَلى أدناكُم ! تنبيه الخواطر : 2/212

تنبيه الخواطر: در حضور پيامبر صلى الله عليه و آله از دو مرد بنى اسرائيلى سخن به ميان آمد و چنين گفته شد كه يكى از آنها نماز فريضه را مى گزارد و سپس مى نشيند و به مردم خوبيها را آموزش مى دهد، امّا ديگرى روزها را روزه مى گيرد و شبها را به عبادت مى گذراند رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: برترى اوّلى بر دوّمى همچون برترى من است بر كمترين فرد شما!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تنبيه الخواطر : سألَ رجُلٌ رسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله عَن أفضَلِ الأعمالِ ، فقالَ : العِلمُ بِاللّه ِ و الفِقهُ في دِينهِ ، و كَرَّرَهُما عَلَيهِ ، فقالَ : يا رَسولَ اللّه ِ ، أسألُكَ عَنِ العَمَلِ فتُخبِرُني عَنِ العِلمِ ؟ ! فقالَ : إنَّ العِلمَ يَنفَعُكَ مَعَهُ قَليلُ العَمَلِ، و إنَّ الجَهلَ لا يَنفَعُكَ مَعَهُ كَثيرُ العَمَلِ تنبيه الخواطر : 1/82.

تنبيه الخواطر : شخصى از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله درباره بهترين كارها سؤال كرد. حضرت فرمود : شناخت خدا و آگاهى در دين او. حضرت اين دو جمله را براى آن مرد تكرار نمود. آن مرد عرض كرد: اى رسول خدا! من از شما درباره عمل مى پرسم و شما از علم پاسخم مى دهيد؟ حضرت فرمود: با وجودِ علم، عمل اندك هم سودت مى دهد، ولى با وجودِ جهل، عمل بسيار هم به حال تو سودى ندارد.