**امام رئوف**

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی به طوس رو به دیار تو می کنم احساس وصل حق به جوار تو می کنم

در بین خلق از همه با آبروترم وقتی که کسب آبرو ز غبار تو می کنم

یک حج به نامه عملم ثبت می شود با هر قدم که رو به دیار تو میکنم

بر یازده امام چو دلتنگ می شوم می آیم و طواف مزار تو می کنم

فضیلت زیارت امام رضا(ع)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مقدمه**  **موضوع: زیارت**  **تصویر شماره: 3** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | قال أَبوالْحَسَنِ مُوسَى(ع) قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیٍّ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ کَسَبْعِینَ حَجَّةً مَبْرُورَةً. | |
| متن عربی | قال أَبوالْحَسَنِ مُوسَى(ع) قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیٍّ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ کَسَبْعِینَ حَجَّةً مَبْرُورَةً.  قَالَ قُلْتُ: سَبْعِینَ حَجَّةً؟قَالَ: نَعَمْ وَ سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّةٍ قُلْتُ: سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّةٍ؟ قَالَ رُبَّ حَجَّةٍ لَا تُقْبَلُ | |
| ترجمه | امام کاظم(ع) فرموند: کسى که قبر فرزندم را زیارت کند براى او نزد خدا ثواب هفتاد حجّ مقبول است، راوى مى‏‌گوید: محضرش عرضه داشتم: ثواب هفتاد حج؟! حضرت فرمودند: بلى، بلکه ثواب هفتصد حج؟! عرض کردم: هفتصد حج؟! فرمودند: بلى، بلکه ثواب هفتاد هزار حج. عرض کردم: هفتاد هزار حج؟! فرمودند: بلى، از این گذشته بسا حج مقبول واقع نمى‏‌شود. | |
| منابع | عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 260 | |
| حلقه اتصال | این پاداش زمانی است که زیارت با معرفت باشد...  و کسی می تواند زیارت با معرفت انجام دهد؟؟ که ایمان به امام داشته باشد...  مومن نمی شود مگر به آن شروطی که در حدیث امام رضا آمده است | |

مومن در کلام امام رضا(ع)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مدینه**  **موضوع: صفات مومن**  **تصویر شماره: 5** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ اَمالسُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فكِتْمَانُ سِرِّهِ ...وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُدَارَاةُ النَّاسِ...‏ وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِی الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ | |
| متن عربی | عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنِ اَلدِّلْهَاثِ مَوْلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:  لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ فَالسُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ كِتْمَانُ سِرِّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى‏ غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُولٍ‏ وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُدَارَاةُ النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ نَبِيَّهُ ص بِمُدَارَاةِ النَّاسِ فَقَالَ‏ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ‏ وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِی الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ الصَّابِرِينَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ. | |
| ترجمه | حارث بن دلهاث گويد: امام رضا عليه السّلام فرمود: مؤمن، مؤمن نيست مگر اينكه سه خصلت در او باشد، سنّتى از پروردگارش، سنّتى از پيامبرش و سنّتى از مولايش. سنّت پروردگارش، حفظ اسرار خويش است، خداوند مى‏فرمايد: «عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى‏ غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُولٍ‏»، (خداوند عالم به غيب است و هيچ كس را بر غيب خود مطّلع نمى‏سازد مگر كسيرا كه بپسندد و از وى راضى باشد، كه همان پيامبران هستند(سوره جن آیه 26)) و امّا سنّت پيامبر مدارا كردن با مردم است، خداوند پيامبرش را به‏ مدارا كردن با مردم امر مى‏كند و مى‏فرمايد: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ‏») (از مردم بيش از توانشان توقّع نداشته باش و- با مردم با تسامح رفتار كن و امر بمعروف كن و از سفهاء و نادانان درگذر و اعراض كن(سوره اعراف آیه 199)) و امّا سنّت از مولايش صبر در سختى‏ها و مشكلات است، خداوند مى‏فرمايد: «وَ الصَّابِرِينَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ» (در سختى و مشكلات صبر مى‏كنند). | |
| منابع | عيون أخبار الرضا عليه السلام، شیخ صدوق، ج ‏۱، ص ۲۵۶، ح ۹ | |
| حلقه اتصال | یکی از بهترین مصدایق ایمان، برآوردن نیازها و حوایج مومنین است | |

خدمت به مومنین

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مدینه**  **موضوع: بر طرف نمودن حوائج مومنین**  **تصویر شماره: 6** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | اِحْرِصُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ إِدْخَالِ اَلسُّرُورِ عَلَيْهِمْ | |
| متن عربی | عَنِ اَلرضا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: اِحْرِصُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ إِدْخَالِ اَلسُّرُورِ عَلَيْهِمْ وَ دَفْعِ اَلْمَكْرُوهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ اَلْأَعْمَالِ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَ اَلْإِيمَانِ أَفْضَلَ مِنْ إِدْخَالِ اَلسُّرُورِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ. | |
| ترجمه | شدت علاقه نشان دهيد بر رفع نيازمنديهاى مؤمنين و شادكردن آنها و برطرف نمودن ناراحتى از ايشان زيرا بعد از انجام واجبات هيچ عملى بهتر از مسرور كردن مؤمن نيست | |
| منابع | فقه الرضا علیه السلام , ج 1 , ص 338 | |
| حلقه اتصال | سیره و رفتار امام رضا خوئ گواهی بر همین مطلب است. | |

کمک مالی همراه با حفظ آبرو(مدینه)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مدینه**  **موضوع:بر طرف کردن حوائج همراه با حفظ آبرو**  **تصویر شماره: 7** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | مَخَافَةَ أَنْ أَرَى ذُلَّ اَلسُّؤَالِ فِي وَجْهِهِ لِقَضَائِي حَاجَتَهُ | |
| متن عربی | فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ قَدَّمَ اَللَّهُ أَمْرَكَ فَقَامَ فَدَخَلَ اَلْحُجْرَةَ وَ بَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ وَ رَدَّ اَلْبَابَ وَ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَعْلَى اَلْبَابِ وَ قَالَ أَيْنَ اَلْخُرَاسَانِيُّ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا فَقَالَ خُذْ هَذِهِ اَلْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ اِسْتَعِنْ بِهَا فِي مَئُونَتِكَ وَ نَفَقَتِكَ وَ تَبَرَّكْ بِهَا وَ لاَ تَصَدَّقْ بِهَا عَنِّي وَ اُخْرُجْ فَلاَ أَرَاكَ وَ لاَ تَرَانِي ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ أَجْزَلْتَ وَ رَحِمْتَ فَلِمَا ذَا سَتَرْتَ وَجْهَكَ عَنْهُ فَقَالَ مَخَافَةَ أَنْ أَرَى ذُلَّ اَلسُّؤَالِ فِي وَجْهِهِ لِقَضَائِي حَاجَتَهُ أَ مَا سَمِعْتَ حَدِيثَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ يَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجَّةً وَ اَلْمُذِيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ وَ اَلْمُسْتَتِرُ بِهَا مَغْفُورٌ لَهُ | |
| ترجمه | یسع بن حمزه می‌گوید: در مجلس حضرت رضا علیه‌السلام بودم و جمعیت بسیاری در مجلس حضور داشتند و از آن حضرت سوال می‌کردند، در این میان ناگهان مردم بلند قامت و گندمگونی وارد مجلس شد و سلام کرد و به امام هشتم علیه‌السلام عرض نمود: «من از دوستان شما و دوستان پدر و اجداد پاک شما هستم. در سفر حج، پولم تمام شد و خرجی راه ندارم تا به وطنم برسم. اگر امکان دارد، خرجی راه را به من بده تا به وطنم برسم. خداوند مرا از نعمت‌هایش برخوردار نموده است، وقتی به وطن رسیدم، آن چه به من داده‌ای معادل آن، از جانب شما صدقه می‌دهم، چون خودم مستحق صدقه نیستم.»امام رضا علیه‌السلام به او فرمود: «بنشین، خدا به تو لطف کند.» سپس امام علیه‌السلام رو به مردم کرد و به پاسخ سوال‌های آنها پرداخت. سپس مردم همه رفتند و تنها آن مرد مسافر و من و سلیمان جعفری و خثیمه در خدمت امام ماندیم. امام علیه‌السلام به ما فرمود: «اجازه می‌دهید به خانه اندرون بروم؟» سلیمان عرض کرد: «خداوند امر و اذن شما را بر ما مقدم داشته است. » حضرت برخاست و وارد حجره‌ای شد و پس از چند دقیقه بازگشت و از پشت در فرمود: «آن مرد مسافر خراسانی کجاست؟» خراسانی برخاست و گفت: «این جا هستم.» امام علیه‌السلام از بالای در دستش را به سوی مسافر دراز کرد و فرمود: «این مقدار دینار را بگیر و خرجی راه خود را با آن تامین کن و این مبلغ مال خودت باشد. دیگر لازم نیست از ناحیه من، معادل آن را صدقه بدهی، حالا برو که نه تو مرا ببینی و نه من تو را ببینم.»مسافر خراسانی پول را گرفت و رفت. سلیمان به امام رضا علیه‌السلام عرض کرد: «فدایت گردم که عطا کردی و مهربانی فرمودی، ولی چرا هنگام پول دادن به مسافر، خود را نشان ندادی و پشت در خود را مستور نمودی؟!»امام رضا علیه‌السلام در پاسخ فرمود:از آن ترسیدم که چون حاجتش را برآوردم، شرمندگیِ درخواست را در چهره او ببینم.» | |
| منابع | الکافي , ج 4 , ص 23 | |
| حلقه اتصال | در همین ایام بود که نامه ای از خراسان آمد تا مامورین مامون، امام را به مرو منتقل نمایند...  دو تن از ماموران مامون به نام های رجاء بن ابی ضحاک و یاسر خادم به همراه نامه‌ای مامور انتقال امام از مدینه به مقر حکومت وی بودند. رجاء بن ابی ضحاک و یاسرخادم به منزل امام رفتند و نامه مامون را به حضرت تسلیم کردند. امام با فرستادگان مامون سخنی نگفت و با کراهت نامه را خواند و به ناچار پیشنهاد مامون را پذیرفت و آماده سفر شد | |

ماموران مامون

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مدینه**  **موضوع:تدبیر امام هنگام هجرت به مرو**  **تصویر شماره: 8** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | أَمَا إِنِّي لَا أَرْجِعُ إِلَى عِيَالِي أَبَداً | |
| متن عربی | حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَاكِمُ الشَّاذَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ قَالَ لِيَ الرِّضَا ع إِنِّي حَيْثُ أَرَادُوا الْخُرُوجَ بِي مِنَ الْمَدِينَةِ جَمَعْتُ عِيَالِي فَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَبْكُوا عَلَيَّ حَتَّى أَسْمَعَ ثُمَّ فَرَّقْتُ فِيهِمْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ ثُمَّ قُلْتُ أَمَا إِنِّي لَا أَرْجِعُ إِلَى عِيَالِي أَبَداً | |
| ترجمه | جعفر بن نعيم شاذانىّ- رحمه اللَّه- بسند مذكور در متن از حسن بن- علىّ وشّاء روايت كرد كه گفت: حضرت رضا عليه السّلام برايم نقل كرد: هنگامى كه‏ خواستند مرا از مدينه بيرون كشند همه خانواده خود را گرد خود نشاندم و گفتم براى من گريه كنند تا صداى گريه آنان را بر خودم بشنوم، و سپس دوازده هزار دينار سهم نزد من بود ميان ايشان تقسيم كردم و گفتم ديگر باز نخواهم گشت. | |
| منابع | عیون ج 2 باب 47 ح 28 | |
| حلقه اتصال | در اولین گام قبل از آغاز سفر به سوی مرو، امام دست به اقداماتی زد که ماهیت پذیرش ولایت عهدی را آشکار ساخت‌.امام رضا علیه السلام با دست زدن به اقداماتی نظیر وداع با مرقد مطهر رسول اکرم‌(ص)‌ که همراه با گریستن بود. تعیین جانشین و اعلام امامت امام جواد علیه السلام و وداع با خانواده خویش که به آنان گفت اطراف ایشان گرد آیند و برای وی بگریند‌، با این کار نشان دادند که ولایت عهدی ظاهری آراسته و مجلل بر چهره تبعید و نفی بلد است | |

.

نباج

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مسیر**  **موضوع: حرکت از مسیری که تمرکز شیعیان کم باشد**  **تصویر شماره: 9** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار |  | |
| متن عربی | حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي حَبِيبٍ البناجي [النِّبَاجِيِ‏] أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي الْمَنَامِ وَ قَدْ وَافَى البناج [النِّبَاجَ‏] وَ نَزَلَ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْحَاجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ كَأَنِّي مَضَيْتُ إِلَيْهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ وَجَدْتُ عِنْدَهُ طَبَقاً مِنْ خُوصِ نَخْلِ الْمَدِينَةِ فِيهِ تَمْرٌ صَيْحَانِيٌّ فَكَأَنَّهُ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ فَنَاوَلَنِي مِنْهُ فَعَدَدْتُهُ فَكَانَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ تَمْرَةً فَتَأَوَّلْتُ أَنِّي أَعِيشُ بِعَدَدِ كُلِّ تَمْرَةٍ سَنَةً فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ عِشْرِينَ يَوْماً كُنْتُ فِي أَرْضٍ تُعْمَرُ بَيْنَ يَدَيَّ لِلزِّرَاعَةِ حَتَّى جَاءَنِي مَنْ أَخْبَرَنِي بِقُدُومِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِنَ الْمَدِينَةِ وَ نُزُولِهِ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ وَ رَأَيْتُ النَّاسَ يَسْعَوْنَ إِلَيْهِ فَمَضَيْتُ نَحْوَهُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ رَأَيْتُ فِيهِ النَّبِيَّ ص وَ تَحْتَهُ حَصِيرٌ مِثْلُ مَا كَانَ تَحْتَهُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقُ خُوصٍ فِيهِ تَمْرٌ صَيْحَانِيٌّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ عَلَيَّ وَ اسْتَدْنَانِي فَنَاوَلَنِي قَبْضَةً مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ فَعَدَدْتُهُ فَإِذَا عَدَدُهُ مِثْلُ ذَلِكَ التَّمْرِ الَّذِي نَاوَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فَقُلْتُ لَهُ زِدْنِي مِنْهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ع لَوْ زَادَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَزِدْنَاكَ.. | |
| ترجمه | امام را به از مسیری به سمت مرو می بردند که محل تجمع محبان و شیعیان آن حضرت نباشد و از اینجا ماهیت دعوت مأمون و از اینکه این راه را انتخاب کرده مشخص می‌شود و امام و مأموران مأمون پس از گذر از بیابان‌های عربستان خود را به نباج می‌رسانند | |
| منابع |  | |
| حلقه اتصال | امام در ادامه مسیر به شهر اهواز رسیدند. | |

اهواز

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مسیر**  **موضوع:ضرورت اطاعت و اعتماد به امام**  **تصویر شماره: 10** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | اطْلُبُوهُ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُ | |
| متن عربی | حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ وَ أَبُو مُحَمَّدٍ النِّيلِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَاهَوَيْهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الصَّائِغِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ الرِّضَا ع إِلَى خُرَاسَانَ أُؤَامِرُهُ فِي قَتْلِ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ الَّذِي حَمَلَهُ إِلَى خُرَاسَانَ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَ نَفْساً مُؤْمِنَةً بِنَفْسٍ كَافِرَةٍ قَالَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْأَهْوَازِ قَالَ لِأَهْلِ الْأَهْوَازِ اطْلُبُوا لِي قَصَبَ سُكَّرٍ » فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَهْوَازِ مِمَّنْ لَا يَعْقِلُ أَعْرَابِيٌّ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَصَبَ لَا يُوجَدُ فِي الصَّيْفِ فَقَالُوا يَا سَيِّدَنَا إِنَّ الْقَصَبَ لَا يُوجَدُ فِي هَذَا الْوَقْتِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ فَقَالَ بَلَى اطْلُبُوهُ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ اللَّهِ مَا طَلَبَ سَيِّدِي إِلَّا مَوْجُوداً فَأَرْسَلُوا إِلَى جَمِيعِ النَّوَاحِي فَجَاءَ أَكَرَةُ «5» إِسْحَاقَ فَقَالُوا عِنْدَنَا شَيْ‏ءٌ ادَّخَرْنَاهُ لِلْبَذْرَةِ نَزْرَعُهُ فَكَانَتْ هَذِهِ إِحْدَى بَرَاهِينِهِ فَلَمَّا صَارَ إِلَى قَرْيَةٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ لَكَ الْحَمْدُ إِنْ أَطَعْتُكَ وَ لَا حُجَّةَ لِي إِنْ عَصَيْتُكَ‏ وَ لَا صُنْعَ لِي وَ لَا لِغَيْرِي فِي إِحْسَانِكَ وَ لَا عُذْرَ لِي إِنْ أَسَأْتُ مَا أَصَابَنِي مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْكَ يَا كَرِيمُ اغْفِرْ لِمَنْ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ أَشْهُراً فَمَا زَادَ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى الْحَمْدِ وَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي الْأُولَى وَ عَلَى الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي الثَّانِيَةِ . | |
| ترجمه | با ورود امام رضا ‌علیه السلام به اهواز، امام ‌علیه السلام مریض می‌شوند. منابع دلیل بیماری امام ‌علیه السلام را هوای بسیار گرم و مرطوب این شهر بیان می‌کنند، امام ‌علیه السلام در زمان بیماری طبیبی خواسته برایش فراهم می‌کنند. با آمدن طبیب به بالین حضرت، امام ‌علیه السلام از وی گیاهی را همراه با نیشکر طلب می‌کند، با توجه به اینکه فصل نیشکر نبوده، طبیب می‌گوید هر دو یافت نمی‌شود، چون نیشکر زمستان درو می‌شود، ولی امام می‌گوید بگردید هر دو یافت می‌شود‌، پس از قدری گشتن و با راهنمایی خود امام ‌علیه السلام هر دو را می‌یابند. | |
| منابع | عیون ج 2 ص | |
| حلقه اتصال | یکی از اتفاقاتی که برای ما بسی درس آموز است همان ماجرایی است که آن مرد بلخی نقل می کند: | |

ارزش نهادن بر نفس انسان(مسیر)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مسیر**  **موضوع:ارزش نهادن بر نفس انسان**  **تصویر شماره: 11** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | إِنَّ اَلرَّبَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَاحِدٌ وَ اَلْأُمَّ وَاحِدَةٌ وَ اَلْأَبَ وَاحِدٌ وَ اَلْجَزَاءَ بِالْأَعْمَالِ | |
| متن عربی | عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ قَالَ:  كُنْتُ مَعَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي سَفَرِهِ إِلَى خُرَاسَانَ فَدَعَا يَوْماً بِمَائِدَةٍ لَهُ فَجَمَعَ عَلَيْهَا مَوَالِيَهُ مِنَ اَلسُّودَانِ وَ غَيْرِهِمْ  فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ عَزَلْتَ لِهَؤُلاَءِ مَائِدَةً  فَقَالَ مَهْ إِنَّ اَلرَّبَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَاحِدٌ وَ اَلْأُمَّ وَاحِدَةٌ وَ اَلْأَبَ وَاحِدٌ وَ اَلْجَزَاءَ بِالْأَعْمَالِ | |
| ترجمه | از عبدالله بن صلت نقل شده که: «من در سفر امام رضا(علیه السلام) به خراسان، در خدمت ایشان بودم. دستور فرمود که سفره غذا را پهن کنند. در کنار سفره ایشان، تمام غلامان آن حضرت از سیاهان و غیر آنها گرد آمدند. من به آن جناب عرض کردم: فدایت شوم. کاش برای اینها سفره جداگانه¬ ای انداخته می¬شد. امام(علیه السلام) فرمودند: پروردگار ما، یکی است و پدر و مادر ما هم یکی، و پاداش همه بر اساس کردار است.» | |
| منابع |  | |
| حلقه اتصال | و چه خوب مهمان نوازی کردند ایرانیان...  آنگونه که رجاء ابن ابی ضحاک می گوید؛ در هر منزلگاهی که ایشان تشریف فرما می شدند؛ خیل عظیمی از مردم به استقبال امام می آمدند که همین امر با قصد و نیت مامون (از مسیر خلوت عبور دادن امام) در تضاد بود. مخصوصا مردم نیشابور که چه استقبال گرمی از امام کردند و چه زیبا یادگاری (حدیث سلسله الذهب) از امام طلب کردند. | |

حدیث سلسله ذهب(مسیر)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: حدیث مهم سلسله ذهب**  **موضوع: ولایت**  **تصویر شماره: 12** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | اللَّه جَلَّ جَلَالُهُ یقُولُ لَا إِلَهَ‏ إِلَّا اللَّهُ‏ حِصْنِی‏ فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی قَالَ فَلَمَّا مَرَّتِ الرَّاحِلَةُ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا | |
| متن عربی | اللَّه جَلَّ جَلَالُهُ یقُولُ لَا إِلَهَ‏ إِلَّا اللَّهُ‏ حِصْنِی‏ فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی قَالَ فَلَمَّا مَرَّتِ الرَّاحِلَةُ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا | |
| ترجمه | خداوند جل جلاله می‌فرماید: «لَا إِلَهَ‏ إِلَّا اللَّهُ» دژ من است، پس هرکس که در دژ من درآید از عذابم در امان است. چون مرکب به راه افتاد [امام رضا](ع) گفت: [البته] با شرایطش و من جزو شرایط آنم. | |
| منابع | أعلام الدین , ج 1 , ص 214. | |
| حلقه اتصال | منزلگاه ها یک به یک به قصد رسیدن به مرو پیموده شد | |

سناباد

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مسیر**  **موضوع: پیشگویی امام از محل از شیعیان و محبین**  **تصویر شماره: 13** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | هَذِهِ تُرْبَتِي وَ فِيهَا أُدْفَنُ وَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ هَذَا الْمَكَانَ مُخْتَلَفَ شِيعَتِي وَ أَهْلِ مَحَبَّتِي | |
| متن عربی | ثُمَّ دَخَلَ دَارَ حُمَيْدِ بْنِ قَحْطَبَةَ الطَّائِيِّ وَ دَخَلَ الْقُبَّةَ الَّتِي فِيهَا قَبْرُ هَارُونَ الرَّشِيدِ ثُمَّ خَطَّ بِيَدِهِ إِلَى جَانِبِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ تُرْبَتِي وَ فِيهَا أُدْفَنُ وَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ هَذَا الْمَكَانَ مُخْتَلَفَ شِيعَتِي وَ أَهْلِ مَحَبَّتِي وَ اللَّهِ مَا يَزُورُنِي مِنْهُمْ زَائِرٌ وَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيَّ مِنْهُمْ مُسَلِّمٌ إِلَّا وَجَبَ لَهُ غُفْرَانُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ بِشَفَاعَتِنَا أَهْلَ الْبَيْت‏ | |
| ترجمه | پس از آن داخل خانه حميد بن قحطبه طائى شد و داخل شد در آن قبه كه قبر هارون الرشيد بود پس‏از آن بدست مبارك خطى بيك طرف قبر كشيد و فرمود اين موضع تربت من است و من در اين موضع مدفون شوم و بزودى حقتعالى اين موضع را محل تردد شيعه و اهل محبت من قرار دهد بخدا سوگند ميخورم كه زيارت‏كننده از شيعيان زيارت نكند مرا و سلام‏كننده از ايشان بر من سلام نكند مگر آنكه شفاعت ما اهل بيت و غفران و رحمت خدا بر او واجب شود | |
| منابع | عیون ج 2 ص 137 | |
| حلقه اتصال | بعد از رسیدن امام به مرو و به دست گرفتن ولایتعهدی (به صورت ظاهری) ، با اینکه امام در موقعیتی قرار داشتند که می توانستند از حیث مادی بیشترین استفاده ها را داشته باشند اما در حد بی بضاغت ترین افراد جامعه آن روز زندگی می کردند...  هیچ می دانی که آسایش بزرگان چیست؟ برای خاطر بیچارگان نیاسودن  به کاخ دهـــر که آلایــش اسـت بنیانش مقیــم گشتن و دامن نیالودن | |

ساده زیستی و قناعت(مرو)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مرو**  **موضوع: ساده زیستی امام در ساختار حکومت**  **تصویر شماره: 14** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | كَانَ جُلُوسُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلصَّيْفِ عَلَى حَصِيرٍ وَ فِي اَلشِّتَاءِ عَلَى مِسْحٍ وَ لُبْسُهُ اَلْغَلِيظَ مِنَ اَلثِّيَابِ | |
| متن عربی | عَنْ أَبِي عَبَّادٍ قَالَ : كَانَ جُلُوسُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلصَّيْفِ عَلَى حَصِيرٍ وَ فِي اَلشِّتَاءِ عَلَى مِسْحٍ وَ لُبْسُهُ اَلْغَلِيظَ مِنَ اَلثِّيَابِ حَتَّى إِذَا بَرَزَ لِلنَّاسِ تَزَيَّنَ لَهُمْ . | |
| ترجمه | ابو عبّاد می گوید:  «امام رضا علیه‏السلام روی بوریا و حصیر می‏نشست. هم‏چنین جامه‏های درشت و زبر می‏پوشید، ولی وقتی در برابر مردم ظاهر می‏شد، لباس مناسب می پوشید». | |
| منابع | عيون أخبار الرضا عليه السلام , ج 2 , ص 178 | |
| حلقه اتصال | نه تنها خود بلکه نسبت به اطرافیان هم در مسائلی شبیه به این ، دقت به خرج می دادند. | |

پرهیز از اسراف

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مرو**  **موضوع: پرهیز از اسراف و کنترل اطراف خود**  **تصویر شماره: 15** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | سُبْحَانَ اَللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ اِسْتَغْنَيْتُمْ فَإِنَّ أُنَاساً لَمْ يَسْتَغْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ | |
| متن عربی | عَنْ يَاسِرٍ اَلْخَادِمِ قَالَ: أَكَلَ اَلْغِلْمَانُ يَوْماً فَاكِهَةً وَ لَمْ يَسْتَقْصُوا أَكْلَهَا وَ رَمَوْا بِهَا فَقَالَ لَهُمْ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ اِسْتَغْنَيْتُمْ فَإِنَّ أُنَاساً لَمْ يَسْتَغْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ | |
| ترجمه | یاسر ، خادم امام رضا علیه السلام می گوید:  غلامان یک روز میوه خورده بودند ولی بدون این که آن را کاملا بخورند دور انداخته بودند. حضرت به آنان فرمود: سبحان الله! اگر شما از آن بی نیازید، کسانی هستند که به آن نیازمندند. آن را به کسی بدهید که نیازمند آن می باشد. | |
| منابع | فروع کافی جلد 6 صفحه ی 29 | |
| حلقه اتصال | البته امام با مساله اسراف به کلی مخالف بودند اما تا سخن از بذل و بخشش در راه خدا می شد هیچ فقیری را از لطف و کرم خویش محروم نمی ساخت و چنان چه تاریخ گواهی می دهد حضرت تمام دارایی خویش را به فقرا انفاق نمودند. | |

انفاق تمام اموال به فقرا(مرو)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مرو**  **موضوع: انفاق گسترده مادیی ومعنوی**  **تصویر شماره: 16** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | وَ فَرَّقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِخُرَاسَانَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ اَلْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ إِنَّ هَذَا لَمَغْرَمٌ فَقَالَ بَلْ هُوَ اَلْمَغْنَمُ لاَ تَعُدَنَّ مَغْرَماً مَا اِبْتَغَيْتَ بِهِ أَجْراً وَ كَرَماً . | |
| متن عربی | يعقوب بن إسحاق النوبختيّ، قال: وَ فَرَّقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِخُرَاسَانَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ اَلْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ إِنَّ هَذَا لَمَغْرَمٌ فَقَالَ بَلْ هُوَ اَلْمَغْنَمُ لاَ تَعُدَنَّ مَغْرَماً مَا اِبْتَغَيْتَ بِهِ أَجْراً وَ كَرَماً . | |
| ترجمه | زمانی که حضرت در خراسان بودند، در روز عرفه ای، تمام اموال خود را به فقرا انفاق نمودند. «فضل‏ بن سهل» به او اعتراض کرد و عرضه داشت: این خسارت و زیان است. حضرت در جواب فرمود: «بلکه مفید و سود آور است. هرگز خسارت نشمار آنچه را که به عنوان اجر (الهی) و یا کرم و بخشش داده ای.» | |
| منابع | المناقب لابن شهر آشوب | |
| حلقه اتصال | دامنه انفاق های امام شامل مواردی نیز بود که هم جنبه مادی به خود می گرفت و هم دارای ارزش معنوی بود | |

هدینه معنوی به دعبل(مرو)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| فیش روایتگری | | |
| **روایتگری: امام رئوف**  **فراز: مرو**  **موضوع: انفاق معنوی**  **تصویر شماره: 16** | | مخاطب:عام |
| متن نرم افزار | اِحْتَفِظْ بِهَذَا اَلْقَمِيصِ، فَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ أَلْفَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، وَ خَتَمْتُ فِيهِ اَلْقُرْآنَ أَلْفَ خَتْمَةٍ. | |
| متن عربی | وَ قَالَ لَهُ: يَا دِعْبِلُ! اِحْتَفِظْ بِهَذَا اَلْقَمِيصِ، فَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ أَلْفَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، وَ خَتَمْتُ فِيهِ اَلْقُرْآنَ أَلْفَ خَتْمَةٍ. | |
| ترجمه | هنگامی که امام رضا پیراهن خود را به دعبل خزاعی هدیه داد به او فرمود: از این پیراهن محافظت کن که من با آن، هزار شب، در هر شب هزار رکعت نماز خوانده‌ام و با آن هزار بار قرآن را ختم کرده‌ام. | |
| منابع | الأمالي (للطوسی) , ج 1 , ص 359 | |
| حلقه اتصال | دعبل شاعری است که در رثای اهل بیت شعر می گوید در زمان حیات امام و بعد از شهادت هم اشعار زیادی سروده است شعری را درباره همجواری قبر امام با هارون سروده که : قبران فی طوس... | |

شهادت امام رضا(ع)

إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ غُلَامُ الْمَأْمُونِ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَبِسَ نَعْلَهُ وَ رِدَاءَهُ وَ قَامَ يَمْشِي وَ أَنَا أَتْبَعُهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَأْمُونَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ عَلَيْهِ عِنَبٌ وَ أَطْبَاقُ فَاكِهَةٍ وَ بِيَدِهِ عُنْقُودُ عِنَبٍ قَدْ أُكِلَ بَعْضُهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فَلَمَّا أَبْصَرَ بِالرِّضَا ع وَثَبَ إِلَيْهِ فَعَانَقَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ أَجْلَسَهُ مَعَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الْعُنْقُودَ وَ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ عِنَباً أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع رُبَّمَا كَانَ عِنَباً حَسَناً يَكُونُ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ كُلْ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع تُعْفِينِي مِنْهُ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْهُ لَعَلَّكَ تَتَّهِمُنَا بِشَيْ‏ءٍ فَتَنَاوَلَ الْعُنْقُودَ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ الرِّضَا ع ثَلَاثَ حَبَّاتٍ ثُمَّ رَمَى بِهِ وَ قَامَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ إِلَى حَيْثُ وَجَّهْتَنِي‏

روزشمار حرکت امام رضا از مدینه تا مرو

15 محرم حرکت از مدینه

3 صفر ورود به بصره

8 صفر حرکت از بصره

16 صفر ورود به اهواز

16 ربیع‌الاول حرکت از اهواز

26 ربیع‌الاول ورود به فارس

1 ربیع‌الثانی حرکت از فارس

15 ربیع‌الثانی ورود به یزد

20 ربیع‌الثانی حرکت از یزد

7 جمادی‌الاول ورود به نیشابور

1 جمادی‌الثانی حرکت از نیشابور

3 جمادی‌الثانی ورود به طوس

8 جمادی‌الثانی ورود به سرخس

23 جمادی‌الثانی حرکت از سرخس

29 جمادی‌الثانی ورود به مرو

7 رمضان اعلام ولایتعهدی

ترتیب مسیر هجرت امام علیه السلام

به این ترتیب مسیر هجرت امام علیه السلام به این شرح است‌: مدینه، نباج، بصره، اهواز، اربق (اربک)، ارجان ( بهبهان)، ابرکوه (ابرقوه)، ده شیر (فراشاه)، قدمگاه خرانق ( مشهدک)، رباط پشت بادام، نیشابور، قدمگاه نیشابور، ده سرخ، طوس، سرخس و سرانجام مرو.