**حدیث اول:**

امام على عليه السلام

الجاهلُ يَسْتوحِشُ مِمّا يأنَسُ بهِ الحكيمُ .

نادان، از آنچه دانا بدان انس مى گيرد، گريزان است.

شرح غرر الحكم : ج2،ص44،ح 1772 .

**حدیث دوم:**

امام على عليه السلام

لا يُؤنِسَنّكَ إلاّ الحقُّ ، و لا يُوحِشَنّكَ إلاّ الباطلُ .

جز با حق انس مگير و جز از باطل گريزان مباش.

شرح غرر الحكم: ج6،ص294،ح10303 .

**حدیث سوم:**

امام صادق عليه السلام

الاُنسُ في ثلاثٍ : في الزَّوجةِ المُوافِقَةِ، و الوَلدِ البارِّ ، و الصَّديقِ المُصافي .

سه چيز مايه انس هستند: زن سازگار، فرزند صالح و دوست يكرنگ.

بحار الأنوار : ج78 ،ص231 ،ح 25 .

**حدیث چهارم:**

امام رضا عليه السلام

الاُنسُ يُذهِبُ المَهابةَ .

انس، ابّهت را از ميان مى برد.

الدرّة الباهرة :ص 37 .

**حدیث پنجم:**

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

مَن خَرجَ مِن ذُلِّ المعصيةِ إلى عِزِّ الطّاعةِ آنسَهُ اللّه ُ عزّ و جلّ بغَيرِ أنيسٍ ، و أعانَهُ بغيرِ مالٍ .

هر كه از خوارى گناه به سرفرازى طاعت درآيد، خداوند عزّ و جلّ انيس او مى شود، بى آنكه همدمى داشته باشد و او را كمك مى رساند، بى آنكه مال و ثروتى داشته باشد.

بحار الأنوار : ج 75 ،ص 359،ح 74 .

**حدیث ششم:**

امام صادق عليه السلام

ما مِن مؤمنٍ إلاّ و قد جَعلَ اللّه ُ لَهُ مِن إيمانِهِ اُنْسا يَسكُنُ إليهِ ، حتّى لو كانَ على قُلّةِ جَبلٍ لَم يَسْتَوحِشْ .

هيچ مؤمنى نيست مگر آنكه خداوند از ايمان او انيس و دلارامى براى او قرار مى دهد، چندان كه اگر بر قلّه اى باشد احساس تنهايى نكند.

بحار الأنوار : ج 70 ،ص 111 ،ح 14 .

**حدیث هفتم:**

امام صادق عليه السلام

آهٍ آهٍ على قلوبٍ حُشِيَتْ نورا ، و إنّما كانتِ الدُّنيا عندَهُم بمنزلةِ الشُّجاعِ الأرْقَمِ و العَدوِّ الأعْجَمِ ، أنِسوا باللّه ِ و اسْتَوحَشوا مِمّا به اسْتَأنسَ المُتْرَفونَ .

آه آه از آن دلهايى كه لبريز از نور است. دنيا در نگاه آنان همچون مار و دشمن زبان نفهم است، همدم خدا هستند و از آنچه خوش گذرانان بدان انس مى گيرند، گريزانند.

تحف العقول : ص301 .

**حدیث هشتم:**

امام على عليه السلام

اللّهُمَّ إنّكَ آنَسُ الآنِسينَ (المُؤانِسينَ) لأوليائكَ ••• إنْ أوحَشَتْهُمُ الغُربةُ آنَسَهُم ذِكرُكَ ، و إنْ صُبَّتْ علَيهمُ المَصائبُ لَجَؤوا إلَى الاسْتِجارَةِ بكَ .

عرض کرد : خدايا! تو با دوستان خود انيس ترينى ••• اگر غربت و تنهايى آنان را دلتنگ سازد، ياد تو همدمشان است و اگر مصيبتها بر آنان فرو ريزد، به همسايه شدن با تو پناه مى برند.

نهج البلاغة: الخطبة227.

**حدیث نهم:**

امام عسكرى عليه السلام

علاَمةُ الاُنسِ باللّه ِ الوَحْشةُ مِن النّاسِ .

نشانه انس گرفتن با خدا دورى گزيدن از مردم ( و حرف های بیهوده آنان ) است.

أعلام الدين : ص208 .

**حدیث دهم:**

امام على عليه السلام

مَنِ انْفَردَ عنِ النّاسِ أنِسَ باللّه ِ سبحانَهُ .

هر كه از مردم جدا افتد ( و در امور عبث با آنان نباشد) با خداوند سبحان انس مى پذيرد.

غرر الحكم :ج5،ص338،ح 8644 .