معرِّف رسول الله صلیّ الله علیه و اله، معرَّف علی علیه السلام

علي (ع)  خورشید عالم تابی است که هرکسی به اندازه ظرفیت خودش از اشعه این خورشید استفاده می‌کند و فضائل او را به اندازه معرفت خود بیان می‌کند، و لی به خود خورشید احدی نرسیده است و نخواهد رسید، مگر کسانی که در آن مرتبه است. بنابراین از فضائل او کسی غير از خدا و رسول خدا(ص)  و اولیای الهی خبر ندارند. و لذا بر آن شدم که در این مقاله حضرت علی علیه السلام را از زبان حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله بشناسیم.

1. **«إن هذا أخي و وصی و خلیفتی فيكم فاسمعو له و أطيعوا»** ( [[1]](#footnote-1))، هان ای خویشاوندان من بدانید که علی برادر و وصی و خلیفه من در میان شما است، حرف او را بشنوید و از او پیروی کنید.

2. «أَمَا تَرْضَى ان تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ من مُوسَى» ([[2]](#footnote-2))، آيا دوست ندارى نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى (ع) باشى.

3. «**ألا إن مَثَلُ‏ أَهْلِ‏ بَيْتِي‏ فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَک»** ( [[3]](#footnote-3) )، آگاه باشید که مثل اهل بيت من در بین شما مانند كشتى نوح است كه هر كه سوار کشتی شد نجات یافت و هر کسی تخلف کرد هلاك شد.

4. **«اني تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ وعترتي أَهْلُ بيتي وانهما لَنْ يَفْتَرِقَا حتى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ»** ([[4]](#footnote-4) )، من در ميان شما دو چیز گران بها گذاشتم كه يكى از آن دو بزرگ‌تر از ديگرى است: كتاب خدا كه رسمانی است از آسمان تا زمين كشيده شده است و عترتم اهل بيتم و آن دو از يك ديگر جدا نمی‌شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند.

5. **من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله»** ([[5]](#footnote-5) )،هر كس من مولاى اويم على ع مولاى او است، خداوندا! آن كس كه او را دوست بدارد دوست بدار، و آن كس كه او را دشمن دارد، دشمن بدار، هر كس او را يارى كند يارى كن و هر كس دست از یا ریش بر دارد دست از او بردار.

6. **«الحق مع علي وعلي مع الحق لن يزولا حتى يردا على الحوض»** ( [[6]](#footnote-6))، همواره حق با علی (ع) و علی با حق است این دو از هم جدا نمی‌شود تا در کنار حوض بر من وارد شوند.

7. **«ان عَلِيًّا مني وأنا منه وهو ولي كل مُؤْمِنٍ بعدي»** ([[7]](#footnote-7))، به‌راستی علی از من است و من از او هستم و او سرپرستی همه مؤمنان پس از من است.

8. «انْتَهَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَأُوْحِيَ إِليَّ فِي عَلِيٍّ بِثَلاَثٍ: إِنَّهُ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَاِئدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ إِلَى جَنِّاتِ النَّعِيمِ» ([[8]](#footnote-8))؛ هنگامی‌که در شب معراج به سدره المنتتی رسیدم، خداوند به من درباره علی (ع) سه چیز وحی کرد: به‌راستی‌که او پیشوای پرهیزکاران، سردار مسلمانان و جلوداران روسفیدان به‌سوی بهشت سرشار از نعمت خداوند است.

9. «لَوْ أَنَّ الْغِيَاضَ‏ أَقْلَامٌ‏ وَ الْبَحْرَ مِدَادٌ وَ الْجِنَّ حُسَّابٌ وَ الْإِنْسَ كُتَّابٌ مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ». ([[9]](#footnote-9))، اگر درختان جنگل‌ها قلم و دريا مركب و تمام جن حسابگر و تمام إنس نويسنده باشند، هرگز نمى‏توانند، فضائل على بن ابى طالب را بشمارند.

10. «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ‏ لِأَخِي‏ عَلِيِ‏ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَضَائِلَ لَا يُحْصِي عَدَدَهَا غَيْرُهُ فَمَنْ ذَكَرَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِهِ مُقِرّاً بِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّر» ([[10]](#footnote-10) )، بر استی خداوند براى برادرم على (ع) فضائل بى‏شمارى قرار داده است که اگر کسى یکى از آن فضایل را از روى اعتقاد و اعتراف بیان نماید، خداوند گناهان گذشته و آینده او را مى‏بخشد.

11. «نزلت فى علىّ ثلاث مأئة آیه»؛ ([[11]](#footnote-11) )، سیصد آیه در شأن على (ع) نازل شده است.

12. «أَوَّلُكُمْ وَارِدَةً عَلَى الْحَوْضِ أَوَّلُكُمْ إِسْلامًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» ( [[12]](#footnote-12) )، نخستین کسی که روز رستاخیز با من در حوض کوثر ملاقات می‌کند پیش قدم تر ین شما در اسلام علی بن ابی طالب است.

13. «حُبُ‏ عَلِيٍ‏ إِيمَانٌ‏ وَ بُغْضُهُ نِفَاقٌ». ( [[13]](#footnote-13))، دوست داشتن على ايمان و كينه او علامت نفاق است.

14. «من أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي...»( [[14]](#footnote-14) )، هر کس على را دوست بدارد من دوست داشته است.

15. «مُحِبُّكَ‏ مُحِبِّي‏ وَ مُبْغِضُكَ مُبْغِضِي» (‏[[15]](#footnote-15) )، دوستدار تو دوست من است، و دشمن تو دشمن من.

16. «يَا عَلِيُّ لَوْ أَنَ‏ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ‏ مِثْلَ مَا دَام نُوحٌ فِي قَوْمِهِ وَ كَانَ لَهُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَباً فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مُدَّ فِي عُمُرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَظْلُوماً ثُمَّ لَمْ يُوَالِكَ يَا عَلِيُّ لَمْ يَشَمَّ رَائِحَة الْجَنَّةِ وَ لَمْ يَدْخُلْهَا.» ([[16]](#footnote-16) )، ای علی! اگر یك بنده‌ای به اندازه عمر نوح عبادت كند و به اندازه كوه أحد، طلا در راه خدا انفاق كند و هزار بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا برود و در بین صفا و مروه، مظلومانه كشته شود؛ اگر با این عمل سنگین، ولایت تو را نداشته باشد، فردای قیامت بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید.

17. «لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله». ( [[17]](#footnote-17) )، فردا پرچم‏ را بدست كسى خواهم داد كه خدا و رسولش او را دوست مى‏دارند.

18. «أَعْلَمُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» ( [[18]](#footnote-18) )، داناترین امّت من بعد از من على بن ابى‏طالب (ع) است.

19. «قُسِمَتِ الْحِكْمَةُ عَلَى‏ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةً وَ النَّاسُ جُزْءاً وَاحِد» ([[19]](#footnote-19) )، حکمت و دانش به ده جزء تقسیم شده است و به على نه قسمت آن و به مابقى مردم یک دهم داده شده است.

20. «أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ مُطَهَّرُونَ‏ مَعْصُومُون.» ([[20]](#footnote-20) )، من و على، حسن، حسين و نه نفر ديگر از فرزندان حسين (از هر نوع آلودگى و معصيت) پاك و معصوم هستيم.

21. «أنت أَخِي في الدُّنْيَا وَالْآخِرَة» ( [[21]](#footnote-21) )، تو برادر من در این جهان و سرای دیگر هستی.

22. «ضربةُ علي‏ يومَ‏ الخندَق أفضل من عبادةِ الثقلين» (‏[[22]](#footnote-22) )، ارزش ضربت علی در روز خندق از عبادت جهانیان برتر است.

23. «اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلِيّاً.» ([[23]](#footnote-23))،بار خدا مرا نميران تا على را بمن بنمائى.

24.«عَلِيٌّ إِمَامُ‏ الْبَرَرَةِ وَ قَاتِلُ الْفَجَرَةِ» ([[24]](#footnote-24))علي پيشواي نيکان و قاتل بدکاران است .

25. «أَوَّلُكُمْ وَارِدَةً عَلَى الْحَوْضِ أَوَّلُكُمْ إِسْلامًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» ( [[25]](#footnote-25) )، نخستین کسی که روز رستاخیز با من در حوض کوثر ملاقات می‌کند پیش قدم تر ین شما در اسلام علی بن ابی طالب است.

1. . طبری، محمد بن جریر. تاریخ طبری، ج 1، ص 543. [↑](#footnote-ref-1)
2. . القشیری النیسابوری، مسلم بن احجاج. صحیح مسلم. ، ج 4، ص 1871، ح 2404. [↑](#footnote-ref-2)
3. .النيسابوري، محمد بن عبدالله. المستدرك على الصحيحين. ج 2، ص 373. [↑](#footnote-ref-3)
4. . الشیبانی، احمدبن حنبل. مسند احمد، ج 3، ص 14، ح 1111. [↑](#footnote-ref-4)
5. . الحراني، احمدبن عبد الحليم. منهاج السنه النبويه، ج 7، ص 52. [↑](#footnote-ref-5)
6. . اصفهانی، حسین ین محمد. محاضرات الإدبا، ج 2، ص 496. [↑](#footnote-ref-6)
7. . الشيباني، أحمد بن حنبل أبو عبدالله. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 437. [↑](#footnote-ref-7)
8. . اصفهانی، ابونعیم. معرفة الصحابة، ج 3، ص 1587. [↑](#footnote-ref-8)
9. . كراجكى، محمد بن على. كنز الفوائد، ج 1، ص 280. [↑](#footnote-ref-9)
10. . ابن بابويه، محمد بن على، الأمالی (للصدوق)، ص 138. تهران: کتابچی. چاپ: ششم، 1376 ش. [↑](#footnote-ref-10)
11. . الأفريقي المصري، محمد بن مكرم. مختصر تاريخ دمشق، ج 5، ص 409. [↑](#footnote-ref-11)
12. . القرطبی، بقی بن مخلد. الذ یل علی جزء، ج 1، ص 121. [↑](#footnote-ref-12)
13. . الباقلاني، محمد بن الطيب. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، ج 1، ص 544. [↑](#footnote-ref-13)
14. . القاسم الطبراني، سليمان بن أحمد. المعجم الكبير، ج 23، ص 380، ح 901. [↑](#footnote-ref-14)
15. . ابن بابويه، محمد بن على، الأمالی (للصدوق)، 125. [↑](#footnote-ref-15)
16. . طبرى آملى، عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ص 94. [↑](#footnote-ref-16)
17. . الطيالسي، سليمان بن داود. مسند أبي داود الطيالسي، ج 1، ص 320. [↑](#footnote-ref-17)
18. . الديلمي الهمذاني، شيرويه بن شهردار. لفردوس بمأثور الخطاب، ج 1، ص 370. [↑](#footnote-ref-18)
19. . اربلى، على بن عيسى. كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة)، ج 1، ص 113. [↑](#footnote-ref-19)
20. **. خزاز رازى، على بن محمد، كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الإثني عشر، ص 19.** [↑](#footnote-ref-20)
21. . الترمذي السلمي، محمد بن عيسى أبو عيسى. الجامع الصحيح سنن الترمذي، ج 5، ص 636، ح 3720. [↑](#footnote-ref-21)
22. . حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام، ص 313. [↑](#footnote-ref-22)
23. . كراجكى، محمد بن على، كنز الفوائد، ج 1، ص 296. [↑](#footnote-ref-23)
24. . اربلى، على بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمة ، } 1، ص 256. [↑](#footnote-ref-24)
25. . القرطبی، بقی بن مخلد. الذ یل علی جزء، ج 1، ص 121.

    [↑](#footnote-ref-25)