**حدیث اول:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

إنّ أخي و وصِيّي و وزيري و خليفَتي في أهلي عليُّ بنُ أبي طالبٍ، يَقْضي دَيني، و يُنجِزُ مَوعِدي يا بني هاشمٍ

اى بنى هاشم! همانا برادر من، وصىّ من، وزير من و جانشين من در ميان خانواده ام على بن ابى طالب است. او بدهى مرا مى پردازد و وعده ام را به انجام مى رساند.

الأمالي للطوسي: ص602،ح1244.

**حدیث دوم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

أتاني جَبرئيلُ فقالَ: يا محمّدُ، إنّ ربَّكَ (يُقْرِئكَ السّلامَ و) يقولُ لكَ: إنّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ وصيُّكَ و خليفتُكَ على أهلِكَ و اُمّتِكَ .

جبرئيل نزد من آمد و گفت: اى محمّد! پروردگارت [ درودت مى فرستد و ] مى گويد: همانا على بن ابى طالب وصى و جانشين تو در ميان خاندان و امّت توست.

الأمالي للمفيد: ص168،ح3

**حدیث سوم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

إنّ وصيّي و مَوضِعَ سِرّي و خيرَ مَن أتْرُكُ بَعدي و يُنجِزُ عِدَتي و يَقْضي دَيني عليُّ بنُ أبي طالبٍ .

 همانا وصىّ من، راز دار من، بهترين بازماندگانم، و كسى كه وعده ام را تحقّق مى بخشد و دينم را ادا مى كند، على بن ابى طالب است.

كنز العمّال: 32952

**حدیث چهارم**:

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به على عليه السلام ـ فرمود:

أنتَ مِنّي بمنزلةِ هارونَ مِن موسى إلاّ أنّه لا نَبيَّ بَعدي .

 تو براى من همچون هارون براى موسى هستى جز آن كه پس از من پيامبرى نيست.

كنز العمّال: 32881

**حدیث پنجم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

عليٌّ إمامُ البَرَرةِ، و قاتِلُ الفَجَرةِ، منصورٌ مَن نَصرَهُ، مَخذولٌ مَن خَذلَهُ .

 على پيشواى نيكوكاران است و كُشنده بدكاران، هر كه او را يارى كند، يارى مى شود و هر كه از يارى او دست شويد، بى يار مى ماند.

كنز العمّال: 32909

**حدیث ششم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

يا عليُّ، إنَّ اللّه ··· وَهَبَ لكَ حُبَّ المَساكينِ، فَرَضُوا بكَ إماما و رَضيتَ بهِم أتْباعا .

 اى على ! خداوند ··· دوست داشتن مستمندان را به تو بخشيده است؛ از اين رو، آنان به پيشوايى تو خرسندند و تو به داشتن پيروانى چون ايشان خرسندى.

تاريخ دمشق: 42 / 281

**حدیث هفتم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

اُوحِيَ إليَّ في عليٍّ بثلاث خصال: أنَّهُ سَيّدُ المسلِمينَ، و إمامُ المُتّقِينَ، و قائدُ الغُرِّ المُحَجَّلينَ .

درباره على سه ويژگى به من وحى شده كه او سرور مسلمانان، پيشواى پرهيزگاران و رهبر رو سپيدان است.

تاريخ دمشق: 42 / 303 / 8835

**حدیث هشتم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

إنّ عليّا منّي و أنا مِنهُ، و هُو وليُّ كلِّ مؤمنٍ .

على از من است و من از او. او ولىّ هر مؤمنى است.

كنز العمّال: 32938

**حدیث نهم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

إنْ تُولُّوا علِيّا تَجِدوهُ هادِيا مَهْدِيّا، يَسلُكُ بكُمُ الطّريقَ المستقيمَ .

 اگر على را به ولايت و سرپرستى بگيريد، خواهيد ديد كه رهنمايى رهيافته است و شما را به راه راست مى برد.

كنز العمّال: 32966

**حدیث دهم:**

امام على عليه السلام

و اللّه، ما نَزلَتْ آيةٌ إلاّ و قَد علِمْتُ فِيمَ نَزَلت، و أينَ نَزلَتْ، و على مَن نَزلَتْ . إنّ ربّي وَهبَ لي قَلبا عَقولاً، و لسانا طَلْقا سَؤولاً .

به خدا قسم، هيچ آيه اى نازل نشد مگر آن كه من دانستم درباره چه چيز و در كجا و درباره چه كسى نازل شده است. پروردگارم به من دلى خردمند و زبانى گشاده و پرسشگر بخشيد.

كنز العمّال: 36404

**حدیث یازدهم**:

امام على عليه السلام ـ با اشاره به سينه خود ـ فرمودند:

و إنّ هاهُنا لَعِلما جَمّا ـ و أشارَ إلى صدرِه ـ و لكنّ طُلاّبَهُ يَسيرٌ، و عن قليلٍ يَنْدَمونَ لو فَقَدوني .

در اینجا علم بسيارى است(( با اشاره به سینه خود) ولى طالبان آن كم هستندو به زودى وقتى مرا از دست دادند پشيمان خواهند شد. عيون أخبار الرضا: ج1 ،ص205،ح1

**حدیث دوازدهم:**

 پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

عليٌّ مَع الحقِّ و الحقُّ مَع عليٍّ، يَدورُ حَيثُما دارَ.

على با حق و حق با على است و بر محور او مى گردد

شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید: ج2،ص297

**حدیث سیزدهم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

الحقُّ مع عليٍّ أيْنَما مالَ .

حق با على است هر جا كه رو كند.

الكافي:ج 1 ،ص294 ،ح1 .

**حدیث چهاردهم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

عليٌّ مَع القرآنِ و القرآنُ مَع عليٍّ، لن يَتَفَرَّقا حتّى يَرِدا علَيّ الحوضَ .

 على با قرآن و قرآن با على است و هرگز از هم جدا نمى شوند تا كنار حوض (كوثر) نزدم آيند.

المستدرك على الصحيحين: 3 / 134 / 4628

**حدیث پانزدهم:**

 پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

أنا مدينةُ العلمِ و عليٌّ بابُها، فمَن أرادَ العلمَ فلْيَأتِ البابَ .

 من شهر علم هستم و على دروازه آن است. پس، هر كه علم مى خواهد، بايد از دروازه درآيد.

كنز العمّال: 32890

**حدیث شانزدهم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

عليٌّ بابُ عِلمي، و مُبَيِّنٌ لاُمّتي ما اُرسِلْتُ به، مِن بَعدي .

على، دروازه دانش من است و پس از من پيام هاى مرا براى امّتم تبيين مى كند.

كنز العمّال: 32981

**حدیث هفدهم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

أعلمُ اُمّتي مِن بَعدي عليُّ بنُ أبي طالبٍ .

 داناترين فرد امّتم پس از من على بن ابى طالب است.

كنز العمّال: 32977

**حدیث هجدهم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

عليُّ بنُ أبي طالبٍ أعلمُ النّاسِ باللّه و النّاسِ،حُبّا و تعظيما لأهلِ لا إله إلاّ اللّه .

 على بن ابى طالب خدا شناس ترين مردمان است و بيش از همه، اهل «لا إله إلاّ اللّه » را دوست دارد و بزرگشان مى دارد.

كنز العمّال: 32980

**حدیث نوزدهم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

يا عليُّ، أنتَ ··· وارثُ عِلمي .

 اى على! تو ··· وارث دانش منى.

ينابيع المودّة: 1 / 397 / 17

**حدیث بیستم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

أنا و عليٌّ مِن شَجَرةٍ واحدةٍ، و النّاسُ مِن أشجارٍ شَتّى .

 من و على از يك درختيم و ديگر مردمان از درختهاى گوناگون.

كنز العمّال: 32943

حدیث بیست و یکم**:**

 پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به على عليه السلام ـ فرمودند:

أنتَ أخي في الدُّنيا و الآخِرَةِ .

تو در دنيا و آخرت برادر من هستى.

تاريخ دمشق: 42 / 52 / 8385 .

**حدیث بیست و دوم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

عليٌّ مِنّي بمنزلةِ رَأسي مِن بَدَني .

على نسبت به من به منزله سر من است براى پيكرم.

كنز العمّال: 32914

**حدیث بیست و سوم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

حُبُّ عليٍّ يأكُلُ الذُّنوبَ كما تأكُلُ النّارُ الحَطَبَ .

دوستى على گناهان را مى خورد همچنان كه آتش هيمه را.

كنز العمّال: 33021

**حدیث بیست و چهارم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

عُنوانُ صحيفةِ المؤمنِ حُبُّ عليِّ بنِ أبي طالبٍ .

 سر لوحه كار نامه مؤمن، دوستى على بن ابى طالب است.

كنز العمّال: 32900

**حدیث بیست و پنجم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

ما ثَبّتَ اللّه حُبَّ عليٍّ في قلبِ مؤمنٍ فَزلَّتْ به قدمٌ إلاّ ثَبّتَ اللّه قَدَما يومَ القيامةِ علَى الصِّراطِ .

 هر گاه خداوند عشق و دوستى على را در دل مؤمنى استوار سازد و با اين حال قدمش بلغزد (خطايى از او سر زند) خداوند قدمش را در روز قيامت بر صراط، استوار نگه مى دارد.

كنز العمّال: 33022

**حدیث بیست و ششم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به على عليه السلام ـ فرمودند:

لا يُحِبُّكَ إلاّ مؤمنٌ، و لا يُبغِضُكَ إلاّ منافقٌ .

 تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمنت نمى دارد.

كنز العمّال: 32878

**حدیث بیست و هفتم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

مَن أرادَ أن يَنظُرَ إلى آدمَ في علمِهِ، و إلى نوحٍ في فَهمِهِ، و إلى إبراهيمَ في حِلمِهِ، و إلى يحيى بنِ زكريّا في زُهدِهِ، و إلى موسى بنِ عِمرانَ في بَطْشِهِ، فَليَنْظُرْ إلى عليِّ بنِ أبِي طالبٍ .

هر كه مى خواهد دانش آدم را ببيند و بينش نوح و بردبارى ابراهيم و زهد يحيى بن زكريا و قدرت موسى بن عمران را، به على بن ابى طالب بنگرد.

تاريخ دمشق: 42 / 313 / 8862

**حدیث بیست و هشتم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

عليٌّ عَمودُ الدِّينِ .

 على، ستون دين است.

الكافي: ج1 ،ص 294 ،ح 1

**حدیث بیست و نهم:**

 پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

مَن آذى عليّا فَقدْ آذاني .

 هر كه على را بيازارد مرا آزرده است.

بحار الأنوار: ج5،ص 69 ،ح 1

**حدیث سی ام:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

حقُّ عليٍّ على هذهِ الاُمّةِ كحقِّ الوالدِ علَى الولَدِ .

حقّ على بر اين امّت همچون حقّ پدر است بر فرزندش .

بحار الأنوار: ج36،ص 5 ،ح 1

**حدیث سی و یکم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

صاحِبُ سِرّي عليُّ بنُ أبي طالبٍ .

 على بن ابى طالب، راز دار من است.

تاريخ دمشق: 42 / 317 / 8872

**حدیث سی و دوم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

إنّ عليّا و شيعتَهُ هُمُ الفائزونَ يومَ القيامةِ .

 على و شيعيان او همان رستگارانِ در روز رستخيزند.

تاريخ دمشق: 42 / 333 / 8900

**حدیث سی و سوم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

ذِكرُ عليٍّ عبادةٌ .

 ياد و ذكر على، عبادت است.

تاريخ دمشق: 42 / 356 / 8949

**حدیث سی و چهارم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

كَفِّي و كَفُّ عليٍّ في العَدلِ سَواءٌ .

دست من و دست على در [اجراى]عدالت يكسان است.

تاريخ دمشق: 42 / 369 / 8963

**حدیث سی و پنجم:**

امام على عليه السلام پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:

لَوْلاكَ يا علِيّ، ما عُرِفَ المؤمنونَ مِنْ بَعْدي .

 اى على ! اگر تو نبودى بعد از من مؤمنان شناخته نمى شدند .

كنز العمّال: 36477

**حدیث سی و ششم:**

امام على عليه السلام :

ما لَقِيَ أحدٌ مِن النّاسِ ما لَقِيتُ .

ظلمى كه به من رسيده به احدى از مردم نرسيده است.

الغارات، ج2،ص398