مناجات رسول اللهص

**تصحيح:**

**علامه ناصرالدين آلباني**/

**تأليف:**

شيخ الإسلام ابن تيميه/

ترجمه:

عبدالقدوس دهقان

**این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.**

**www.aqeedeh.com**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **آدرس ايميل:**  |  | book@aqeedeh.com |
|  |
| **سايت‌هاى مفيد** |
| www.nourtv.netwww.sadaislam.comwww.islamhouse.comwww.bidary.netwww.tabesh.netwww.farsi.sunnionline.uswww.sunni-news.net www.mohtadeen.comwww.ijtehadat.comwww.islam411.com |  | www.aqeedeh.comwww.islamtxt.comwww.ahlesonnat.comwww.isl.org.ukwww.islamtape.comwww.blestfamily.comwww.islamworldnews.comwww.islamage.comwww.islamwebpedia.comwww.islampp.comwww.videofarda.com |

فهرست کتاب

[فهرست کتاب 1](#_Toc269521150)

[سخن مترجم 5](#_Toc269521151)

[مقدمه مصحح 6](#_Toc269521152)

[فضيلت ذكر 9](#_Toc269521153)

[فضيلت تحميد، تهليل و تسبيح 10](#_Toc269521154)

[اذكار صبحگاه و شامگاه 12](#_Toc269521155)

[دعاي هنگام خوابيدن 15](#_Toc269521156)

[هنگام بيدار شدن در پاسي از شب 19](#_Toc269521157)

[هنگام خواب ديدن 20](#_Toc269521158)

[فضيلت عبادت شبانه 20](#_Toc269521159)

[هنگام ورود به منزل 22](#_Toc269521160)

[دعاي ورود و خروج مسجد 23](#_Toc269521161)

[آغازين دعاهاي نماز 25](#_Toc269521162)

[دعاهاي ركوع و سجده 27](#_Toc269521163)

[دعاي استخاره 34](#_Toc269521164)

[دعاي هنگام غم و اندوه: 35](#_Toc269521165)

[دعاي رويارويي با دشمن 36](#_Toc269521166)

[براي دفع شيطان 37](#_Toc269521167)

[اذان شيطان را مي‌راند 38](#_Toc269521168)

[ايمان به تقدير بدون سستي و كم كاري 39](#_Toc269521169)

[هنگام رسيدن نعمت 40](#_Toc269521170)

[هنگام مصيبت 40](#_Toc269521171)

[دعاي وام 41](#_Toc269521172)

[افسون و تعويذ 42](#_Toc269521173)

[طلب باران 44](#_Toc269521174)

[هنگام وزيدن باد 45](#_Toc269521175)

[هنگام رعد 45](#_Toc269521176)

[هنگام بارش باران 46](#_Toc269521177)

[هنگام مشاهده هلال 47](#_Toc269521178)

[هنگام سفر 47](#_Toc269521179)

[هنگام سوار شدن 48](#_Toc269521180)

[هنگام اتراق كردن 49](#_Toc269521181)

[هنگام خوردن و آشاميدن 49](#_Toc269521182)

[هنگام ميهماني 51](#_Toc269521183)

[سلام 51](#_Toc269521184)

[هنگام عطسه و خميازه 52](#_Toc269521185)

[هنگام ازدواج 53](#_Toc269521186)

[هنگام ولادت 54](#_Toc269521187)

[هنگام شنيدن صداي خروس، الاغ و سگ 56](#_Toc269521188)

[دعاي مجلس 56](#_Toc269521189)

[هنگام خشم 57](#_Toc269521190)

[هنگام مشاهده‌ي مصيبت ديده‌ها 58](#_Toc269521191)

[هنگام رفتن به بازار 58](#_Toc269521192)

[هنگام لغزيدن سواري 58](#_Toc269521193)

[هنگام هديه گرفتن 59](#_Toc269521194)

[هنگام زدودن خس و خاشاك 59](#_Toc269521195)

[هنگام ديدن ميوه‌ي نو بر 59](#_Toc269521196)

[هرگاه از چيزي به شگفت آيد 60](#_Toc269521197)

[فال نيك و بدشگوني 60](#_Toc269521198)

سخن مترجم

اين كتاب يكي از تأليفات شيخ الإسلام احمد بن عبدالحليم دمشقي / مي‌باشد كه همچون ديگر تأليفاتش مقبول عام و خاص گرديده و تاكنون بارها به چاپ رسيده است، اما كاري كه علامه ناصر الدين آلباني / بر اين كتاب انجام داد به مقبوليت آن بويژه در ميان دانش آموختگان و نسل جديد، افزود؛ چرا كه وي سره را از ناسره و احاديث صحيح را از ضعيف، جدا كرد و كتاب را شايسته و بايسته با نام (صحيح الكلم الطيب) به خوانندگان تقديم نمود، اين كار وي بسيار بجا افتاد و عام و خاص به آن روي آوردند به گونه‌اي كه هزاران هزاران انسان وارسته با اين كتاب با خداي خود ارتباط برقرار كردند و مردماني خيرخواه و دانش دوست با هزينه‌ي شخصي آن را چاپ، و رايگان ميان مردم تقسيم كردند و سرانجام در جهان عرب كمتر خانه‌اي يافت مي‌شد كه نسخه‌اي از اين كتاب ارزشمند در آن نباشد، اين همه فضل خداوند يگانه و بي‌همتاست، براي اين كه شما نيز به اين كتاب دسترسي داشته باشيد و از آن بهره ببريد، با عون و توفيق الهي آن را به زبان فارسي برگردانيدم و اميدوارم كه ترجمه‌ي فارسي آن همچون اصلش مورد قبول برادران و خواهران مسلمانم قرار گيرد و خداوند در روزي كه مال و بنون ديگر سودمند نخواهد بود، آن را برايم مفيد و موجب رستگاري بگرداند.

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.

عبدالقدوس دهقان

پاييز86 سراوان

مقدمه مصحح

**إن الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله**. أما بعد:

برادر بزرگوارم استاد زهير شاويش مدير مؤسسه‌ي «المكتب الإسلامي» به بنده پيشنهاد نمود كه كتاب «الكلم الطيب» اثر شيخ الإسلام ابن تيميه / تعالي را مختصر كنم، من پيش از آن احاديث كتاب مذكور را تخريج نموده و بر آن توضيحاتي نگاشته بودم كه در سال (1385هـ) توسط ايشان به چاپ رسيده بود، به انجام آن همت گماشتم، بالخصوص اين كار به خوانندگان، امكان مي‌دهد كه به نصيحتي كه در مقدمه‌ي كتاب به آنان كرده بودم، جامه عمل بپوشانند؛ زيرا آن جا گفته بودم: «به خوانندگان اين كتاب و ديگران، توصيه مي‌كنم تا از ثبوت احاديث مطمئن نگشته‌اند به آن عمل نكنند و ما با توضيحاتي كه بر احاديث نگاشته‌ايم، اين كار را ساده و امكان پذير كرده‌ايم، هر حديثي كه از رسول الله ص ثابت باشد، به آن عمل كند و بر آن چنگ زند، و گرنه رهايش كند؛ چرا كه احاديث صحيح و ثابت براي عبادتگزار بسنده مي‌كند، من حتم دارم كه مسلماني كه بتواند بر ادعيه، اذكار و اوراد ثابت از رسول الله ص عمل نمايد، قطعاً از زمره‌ي     (الأحزاب: 35). قرار خواهد گرفت».

بر كسي پوشيده نيست كه عرضه نمودن سنت و احاديث نبوي، شسته و رفته به مردم، كه در آن هيچ گونه حديث بي‌بنيادي ازديدگاه محدثين، نباشد، بسيار مفيدتر و پذيرفتني‌تر خواهد بود از عرضه آن، آميخته با روايات بي‌بنياد و ساختگي، متأسفانه بسياري از كتاب‌هاي حديث- چه رسد به بقيه- با آن آميخته است، بخصوص كتاب‌هاي اوراد و اذكار، و لو اين كه به آن دسته از احاديث اشاره و احاديث صحيح و ضعيف از همديگر متمايز شده باشد، آن گونه كه ما در تحقيق اين كتاب و كتاب هاي ديگر، عمل نموده‌ايم، بي‌ترديد عرضه نمودن آن، پيراسته از احاديث بي‌بنياد و ساختگي، بسيار مفيدتر و حفظ و عمل بر آن ساده‌تر خواهد بود.

 به اين منظور در بسياري از مؤلفاتم، اين روش را در پيش گرفته‌ام و آن‌ها را به عنوان «صحيح ابي‌داود» و «صحيح الترغيب والترهيب» و اخيراً «صحيح الجامع الصغير وزيادته» كه جلد اول آن و «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» به چاپ رسيده، به خوانندگان تقديم كرده‌ام.

اين گونه شد كه با «المكتب الإسلامي» توافق كرديم كه «الكلم الطيب» را در لباس جديد، تحت عنوان «صحيح الكلم الطيب» و پيراسته از احاديث غير ثابت منتشر كنيم، و كلمه‌ي «فصل» را از تيرها برداشتيم و غالباً نام صحابي راوي، و نام اماماني كه حديث را در كتاب هاي خويش آورده‌اند، و توضيحاتي را كه متناسب با اين «صحيح» نبود، حذف كرديم.

در آخر هر حديث شماره‌ي آن در اصل كتاب «الكلم الطيب» را آورده‌ايم تا علاقه‌مندان به راحتي بتوانند سند و توضيحات مربوط به آن را ملاحظه فرمايند و از احاديث حذف شده و علت حذف آن اطلاع يابند.

از خداوند متعال خواستارم كه آن را از ما بپذيرد و آن را براي عموم مسلمانان سودمند بگرداند، و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

بيروت 26 شوال 1390

محمد ناصر الدين الألباني

**اللهم صل على أشرف خلقك محمد ولله الحمد وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله**.

خداوند متعال مي‌فرمايد:                (الأحزاب: 70- 71).

«اي مؤمنان! از خدا بترسيد و سخن حق بگوييد، تا خدا كارهاي شما را اصلاح كند و گناهانتان را بيامرزد».

خداوند متعال مي‌فرمايد:        (فاطر: 10).

«سخنان پاكيزه به سوي او صعود مي‌كند و (خداوند) عمل شايسته را بالا مي‌برد».

و مي‌فرمايد:     (بقره: 152).

«پس مرا ياد كنيد تا من شما را ياد كنم و مرا سپاس داريد...».

و مي‌فرمايد:     (الأحزاب: 41).

«خدا را بسيار ياد كنيد».

و مي‌فرمايد:     (الأحزاب: 35).

«مردان و زناني كه خدا را بسيار ياد مي‌كنند، (خداوند برايشان مغفرت و پاداش عظيمي فراهم نموده است)».

و مي‌فرمايد:        (آل عمران: 191)**.**

«كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و در حالي كه بر پهلو خوابيده‌اند، ياد مي‌كنند».

و مي‌فرمايد:        (انفال: 45).

«اي مؤمنان! هنگامي كه با دسته‌اي (از دشمن) رويارو مي شويد ثابت قدم باشيد و خدا را فراوان ياد كنيد».

و مي‌فرمايد:           (بقره: 200). «و هنگامي كه مناسك (حج) خود را بجا آورديد، خدا را ياد كنيد همان گونه كه پدرانتان را ياد مي‌كرديد، بلكه از آن هم بيشتر».

و مي‌فرمايد:         (منافقون: 9).

«(اي مؤمنان!) مبادا اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل كند».

و مي‌فرمايد:              (نور: 37).

«مرداني كه تجارت و داد و ستد، آنان را از ياد خدا و بر پا داشتن نماز و پرداختن زكات، غافل نمي‌كند».

و مي‌فرمايد:                 (اعراف: 205)**.**

«پروردگارت را در دل خود، از روي تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان ياد كن؛ و از غافلان مباش».

فضيلت ذكر

1- رسول اللهص فرمودند:

«آيا شما را از بهترين و پاكيزه‌ترين اعمالتان نزد پروردگار اطلاع ندهم، عملي كه بيش از هر عمل ديگر، باعث رفع درجات شما مي‌گردد و برايتان از صدقه نمودن طلا و نقره، و اين كه با دشمن رويارو شويد و گردن يكديگر را بزنيد، بهتر است؟ گفتند: بلي يا رسول الله، فرمودند: ياد الله»[1].

2- رسول اللهص فرمودند:

**«مُفَرِدّوُن»** پيشتازند، گفتند: يا رسول الله! «**مُفَرِدّوُن»** چه كساني هستند؟ فرمودند: «مردان و زناني كه پروردگار را بسيار ياد مي‌كنند»[2].

3- عبدالله بن بُسر مي‌گويد:

مردي گفت: يا رسول الله! احكام دين بسيار است، مرا به كاري توصيه فرما كه هميشه، انجامش دهم. فرمودند: (سعي كن) زبانت هميشه به ياد خدا مشغول باشد»[2].

4- رسول اللهص فرمودند:

«مثال كسي كه خدا را ياد مي‌كند و آن كه ياد نمي‌كند، مانند زنده و مرده است»[4].

5- رسول الله ص فرمودند:

«هر كس در مجلسي بنشيند و آن جا خدا را ياد نكند، آن مجلس از جانب الله موجب زيان و حسرت او خواهد شد و هر كس جايي دراز بكشد و آنجا خدا را ياد نكند، آن، خواب برايش موجب زيان و حسرت خواهد شد»[5].

فضيلت تحميد، تهليل و تسبيح[[1]](#footnote-1)\*

6- رسول الله ص فرمودند:

«هر كس روزانه صد بار بگويد: «**لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلي كُلِ شَيٍء قَديِرٌ»** «جز خداوند يگانه، معبودي (شايسته پرستش) نيست، او بي‌همتاست، پادشاهي از آنِ او، و ستايش زيبنده‌ي اوست و او بر (انجام) هر كاري تواناست». ثواب اين گفتار برايش، معادل آزاد نمودن ده برده است، و برايش صد حسنه ثبت و از او صد گناه پاك مي‌گردد، و در آن روز تا شامگاه از شيطان در امان مي‌ماند، و كسي ديگر، عملي شايسته‌تر از عمل او نخواهد آورد، مگر كسي كه بيشتر از او عمل كند»[6].

7- رسول الله ص فرمودند:

«هر كس روزانه صد بار بگويد: «**سُبحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ»** تمامي خطاهايش پاك مي‌گردد. گر چه به اندازه‌ي كف دريا هم باشد»[7].

8- رسول الله ص فرمودند:

«دو كلمه، بر زبان سبك، در ترازوي اعمال گرانسنگ و نزد خداي رحمان پسنديده‌اند،«**سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ»**[8].

«پاك است خدا، او را مي‌ستايم، پاك است خداي با عظمت».

9- رسول الله ص فرمودند:

«اين كه بگويم: «**سُبحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُلِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَر»** «برايم از تمامي دنيا پسنديده‌تر است»[9].

10- رسول الله ص فرمودند:

«پسنديده‌ترين گفتارها نزد پروردگار چهارند، با هر كدام كه آغاز كني، ايرادي ندارد: «**سُبحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُلِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ»**[10].

11- رسول الله ص فرمودند:

«آيا هر شخصي از شما، نمي‌تواند كه روزانه هزار حسنه كسب كند؟ يكي از حاضرين پرسيد: چگونه شخصي هزار حسنه كسب مي‌كند؟ فرمودند: «صد بار تسبيح بگويد، برايش هزار حسنه ثبت و هزار خطا از خطاهايش پاك، مي‌گردد»[11].

12- أم المؤمنين، جويريه ل مي‌گويد:

«رسول الله ص پس از نماز صبح از منزل بيرون رفتند، من همان جايي كه نماز خواندم، نشسته بودم، ايشان چاشتگاه، باز گشتند و من همچنان بر جايم نشسته بودم، پرسيدند: آيا از صبح كه من بيرون رفته‌ام، همان جا نشسته‌اي (و ذكر مي‌كني؟) گفتم: آري يا رسول الله! آنگاه فرمودند: «من پس از جدا شدن از تو، چهار كلمه را سه بار گفته‌ام، اگر با تمام ذكرهاي امروز تو، وزن شوند، سنگين تر خواهند بود: «**سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضي نَفْسِهِ، سُبحَْانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدادَ كَلِماَتِه»**[12].

«پاك است خداوند به تعداد آفريدگانش، پاك است خداوند تا سرحد رضايتش، پاك است خداوند همسان عرشش، پاك است خداوند به شمار كلماتش».

13- رسول الله ص به يك صحرانشين فرمودند: بگو:

**«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أكَبْرَ كَبيِراً والحَمْدُلِلّهِ كَثيِراً سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَميِنَ وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الحَكيِم»** «جز خداي يگانه و بي‌همتا معبودي (قابل پرستش) نيست، خداوند از همه بزرگتر است، ستايش‌هاي فراوان برازنده‌ي اوست، چه پاك است خدا، پروردگار جهانيان، كسي جز با توفيق خداي غالب و با حكمت توان و نيرويي ندارد».

گفت: اين از آنِ پروردگار من است، سهم خودم چيست؟ فرمودند: بگو: **«اَللَّهُمَّ اغْفِرْليِ وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنيِ وَارْزُقْنِي»**[14]. «پروردگارا مرا ببخش و بر من رحم كن و هدايتم فرما و مرا عافيت ده و روزيم عطا كن».

14- رسول الله ص فرمودند:

«شب معراج ابراهيم را ملاقات كردم، به من گفت: اي محمد! از جانب من امت خود را سلام كن و به آنان خبر ده كه بهشت سرزميني است، هموار، حاصل خيز و خوش آب و هوا و نهال‌هايش، **سُبحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُلِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ،** هستند»[15].

15- رسول الله ص فرمودند:

«آيا تو را به يكي از گنجينه‌هاي بهشت راهنمايي نكنم؟ گفتم: بلي يا رسول الله! فرمودند: بگو: **«لاَ حَولَ وَلاَ قُوَّة َإِلاَّ بِاللَّه»**[16].

اذكار صبحگاه و شامگاه

خداوند متعال مي‌فرمايد:            

(احزاب: 41). «اي مؤمنان! خدا را بسيار ياد كنيد و صبح و شام او را به پاكي بستاييد».

و مي‌فرمايد:                  (اعراف: 205).

«پروردگارت را در دل خود، از روي تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان ياد كن؛ و از غافلان مباش».

و مي‌فرمايد:       (غافر: 55).

«پروردگارت را شامگاه و بامداد ستايش كن».

و مي‌فرمايد:          (ق: 39).

«پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب، پروردگارت را ستايش كن».

و مي‌فرمايد:          (انعام: 52).

«خدا جوياني را كه صبح و شام پروردگارشان را مي‌خوانند، از خود مران».

و مي‌فرمايد:       (مريم: 11).

«آنگاه با اشاره به آنان گفت كه صبحگاه و شامگاه خدا را بستاييد».

و مي‌فرمايد:       (طور: 49).

«شبانگاه و هنگام پشت كردن ستارگان (بامداد) خدا را ستايش كن».

و مي‌فرمايد:        (روم: 17).

«منزه است خداوند هنگامي كه شام و صبحتان (فرا مي‌رسد)».

و مي‌فرمايد: ****          (هود: 114).

«دو طرف روز و اوايل شب نماز را برپا دار؛ چرا كه حسنات، سيئات را از بين مي‌برند».

16- رسول الله ص مي‌فرمايد: «هر كس صبحگاه و شامگاه صد بار بگويد: «**سُبحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ»** در روز قيامت هيچ كسي از او عملي بهتر نخواهد آورد. مگر كسي كه مانند او و يا اضافه بر آن گفته باشد»[17].

17- رسول الله ص شامگاهان چنين دعا مي‌فرمودند:

**«أَمْسَيناَ وَأَمْسَي المُلْكُ لِلّهِ وَالحَمْدُ لِلّهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شََيٍء قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيرَمَا فِي هَذِهِ الليّلَةِ وَخَيرَمَا بَعَدهَا وَأَعوذَ بِكَ مِنْ شَرِ مَا فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ وشَرِمَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ».**

و چون صبح مي‌شد همين دعا را با اين جملات آغاز مي‌فرمودند: «**أصْبَحْنَا وأصْبَحَ المُلكُ لِلّهِ...»**.

«شب فرا رسيد، پادشاهي از آن او و ستايش مخصوص اوست، معبودي (شايسته‌ي پرستش) غير از او نيست، يگانه و بي‌همتاست، پادشاهي و ستايش از آن اوست، او بر هر كاري تواناست، پروردگارا! از تو خواستار خير اين شب و خير فرداي آن هستيم و از شر اين شب و شر فرداي آن، به تو پناه مي‌برم، پروردگارا! از تنبلي و آفات پيري به تو پناه مي‌برم، پروردگارا! از عذاب جهنم و عذاب قبر به تو پناه مي‌برم».

18- عبدالله بن خُبيب مي‌گويد: شبي بسيار تاريك و باراني در پي رسول الله ص برآمديم تا با ما نماز گزارد، سرانجام ايشان را يافتيم، فرمودند: بخوان، من چيزي نگفتم، سپس فرمود: بخوان، باز هم چيزي نگفتم، سپس فرمودند: بخوان، گفتم: يا رسول الله! چه بخوانم؟ فرمودند:     و معوذتين     و    را هر صبح و شام سه بار بخوان، از هر چيزي تو را كفايت خواهند نمود[19].

19- رسول الله ص اصحابش را آموزش مي‌دادند و مي‌فرمودند: هرگاه صبح شد بگوييد: «**اللّهُمَّ بِكَ أَمْسَينَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وإِلَيكَ النُّشُورُ»**.

«پروردگارا! صبح و شام به تو اميد بسته‌ايم، زندگي و مرگ ما با تو و بازگشت ما به سوي توست».

هرگاه شب شد بگوييد: «**اللّهُمَّ بِكَ أَمْسَينَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَموُتُ وَإِليْكَ المَصيرُ»**[20].

«پروردگارا! شب و روز اميد به تو داريم، زندگي و مرگ ما با تو و بازگشت ما به سوي توست».

20- رسول الله ص فرمودند: اين دعا، سيد الاستغفار است، «**اللّهُمَّ أَنْتَ رَبَّي، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَني وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَي عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ وأَبُوءُ بِذَنْبي فَاغْفِرْلي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اَنْتَ»**.

«بار الها! تو پروردگار مني، غير از تو معبودي (شايسته‌ي پرستش) نيست، تو مرا آفريدي و من بنده‌ي تو هستم، و تا توان دارم بر عهد و پيمان تو استوار خواهم ماند، از شر آنچه كرده‌ام به تو پناه مي‌برم، به نعمت‌هايي كه به من انعام كرده‌اي، معترفم و گناهانم را مي‌پذيرم، پس مرا بيامرز؛ زيرا جز تو كسي، گناهان را نمي‌آمرزد».

هركس سيد الاستغفار را شبانگاه بخواند و در آن شب بميرد، به بهشت مي‌رود و هر كس آن را صبحگاه بخواند و در آن روز بميرد، وارد بهشت مي‌گردد»[21].

21- ابوبكر صديق مي‌گويد: رسول الله ص فرمودند: صحبگاه و شامگاه چنين دعا كن: «**اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيٍ وَمَلِيكِهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ نَفْسي وَشَرِّ الشِّيطَانِ وشِرْكِه».**

اين دعا را صبح و شام و هنگامي كه به رختخواب مي‌روي بخوان»[22].

 «پروردگارا! اي داناي پنهان و آشكار، اي آفريدگار آسمان و زمين، اي پروردگار و مالك همه چيز، گواهي مي‌دهم كه غير از تو معبودي نيست، از شر نفس خويش و از شر شيطان و شرك وي، به تو پناه مي‌برم».

22- رسول الله ص فرمودند: «هر بنده‌اي كه روزانه صبحگاه و شامگاه سه بار بگويد: «**بِسمِ اللَّهِ الَّذي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ في الأَرْضِ وَلاَ في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»** هيچ چيز به او زيان نمي‌رساند»[23].

«به نام خدايي كه به همراه نام او در زمين و آسمان، چيزي زيان نمي‌رساند و او شنوا و داناست».

23- رسول الله ص فرمودند: «هر كس شامگاه بگويد: «**رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّاً وَبِالإِسْلَامِ دِينَاً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً»** قطعاً خداوند او را خشنود مي‌گرداند»[24].

«خشنودم كه الله رب من و اسلام دين من و محمد ص پيامبر من، است».

24- رسول الله ص هيچگاه هنگام صبح و شام اين دعا را ترك نمي‌فرمودند: «**اللَّهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ في ديِني ودُنْيايَ وَأَهْلي وَمَالي، اللَّهُمَّ اسْتُر عَوْرَاتِي وآمِن رَوعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِن بَين يَديَّ وَمِن خَلْفِي وَعَن يَميِني وَعَنْ شِمَالي ومِنْ فَوقي وأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحتي»**[27].

«خدايا! عافيت دنيا و آخرت را از تو مي‌خواهم، خدايا! عفو و عافيت دين و دنيا و اهل و مالم را از تو خواستارم، خدايا! اسرارم را بپوش و آشفتگي‌هايم را سامان ده، خدايا! مرا از پيش رو و پشت سر و راست و چپ و بالاي سرم حفاظت فرما، و از اين كه ناگهاني از زير پايم (هدف قرار گيرم و) نابود شوم به تو پناه مي‌برم».

دعاي هنگام خوابيدن

25- هنگامي كه رسول الله ص مي‌خواستند بخوابند، چنين دعا مي‌فرمودند: «**بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا»** «پروردگارا! با نام تو مي‌ميرم و زنده مي‌گردم» و چون از خواب بيدار مي‌گشتند، مي‌فرمودند: «**اَلْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِليهِ النُّشُورُ»**[29].

«سپاس خدايي كه ما را پس از مرگ، زنده گردانيد و بازگشت به سوي اوست».

26- هر شب كه رسول الله ص به رختخواب مي‌رفتند، كف هر دو دست را به هم مي‌چسپانيدند و     و     و     را مي‌خواندند و در آن مي‌دميدند و تمام بدن خويش را با آن مسح مي‌فرمودند و از سر و چهره و قسمت جلوي بدن آغاز و اين كار را تا سه بار تكرار مي‌فرمودند»[30].

27- ابوهريره مي‌گويد: رسول الله ص مرا به حفاظت اموال بيت المال گماشته بودند، مردي هر شب به بيت المال دستبرد مي‌زد، شب سوم كه او را گرفتم، به او گفتم: اين بار تو را حتماً پيش رسول الله ص خواهم برد،گفت مرا رها كن، در عوض به تو دعايي مي‌آموزم كه با آن خداوند تو را نفع خواهند رساند (ابوهريره كه همانند ديگر افراد شيفته‌ي خير بود، او را رها كرد) او گفت: هرگاه به رختخواب رفتي، آية الكرسي: «**الله لا إله إلا هو...**تا آخر» را بخوان آنگاه از جانب خداوند براي تو نگاهباني گماشته مي‌شود و تا صبح هيچ شيطاني به تو نزديك نمي‌شود، رسول الله ص فرمودند: او دروغگو است، البته به تو راست گفته است، [آن شخص شيطان بود]. [31]

28- رسول الله ص فرمودند: «هر كس در شب دو آيه آخر سوره بقره را بخواند، او را كفايت خواهند كرد»[32].

29- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه كسي از شما از رختخوابش برخاست و سپس به آن باز گشت، سه بار آن را با كناره‌ي چادرش تميز كند؛ زيرا او نمي‌داند، پس از او چه چيزي بر لحافش خزيده و هرگاه دراز كشيد، چنين بگويد: **«بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإنْ أَرْسَلتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحيِنَ»**[33].

«پروردگارا من با نام تو پهلويم را به زمين مي‌گذارم و با نام و قدرت تو بلند مي‌شوم، اگر نفسم را نگه داشتي (قبض روحم كردي)، پس بر آن رحم كن و اگر رهايش كردي، آن را همان گونه كه بندگان نيكوكارت را حفاظت مي‌كني، حفاظت فرما»

و هرگاه كسي از شما از خواب بيدار شد، بگويد: «**اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذيِ عَافَانيِ فيِ جَسَدِي ورَدّ عَلَيَّ روُحيِ وأَذِنَ ليِ بِذِكْرِهِ»**[34].

«سپاس خدايي كه مرا عافيت جسماني بخشيد و روحم را به من بازگرداند و به من اجازه داد تا او را ياد كنم».

30- رسول الله ص به علي و فاطمه ل فرمودند: «آيا شما را به چيزي كارآمد تر از يك خدمتگذار، راهنمايي نكنم؟ (گفتند آري، فرمود:) هرگاه به رختخواب رفتيد 33 بار **سبحان الله** و 33 بار **الحمد لله** و 34 بار **الله اكبر** بگوييد».

علي فرمود: از آن پس هيچگاه آن را ترك نكرده‌ام، پرسيدند: حتي شب جنگ صفين؟ فرمودند: و نه شب صفين.[35].

31- هنگامي كه رسول الله ص مي‌خوابيدند، دست راست خويش را زير رخسارشان قرار مي‌دادند و سه بار مي‌فرمودند: «**اللَّهُمَّ قِنيِ عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبَادَك»**[36].

«پروردگارا! آنگاه كه بندگانت را برمي‌انگيزي، مرا از عذاب خود نجات ده».

 32- هنگامي كه رسول الله ص به رختخواب، مي‌رفتند، مي‌فرمودند: «**اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَناَ وَسَقَانَا وَكَفَانَا وآوَانَا، فَكَمْ ممَّن لاَ كَافِيَ لَهُ ولاَ مُؤوِيَ**»[37].

«سپاس خدايي كه به ما آب و غذا عنايت كرد و ما را سامان بخشيد و پناهمان داد، بسا انسان‌هايي هستند كه سامان و پناه دهنده‌اي ندارند».

33- رسول الله ص به مردي توصيه فرمودند كه چون به رختخواب مي‌رود، چنين دعا كند: «**اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسيِ وأَنْتَ تَتَوفَاَّهَا، لَكَ مَماَتُها وَحَيَاتُها، إِنْ أَحيَيْتَها فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ»**[38].

«پروردگارا! تو نفس مرا آفريدي و تو آن را باز مي‌ستاني، مرگ و زندگي اش با توست، اگر آن را زنده گذاشتي، پس حفاظتش فرما و اگر او را ميراندي، بيامرزش، خدايا! من از تو خواستار عافيتم».

34- هنگامي كه رسول الله ص به رختخواب مي‌رفتند، چنين دعا مي‌فرمودند: «**اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَواتِ وَرَبَّ الاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ العَظِيمِ، رَبنَّاَ وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، فَالِقِ الحَبِّ وَالنَّوَي وَمُنْزِلِ التَورَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍ أَنْتَ آخِذّ بِنَا صِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيَسَ فَوَقكَ شَيءٌ وأَنْتَ البَاطِنُ فَليَسَ دُونَكَ شَيءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّينَ وأغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ»**[40].

«خدايا! اي پروردگار آسمان‌ها و زمين، و اي پروردگار عرش عظيم، اي پروردگار ما و پروردگار همه چيز، شكافنده‌ي دانه و هسته و فرو فرستنده‌ي تورات و انجيل و قرآن! از شر هر شروري كه پيشانيش به دست توست، به تو پناه مي‌برم، خدايا! تو نخستيني، پيش از تو چيزي نيست، تو واپسيني، پس از تو چيزي نيست، تو آشكاري، فراتر از تو چيزي نيست و تو پنهاني فروتر از تو چيزي نيست، وام‌هاي ما را بپرداز و ما را از فقر دور بگردان».

35- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه خواستي بخوابي، همانند وضوي نماز، وضو بگير، سپس بر پهلوي راست خويش دراز بكش و چنين بگو: «**اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسيِ إِليكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهيِ إِليكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِليَكَ وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِليَكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِليَكَ، لاَ مَلْجَأ وَلاَ مَنْجأَ مِنْكَ إِلاّ إِليكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»** «اگر در آن شب بميري، بر فطرت خواهي مرد، و اين دعا را آخرين سخن خود بگردان»[41].

«پروردگارا! جانم را به تو واگذاشتم، و رُخم را به سوي تو گردانيدم، كارم را به تو سپردم، با بيم و اميد، به تو روي آوردم، پناهگاه و جاي امني از عذاب تو، جز آستان تو نيست، به كتابي كه نازل فرمودي و به پيامبري كه فرستادي، ايمان آوردم».

هنگام بيدار شدن در پاسي از شب

36- رسول الله ص فرمودند: هر كس شب از خواب بيدار شود، بگويد: **«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وسُبْحَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العَليِ الْعَظيِم»** «غير از خداي يگانه معبودي (شايسته‌ي پرستش) نيست، شريكي ندارد، پادشاهي از آن او و ستايش سزاوار اوست، او بر هر كاري تواناست، ستايش‌ها سزاوار اوست، الله چه پاك است، غير از الله معبودي نيست، الله از همه بزرگتر و برتر است، هيچ كس جز با توفيق خداي بزرگ و برتر، توان و قدرتي ندارد».

اگر پس از آن بگويد: **اللَّهُمَّ اغْفِرْليِ** و يا دعاي ديگري كند، اجابت خواهد شد و اگر وضو بگيرد و نماز بخواند، نمازش پذيرفته مي‌شود»[42].

37- رسول الله ص فرمودند: هركس پاكيزه به رختخواب برود، و تا هنگامي كه خواب به سراغش بيايد، ذكر كند، هر لحظه از شب كه بيدار شود و چيزي، دنيوي و يا اخروي از خداوند بخواهد، به او خواهد داد»[42].

38- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه كسي از خواب بيدار شد، بگويد: «**اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي وأَذِنَ لِي بِذِكره»**[45].

«سپاس خدايي كه روحم را به من باز گرداند و به من عافيت جسماني بخشيد و مرا اجازه داد تا او را ياد كنم».

39- رسول الله ص به اصحاب مي‌آموخت كه هنگام پريشاني بگويند:[[2]](#footnote-2) «**أَعُوذُ بِكَلماَتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأَنْ يَحْضُروُنَ»**[ 48].

«پناه مي‌برم به كلمات كامل الهي، از خشم خداوند و شر بندگانش و از وسوسه‌هاي شياطين و از اين كه سراغ من بيايند».

هنگام خواب ديدن

40- ابو سلمه بن عبدالرحمن مي‌گويد: از ابوقتاده بن ربعي شنيدم كه مي‌گفت: از رسول الله ص شنيدم كه فرمودند: «خواب خوش از جانب خداوند و خواب بد از جانب شيطان است، هرگاه كسي از شما خواب بدي ديد و بيدار شد، سه بار سمت چپ خود تف كند، و از شر آن به خدا پناه بجويد، ان شاءالله به او هيچ زياني نمي‌رساند».

ابو سلمه مي‌گويد: قبلاً، گاه خواب‌هايي مي‌ديدم كه از كوه برايم سنگين‌تر مي‌نمود، اما از هنگامي كه اين حديث را شنيده‌ام، به آن هيچ اعتنايي نمي‌كنم. در روايتي ديگر آمده: گاه خواب مي‌ديدم و بسيار به فكر فرو مي‌رفتم، تا اين كه از ابوقتاده شنيدم كه مي‌گفت: من نيز خواب مي‌ديدم و چنان به فكر فرو مي‌رفتم كه بيمار مي‌شدم تا اين كه از رسول الله ص شنيدم كه فرمودند: «خواب خوش از جانب خداست، هرگاه كسي از شما خواب خوشي ديد، آن را فقط با دوستانش تعريف كند، و اگر خواب بدي ديد، با هيچ كس تعريف نكند و سه بار سمت چپ خود را تف كند، و از شيطان و خواب بدي كه ديده به خدا پناه ببرد، به او هيچ زياني نخواهد رسيد»[49].

41- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه خواب بدي ديديد، سمت چپ خود سه بار تف كنيد و سه بار از شيطان به خدا پناه ببريد و از پهلويي كه خوابيده‌ايد به پهلوي ديگر بغلطيد»[50].

فضيلت عبادت شبانه

خداوند متعال مي‌فرمايند:                           (مزمل: 1- 5).

«اي جامه به خود پيچيده، شب خيز(براي نماز) مگر اندكي(از شب)، نيمي از شب يا اندكي از آن بكاه و قرآن را (با دقت و تأمل) بخوان؛ ما بزودي بر تو سخني گران مايه نازل مي‌كنيم».

و نيز مي‌فرمايد:             
(الإسراء: 79).

«و پاسي از شب را برخيز و نماز گزار، اين يك وظيفه‌ي اضافي است براي تو، اميد است كه پروردگارت تو را به مقامي در خور ستايش بر انگيزد».

و مي‌فرمايد:        (دهر: 26)**.**

«شبانگاه، براي او سجده كن و مقداري طولاني از شب او را تسبيح گوي».

42- رسول الله ص فرمودند: «پروردگارمان هر شب، در ثلث آخر شب به آسمان دنيا فرود مي‌آيد و مي‌گويد: «كيست كه مرا فرا خواند، تا او را اجابت كنم، كيست كه از من چيزي بخواهد، تا به او بدهم، كيست كه از من بخشش طلب كند تا او را ببخشم»[52].

43- رسول الله ص فرمودند: «در دل شب، از هر وقت ديگري، پروردگار به بنده نزديك تر است، پس بكوش كه در آن لحظات جزو كساني باشي كه خداوند را ياد مي‌كنند»[53].

44- رسول الله ص فرمودند: «در شب لحظه‌اي هست كه هر مسلماني در آن لحظه مصلحتي دنيوي يا اخروي را از خداوند بخواهد، به او خواهد داد، آن لحظه در همه‌ي شب ها وجود دارد»[54].

45- رسول الله ص فرمودند: «هر كس هنگام خارج شدن از منزل بگويد: «**بِسمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ تَعَالى»**

«بنام الله، بر الله توكل نمودم، جز با توفيق خداي متعال كسي توان و نيرويي ندارد»

به او گفته مي‌شود: كفايت شدي، حفاظت شدي، هدايت شدي و شيطان از او كناره مي‌گيرد و به شيطان‌هاي ديگر مي‌گويد: با مردي كه هدايت، كفايت و هدايت شده است، چه مي‌تواني بكني»[55].

46- ام سلمه مي‌گويد: «هرگاه رسول الله ص از منزل بيرون مي‌رفتند، حتماً نگاهش را به آسمان مي‌دوختند و چنين دعا مي‌فرمودند: «**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَو أُضَلَّ أَو أَزِلَّ أَو أُزَلَّ، أو أظْلِمَ أو أُظْلَمَ أو أَجْهَلَ أو يُجْهَل عَلَيَّ»**[59].

«پروردگارا! به تو پناه مي‌برم از اين كه خود گواه شوم و يا به گمراهي كشيده شوم، و از اين كه خود بلغزم، و يا كسي مرا بلغزاند و از اين كه بركسي ستم روا دارم و يا بر من ستم شود، و از اين كه با كسي جاهلانه بر خود كنم و يا كسي با من جاهلانه برخورد كند».

هنگام ورود به منزل

47- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه شخصي هنگام ورود به منزلش، و هنگام غذا خوردن، خدا را ياد كند، شيطان (به همراهانش) مي‌گويد: اين جا برايتان جايي براي شب گذراندن و شامي در كار، نيست، و اگر هنگام ورود به منزل خدا را ياد نكند شيطان مي‌گويد: جايي براي شب گذراندن يافتيد و اگر هنگام غذا خدا را ياد نكند، شيطان مي‌گويد: جايي براي بيتوته و شام، يافتيد»[60].

48- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه شخصي وارد منزلش، شد، بگويد: «**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيرَ المَوْلِجِ وخَيرَ المَخرَجِ، بِسمِ اللَّهِ وَلَجْناَ وَبِسمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِنّاَ تَوَكَّلْناَ»** سپس به اهل خانه سلام كند»[61].

«خدايا! ورود و خروجم را ميمون و نكو بگردان، با نام خدا وارد شدم و با نام خدا خارج گشتم و بر الله، پروردگارمان توكل كردم».

49- رسول الله ص فرمودند: «فرزندم! هرگاه بر خانواده‌ات وارد گشتي، سلام كن؛ زيرا سلام بركتي است براي تو و اهل خانه‌ات»[62].

دعاي ورود و خروج مسجد

50- هرگاه رسول الله ص وارد مسجد مي‌شدند، مي‌فرمودند: «**بِسمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ**» هرگاه خارج مي‌شدند، مي‌فرمودند: «**بِسمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»**[63].

«به نام خدا، پروردگارا! بر محمد رحمت فرست»

51- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه كسي وارد مسجد مي‌گردد، بر رسول الله ص درود بفرستد و بگويد: «**اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوابَ رَحْمَتِكَ»** «پروردگارا! درهاي رحمتت را بر من بگشا» و هرگاه خارج شد، بگويد: «**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَألُكَ مِنْ فَضْلِكَ»**، «پروردگارا! من خواستار فضل توام».

و در روايت مسلم افزون بر آن آمده كه هنگام خروج نيز درود بفرستد»[64].

52- هرگاه رسول الله ص وارد مسجد مي‌شدند، چنين دعا مي‌فرمودند:

**«أَعُوذُ بِاللَّهِ اِلْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ وَبِسُلطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ»**

«پناه مي‌برم به خداي بزرگ و ذات گرامي و قدرت لايزالش، از شيطان رانده شده»

و مي‌فرمودند: «هرگاه كسي چنين بگويد شيطان مي‌گويد: «تمام روز از من حفاظت شد»[65].

53- رسول الله ص فرمودند: «اگر مردم مي دانستند كه در اذان وصف اول چه ثوابي نهفته است، اگر براي رسيدن به آن، راهي جز قرعه كشي، نمي يافتند، حتماً قرعه كشي مي‌كردند»[66].

54- رسول الله ص فرمودند: «هنگامي كه اذان گفته مي‌شود، شيطان براي اين كه صداي اذان را نشنود، در حالي كه تيز مي دهد، فرار مي كند و چون اذان تمام مي شود، باز مي گردد و هنگامي كه اقامه مي شود، فرار مي كند و پس از اتمام اقامه باز مي گردد، و وساوس و خاطره‌هايي را در ذهن نمازگزار تداعي مي كند و مي گويد: فلان و فلان چيز را به خاطر بياور، حتي چيزهايي كه قبلاً به خاطر نمي آورد، تا اين سرانجام نمازگزار نمي داند كه چند ركعت خوانده است»[67].

55- رسول الله ص فرمودند: «هر جن و انساني كه صداي مؤذن به او برسد، روز قيامت براي مؤذن شهادت خواهد داد»[68].

56- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه اذان را شنيديد، آنچه مؤذن مي گويد، شما نيز تكرار كنيد»[69].

57- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه اذان را شنيديد، آنچه مي گويد، شما نيز تكرار كنيد، سپس بر من درود بفرستيد؛ زيرا هر كس يك بار بر من درود بفرستد خداوند ده بار بر او رحمت مي فرستد، سپس از خداوند براي من «وسيله» را طلب كنيد، وسيله منزلتي است در بهشت كه فقط به يكي از بندگان خداوند، عنايت مي شود، و اميدوارم كه آن يك نفر من باشم، پس هر كسي براي من وسيله را طلب كند، شفاعت من شامل حال او خواهد شد»[70].

58- رسول الله ص فرمودند: «اگر هنگامي كه مؤذن مي گويد: **الله أكبر الله أكبر**، كسي بگويد: **الله أكبر الله أكبر** و هنگامي كه مؤذن مي گويد: **أَشهدُ أَنَّ لا إِله إلا الله**، بگويد: **أَشهدُ أَنَّ لا إِله إلا الله** و هنگامي كه مي گويد: **أَشهدُ أَنَّ محمداً رسول الله**، بگويد: **أَشهدُ أَنَّ محمداً رسول الله**، و هنگامي كه مي گويد: **حَيَّ عَلي الصلاة**، بگويد: **لاَ حَولَ ولاَ قُوَّةَ إِلاّ بِاللَّهِ** و هنگامي كه مي گويد: **حَيَّ عَلي الفلاح**، بگويد: **لاَ حَولَ ولاَ قُوَّةَ إِلاّ بِاللَّهِ** و هنگامي كه مي گويد: **الله أكبر الله أكبر**، بگويد: **الله أكبر الله أكبر** و هنگامي كه مي گويد: **لا إله إلا الله**، از ته دل بگويد: **لا إله إلا الله**، وارد بهشت خواهد شد»[71].

59- رسول الله ص فرمودند: هر كس پس از اذان چنين دعا كند: «**اللّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ اِلتَّامَةِ والصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمداً الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ وَابعَثْهُ مَقَامَاً مَحمُوداً الَّذي وَعَدتَهُ»** روز قيامت شفاعت من شامل حال او خواهد شد»[72].

«پروردگارا! اي صاحب فراخوان كامل و نماز برگزار شونده، به محمد ص «وسيله» و فضيلت عنايت كن، و او را به مقام محمودي كه وعده‌اش داده‌اي، نايل بگردان».

60- عبدالله بن عمر ب مي گويد، مردي گفت: يا رسول الله! مؤذنان از ما برترند! رسول الله ص فرموند: «هر چه مؤذنان مي گويند، تكرار كن، و در پايان از خدا هر چه مي خواهي، بخواه، به تو عنايت خواهد شد»[73].

61- رسول الله ص فرمودند: «ميان اذان و اقامه دعا رد نمي شود» گفتند: يا رسول الله! آنگاه چه دعايي بكنيم؟ فرمودند: «عافيت دنيا و آخرت را از خداوند، بخواهيد»[74].

62- سهل بن سعد مي گويد: رسول الله ص فرمودند: «دو دعا رد نمي شود -يا به ندرت رد مي شود- دعا، هنگام اذان و هنگام جنگ كه دو طرف (مسلمان و كافر) با هم در مي آويزند»[75].

آغازين دعاهاي نماز

63- رسول الله ص در آغاز نماز قبل از قرائت لحظه‌اي سكوت مي فرمودند، ابوهريره پرسيد: يا رسول الله! پدر و مادرم فدايت! ميان تكبير (تحريمه) و قراءت، چه مي گوييد؟ فرمودند: «**اللّهُمَّ بَاعِدْبَينِي وبَينَ خَطَايَايَ كَما بَاعَدْتَّ بَينَ المشْرِقِ والْمَغْرِبِ، اللّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَما يُنَقَّي الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْدَّنَسِ، اللّهُمَّ اغْسِلنيِ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ والمَاءِ والبَرَدِ»**[78].

**«**پروردگارا! ميان من و خطاهايم به اندازه مشرق تا مغرب فاصله بيانداز، پروردگارا! همان گونه كه لباس سفيد از چرك، پاك (و شفاف) مي شود، مرا نيز از خطاهايم پاك بگردان، پروردگارا! خطايم را از من، با برف و آب و تگرگ، بشوي»[78].

64- جبير بن مطعم مي گويد: رسول الله ص را در حال نماز ديدم كه (در آغاز آن) تا سه بار فرمود: «**الله أكبر كبيراً والحمدلله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا»** و سپس فرمودند: «**أَعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه»**[79].

«به خدا پناه مي برم از شيطان رانده شده و از تكبر و شعر و وسوسه‌ي او».

65- عائشه و ابوسعيد روايت كرده‌اند كه: رسول الله ص در آغاز نماز مي فرمودند: «**سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وتَعالَى جَدُكَ ولاَ إِلهَ غَيرُكَ»**[80].

«خدايا**!** تو پاكي، تو را مي ستايم، نام تو مبارك و شكوهت بلند است و غير از تو معبودي نيست».

66- عبدالله بن عمر ب مي گويد: رسول الله ص تكبير گفتند و سپس نمازشان را با دعاي فوق آغاز فرمودند»[81].

67- هنگامي كه رسول الله ص به نماز مي‌ايستادند، مي فرمودند: «**وَجَّهتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمواتِ والأَرْضَ حَنِيفَاً ومَا أَنَا مِنَ المُشْرِكيِنَ، إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا مِنَ المُسلِمينَ، اللّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ، لاَ إِلهَ إِلاّ أَنْتَ، أنْتَ رَبِّي وأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسيِ واعْتََرَفْتُ بِذَنْبيِ، فَاغْفِرْليِ ذُنُوبيِ جَمِيعَاً، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ أَنْتَ واهْدِنيِ لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهدِي لأِحْسَنِهاَ إلاّ أَنْتَ واصْرِفْ عَنْي سَيِّئَها، لاَ يَصْرِفُ عَنّي سَيِّئهَا إلاّ أَنْتَ، لَبّيَكَ وسَعْديكَ والخَيرُ كُلُهُ فِي يَدَيكَ والشَّرُ لَيسَ إِليكَ، أَنَا بِكَ وإِليكَ، تَبَارَكْتَ وتَعالَيتَ، أَستَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِليكَ»**[82].

«من با دوري از شرك، به سوي خدايي رو كردم كه آسمان‌ها و زمين را آفريد، و من از مشركان نيستم، نماز و عبادت و زندگي و مرگم براي خدا، پروردگار جهانيان است، او همتايي ندارد، من به اين مأمور شده‌ام و من مسلمانم، خدايا! پادشاه تويي، غير از تو معبودي نيست، تو پروردگار مني و من بنده‌ي تو، من بر خود ستم كردم و به گناهم معترفم؛ پس گناهانم را يكدست بيامرز؛ حتم دارم كه غير از تو آمرزگاري كه گناهانم را بيامرزد، نيست، مرا به زيباترين اخلاق ره نما كه كسي غير از تو به آن ره ننمايد، و اخلاق بد را از من دور كن كه غير ازتو آن را دور نمي كند، با تمام وجود مطيع فرمان توام، تو پاك و منزه و بزرگ و برتر هستي، از تو آمرزش مي‌طلبم و به سويت توبه مي‌كنم».

68- رسول الله ص نماز شب خويش را با اين دعا آغاز مي‌فرمودند:

**«اللّهُمَّ رَبّ جِبريلَ ومِيكَايِلَ وإِسرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَواتِ والأَرْضِ، عَالِمَ الغَيبِ والشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَينَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنيِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنّكَ تَهدِي مَنْ تَشَاءْ إِلى صِراطٍ مُستَقِيمٍ»**[83].

«خدايا! اي پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل، آفريننده‌ي آسمان‌ها و زمين، با خبر از آشكار و نهان، بندگانت كه اختلاف كنند، تو ميانشان، داوري مي‌كني، به حكم خود در مسايل اختلافي مرا به حقيقت ره نما، تو هر كه را بخواهي به راه راست هدايت مي‌كني».

69- هنگامي كه رسول الله ص در پاسي از شب به نماز مي‌ايستاد، نماز را چنين آغاز مي‌كرد: «**اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ومَنْ فِيهِنَّ ولَكَ الحَمْدُ، أنتَ قَيِّم السَّمواتِ والأَرْضِ ومَنْ فِيهِنَّ ولَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَمواتِ والأَرْضِ ومَنْ فَيهَنَّ [ولَكَ الحَمْدُ] أَنْتَ الْحَقُّ ووَعْدُكَ الْحَقُّ وقَولُكَ الْحَقُّ ولِقاَؤكَ حَقٌّ والجَنَّةُ حَقٌّ والنَّارُ حَقٌّ والنَبيُّونَ حَقٌّ ومُحَمَّدٌ حَقٌّ والسّاعَةُ حَقٌّ، اللّهُمّ لَكَ أَسْلَمْتُ وبِكَ آمنَتُ وعَليكَ تَوكَّلْتُ وإِليكَ أَنَبْتُ وبِكَ خَاصَمْتُ وإِليكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرلِي مَا قَدَّمْتُ ومَا أخَّرْتُ ومَا أَسْرَرْتُ ومَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلهِي، لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ»**[84].

«خدايا! ستايش از آن توست، تو نور آسمان‌ها و زمين و هر چه ميان آنهاست، هستي، ستايش از آن توست، تو پروردگار آسمان‌ها و زمين و هر چه ميان آنهاست، هستي، [و ستايش از آن توست] تو حقي و وعده‌ات حق و گفتارت حق و ديدارت حق و بهشت حق و دوزخ حق و پيامبران حق و محمد حق و قيامت حق است، خدايا! تسليم تو ام و به تو ايمان دارم و بر تو توكل نموده‌ام و به سوي تو رجوع كرده‌ام و با توفيق تو مبارزه مي‌كنم و از تو داد مي‌خواهم پس گناهان گذشته‌ي دور و نزديكم را، و گناهان آشكار و نهانم را، بيامرز، تو معبود مني، غير از تو معبودي نيست».

دعاهاي ركوع و سجده

70- حذيفه مي‌گويد: از رسول الله ص شنيدم كه هنگام ركوع تا سه بار مي‌فرمودند: «**سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيم»**، «پاك است پروردگار بزرگ و با عظمتم» و هنگام سجده سه بار مي‌فرمودند: «**سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى»**، «پاك است پروردگار بلند مرتبه و والايم»[85].

71- در حديث علي درباره نماز رسول الله ص، آمده كه: هرگاه به ركوع مي‌رفتند، مي‌گفتند: «**اللّهُمّ لَكَ رَكَعْتُ وبِكَ آمَنْتُ ولَكَ أسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وبَصَرِي ومُخِّي وعَظْمِي وعَصَبِي»**، «پروردگارا! براي تو ركوع كردم و به تو ايمان آوردم و تسليم تو شدم، چشم و گوش و مغز و استخوان و عصب من همه، براي تو خاشع و فروتن هستند».

و هنگامي كه از ركوع بلند مي‌شد، مي‌فرمود: «**سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبنَّاَ ولَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمواتِ ومِلءَ الأَرْضِ ومِلءَ مَا بَينَهُما ومِلءَ مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعدُ»**.

«خداوند [دعاي] ستايندگانش را بپذيرد، پروردگار ما ستايش شايسته‌ي توست، به اندازه پري آسمان‌ها و زمين و ميان آن دو، و به اندازه‌ي پري هر چيز ديگري كه تو بخواهي».

و هنگامي كه به سجده مي‌رفتند، مي‌فرمودند: «**اللُهُمّ لَكَ سَجَدتُّ وبِكَ آمَنْتُ ولَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ وشَقَّ سَمْعُهُ وبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقيِنَ»**[86].

«پروردگارا! براي تو سجده كردم و به تو ايمان آوردم و تسليم تو گشتم، چهره‌ام سجده كرد براي آن كه آفريدش و آن را به تصوير كشيد و گوش و چشمش را شكافت، چه مبارك است خداوند، بهترين آفريدگار».

72- عائشه ل مي‌گويد: رسول الله ص در ركوع و سجده بسيار مي‌گفتند: «**سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ رَبنَّا وبِحَمدِكَ، اللّهُمّ اغْفِرلِي»**، «خدايا تو پاكي، تو را مي‌ستايم پروردگارا! ما را بيامرز» و به اين گونه اين حكم قرآن را تعميل مي‌فرمودند:         (نصر: 3)[87].

73- رسول الله ص هنگام ركوع و سجود مي‌فرمودند: «**سُبوُّحٌ قُدّوسٌ، رَبُّ المَلائِكَةِ والرُوحِ»**[88].

«او بسيار پاك و منزه است، و اوست، پروردگار فرشتگان و روح».

74- رسول الله ص فرمودند: «من از اين كه در ركوع و سجده قرآن بخوانم، نهي شده‌ام، در ركوع عظمت پرورگار را بيان كنيد و در سجده تا مي‌توانيد، دعا كنيد، شايسته است كه دعايتان پذيرفته شود»[89].

75- عوف بن مالك مي‌گويند: «شبي با رسول الله ص به نماز ايستادم، ايشان سوره‌ي بقره را تلاوت فرمودند، هرگاه به آيه‌ي رحمتي مي‌رسيدند، توقف مي‌فرمودند و از خداوند رحمت مي‌طلبيدند و هرگاه به آيه‌ي عذابي مي‌رسيدند، توقف مي‌فرمودند، و از عذاب، به خداوند پناه مي‌بردند، سپس به ركوع مي‌رفتند و به اندازه‌ي قيام در حالت ركوع مي‌ماندند و چنين مي‌گفتند: «**سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ والمَلَكُوتِ والْكِبْرِيَاء والْعَظَمَةِ»**، «پاك است خدا كه صاحب قدرت، ملكوت و بزرگي و عظمت است»، سپس در سجده نيز چنين مي‌فرمودند»[90].

76- هنگامي كه رسول الله ص از ركوع بلند، مي‌شدند، مي‌گفتند: «**سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»** و سپس در حال قيام مي‌فرمودند: «**رَبَّناَ وَ لَكَ الْحَمْدُ»** ودر روايتي: « **رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ»**[91].

77- رسول الله ص، هنگامي كه از ركوع بلند مي‌شدند، مي‌فرمودند: «**اللّهُمَّ رَبّناَ ولَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمواتِ ومِلءَ الأَرْضِ ومِلءَ ما بَينَهما ومِلءَ ما شِئتَ مِن شَيءٍ بَعدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ والمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَال العَبْدُ وكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللّهُمّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنكَ الْجَدُّ»**[92].

«خدايا! اي پروردگار ما! ستايش از آن توست، ستايشي به پري آسمان‌ها و زمين و فاصله‌ي ميان آن دو و به پري هر چيز ديگري كه تو بخواهي، اي سزاوار ستايش و شكوه، تو سزاوار و مصداق ستايش بندگاني و ما همه بنده‌ي تو ايم، هر چه تو عنايت كني، كسي مانع آن نيست و هر چه را تو از كسي باز داري، عطا كننده‌اي، ندارد، و ثروت هيچ سرمايه داري، او را از تو نمي‌رهاند».

78- رفاعه بن رافع مي‌گويد: روزي پشت سر رسول الله ص نماز مي‌خوانديم، ايشان هنگامي كه از ركوع بلند شدند، فرمودند: «**سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه**» مردي از پشت سر مي‌افزود: «**رَبنَّا ولَكَ الْحَمْدُ حَمْدَاً كَثيِرَاً طَيِّبَاً مُباَرَكَاً فِيهِ»** «پروردگارا! ستايش از آن توست، ستايشي بسيار، پاكيزه و مبارك» هنگامي كه رسول الله ص از نماز فارغ شدند، فرمودند: گوينده كي بود؟ آن مرد گفت: من، فرمودند: سي و اندي فرشته را ديدم كه هر كدامشان، مي‌شتافتند كه پيش از ديگران،آن را ثبت كنند»[93].

79- رسول الله ص فرمودند: «نزديك ترين حالت بنده به پروردگارش، هنگام سجده است، پس در سجده بسيار دعا كنيد»[94].

80- رسول الله ص درسجده مي‌فرمودند: «**اللّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وجُلَّه وأَوَّلَهُ وآخِرَه وعَلانِيَتَه وسِرَّهُ»**[95].

«پروردگارا! همه‌ي گناهان ريز و درشت، اولين و آخرين و آشكار و نهانم را، بيامرز».

81- عايشه ل مي‌گويد: شبي رسول الله ص را در رختخواب نيافتم، در تاريكي شب اطرافم را پاييدم، دستم به پاي ايشان كه در سجده بودند، اصابت كرد، ايشان در سجده مي‌فرمودند: «**اللّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ و ِبمُعَافَاتكَ مِنْ عُقوُبَتِكَ وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَناءً عَليكَ، أَنْتَ كَما أثْنيَتَ عَلى نَفْسِكَ»**[96].

«خدايا! از خشم تو به خشنوديت و از مجازات تو به عافيتت پناهنده مي شوم، من از عهده‌ي ستايش تو بر نمي‌آيم، تو همان گونه‌اي كه خويش را ستوده‌اي».

82- رسول الله ص ميان دو سجده مي‌فرمودند: «**اللّهُمّ اغْفِرْلِي وارْحَمْنِي واهْدِنيِ واجْبُرْنِي وعَافِنِي وارْزُقْنِي»**[97].

«پروردگارا! مرا بيامرز و بر من رحم كن و هدايتم فرما و حالتم را سامان بخش و عافيت و روزي عنايتم كن».

83- رسول الله ص ميان دو سجده مي‌فرمودند: «**اللّهُمّ اغْفِرِليِ، رَبِّ اغْفِرلِي»**، «خدايا! مرا بيامرز، اي پروردگار من، مرا بيامرز»[98].

84- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه تشهد دوم را خوانديد، از چهار چيز به خداوند پناه ببريد: عذاب جهنم، عذاب قبر، فتنه‌ي زندگي و مرگ و شر دجال»[99].

85- عايشه ل مي‌گويد: رسول الله ص در نماز چنين دعا مي‌كردند: «**اللّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ وأَعُوُذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ، اللّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ َبِكَ مِنَ المَأثَمِ والمَغْرَمِ»**.

«پروردگارا! از عذاب قبر و فتنه‌ي مسيح، دجال و از فتنه‌ي زندگي و مرگ به تو پناه مي‌برم، خدايا! من از گناه و چنان بدهكاري كه از پرداختن آن عاجز بمانم به تو پناه مي‌برم».

شخصي گفت: يا رسول الله! چرا اين همه از «وام» پناه مي‌بري؟ فرمودند: «هرگاه شخص مديون باشد، دروغ مي‌گويد و وعده مي‌دهد اما خلف وعده مي‌كند»[100].

86- عبدالله بن عمر ب مي‌گويد: ابوبكر صديق از رسول الله ص تقاضا نمود كه او را دعايي بياموزد كه در نماز بخواند، فرمودند: بگو: «**اللّهُمّ إنِّي ظَلمْتُ نَفْسِي ظُلمَاً كَثيِراً ولاَ يْغفِرُ الذُّنُوَب إِلاّ أَنْتَ، فَاغْفِرلِي مَغْفِرِةً مِنْ عِنْدِكَ وارْحَمْنِي إِنَّكَ أنْتَ الْغَفُورُ الرّحِيم»**[101].

«پروردگارا! من بر خويشتن بسيار ستم نموده‌ام، و فقط تو گناهان را مي‌آمرزي، پس مرا مورد آمرزش خود قرار ده و بر من رحم كن، همانا تو بخشاينده و مهرباني».

87- رسول الله ص ميان تشهد و سلام، آخر سري مي‌فرمودند: «**اللّهُمَّ اغْفِرليِ مَا قَدّمْتُ ومَا أخَّرْتُ ومَا أسْرَرْتُ ومَا أعْلَنْتُ ومَا أسْرَفْتُ ومَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ منِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وأنْتَ المُؤخِّرُ، لا إِلهَ إِلا أَنْتَ»**[102].

«خدايا! گناهان گذشته‌ي دور و نزديك، آشكار و نهان و زياده روي مرا و آنچه خود به آن آگاه‌تري، بيامرز، تو پيش گرداننده و به پس اندازنده‌اي، غير از تو معبودي نيست».

88- رسول الله ص به مردي فرمودند: «در نماز چه مي‌گويي؟» گفت: تشهد مي‌خوانم و سپس مي‌گويم: «**اللّهُمّ إِنّي أَسْألُكَ الْجَنَّةَ وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»**، «پروردگارا! از تو بهشت را مي‌خواهم و از جهنم به تو پناه مي‌برم».

89- عمار بن ياسر روزي نمازي سبك خواند، يكي گفت: اي عمار! نمازت را مختصر كردي؟! فرمود: اشكالي ندارد؛ دعايي كه از رسول الله ص آموخته‌ام، در نماز خواندم، وقتي كه وي از مجلس برخاست، يكي از اهل مجلس در پي او رفت، و پرسيد، آن دعا چيست؟ فرمود: «**اللّهُمَّ بِعِلمِكَ الْغََيبَ وقُدرَتِكَ عَلى الْخَلقِ، أَحْيني مَا عَلمْتَ الحَيَاةَ خَيرَاً لِي وتَوفَّنِي إِذَا عَلِمتَ الوَفَاةَ خَيرَاً لِي، اللّهُمَّ إِنّي أسْألُكَ خَشْيَتَكَ في الغَيبِ والشَّهَادَةِ وأسْألُكَ كَلِمَةَ الحَقّ فِي الرِضَا والغَضَبِ وأسْألُكُ الْقَصْد في الفَقْرِ والغِنى وأسْألُكَ نَعِيمَاً لا يَنفَد وأسْألُكَ قُرَّةَ عَينٍ لا تَنْقَطِعْ وأسْألُكُ الرِّضَى بَعد القَضَاء وأسْألُكَ بَردَ العَيشِ بَعد المَوتِ وأسْألُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلى وَجْهِكَ والشَّوقَ إِلى لِقَائِكَ فِي غَيرِ ضَرّاءَ مُضِرَّةٍ ولا فِتْنَةٍ مُضِلّةٍ، اللّهُمّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ اِلإيِمانِ واجْعَلنَا هُدَاةً مُهتدَيِنَ»**[105].

«خدايا! به علم غيبي كه مي‌داني و قدرتي كه بر مخلوقات داري، تا هنگامي كه زنده بودن مرا صلاح مي‌داني، مرا زنده بدار و هرگاه مرگ را به صلاح من دانستي، مرا بميران، از تو مي‌خواهم كه بيم خود را در تنهايي و جمع نصيب من بگرداني و اين كه هنگام خشنودي و خشم سخن حق بگويم، و از تو مي‌خواهم كه در توانگري و فقر ميانه رو باشم و از تو نعمتي هميشگي و شادماني دايمي مي خواهم، و اين كه به قضاي تو راضي باشم، و پس از مرگ زندگاني خوشي به من عطا كن، و از تو مي خواهم كه لذت نگريستن به روي خود را نصيبم كني و مرا مشتاق ديدارت بگرداني، بي‌آن كه گرفتار مصيبتي زيانبار و يا فتنه‌اي گمراه كننده گردم، خدايا! ما را با زيور ايمان بيارا و ما را هدايتگراني راه يافته بگردان».

90- هنگامي كه نماز رسول الله ص تمام مي‌شد، سه بار استغفار مي‌نمودند و سپس مي‌فرمودند: «**اللّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ تَبارَكتَ يا ذَاالجَلالِ والإِكْرام»**[106].

«خدايا! سلام تويي و سلامتي از جانب توست، خجسته‌اي، اي شكوهمند گرامي».

91- هنگامي كه رسول الله ص از نماز فارغ مي‌شدند، مي‌فرمودند: «**لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ، وهُوَ عَلى كُلِ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعطَيتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ولا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ منِكَ الجَدُّ»**[107].

«غير از خداي يگانه و بي‌همتا معبودي نيست، پادشاهي و ستايش، از آن اوست و او بر هر كاري تواناست، خدايا! چيزي را كه تو عنايت كني، باز دارنده‌اي ندارد، و چيزي را كه تو از كسي دريغ بداري، دهنده‌اي ندارد، و سرمايه‌ي هيچ ثروتمندي، او را از عذاب تو نمي‌رهاند».

92- عبدالله بن زبير ب، پس از هر نماز بعد از سلام (به اقتدا از رسول الله ص) چنين دعا مي‌كرد: «**لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ، وهُوَ عَلى كُلِ شَيءٍ قَدِيرٌ، لا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلاّ بِاللهِ، ولا قُوَّةَ إِلاّ بِاللهِ، لا إِلهَ إِلاّ اللهُ ولا نَعْبُدُ إِلاّ إِيَّاهُ، لَهُ اَلنِّعْمَةُ ولَهُ الفَضْلُ ولَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لا إِلهَ إِلاّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّيِنَ ولَو كَرِهَ الكَافِروُن»**[108].

«غير از خداي يگانه و بي‌همتا معبودي نيست، پادشاهي و ستايش، از آن اوست و او بر هر كاري تواناست، كسي جز با توفيق او توان و نيرويي ندارد، غير از او معبودي نيست فقط او را مي‌پرستيم، نعمت و فضل از او و ستايش زيبا از آن اوست، غير از او معبودي نيست، ما خالصانه او را مي‌پرستيم گر چه كافران را خوش نيايد».

93- ابوهريره مي‌گويد: فقيران مهاجر نزد رسول الله ص آمدند و اظهار نمودند كه: ثروتمندان درجات بلند و نعمت‌هاي جاودانه را، از آن خود كردند؛ مانند ما نماز مي‌خوانند و روزه مي‌گيرند و اضافه بر آن با پس اندازي كه دارند، حج و عمره بجا مي‌آورند، جهاد مي‌كنند و صدقه مي‌دهند، رسول الله ص فرمودند: «مي‌خواهيد به شما كاري نشان دهم كه با آن به پيش تازان برسيد و از بعدي‌ها سبقت بگيريد، و كسي از شما، برتر نباشد، مگر آن كه همانند شما عمل كند؟ گفتند: آري، يا رسول الله! فرمودند: «پس از هر نمازي سي و سه بار **سبحان الله والحمد لله والله أكبر**، بگوييد، ابو صالح مي‌گويد: چنين بگوييد: **سبحان الله، الحمدلله، الله أكبر،** تا اين كه هر يك 33 بار تكرار شود.[109]

94- رسول الله ص فرمودند: «هر كس پس از هر نماز 33 بار تسبيح و 33 بار تحميد و 33 بار تكبير[[3]](#footnote-3) و صدمين بار بگويد: «**لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ، وهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ»،** گناهانش ولو اين كه به اندازه‌ي كف دريا هم باشند، بخشوده خواهند شد»[110].

95- رسول الله ص فرمودند: «هر مسلماني كه بر دو كار مواظبت كند، به بهشت مي‌رود، آن دو كار بسيار ساده‌اند، اما انجام دهندگان آن، اندكند، (و آن اين كه) پس از هر نماز ده بار **سبحان الله** و ده بار **الحمدلله** و ده بار **الله أكبر** بگويد، مجموعاً (در پنج نماز) صدو پنجاه ذكر زباني خواهد بود، البته در ميزان اعمال، هزارو پانصد، هستند، و اين كه هنگامي كه به رختخواب مي‌رود 34 بار **الله أكبر** و 33 بار **الحمدلله** و 33 بار **سبحان الله** بگويد كه مجموعاً صد (بار ذكر زباني)، البته در ميزان اعمال، هزار خواهد بود.

راوي مي‌گويد: ديدم كه رسول الله ص آن تسبيحات را با دست خويش مي‌شمرد،

گفتند: يا رسول الله! چگونه با اين كه اين دو كار ساده‌اند، عاملان آن‌ اندكند؟ فرمودند: هنگام خواب شيطان سراغ شما مي‌آيد و قبل از آن كه اين اذكار را بخوانيد، شما را به خواب مي‌برد، و پس از نماز سراغتان مي‌آيد و قبل از آن كه اين اذكار را بخوانيد، كارهاي ديگري را به خاطرتان مي‌آورد.[111].

96- عقبه بن عامر مي‌گويد: رسول الله ص به من امر فرمودند كه پس از هر نماز معوذات را بخوانم»[112].

97- معاذ بن جبل مي‌گويد: رسول الله ص دست مرا گرفتند و فرمودند: اي معاذ والله من تو را دوست دارم، پس بعد از هيچ نمازي اين دعا را ترك نكن: «**اللّهُمَّ أعِنّي عَلى ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكَ»**[113].

«پروردگارا! مرا به ياد و سپاسگزاري از خود و عبادتي شايسته، توفيق ده».

دعاي استخاره

98- رسول الله ص همانند يك سوره، دعاي استخاره، را به اصحاب مي‌آموختند، فرمودند: هرگاه به انجام كاري تصميم گرفتي، دو ركعت نماز (غير از فرض) بگزار، سپس چنين دعا كن: «**اللّهُمَ إِنّي أَستَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِر وتَعْلَمُ ولا أَعْلَم واَنْتَ عَلامُ الغُيُوبِ، اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ** (به جاي هذا الأمر، كار مورد نظرش را نام ببرد) **خَيرٌ لِي فِي ديِنيِ ومَعَاشِي وعَاقِبَةِ أَمرِي وعَاجِلهِ وآجِلِه، فَاقْدُرهُ لِي، ويَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بارِكْ لِي فِيه وإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينيِ ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أَمْرِي وعَاجِلهِ وآجِلهِ فَاصْرِفْهُ عَنّي واصْرِفْنِي عَنهُ واقْدُر لِيَ الخَيرَ حَيْثُ كَانَ ثُمّ رَضِّنيِ بِه**»[115].

«خدايا! به علم و قدرتي كه داري من از تو جوياي خير و توانايي و خواستار فضل عظيم تو هستم، زيرا تو توانايي و من ناتوان و تو دانايي و من نادان و تو عالم الغيب هستي، خدايا! اگر اين كار را به صلاح دين و زندگي و سرانجام من در كوتاه و يا دراز مدت، مي‌داني، آن را برايم مقدر و ميسر بفرما و سپس آن را برايم مبارك بگردان، و اگر اين كار را به صلاح دين و زندگي و سرانجام من در كوتاه و يا دراز مدت نمي‌داني، پس آن را از من دور و مرا از آن منصرف بگردان، و خير من در چيست، همان را برايم مقدر بفرما و سپس مرا به آن خشنود بگردان».

كسي كه از خداي خالق استخاره (طلب خير) و با همنوعانش مشورت كند و با اطمينان كارش را انجام دهد، پشيمان نخواهد شد، خداوند متعال مي‌فرمايد:         (آل عمران: 159). «با آنان در امور، مشورت كن، و چون (به انجام كاري) عزم كردي، بر خدا توكل كن».

قتاده مي‌گويد: هرگاه مردمي، خدا طلبانه با همديگر مشورت كنند، قطعاً به استوارترين مورد، هدايت خواهند شد»[116].

دعاي هنگام غم و اندوه:

100- رسول الله ص هنگام غم و اندوه مي‌فرمودند: «**لا إِلهَ إِلا اللهُ العَظِيمُ الْحَلِيمُ، لا إِلهَ إِلا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ، لا إِلهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَّمواتِ ورَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ»**[117].

«نيست معبودي (حقيقي) جز الله، خداوندگار عرش عظيم، نيست معبودي جز الله، خداوندگار آسمان‌ها و زمين و پروردگار عرش كريم».

101- هنگامي كه براي رسول الله ص كاري پيش مي‌آمد، مي‌فرمودند:

**«يا حَيُّ يا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَستَغِيثُ»**[118].

«اي زنده‌ي هميشه بيدار، به رحمت تو استغاثه مي‌كنم».

102- ابوبكر مي‌گويد: رسول الله ص فرمودند: دعاي غمديده اين است: «**اللّهُمَّ رَحمَتَكَ أَرْجُو، فَلا تَكِلْنيِ إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَينٍ واَصْلِحْ لِي شَأنيِ كُلَّهُ، لا إِلهَ إلاّ أَنتَ».**

«خدايا! اميدوار رحمت تو ام؛ پس مرا يك چشم بهم زدني نيز به خود وا مگزار و امورم را سامان ده به جز تو معبودي نيست».

103- رسول الله ص به اسماء بنت عميس فرمودند: «مي‌خواهي به تو وردي بياموزم كه هنگام غم و اندوه بخواني، [بگو]: «**اللهُ، اللهُ رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيئاً»**، «پروردگارم الله است، با او چيزي را همباز نمي‌گردانم».

و در روايتي آمده كه: هفت بار گفته شود[121].

104- رسول الله ص فرمودند: دعايي كه يونس در شكم ماهي كرد: «**لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنّيِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِميِنَ»** هر لحظه كه مسلماني آن دعا را بكند، قطعاً اجابت خواهد شد»[122].

«جز تو خدايي نيست، تو پاكي، من ستمكار بوده‌ام».

105- رسول الله ص فرمودند: هر شخص غمديده و اندوهباري كه اين دعا را بخواند، خداوند غم و اندوهش را مي‌زدايد و گره كارش را مي‌گشايد: «**اللّهُمَّ إِنّيِ عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتيِ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيتَ بِهِ نَفْسَكَ أَو أَنْزْلْتَهُ فِي كِتاَبِكَ أَو عَلَّمْتَهُ أَحَدَاً مِنْ خَلْقِكَ أَو اسْتَأثَرْتَ بِهِ فِي عِلمِ الغَيبِ عِنْدَكَ، أنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبيِعَ قَلبيِ ونُورَ صَدْرِي وجَلاءَ حُزْنيِ وذِهَابَ هَمِّي»**[123].

«خدايا! من برده‌ي تو و غلام‌زاده و كنيززاده‌ي توام، پيشانيم به دست توست، حكم تو بر من نافذ و قضا و تقدير تو در مورد من عدالت است، با تمامي نام‌هايي كه داري و خود را به آن ناميده‌اي، يا در كتابت نازل كرده‌اي و يا به كسي از بندگانت آموخته‌اي و يا در نزد خود در علم غيب نگه داشته‌اي، از تو مي‌خواهم كه قرآن را بهار دل، نور سينه، جلاي غم و زداينده‌ي اندوهم بگرداني».

دعاي رويارويي با دشمن

106- هرگاه رسول الله ص از مردمي احساس خطر مي‌نمودند، چنين دعا مي‌فرمودند: «**اللّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِم ونَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِم»**[124].

«پروردگارا! تو را به مقابله با آنان مي‌گماريم و از شرارت‌هايشان به تو پناه مي‌بريم».

107- رسول الله ص هنگام رويارويي با دشمن مي‌فرمودند: «**اَللَّهمَّ أَنْتَ عَضُدِي وأَنْتَ نَصيِرِي، بِكَ أَجُولُ وبِكَ أَصُولُ وبِكَ أُقَاتِلُ»**[125].

«پروردگارا! تو بازوي من و ياور مني، با پشتوانه‌ي تو مي‌تازم و حمله مي‌كنم و مي‌جنگم».

108- عبدالله بن عباس ب مي‌گويد: هنگامي كه ابراهيم را در آتش انداختند و هنگاميكه به رسول الله ص گفتند كه: دشمنان براي جنگ شما ساز و برگي فراهم نموده‌اند، فرمودند:      (آل عمران: 172).

«براي ما خدا كافي است و او بهترين كارساز است».

براي دفع شيطان

خداوند متعال مي‌فرمايد:               (المؤمنون: 97- 98).

«و بگو پروردگارا! از وسوسه‌هاي شياطين به تو پناه مي‌برم؛ و از اين كه آنان نزد من حاضر شوند».

109- رسول الله ص به امتنان از دستور الهي:            [[4]](#footnote-4) (فصلت: 36).

چنين مي‌فرمودند: «**أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِه ونَفْخِهِ ونَفْثِه»**.

«از شيطان رانده شده و وسوسه و تكبر و شعرش، به خداي شنوا و دانا پناه مي‌برم».

اذان شيطان را مي‌راند

110- رسول الله ص فرمودند: هنگامي كه صداي اذان بلند مي‌شود، شيطان در حالي كه تيز مي‌دهد، فرار مي‌كند و چون اذان تمام شود، باز مي‌گردد و هنگامي كه اقامه مي‌شود، فرار مي‌كند و چون اقامه تمام شود، باز مي‌گردد»[130].

111- سهيل بن صالح مي‌گويد: پدرم مرا نزد بني حارثه فرستاد، من با يكي از رفقايم حركت كرديم، در مسير راه از داخل باغي، كسي او را به نامش صدا كرد، او به داخل باغ سر كشيد، اما آنجا كسي را نيافت، من اين اتفاق را براي پدرم تعريف كردم، او گفت: اگر مي‌دانستم كه چنين مي‌شود، تو را نمي‌فرستادم، البته هرگاه صدايي شنيدي، اذان بگو؛ زيرا من از ابوهريره شنيدم كه گفت: رسول الله ص فرمودند: «شيطان از صداي اذان فرار مي‌كند»[131].

113- ابودرداء مي‌گويد: رسول الله ص به نماز ايستاده بودند، ناگهان با صداي بلند فرمودند: «**أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنكَ»**، «از تو به خدا پناه مي‌برم» و سپس تا سه بار فرمودند: «**أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ»**، «تو را به نفرين الهي، نفرين مي‌كنم» و دست خويش را دراز فرمودند، گويا مي‌خواستند چيزي را بگيرند، هنگامي كه از نماز فارغ شدند از ايشان پرسيدم كه: يا رسول الله! چيز بي‌سابقه‌اي در نماز گفتيد و دست خويش را دراز كرديد، (جريان چه بود؟) فرمودند: «دشمن خدا، شيطان با شعله‌اي از آتش آمد و خواست آن را به صورتم بزند، سه بار گفتم: «**أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنكَ»** و سپس گفتم: «**أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَةِ»** اما باز هم دور نشد، آنگاه دستم را دراز كردم تا او را بگيرم، والله اگر دعاي برادرمان سليمان نمي‌بود، شيطان را به زنجير مي‌كشيدم تا بچه‌هاي مدينه با او بازي كنند»[132].

114- عثمان‌بن‌ابي‌العاص مي‌گويد: به رسول الله ص گفتم: يا رسول الله! شيطان در نماز مزاحمم مي‌شود و مرا در قراءت به اشتباه مي‌اندازد، (چه كنم؟) فرمودند: او شيطاني است بنام «**خَنزَب**» هرگاه احساسش كردي (سراغت آمد) به خدا پناه ببر و سه بار سمت چپ خود تف كن»، من نيز چنين كردم، خداوند شيطان را از من دور كرد[134].

115- ابوزميل مي‌گويد: به ابن عباس ب گفتم: گاه دچار وسوسه و شك مي‌شوم، فرمود: هرگاه چنين حالتي به تو دست داد، بگو: «**هُوَ الأَوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ وهُوَ بِكُلِ شَيءٍ عَليمٌ»**[135].

«اوست نخستين و آخرين و آشكار و نهان و او به هر چيزي آگاه است».

ايمان به تقدير بدون سستي و كم كاري

خداوند متعال مي‌فرمايد:                                      (آل عمران: 156).

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! همانند كافران نباشيد كه چون برادرانشان به مسافرتي مي‌روند، يا در جنگ شركت مي‌كنند، مي‌گويند: اگر آنها نزد ما بودند، نمي‌مردند و كشته نمي‌شدند! تا اين حسرت را بر دل آنها بگذارد، خداوند زنده مي‌كند و مي‌ميراند، و خدا به آنچه انجام مي‌دهيد، بيناست».

116- رسول الله ص فرمودند: «مؤمن توانمند نزد پروردگار از مؤمن ناتوان برتر و پسنديده‌تر است، البته هر كدامشان خير دارند، در پي چيزي باش كه برايت مفيد باشد، از خداوند كمك بخواه و سست و زبون مباش، اگر به تو زياني رسيد، نگو: اگر فلان و بهمان مي‌كردم، چنين و چنان مي‌شد، بلكه بگو: «**قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَل»**، «خداوند مقدر نموده بود و هر چه بخواهد، همان كند» زيرا لو (اگر) مجال را براي شيطان باز مي‌كند».

هنگام رسيدن نعمت

خداوند متعال در داستان دو مرد مي‌فرمايد:             (الكهف: 39).

«چرا هنگامي كه وارد باغت شدي، نگفتي اين نعمتي است كه خدا خواسته است؟! قوت و نيرويي جز از ناحيه‌ي خدا نيست».

117- هنگامي كه رسول الله ص چيزي را كه مايه شادماني بود، مشاهده مي‌كردند، مي‌فرمودند: «**اَلحَمْدُلِلّهِ اِلَّذِي بِنَعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»**، «سپاس خدايي كه به فضل او خوبي‌ها انجام مي‌پذيرد».

و هرگاه چيزي ناپسندي مشاهده مي‌نمودند، مي‌فرمودند: **«اَلحَمْدُلِلّهِ عَلى كُلِّ حَالٍ»**[139]. «سپاس خدا در هر حال».

هنگام مصيبت

خداوند متعال مي‌فرمايد:                      (البقرة: 156-157).

«آنها كه هرگاه مصيبتي به ايشان مي‌رسد، مي‌گويند: ما از آنِ خداييم؛ و به سوي او باز مي‌گرديم. اين‌ها، همان‌ها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده است؛ و آنها هستند هدايت يافتگان».

118- رسول الله ص فرمودند: در هر چيزي (مصيبتي) «**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَهِ رَاجِعُونَ»** بگوييد، حتي پاره شدن بند كفش، اين هم جزو مصايب است»[140].

119- ام سلمه مي‌گويد: از رسول الله ص شنيدم كه فرمودند: هر بنده‌اي كه هنگام مصيبتي كه به او مي‌رسد، بگويد: «**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ، اللّهُمَّ أْجُرْني فِي مُصِيبَتِي وأَخْلِفْ لِي خَيراً مِنهَا»**، «ما از خداييم و به سوي او باز خواهيم گشت، خدايا! مرا در اين مصيبت، پاداش ده و بهتر از آن را برايم جايگزين فرما»، خداوند به او پاداش مي‌دهد و جايگزين بهتري برايش فراهم مي‌كند، ام سلمه مي‌افزايد: هنگام وفات ابو سلمه همين دعا را خواندم، خداوند جايگزين بهتري (رسول الله ص) را به من عنايت كرد»[141].

120- ام سلمه مي‌گويد: رسول الله ص نزد ابوسلمه كه چشم‌هايش خيره شده بود، تشريف آوردند و چشم‌هاي وي را بستند و سپس فرمودند: «هنگامي كه انسان قبض روح مي‌شود، چشم به آن خيره مي‌شود».

با شنيدن آن، صداي شيون اهل خانه برخاست رسول الله ص فرمودند: «بر خود جز به نيكي دعا نكنيد؛ زيرا فرشتگان بر آنچه مي‌گوييد، آمين مي‌گويند» سپس فرمودند: «**اللّهُمَّ اغْفِرْ لأَبي سَلمَةَ وارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهدِيينَ واخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ واغْفِرْلَناَ ولَهُ يَا رَبَّ الَعالَمِينَ وافْسَحْ لَهُ فِي قَبرِه ونَوِّرْ لَهُ فِيه»**[142].

«پروردگارا! ابوسلمه را بيامرز و درجه‌اش را با هدايت يافتگان بلند فرما، نسل و بازماندگانش را تو ياور باش، اي پروردگار جهانيان ما و او را بيامرز و قبرش را گشاده و منور بگردان».

دعاي وام

121- برده‌اي مكاتب نزد علي بن ابي‌طالب آمد و عرض كرد كه: من از پرداخت مبلغ تعيين شده براي آزاديم، عاجز مانده‌ام مرا ياري كن، فرمود: آيا دعايي به تو نياموزم كه از رسول الله ص آموخته‌ام كه اگر به اندازه كوهي بر تو وام باشد، خداوند آن را از تو ادا خواهد كرد، بگو: «**اللّهُمَّ اكْفِنيِ بَحِلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وأغْنِنيِ بِفَضْلِكَ عَمّن سِوَاكَ»**[143].

«پروردگارا! مرا با حلال خويش از حرام كفايت كن و به فضل خويش مرا از غير خود، بي‌نياز بگردان».

افسون و تعويذ

122- ابوسعيد خدري مي‌گويد: چند نفر از ياران رسول الله ص به سفري رفتند، در مسير، سفر كنار يكي از قبايل عرب منزل گرفتند و از آنان ميهماني خواستند، اما آن قبيله آنان را ميهماني نكردند، بزرگ آن قبيله را عقربي گزيد، هر كاري كردند مفيد نيافتاد، سرانجام يكي گفت: شايد از دست كاروانياني كه اين جا اتراق كرده‌اند، كاري برآيد، از آنان كمك بخواهيد، نزد كاروان آمدند و گفتند: رئيس ما را عقربي گزيده، هر كاري كرديم، سودي نبخشيد، آيا كسي از شما چاره‌اي مي‌داند؟ يكي گفت: آري من افسون مي‌كنم، اما چون شما ما را ميهماني نكرديد، من بدون مزد كاري نمي‌كنم، سرانجام بر يك گله گوسفند توافق كردند، او رفت و چندين بار سوره‌ي فاتحه را خواند و بر او دميد. آن مرد كه گويا از بندي رها شده بود، برخاست و به راه افتاد و از دردش اثري نمانده بود، و آن تعداد گوسفندي را كه توافق كرده بودند، دادند، برخي از همراهان، گفتند كه: گوسفندان را ميان خودمان تقسيم كنيد، اما او كه افسون كرده بود، گفت: خير، فقط زماني اين كار را مي‌كنم كه به رسول الله ص اطلاع دهيم و ببينيم كه چه مي‌فرمايند: خدمت رسول الله ص رسيدند و ايشان را از ماوقع اطلاع دادند، رسول الله ص به آن صحابي فرموند: «تو از كجا مي‌دانستي كه آن سوره افسوني است؟ و سپس فرموند: كار خوبي كرده‌ايد، گوسفندان را تقسيم كنيد و به من هم سهمي بدهيد، رسول الله ص خنديدند»[144].

123- رسول الله ص، حسن و حسين ب را اين گونه تعويذ مي‌فرمود: «**أُعِيِذُكُما بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيطَانٍ وهَاَمَّةٍ ومِنْ كُلِّ عَينٍ لاَمَّةِ»**

«شما را از شر هر شيطان و حيوان زهردار و چشم شوري به پناه كلمات كامل الهي، در مي‌آورم».

و سپس فرمود: «پدرتان (ابراهيم) اسماعيل و اسحاق را اين گونه تعويذ مي‌كرد»[145].

124- عايشه ل مي‌گويد: هر كس در جايي از بدنش دردي احساس مي‌كرد و يا زخمي داشت، رسول اللهص چنين مي‌كردند، (سفيان بن عيينه انگشتش را به زمين گذاشت و سپس آن را بلند كرد)، و مي‌فرموند: «**بِسمِ اللهِ تُرْبَةِ أرضِناَ بِريقَةِِ بَعضِنَا يُشفَي سَقيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا»** [146].

«بنام الله، خاك سرزمين ما، آميخته با آب دهان يكي از ما، بيمار ما شفا مي‌يابد به اذن پروردگار ما».

125- عايشه ل مي‌گويد: رسول الله ص خانواده‌ي خويش را اين گونه تعويذ مي‌فرمودند: دست راست خويش را بر آن مي‌ماليدند و مي‌فرمودند: «**الَلّهُمّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَأسَ واشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءً إِلاّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغادِرُ سَقَماً**»[147].

«خداوندا! اي پروردگار مردم، بيماري را بزدا و شفا عنايت كن، تو شفا دهنده‌اي، شفايي جز شفاي تو نيست، چنان شفايي (عنايت كن) كه مرضي باقي نگذارد».

126- عثمان بن ابي‌العاص نزد رسول الله ص از دردي كه از زمان مسلمان شدن تا آن زمان همراه داشت، شكوه نمود، رسول الله ص فرمودند: دست خود را بر جاي درد بگذار و سه بار بگو: «**أَعُوذُ بِعِزَّة اللهِ وقُدرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ وأُحَاذِرُ»** [148].

«از شر دردي كه احساس مي‌كنم و از آن بيم دارم، به عزت و قدرت خداوند پناه مي‌برم».

127- رسول الله ص فرمودند: هر كس بيماري را عيادت كند كه مرگش فرا نرسيده باشد و آن جا هفت بار بگويد: «**أَسْأَلُ اللهَ العَظيِمَ أنْ يَشْفِيَكَ»** «خداوند متعال او را شفا مي‌دهد»[149].

«از خداي بزرگ، پروردگار عرش عظيم مسألت مي‌نمايم كه تو را شفا دهد».

دعاي ورود به قبرستان

رسول الله ص به اصحاب مي‌آموختند كه هرگاه به قبرستان رفتند، چنين بگويند: «**السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِن المُؤمِنينَ والمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُم لاَحِقُونَ، نَسألُ اللهَ لَنَا ولَكُم العَافِيَةَ»**.

«سلام بر مؤمنان و مسلمانان اين سرزمين، ان شاء الله ما نيز به شما مي‌پيونديم، براي خود و شما از خداوند خواستار عافيت هستيم».

طلب باران

129- جابر بن عبد الله مي‌گويد: چند نفر زن، گريان نزد رسول الله ص آمدند، (و از خشكسالي شكوه كردند) رسول الله ص چنين دعا فرمودند: «**اللّهُمّ اسْقِنَا غَيْثَا مُغِيثَاً، مَريئاً نافعاً غَيرَ ضارٍ عاجلاً غير آجلٍ»** و در پي آن، آسمان باريدن گرفت[151].

«پروردگارا! به زودي نه با تأخير بر ما باراني فرياد رس، گوارا، روياننده، مفيد و بي‌زيان فرود آور».

130- عايشه ل مي‌گويد: مردم از قطحي نزد رسول الله ص شكوه كردند، ايشان دستور دادند كه در مصلا، منبري بگذارند و روزي را براي رفتن به مصلا تعيين فرمودند و در آن روز به مصلا تشريف بردند و با طلوع خورشيد بر منبر نشستند و تكبير گفتند و به حمد و ثناي پروردگار پرداختند و سپس فرمودند: شما از خشكسالي و به تأخير افتادن باران از موعد هميشگي‌اش شكوه كرده‌ايد، خداوند متعال شما را امر نموده كه او را بخوانيد و به شما وعده داده كه اجابت كند، سپس فرمودند: «**الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمينَ الرَّحمَنِ الرّحِيمِ مَالِكِ يَومِ الدّينِ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُريدُ، اللّهُمّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلهَ اِلاّ أَنْْتَ، أنتَ الْغَنِيُ ونَحْنُ الفُقْراءُ، أَنْزِل عَلينَا الغَيثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبلَاغَاً إِلى حِينٍ».**

«سپاس خدايي كه پروردگار جهانيان است، بخشنده و مهربان است، مالك روز جزاست، جز الله خدايي نيست، هر چه بخواهد، همان مي‌كند، پروردگارا! تو خدايي، غير از تو معبودي نيست، تو بي‌نيازي و ما نيازمند، بر ما باران نازل كن، باراني كه تا مدتي طولاني مايه زندگي و حيات باشد».

و سپس دست‌هاي خويش را بلند كردند تا جايي كه سفيدي زير بغل ايشان نمايان گشت، سپس به مردم پشت كردند و چادر خويش را برگردانيدند و سپس به مردم رو فرمودند و از منبر پايين آمدند و دو ركعت نماز گزاردند، خداوند تكه ابري پديد آورد، رعد و برقي زد و به اذن الهي باريدن گرفت، هنوز به مسجد نرسيده بودند كه سيل جاري شد، هنگامي كه رسول الله ص مردم را مشاهده فرمودند كه با سرعت به منازل خود مي‌روند، خنديدند تا جايي كه دندانهايشان پديدار گرديد و فرمودند: «گواهي مي‌دهم كه خداوند بر هر كاري تواناست و من بنده و پيامبر اويم»[152].

هنگام وزيدن باد

131- رسول الله ص فرمودند: «باد از رحمت الهي سرچشمه مي‌گيرد، گاه باعث رحمت و گاه باعث عذاب مي‌گردد، هرگاه باد وزيد، آن را دشنام ندهيد و خيرش را از خداوند بخواهيد و از شرش به او پناه ببريد»[153].

132- هرگاه باد تندي مي‌وزيد، رسول الله ص مي‌فرمودند: «**اللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ خَيرَهَا وخَيرَ مَا أُرْسِلَتْ بِه وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»**[154].

«پروردگارا! من خير آن و خير آنچه در بر دارد و خير آنچه بدان فرستاده شده است از تو خواستارم و از شر آن و شر آنچه در بر دارد و شر آنچه بدان فرستاده شده است، به تو پناه مي‌برم».

133- هرگاه رسول الله ص در افق آسمان ابري مشاهده مي‌فرمودند، از كار دست مي‌كشيدند ولو اين كه مشغول نماز مي‌بودند و سپس مي‌فرمودند: «**اللَّهُمّ صَيِّباً هَنِيئَاً»**[155]. «پروردگارا! آن را باراني فرو ريزنده و سودمند بگردان».

هنگام رعد

134- عبد الله بن زبير ، هرگاه صداي رعد را مي‌شنيد، حرفش را ناتمام مي‌گذاشت و مي‌فرمود: «**سُبحَانَ الَّذِي يّسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمِدِهِ والملَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»**[156].

«پاك است آن كه رعد او را مي‌ستايد و فرشتگان از بيم او تسبيح مي‌گويند».

هنگام بارش باران

135- زيد بن خالد جهني مي‌گويد: رسول الله ص در حديبيه نماز صبح را به ما گزاردند، آن شب باران، باريده بود، پس از نماز به مردم رو كردند و فرمودند: «مي‌دانيد پروردگارتان چه فرمود؟» مردم گفتند: **الله ورسوله أعلم**، (خدا و رسولش بهتر مي‌دانند)، فرمودند: خداوند فرمود: «برخي از بندگانم به من مؤمن و برخي ديگر كافر گشتند، هر كس گفته: به فضل و رحمت خدا بر ما باران باريد، او به من مؤمن و به نجوم كافر است و هر كس گفته: به سبب فلان و فلان ستاره باران باريد، او به من كافر و به نجوم مؤمن است»[159].

136- انس مي‌گويد: روز جمعه كه رسول الله ص روي منبر مشغول ايراد خطبه بودند، مردي وارد مسجد شد و گفت: يا رسول الله! حيوانات مردند، راهها بسته شدند، دعا كنيد خداوند بر ما باراني فرو فرستد، رسول اللهص دو دست خويش را برافراشت و فرمودند: «**اللّهُمَّ أَغِثْنَا، اللّهُمَّ أَغِثْنَا»**. «پروردگارا! بر ما باراني نازل بفرما».

انس مي‌گويد: و الله ما در آسمان هيچ ابري نمي‌ديديم، و تا كوه سلع خانه و منزلي نبود، ناگاه از پشت كوه ابري نمايان گشت و چون به وسط آسمان رسيد، پخش شد و همه جا را فرا گرفت و سپس باريد، به خدا سوگند، يك هفته خورشيد را نديديم، جمعه‌ي ديگر در حالي كه رسول الله ص ايستاده و خطبه ايراد مي‌فرمودند، از همان در مردي وارد مسجد شد و گفت: يا رسول الله! حيوانت مردند و راهها بسته شد، دعا كنيد كه باران بند بيآيد، رسول الله ص دست‌هاي خويش را بلند و چنين دعا فرمودند: «**اللّهُمَ حَوالَيناَ ولاَ عَلَينَا، اللّهُم عَلى الآكَامِ والظِرابِ وبُطُونِ الأَودِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ»**

«پروردگارا! باران را اطراف ما بر تپه‌ها، پشته‌ها، بستر رودخانه‌ها و رستنگاه گياهان، فرود آور نه بر ما»

ابر كنار رفت و از مسجد كه بيرون رفتم، خورشيد بر ما مي‌تابيد»[160].

هنگام مشاهده هلال

137- هرگاه رسول الله ص هلال را مشاهده مي‌نمودند، مي‌فرمودند: «**اللهُ أكبَر، اللّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَينَا بِالأَمْنِ والإيِماَنِ والسَّلاَمَةِ والْإِسْلاَمِ والتَّوفِيقِ لمِاَ تُحِبُّ وتَرضَى، رَبُّناَ ورَبُّكَ الله**ُ»[161].

«خدا بزرگتر است، پروردگارا! اين ماه نو را بر ما، ماه امن و ايمان، سلامتي و اسلام و توفيق به آنچه مي‌پسندي و به آن خشنودي، بگردان، پروردگار ما و پروردگار تو (خطاب به ماه) خداوند است».

هنگام سفر

138- رسول الله ص فرمودند: هر كس خواست به سفر برود، به بازماندگان خود بگويد: «**استَودِعُكُم اللَّهَ الَّذِي لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ»**[167].

«شما را به آن خدايي مي‌سپارم كه وديعه‌هايش گم نمي‌شود».

139- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه چيزي به خداوند سپرده شود، آن را حفظ مي‌كند»[168].

140- سالم مي‌گويد: هرگاه مردي مي‌خواست به سفر برود، عبد الله بن عمر ب به او مي‌گفت: بيا نزديك تا تو را بدرقه كنم، آن گونه كه رسول الله ص ما را بدرقه مي‌فرمودند، آنگاه مي‌فرمود: «**أَستَودِعُ اللهَ دِينَكَ وأَمَانَتَكَ وخَواَتيِمَ عَمَلِكَ»**، «دين، امانت و اعمال پاياني‌ات را به خداوند، مي‌سپارم». و در روايتي ديگر آمده كه: رسول الله ص هنگامي كه شخصي را بدرقه مي‌فرمودند، دستش را مي‌گرفتند و آن را رها نمي‌كردند تا اين كه خود آن شخص، دستش را مي‌كشيد»[169].

141- مردي نزد رسول الله ص آمد و گفت: يا رسول الله! من قصد سفر دارم، مرا توشه‌اي بده، رسول الله ص فرمودند: «**زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى»**، «خداوند پرهيزگاري را توشه‌ات كند»، گفت: بيش از اين، فرمودند: «**وغَفَرَ ذَنبَكَ»**، «و گناهت را ببخشايد»، گفت: بيش از اين، فرمودند: «**وَيَسَّرَ لَكَ الخَيرَ حَيثُما كُنْتَ»**، «هر جا باشي برايت خير ميسر كند»[170].

142- ابوهريره مي‌گويد: مردي گفت: يا رسول الله! مي‌خواهم به سفر بروم، مرا نصيحتي بفرماييد، فرمودند: «تقواي الهي را بر خود لازم بگير و بر هر بلندي الله اكبر بگو هنگامي كه آن مرد رفت، رسول الله ص برايش چنين دعا فرمودند: «**اللّهُمّ أَطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وهَوِّنْ عَلَيهِ السَّفَر»**[171]. «پروردگارا! دوري را برايش، نزديك و سفر را برايش آسان فرما».

هنگام سوار شدن

143- علي بن ربيعه مي‌گويد: مركبي آوردند تا علي بن ابيطالب سوار شود، وقتي پاي خود را در ركاب گذاشت، گفت: «**بسم الله**» و وقتي كه بر پشت آن، نشست، گفت: «**الْحَمْدُلِلّهِ»** و سپس فرمود:                (زخرف: 14- 13). «پاك است خدايي كه اين مركب را براي ما مسخر نمود، ما نمي‌توانستيم آن را رام كنيم، و همانا ما به سوي پروردگارمان باز خواهيم گشت».

و سپس سه مرتبه تكبير و پس از آن گفت: «**سُبْحَانَكَ اللّهُمّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْليِ، فَإِنَهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ»** «پروردگارا! تو پاكي، من بر خويشتن ستم كرده‌ام، پس مرا بيامرز؛ همانا غير از تو كسي گناهان را نمي‌آمرزد»

سپس خنديد، گفتند: يا اميرالمؤمنين! چرا مي‌خندي! فرمود: رسول الله ص را ديدم كه همانند من بر مركبي سوار شدند و سپس خنديدند، گفتم: يا رسول الله ص چرا مي‌خنديد فرمودند: «خداوند شادمان مي‌شود از بنده‌اي كه بگويد: «**رَبِّ اغْفِرِلي ذُنُوبِي»**، مي‌داند كه كسي غير از او، گناهان را نمي‌آمرزد»[172].

144- هرگاه رسول الله ص قصد مسافرت داشتند، چون بر مركب سوار مي‌شدند، سه بار تكبير مي‌گفتند، سپس فرمودند:                (زخرف: 14- 13). «**اللّهُمّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِناَ هَذَا البِرَّ والتَّقْوَي وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرضَي، اللَّهمّ هَوِّنْ عَلَينَا سَفَرنَا هَذَا واطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، أَنْتَ الصَاحِبُ فيِ السَّفَرِ والخَلِيفَةُ فيِ الأَهْل، اللّهُمّ إِنّي أَعُوذبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وكَآبَةِ المَنْظَرِ وسُوءِ المُنْقَلَبِ فيِ المَالِ والأَهْلِ»** و هنگامي كه از سفر باز مي‌گشتيد، اضافه بر آن مي‌فرمودند: «**آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدوُنَ، لِرَبِنّاَ حَامِدوُنَ»**[[5]](#footnote-5)**.** [173]

«پاك است خدايي كه اين مركب را براي ما مسخرنمود، ما نمي‌توانستيم آن را رام كنيم و همانا ما به سوي پروردگارمان باز خواهيم گشت، خدايا! در اين سفر خود، از تو خواستار نيكي، پرهيزگاري و اعمالي هستيم كه تو مي‌پسندي، خدايا! اين سفر ما را آسان كن و دوري آن را براي ما در هم پيچ، خدايا رفيق سفر و جانشين ما در خانواده، تو هستي، خدايا از دشواري سفر و منظره‌هاي ناخوشايند و حوادث ناگوار براي مال و خانواده‌ام به تو پناه مي‌برم».

145- در روايتي آمده: «هرگاه رسول الله ص و اصحاب از تپه‌اي بالا مي‌رفتند تكبير و چون فرود مي‌آمدند، تسبيح، مي‌گفتند».

هنگام اتراق كردن

146- رسول الله ص فرمودند: «هر كس هنگام اتراق كردن، بگويد: «**أَعُوذُ بِكَلِماَتِ الله اِلتَّامَّاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ»** «به كلمات كامل خدا پناه مي‌برم از شر مخلوقاتش» تا كوچ كند، چيزي به او زيان نمي‌رساند».

هنگام خوردن و آشاميدن

خداوند متعال مي‌فرمايد:                (البقرة: 172)**.**

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از چيزهاي پاكيزه‌اي بخوريد كه روزي شما ساخته‌ايم و سپاس خداي را به جا آوريد، اگر او را پرستش مي‌كنيد».

147- رسول الله ص (به پسر ابو سلمه) فرمودند: «فرزندم! بسم الله بگو و با دست راست، از پيش روي خود بخور»[181].

148- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه غذا خورديد، در ابتداي آن بسم الله بگوييد و اگر بسم الله را فراموش كرديد، بگوييد: «**بِسمِ اللهِ أَوَّلُه وآخِرُه»**[182].

149- ابوهريره مي‌گويد: رسول الله ص هيچگاه غذايي را ايراد نمي‌گرفتند، اگر اشتها داشتند، ميل مي‌فرمودند وگر نه، ميل نمي‌فرمودند»[184].

150- رسول الله ص فرمودند: «خداوند متعال از بنده‌اي كه با خوردن غذا و يا نوشيدن شربتي، خداوند را ستايش مي‌كند، راضي مي‌گردد»[186].

151- رسول الله ص فرمودند: «هر كس پس از خوردن غذا چنين دعا كند: «**الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذا ورَزَقَنِيهِ مِنْ غَيرِ حَولٍ مِنيِّ ولا قُوَّةٍ»** گناهان گذشته‌اش بخشوده مي‌شود»[187].

«ستايش خدايي كه اين غذا را به من عنايت نمود و بي‌آن كه قدرت و تواني داشته باشم، آن را روزي من كرد».

152- مردي كه در خدمت رسول الله ص بوده، مي‌گويد: هرگاه به ايشان غذايي تقديم مي‌كردم، مي‌فرمودند: بسم الله، و هرگاه از تناول آن فارغ مي‌گشتند، مي‌فرمودند: «**اللَّهُمَ أَطْعَمْتَ وأَسْقَيتَ وأَغْنَيتَ وأَقْنَيتَ وهَدَيْتَ وأَحْيَيْتَ فلَكَ الحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيتَ**»[189]. «پروردگارا! آب و غذا دادي، بي‌نياز و قانع نمودي، هدايت و زنده گردانيدي، پس ستايش از آن توست به آن چه كه عنايت فرمودي».

153- هرگاه سفره را بلند مي‌كردند، رسول الله ص مي‌فرمودند: «**الحَمْدُ لِلّهِ كَثيراً طَيِّباً مُبَارَكَاً فِيهِ، غَيرَ مَكْفِي ولاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنَيً عَنْهُ ربنا»**[190].

«سپاس بسيار زياد، پاكيزه و مبارك از آن خداست، خدايا! آن را رد نمي‌كنيم و آن را(به عنوان آخرين غذا)وداع نمي‌گوييم و از آن بي‌نياز نخواهيم بود».

هنگام ميهماني

عبدالله بن بسر مي‌گويد: رسول الله ص نزد پدرم آمدند، ما با غذا و حلوا از ايشان پذيرايي كرديم، سپس خرما آوردند. رسول الله ص خرما خوردند و هسته آن را با دو انگشت سبابه و وسطي دور انداختند، سپس شربتي آوردند و ايشان نوشيدند و آن را به بغل دستي سمت راست خويش دادند، سرانجام پدرم كه لگام سواري ايشان را گرفته بود، گفت: يا رسول الله! براي ما دعايي كنيد، فرمودند: «**اللّهُمّ بَارِكْ لَهُمْ فِيماَ رَزَقْتَهُمْ واغْفِرْ لَهُم وارْحَمْهُمْ»**[191].

«پروردگارا! در روزي شان بركت ده و آنان را بيامرز و بر آنان رحم كن».

155- انس مي‌گويد: رسول الله ص نزد سعد بن عباده تشريف آوردند و وي با نان و روغن از ايشان پذيرايي نمود، رسول الله ص پس از تنازل آن چنين دعا فرمودند: «**أَفْطَرَ عِندَكُم الصَّائِموُنَ وأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وصَلَّتْ عَلَيكُم المَلاَئِكَةُ»**[192].

«الهي كه روزه داران نزد شما افطار كنند و نيكان غذايتان را بخورند و فرشتگان بر شما درود فرستند».

سلام

156- عبدالله بن عمر ب مي‌گويد: مردي از رسول الله ص پرسيد: كجاي اسلام بهتر است؟ فرمود: «اين كه مردم را اطعام و به هر آشنا و غريبه سلام كني»[194].

157- رسول الله ص فرمودند: «تا ايمان نياوريد، به بهشت، نمي‌رويد، و مؤمن نخواهيد بود تا اين كه به همديگر محبت نكنيد، آيا به شما كاري نشان ندهم كه اگر آن را انجام دهيد، با همديگر دوست خواهيد شد؟ سلام را ميان خود فراگير كنيد»[195].

158- عمار بن ياسر مي‌گويد: «هر كس سه خصلت داشته باشد، ايمانش كامل است: انصاف، سلام گفتن به همه و انفاق هنگام تنگدستي»[196].

159- عمران بن حصين مي‌گويد: مردي وارد مجلس رسول الله ص شد و گفت: «**السلام عليكم»**، ايشان جواب سلامش را دادند و او نشست، رسول الله ص فرمودند: «ده»، مردي ديگري وارد شد و گفت: «**السلام عليكم ورحمة الله»**، جواب سلامش را دادند و او نشست، فرمودند: «بيست» مردي ديگر آمد و گفت: «**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»** جواب سلامش را دادند و او نشست، فرمودند: «سي»[197].

160- رسول الله ص فرمودند: «نزديك ترين مردم به خداوند،‌كسي است كه ابتدا سلام كند»[198].

161- رسول الله ص فرمودند: «از يك گروه كافي است كه يك نفر سلام كند، و از كساني كه نشسته‌اند نيز، كافي است كه يكي پاسخ گويد»[199].

162- انس مي‌گويد: «رسول الله ص به بچه‌هايي رسيدند كه بازي مي‌كردند، به آنان سلام فرمودند»[200].

163- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه به مجلسي وارد شديد، سلام كنيد، و بنشينيد، و هرگاه برخاستيد (باز هم) سلام كنيد؛ ورود به مجلس از برخاستن از آن، به سلام گفتن شايسته‌تر نيست»[201].

هنگام عطسه و خميازه

164- رسول الله ص فرمودند: خداوند متعال عطسه را مي‌پسندد و خميازه را نمي‌پسندد، هرگاه كسي عطسه كرد و «**الحمد لله»** گفت، هر مسلماني كه حمد او را شنيده،[[6]](#footnote-6) واجب است كه بگويد: «**يرحمك الله»** اما خميازه از شيطان است، هرگاه كسي خميازه‌اش آمد، تا مي‌تواند آن را دفع كند؛ زيرا هنگامي كه كسي خميازه مي‌كند، شيطان به او مي‌خندد»[202].

165- رسول الله ص فرمودند: هرگاه كسي عطسه زد، بگويد: «**الحمد لله»**، برادر و يا دوستش در پاسخ، بگويد: «**يَرحَمكَ اللهُ»** وقتي كه به او **يرحمك الله** گفت: در پاسخش بگويد: «**يَهْدِيكُم اللهُ ويُصِلح بَالَكُم»**، «خداوند شما را هدايت كند و اوضاعتان را سامان بخشد».

و بنا به روايتي، بگويد: «**الَحَمْدُ لِلّهِ عَلى كُلِّ حَالٍ»**[202].

166- رسول الله ص فرمودند: هرگاه كسي عطسه كرد و حمد خدا را گفت، با گفتن «**يرحمك الله»** پاسخش دهيد و اگر «**الحمد لله»** نگفت پاسخي ندهيد»[204].

هنگام ازدواج

167- عبد الله بن مسعود مي‌گويد: رسول الله ص خطبه‌ي حاجت را اين گونه به ما آموختند:

**«اَلحَمْدُ لِلّهِ [نَحمَدُهُ] ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومِنْ سَيّئاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ومَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمْدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،**                             (النساء: 1)،             (آل عمران: 102)،         ً                (الأحزاب: 70- 71)[205]. «ستايش مخصوص خداست [او را مي‌ستاييم] و از او ياري مي‌جوييم و آمرزش مي‌طلبيم، از بدي‌ها نفس و اعمال خويش، به او پناه مي‌بريم، هر كس را خدا هدايت كند، كسي گمراهش نمي‌كند و هر كس را خدا گمراه كند، هدايت دهنده‌اي برايش نيست، گواهي مي‌دهم كه جز خداي يگانه و بي‌همتا، معبودي نيست و گواهي مي‌دهم كه محمد بنده و پيامبر اوست «اي مردم! از پروردگارتان، بپرهيزيد. همان كسي كه شما را از يك انسان آفريد و همسر او را از نوع او آفريد و از آن دو، مردان و زنان فراواني منتشر ساخت، و از خدايي بپرهيزيد كه همديگر را به او سوگند مي‌دهيد (و نيز) از (قطع رابطه با) خويشاوندان خود، پرهيز كنيد، زيرا خداوند مراقب شماست»، «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! آن گونه كه حق تقوا و پرهيزگاري است، از خدا بپرهيزيد و از دنيا نرويد مگر اين كه مسلمان باشيد»، «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! تقواي الهي پيشه كنيد و سخن حق بگوييد، تا خدا كارهاي شما را اصلاح كند و گناهانتان را بيامرزد و هر كس از خدا و رسولش اطاعت كند، به رستگاري عظيمي دست يافته است».

168- هرگاه رسول الله ص كسي را به مناسبت ازدواج تبريك مي‌گفتند، مي‌فرمودند: «**بَارَكَ اللهُ لَكَ وبَارَكَ عَلَيكَ وجَمَعَ بَينَكُماَ فِي خَيرٍ»**[206].

«خداوند به تو بركت دهد و پيوندتان را قرين سعادت فرمايد».

169- رسول الله ص فرمودند: هر كس با زني ازدواج كرد و يا خادمي خريد، بگويد: «**اللّهُمّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيرَهَا وخَيرَ مَا جَبَلْتَهَا عَليهَ وأَعُوُذِ بكَ مِنْ شَرِّهَا وشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَليهَ»**، «پروردگارا! خير آن و خير آنچه او را بر آن سرشته‌اي، از تو خواستارم و از شر آن و شر آنچه او را بر آن سرشته‌اي، به تو پناه مي‌برم» و اگر شتري خريد، كوهانش را بگيرد و اين دعا را بخواند»[207].

170- رسول الله ص فرمودند: اگر هنگامي كه كسي با همسرش نزديكي كند، چنين دعا كند: «**بِسم اللَّهِ اللّهُمّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»** اگر فرزندي بر ايشان مقدر باشد، شيطان به او زياني نخواهد رساند»[208].

«بنام خدا، پروردگارا! ما را از شيطان محفوظ بدار و شيطان را از آنچه به ما ارزاني مي‌داري دور نگه دار».

هنگام ولادت

171- ابو رافع مي‌گويد: ديدم كه رسول الله ص پس از ولادت حسن بن علي، در گوش وي اذان گفتند»[210].

172- عايشه ل مي‌گويد: نوزادان را نزد رسول الله ص مي‌آوردند، و ايشان برايشان دعاي بركت مي‌فرمودند و آنان را تحنيك[[7]](#footnote-7) مي‌كردند»[212].

173- عمرو بن شعيب از طريق پدر خود از جدش نقل مي‌كند كه: رسول الله ص دستور فرمودند كه روز هفتم ولادت، نوزاد نام گذاشته، و موي سرش تراشيده و برايش عقيقه[[8]](#footnote-8) شود»[213].

174- رسول الله ص، فرزندش ابراهيم، ابراهيم بن ابي‌موسي، عبدالله بن ابي‌طلحه و منذر بن ابي‌اُسيد را در روزهاي نخست و لادتشان، نامگذاري فرمودند»[[9]](#footnote-9). [214]

175- رسول الله ص فرمودند: «پسنديده‌ترين نامهاي شما نزد پروردگار عبدالله و عبدالرحمان، هستند»[216].

176- رسول الله ص نام‌هاي نامناسب را با جايگزيني مناسب تغيير دادند، زينب قبلاً بَرَّة نام داشت مردم مي‌گفتند: او خود را مي‌ستايد، رسول الله ص وي را زينب ناميدند، و نمي‌پسنديدند كه كسي بگويد: او از نزد **بَرَّة** (نيكي) رفت. و از مردي پرسيدند كه: نام تو كيست؟ گفت: **حزن**، فرمودند: خير، بلكه تو **سهل** هستي، و همچنين نام **عاصيه** را به **جميله** تغيير دادند، و از مرد ديگر پرسيد: اسمت چيست؟ گفت: **اصرم**، فرمودند: خير، نام تو **زُرعه** است و نام زميني كه **عفره** ناميده مي‌شد به **خضرة** تبديل فرمودند»[218].

هنگام شنيدن صداي خروس، الاغ و سگ

177- رسول الله ص فرمودند: «هرگاه صداي الاغ را شنيديد، از شيطان به خداوند پناه ببريد؛ زيرا آن شيطاني ديده است و هرگاه صداي خروس را شنيديد، فضل الهي را بطلبيد؛ زيرا آن فرشته‌اي را ديده است»[219].

178- رسول الله ص فرمودند: هرگاه در شب، پارس سگ و عرعر الاغي را شنيديد به خداوند پناه ببريد؛ زيرا آنان چيزهايي را مي‌بينند كه شما نمي‌بينيد»[220].

دعاي مجلس

179- رسول الله ص فرمودند: «هر كس در مجلسي پر گويي كرده اگر قبل از برخاستن از مجلس بگويد: «**سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيكَ»**  «خدايا! تو را به پاكي مي‌ستايم، گواهي مي‌دهم كه معبودي جز تو نيست، از تو طلب آمرزش دارم و به سوي تو توبه مي‌كنم» خداوند از آن چه در آن مجلس از او سر زده، چشم پوشي مي‌كند»[222].

180- در حديثي ديگر آمده: اگر مجلس پسنديده‌اي باشد، اين دعا مهر آن نيكي مي‌گردد و اگر مجلس آميخته‌اي باشد، كفاره‌ي آن خواهد بود»[223].

181- رسول الله ص فرمودند: هرگاه مردمي از مجلسي كه در آن ياد خدا نبوده، برخيزند، گويا از مردار الاغي برخاسته‌اند، و آن مجلس موجب تأسف آنان خواهد گرديد»[224].

182- عبدالله بن عمر ب مي‌گويد: كمتر اتفاق مي‌افتاد كه رسول الله ص از مجلسي برخيزند و اين دعا را براي اصحاب نخوانند: «**اللّهُمّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَينَنَا وبَينَ مَعَاصِيكَ ومِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغْنَا بِهِ جَنَّتَكَ ومِنَ اليَقيِنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلينَا مَصَائِبَ الدُّنياَ، اللّهُمّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا قُوَّتِنَا مَا أَحْييتَنا واجْعَلْهُ الواَرِثَ مِنَّا واجْعَل ثَأرَنَا عَلى مَنْ ظَلَمَنَا وانْصُرنَا عَلى مَن عَادَانَا ولاَ تَجْعَل مُصِيبَتَنَا فِي دِينِِناَ ولاَ تَجْعَل الدُّنْيا أَكْبَرَ هَمِّنَا ولاَ مَبْلَغَ عِلْمنِاَ ولاَ تُسَلِّطْ عَلَيَنَا مَنْ لاَ يَرحَمُنَا»**[225].

«خدايا! ما را چنان بهره‌اي از بيم خود عطا فرما كه با آن ما را از نافرماني خود، باز داري و چنان طاعتي ما را نصيب كن كه با آن ما را به بهشت خود، درآوري و چنان يقيني به ما عنايت فرما كه با آن، مصايب دنيا را بر ما آسان، بگرداني، خدايا! تا ما را زنده نگه داشته‌اي، ما را از شنوايي، بينايي و قدرت مان، بهرمند بدار، و آن را وارث ما بگردان، انتقام ما را از ستمگران بگير و ما را بر متجاوزان ياري ده و دين ما را محفوظ بدار و دنيا را بزرگترين دغدغه‌ي و منتهاي دانش ما، مگردان، و كساني كه به ما رحم نمي‌كنند، بر ما مسلط نفرما».

هنگام خشم

خداوند متعال مي‌فرمايد:            

 (فصلت: 36). «هرگاه وسوسه‌اي از شيطان متوجه تو گرديد، خود را به خدا بسپار كه او بس شنوا و آگاه است».

183- سليمان بن صرد مي‌گويد: با رسول الله ص نشسته بودم كه دو مرد به همديگر فحاشي مي‌كردند و صورت يكي از آنان قرمز شده و رگهايش باد كرده بود، رسول الله ص فرمود: من كلمه‌اي مي‌دانم كه اگر آن را بگويد، آن حالتش از بين خواهد رفت، بگويد: «**أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجيِمِ»**[226]. «از شيطان رانده شده به خدا پناه مي‌برم**»**.

هنگام مشاهده‌ي مصيبت ديده‌ها

184- رسول الله ص فرمودند: «هر كس شخص مصيبت زده‌اي را ببيند و اين دعا را بخواند: «**اَلحمدُ لِلّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنيِ عَلَى كَثيِرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً»** به آن بلا و مصيبت گرفتار نخواهد شد»[228].

«ستايش خدايي كه مرا از آنچه تو را به آن مبتلا گردانيده است، عافيت بخشيد و مرا بر بسياري از مخلوقاتش برتري آشكاري عنايت فرمود».

هنگام رفتن به بازار

185- رسول الله ص فرمودند: هر كس هنگام ورود به بازار بگويد: «**لاَ إِلهَ إِلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي ويُميِتُ وهُوَ حَيٌّ لاَ يَموُتُ، بِيَدِه الخَيرُ وهُوَ عَلى كُلِّ شَيٍ قَدِيرٌ»** خداوند برايش هزار نيكي ثبت و هزار بدي از او پاك مي‌گرداند و يك ميليون درجه، او را بلند مي‌كند»[229].

«معبودي جز خداي يگانه و بي‌همتا نيست، پادشاهي از آن او و ستايش مخصوص اوست، زنده مي‌گرداند و مي‌ميراند، و خود هميشه زنده است و نمي‌ميرد، خير به دست اوست و او بر هر كاري تواناست».

هنگام لغزيدن سواري

186- مردي مي‌گويد: پشت رسول الله ص بر حيواني سوار بودم كه ناگاه حيوان لغزيد، من گفتم «**تَعِسَ الشيطان**» «شيطان نگونسار باد» فرمودند: «نگو: «**تَعِسَ الشيطان**» اگر چنين بگويي شيطان خود را بزرگ مي‌بيند و به اندازه يك خانه مي‌شود و مي‌گويد: با توان خود چنين كردم، اما بگو «**بسم الله»** زيرا اگر «**بسم الله»** بگويي شيطان تحقير، و به اندازه يك پشه، كوچك مي‌شود»[137].

هنگام هديه گرفتن

187- عايشه ل مي‌گويد: گوسفندي به رسول الله ص هديه شد، رسول الله ص فرمودند: آن را تقسيم كن، وقتي كه خادم- كه گوشتي را به همسايگان رسانده بود- برمي‌گشت، عايشه ل مي‌پرسيد كه كه چه گفتند، خادم مي‌گفت: گفتند: «**بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ»** عايشه ل در جواب مي‌گفت: «**وفِيهِم بَارَكَ اللهُ»** مانند آن چه به ما گفته‌اند، به آنان پاسخ مي‌دهيم و اين گونه ثواب ما، برايمان خواهد ماند» [238].

هنگام زدودن خس و خاشاك

188- روايت شده كه عمر از سر يا ريش كسي چيزي را دور كرد، آن مرد گفت: «**صَرَفَ اللهُ عَنْكَ السُّوءَ»** «خداوند بدي را از تو دور كند» عمر گفت: از زماني كه مسلمان شديم خداوند متعال بدي را از ما دور كرده است، وقتي كه چيزي را از تو دور كردند، بگو: «دستت خير بيند»[240].

هنگام ديدن ميوه‌ي نو بر

189- ابوهريره مي‌گويد: هنگامي كه در مدينه، ميوه‌اي تازه به دست مي‌آمد، آن را نزد رسول الله ص مي‌آوردند. رسول الله ص آن را مي‌گرفت و چنين دعا مي‌فرمود: «**اللّهُمَ بارِكْ فِي ثَمَرِنَا وبَارِكَ لَنَا فِي مَدِينَتنِاَ وبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا»** سپس آن را به نو عمر ترين فرد حاضر مي‌داند»[241]. «پروردگارا! در محصولات ما بركت ده، در شهر ما بركت ده، در صاع و مد[[10]](#footnote-10) ما بركت ده».

هرگاه از چيزي به شگفت آيد

خداوند متعال مي‌فرمايد:               (الكهف: 39). «كاش! وقتي وارد باغ مي‌شدي، مي‌گفتي: ماشاءالله (هر چه خدا بخواهد، شدني است) هيچ قدرت و قوتي جز از ناحيه‌ي خدا نيست».

190- رسول الله ص فرمودند: «چشم زخم حق است و اگر چيزي از تقدير سبقت مي‌گرفت، چشم زخم، سبقت گرفته بود»[242].

191- رسول الله ص فرمودند: هرگاه چيزي از جان و مالتان شما را شگفت زده كرد، «**بَارَكَ اللهُ»** بگويد؛ زيرا چشم زخم حق است»[243].

192- ابوسعيد مي‌گويد: رسول الله ص از جن و چشم زخم به خداوند پناه مي‌برد، تا اين كه معوذتين (فلق و ناس) نازل گشتند، از آن، پس آن دو سوره را ورد فرمودند و بقيه را رها كردند»[246].

فال نيك و بدشگوني

193- رسول الله ص فرمودند: بدشگوني و بيماري واگيرداري، در كارنيست، صادق ترين آن فال نيك است، گفتند: فال چيست؟ فرمودند: سخن زيبايي كه مرد مي‌شنود»[247].

194- رسول الله ص فال نيك را مي‌پسنديدند.

195- فرمودند: «در خواب ديدم كه گويا در خانه‌ي عقبه بن رافع هستم و از خرماي ابن طاب برايمان آوردند، من آن را به رفعت و بلندي دنيوي و فرجام نيك اخروي و عزت ديني تعبير نمودم»[250].

196- معاويه بن الحكم مي‌گويد: عرض كردم يا رسول الله! برخي بدفالي مي‌زنند، فرمودند: آن چيزي است كه خود مي‌پندارند، مبادا شما را از كاري باز دارد»[251].

**تم بحمد الله**

1. \* تحميد، الحمدلله، تهليل، لا إله إلا الله و تسبيح، سبحان الله گفتن. [↑](#footnote-ref-1)
2. - در روايت ترمذي اين گونه آمده: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ...». [↑](#footnote-ref-2)
3. - مجموعاً نودو نه بار، با كيفيتي كه در حديث سابق بيان شد. [↑](#footnote-ref-3)
4. - «و هرگاه وسوسه‌هاي شيطان متوجه تو گردد، به خدا پناه ببر كه او شنونده و آگاه است». [↑](#footnote-ref-4)
5. - بازگردنده، تائب، عابد و سپاسگزار پروردگارمان، هستيم. [↑](#footnote-ref-5)
6. - اين حديث گوياي وجوب پاسخ عطسه بر همه‌ي شنوندگان آن، مي‌باشد، و اين كه گفته مي‌شود فرض كفايي است، هيچ دليل و مستندي ندارد، برعكس سلام كه در حديث 161 تصريح شده بود، كه سلام و يا پاسخ يك نفر از گروه كافي است. [↑](#footnote-ref-6)
7. - نرم كردن خرما و يا چيزي ديگر و گذاشتن آن در دهان نوزاد. [↑](#footnote-ref-7)
8. - عقيقه: ذبح نمودن دو گوسفند براي پسر و يك گوسفند براي دختر. [↑](#footnote-ref-8)
9. - اين احاديث در اين مورد صحيح است و دلالت بر جواز نامگذاري قبل از روز هفتم دارد، و حديث قبل دلالت بر افضليت روز هفتم دارد. [↑](#footnote-ref-9)
10. 9- صاع و مد دو پيمانه اهل مدينه، بودند. [↑](#footnote-ref-10)