**حدیث اول**

امام على عليه السلام

مَن لا أمانةَ لَهُ لا إيمانَ لَهُ

کسى كه امانتدار نيست، ايمان ندارد

شرح غرر الحكم :ج5،ص191،ح7932

**حدیث دوم**

امام على عليه السلام

الأمانةُ تُؤدّي إلَى الصِّدقِ

امانتدارى، به صداقت و دوستى مى انجامد

شرح غرر الحكم : ج2،ص7،ح1582

**حدیث سوم**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ لَهُ

ايمان ندارد كسى كه امانتدار نيست

بحار الأنوار: ج72،ص 198،ح26

**حدیث چهارم**

امام على عليه السلام

الأمانةُ و الوفاءُ صِدقُ الأفعالِ

امانتدارى و وفادارى، (از مصادیق) راست كردارى اند

شرح غرر الحكم : ج2،ص130،ح2083

**حدیث پنجم**

امام على عليه السلام

لا تأمَنَنَّ مَلُولاً

رنجيده و به ستوه آمده را امين به شمار نیاور

نهج البلاغة : حكمة 211

**حدیث ششم**

امام باقر عليه السلام

لَم يَخُنْكَ الأمينُ، و لكنِ ائْتَمَنتَ الخائنَ

انسان امين به تو خيانت نكرده بلكه توبه خائن امانت سپرده اى

تهذيب الأحكام: ج7،ص232،ح1013

**حدیث هفتم**

امام على عليه السلام

أدُّوا الأمانةَ و لَو إلى قَتَلةِ أولادِ الأنبياءِ عليهم السلام

امانت را [ به صاحبانش] برگردانيد، هر چند قاتل فرزندان پيامبران عليهم السلام باشند

بحار الأنوار: ج72،ص115،ح8

حدیث هشتم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

لا تَخُن مَن خانَكَ فَتكونَ مِثلَهُ

به كسى كه به تو خيانت كرده است خيانت مكن كه تو هم چون او خواهى بود

بحار الأنوار : ج103،ص175،ح3

**حدیث نهم**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

لَيس مِنّا مَن يُحَقِّرُ الأمانةَ حتّى يَسْتَهلِكَها إذا اسْتُودِعَها

از ما نيست آن كه امانت را بى اهمّيت شمارد و بدين سبب امانتى را كه به او سپرده شده است ضايع گرداند

بحار الأنوار: ج 75 ،ص172ح 13

**حدیث دهم**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

الأمانةُ تَجْلِبُ الغَناءَ، و الخِيانةُ تَجْلِبُ الفَقرَ

امانتدارى توانگرى مى آورد، و خيانت در امانت، نادارى

بحار الأنوار: ج75،ص114،ح6

**حدیث یازدهم**

امام على عليه السلام

لا تَخُنْ مَنِ ائْتَمَنكَ و إنْ خانَكَ ، و لا تُذِعْ سِرَّهُ و إنْ أذاعَ سِرَّكَ به كسى كه تو را امين قرار داده است خيانت مكن هر چند او به تو خيانت كرده باشد، و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.

بحار الأنوار: ج77،ص208، ح1

**حدیث دوازدهم**

امام صادق عليه السلام

ليسَ لَكَ أنْ تَتّهِمَ مَنِ ائْتَمنتَهُ، و لا تأتَمِنِ الخائنَ و قد جَرَّبتَهُ

نبايد به كسى كه امانت بدو سپرده اى بدگمان باشى، و به خيانت كارى هم كه او را آزموده اى، امانت مسپار

الكافي: ج 5 ،ص298 ،ح1

**حدیث سیزدهم**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

مَنِ ائْتَمنَ غيرَ أمينٍ فليسَ لَهُ علَى اللّه ِ ضَمانٌ، لأنّهُ قد نَهاهُ أنْ يأتَمِنَهُ

كسى كه به فردى غير امين امانت بسپارد، خداوند ضامن او نيست؛ زيرا خداوند او را از سپردن امانت به غير امين نهى كرده است

بحار الأنوار:ج 100 ،ص179 ،ح3

حدیث چهاردهم

امام صادق عليه السلام

إنَّ اللّه عزّ و جلّ لَم يَبْعثْ نَبيّا إلاّ بصِدقِ و أداءِ الأمانةِ إلَى البَرِّ و الفاجرِ

خداوند عزّ و جلّ هيچ پيامبرى را مبعوث نکرد، مگر با راستگويى و برگرداندن امانت به نيكوكار و بدكار

الكافي:ج 2 ،ص 104 ،ح1