|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | arRno | arRtxt | arTxtRaw | dvTxt | Takhrij |  |
|  |  | ‌بابُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: ((أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى , ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ , فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى , ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ , فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ - ثَلاثاً - فَقَالَ: وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أُحْسِنُ غَيْرَهُ , فَعَلِّمْنِي , فَقَالَ: إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ , ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ , ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً , ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً , ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً. وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا)) | އަބޫ ހުރައިރާ (ރއ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ނަބއްޔާ (ސ) މިސްކިތަށް ވަދެވަޑައިގަތެވެ. ދެން މީހަކު އައިސް މިސްކިތަށް ވަދެ ނަމާދުކޮށްފިއެވެ. އެއަށްފަހު އެ މީހާ ނަބިއްޔާ (ސ)ގެ އަރިހަށް އައިސް ސަލާމް ކުރިއެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "އެނބުރި ގޮސް (އަލުން) ނަމާދު ކުރާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ އަދި ނަމާދެއް ނުކުރެއެވެ." ދެން އެ މީހާ އެނބުރިގޮސް ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ނަމާދުކޮށްފިއެވެ. އަދި ނަބިއްޔާގެ އަރިހަށް އައިސް ސަލާން ކުރިއެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "އެނބުރި ގޮސް (އަލުން) ނަމާދު ކުރާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ އަދި ނަމާދެއް ނުކުރެއެވެ." މި ހާދިސާ ތިން ފަހަރު ހިނގިއެވެ.(؟؟؟) އެ މީހާ ދެންނެވިއެވެ: އިބަ ނަބިއްޔާ ޙައްޤައިގެން ފޮނުއްވި ފަރާތް ގަންދީ ބުނަމެވެ. މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަކަށް ކުރާކަށެއް ނޭނގެއެވެ. ފަހެ ތިމަންނައަށް އުނގަންނަވައި ދެއްވާށެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ތިބާ ނަމާދަށް ތެދުވެއްޖެ ހިނދު ފަހެ ތަކްބީރު ދޭށެވެ. އެއަށްފަހު ތިބާއަށް ފަސޭވާ މިންވަރަކަށް ޤުރްއާނުން ކިޔަވާށެވެ. ދެން ތިބާ ހަމަޖެހެންދެން(؟؟؟) ރުކޫޢު ކުރާށެވެ. އެއްފަހު އިސްއުފުލައި ތިބާ ސީދާވަންދެން ތެދުވާށެވެ. ދެން ތިބާ ހަމަޖެހެންދެން ސަޖިދަ ކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު އިސްއުފުލައި ތިބާ ހަމަޖެހެންދެން އިށީންނާށެވެ. އަދި ތިބާގެ މުޅި ނަމާދުގައި އެފަދައިން ކަންކުރާށެވެ." | الْبُخَارِيُّ 0، وَمُسْلِمٌ 000 |  |
|  |  | ‌بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ | عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) . | ޢުބާދާ ބިން އައްޞާމިތު (ރއ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ފާތިޙަތުލް ކިތާބު (އެބަހީ: ސޫރަތުލް ފާތިޙާ) ނުކައިފި މީހަކަށް ނަމާދެއް ނުވެއެވެ." |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ , يُطَوِّلُ فِي الأُولَى , وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ , وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَاناً، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى , وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ , وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)) . | އަބޫ ޤަތާދާ އަލްއަންޞާރީ (ރއ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: މެނދުރު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ރަކުޢަތުގައި ރަސޫލު ﷲ (ސ) ކިޔަވައި އުޅުއްވީ ފާތިޙަތުލް ކިތާބު (އެބަހީ: ސޫރަތުލް ފާތިޙާ) އާއި ދެ ސޫރަތެކެވެ. ފުރަތަމަ ސޫރަތުގައި ކިޔެވުން ދިގު ކުރައްވައި، ދެވަނަ ސޫރަތުގައި ކުރު ކުރައްވައެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ކިޔަވައި އާޔަތްތައް އިއްވަވައެވެ.(؟؟؟) އަދި ޢަޞުރު ނަމާދުގައި ވެސް ކިޔަވައި އުޅުއްވީ ފާތިޙަތުލް ކިތާބާއި ދެ ސޫރަތެވެ. ފުރަތަމަ ސޫރަތުގައި ކިޔެވުން ދިގު ކުރައްވައި، ދެވަނަ ސޫރަތުގައި ކުރު ކުރައްވައެވެ. އަދި ފަހު ދެ ރަކުޢަތުގައި ކިޔަވައި އުޅުއްވީ އުންމުލް ކިތާބު (އެބަހީ: ސޫރަތުލް ފާތިޙާ) އެވެ. އަދި ފަތިސް ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ކިޔެވުން ދިގު ކުރައްވައެވެ. އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ކުރު ކުރައްވައެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ)) . | ޖުބައިރު ބިން މުޠުޢިމު (ރ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ނަބިއްޔާ (ސ) މަޢްރިބު ނަމާދުގައި ޠޫރު ސޫރަތް ކިޔަވަނިކޮށް ތިމަން އަޑުއެހީމެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ , فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ , فَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ)) . | އަލްބަރާއު ބިން ޢާޒިބު (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ނަބިއްޔާ (ސ) ދަތުރުފުޅެއްގެ މަތީގައި ވަނިކޮށް، (ފަހު؟؟؟) ޢީޝާ ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި (ފުރަތަމަ) ދެ ރަކުޢަތުން ކުރެ ރަކުޢަތެއްގައި ވައްތީނި ވައްޒައިތޫނި ސޫރަތް ކިޔެވިއެވެ. އަދި ނަބިއްޔާއަށް ވުރެ ރީތި އަޑަކުން ނުވަތަ ކިޔެވުމަކުން ކިޔެވި އެކަކުވެސް ތިމަންނައެއް އަޑެއް ނާހަމެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ , فَيَخْتِمُ بـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ صَنَعَ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ , فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْبِرُوهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ)) . | ޢާއިޝާ (ރއހާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ސަރިއްޔާއެއްގައި (؟؟؟) މީހަކު ފޮނުއްވިއެވެ. އަދި އެ މީހަކީ އޭނާއާއެކު އުޅުނު މީހުންނައިގެން (އިމާމުވެ)؟؟؟ ނަމާދު ކުރާ މީހާއެވެ. އެ މީހާ (ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި) ކިޔެވުން ނިންމާލަނީ (ޤުލް ހުވަ ﷲ ޢަހަދު؟؟؟) ންނެވެ. ދެން އެ ސަރިއްޔާގެ މީހުން އެނބުރި އައުމުން އެކުގެ ވާހަކަ ރަސޫލު ﷲ (ސ) ގެ އަރިހު ދެންނެވިއެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "އެ މީހާ ގާތު އަހާށެވެ. އެފަދައިން ކަން ކުރީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟" އެބައިމީހުން އޭނާ ގާތު ސުވާލު ކުރިއެވެ. އަދި އޭނާ ދެންނެވިއެވެ: އެއީ އެ ސޫރަތުގައި އައްރަޙްމާން ޢައްޒަ ވަޖަލްގެ ސިފަފުޅުތައް ވާތީއެވެ. ވީމާ އެ ސޫރަތް ކިޔަވަން ތިމަންނަ ލޯބި ކުރަމެވެ. ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: އޭނާއަށް ޚަބަރު ދެއްވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ އޭނާ ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ." |  |  |
|  |  |  | عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمُعَاذٍ: ((فَلَوْلا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى , وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا , وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى؟ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ)) | ޖާބިރު ބިން ޢަބްދު ﷲ (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ނަބިއްޔާ (ސ) މުޢާޛަށް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ސަބިހިސްމަ ރައްބިކަލް ޢައުލާ، އަދި ވައްޝަމްސި ވަޟުޙާޙާ، އަދި ވައްލައިލި އިޒާ ޔަޢްޝާ، ތިބާ ނަމާދު ކުރާ އިރު މި ސޫރަތްތަށް ނުކިޔެވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ ފަހަތުގައި މުސްކުޅިންނާއި ބަލިކަށި މީހުންނާއި (އެކިކަންކަމަށް) ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހުން ތިބޭނެއެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ | عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: ((أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما: كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلاةَ بِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» )) .  وَفِي رِوَايَةٍ: ((صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) | އަނަސް ބިން މާލިކު (ރ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ނަބިއްޔާ (ސ) އަދި އަބޫ ބަކުރާއި ޢުމަރު (ރއހމާ)، ނަމާދު ފައްޓަވަނީ އަލްޙަމްދު ލިއްލާހި ރައްބިލް ޢާލަމީނު؟؟؟ ންނެވެ.  އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ: އަބޫ ބަކުރާއި ޢުމަރާއި ޢުޘްމާނުގެ ފަހަތުގައި ތިމަންނަ ނަމާދު ކުރީމެވެ. އަދި އެއިން އެއްވެސް ބޭކަލެއް ބިސްމި ﷲ އްރަޙްމާނިއްރަޙީމު؟؟؟ ކިޔަވައި އަޑެއް ތިމަން ނާހާމެވެ. |  |  |
|  |  |  | وَلِمُسْلِمٍ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» , لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلا فِي آخِرِهَا)) . | އަދި އިމާމު މުސްލިމުގެ ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ: ނަބިއްޔާ (ސ) އަދި އަބޫ ބަކުރާއި ޢުމަރު (ރއހމާ) ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިމަން ނަމާދު ކުރީމެވެ. އެ ބޭކަލުން ނަމާދު ފައްޓަވަނީ އަލްޙަމްދު ލިއްލާހި ރައްބިލް ޢާލަމީނުން؟؟؟ ނެވެ. އެ ބޭކަލުންގެ ފުރަތަމަ ކިޔެވުމުގައި ވެސް އަދި ފަހު ކިޔެވުމުގައި ވެސް ބިސްމި ﷲ އްރަޙްމާނިއްރަޙީމު؟؟؟ ނުކިޔުއްވައެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابُ سجودِ السَّهو | عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - إحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ. وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ. فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ - وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ , يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَسِيتَ , أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ. ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ)) .  العَشِيُّ: الوقتُ مابينَ زوالِ الشمسِ وغروبِها.  السَّرَعان: المُسرعون إِلى الخروجِ. | މުޙައްމަދު ބިން ސީރީން، އަބޫ ހުރައިރާ (ރ) ގެ އަރިހުން ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ތިމަންމެންނައިގެން ދުވާލުގެ ކޮންމެވެސް ނަމާދެއް ކުރެއްވިއެވެ. - އިބްނު ސީރީން ވިދާޅުވިއެވެ: އަދި އަބޫ ހުރައިރާ އެއީ ކޮން ނަމާދެއްކަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެނަސް ތިމަންނަ ހަނދާން ނެތުނީއެވެ. - އަބޫ ހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ: ނަބިއްޔާ ތިމަންމެންނައިގެން ނަމާދުގައި ދެ ރަކުޢަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ސަލާމް ދެއްވިއެވެ. ދެން މިސްކިތުގައި އޮތް ފިލާކޮޅެއް ކައިރިއަށް ކޮއްޅަށް ތެދުވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި ކޯފާވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ގޮތަކަށް އޭގައި ލެނގިލައްވައިގެން ހުންނެވިއެވެ. ނަބިއްޔާގެ ކަނާތް އަތްޕުޅު، ވާތް އަތްޕުޅު މަތީގައި ބޭއްވުމަށް ފަހު، އެއް އަތްޕުޅުގެ އިނގިލިފުޅުތައް އަނެއް އަތްޕުޅަށް ވެއްދިއެވެ. ދެން އަވަސް އަރުވާލައިގެން އުޅުނު މީހުންތައް މިސްކިތުގެ ދޮރުކޮޅުތަކުން ނުކުމެއްޖެއެވެ. މީސްތަކުން ދެންނެވިއެވެ: ނަމާދު ކުރު ކުރެވިއްޖެއެވެ. އަދި އެ ތަނުގައި ހުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަބޫ ބަކުރާއި ޢުމަރު ހިމެނުނެވެ. އެހެނަސް ނަބިއްޔާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަން އެ ދެ ބޭކަލުން ފަސްޖެހުނެވެ. އަދި އެ ތަނުގައި ހުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަތްދިގު މީހަކު ހުއްޓެވެ. އޭނާއަށް ކިޔައި އުޅުނީ ޒުލް ޔަދައިނެވެ. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ: އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ. އިބަ ނަބިއްޔާއަށް ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީތޯއެވެ؟ ނޫނީ ނަމާދު ކުރު ކުރެވުނީތޯއެވެ؟ ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ތިމަން ނަބިއްޔާ ހަނދުމަފުޅެއް ނުނެތެވެ. އަދި ނަމާދެއް ކުރެއްވެސް ނުކުރެވެއެވެ." (މީސްތަކުންނަށް) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ކަންތައް ވީ ޒުލް ޔަދައިން ދެންނެވި ގޮތަށްތޯއެވެ؟" އެބައިމިހުން ދެންނެވިއެވެ: އާދޭހެވެ. ދެން ނަބިއްޔާ ކުރިއަށް ޖެހިވަޑައިގެން ނަމާދުގައި ދޫކޮށްލެވުނު ބައި އަލުން ކުރައްވައިގެން ސަލާމް ދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ތަކުބީރު ދެއްވާފައި، ނަބިއްޔާ އާންމުކޮށް ކުރައްވާ ވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ދިގުކޮށް ސަޖިދަ ކުރެއްވިއެވެ. ދެން އިސްތަށިފުޅު އުފުއްލަވާފައި ތަކުބީރު ދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ތަކުބީރު ދެއްވާފައި، ނަބިއްޔާ އާންމުކޮށް ކުރައްވާ ވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ދިގުކޮށް ސަޖިދަ ކުރެއްވިއެވެ. ދެން އިސްތަށިފުޅު އުފުއްލަވާފައި ތަކުބީރު ދެއްވިއެވެ. –(ޙަދީޘްގެ ރާވީއަކު ވިދާޅުވިއެވެ:) އިބްނު ސީރީނަށް ސުވާލު ކުރެވުނުހެން ހީވެއެވެ: އެއަށްފަހު ނަބިއްޔާ ސަލާމް ދެއްވިތޯއެވެ؟ އިބްނު ސީރީން ދެންނެވިއެވެ: ތިމަންނައަށް އެންގުނު ގޮތުގައ ޢިމްރާނު ބިން ޙުޞައިނު ވިދާޅުވިއެވެ: އެއަށްފަހު ނަބިއްޔާ ސަލާމް ދެއްވިއެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ((أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ , وَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ , وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ: كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ)) . | ޢަބދު ﷲ ބިން ބުޙައިނާ ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ – އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ނަބިއްޔާ (ސ) ގެ ޞަޙާބީއެކެވެ -: ތިމަންމެންނައިގެން ނަބިއްޔާ (ސ) މެނދުރު ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ދެ ރަކުޢަތުގައި އިށިންދެވަޑައި ނުގަނެ ކޮއްޅަށް ތެދުވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި މީސްތަކުންވެސް ނަބިއްޔާއާއެކު ކޮއްޅަށް ތެދުވިއެވެ. ދެން ނަމާދު އަދާކޮށް ނިންމަވައި، ނަބިއްޔާ ސަލާމް ދެއްވަންދެން މީސްތަކުން އިންތިޒާރު ކުރަނިކޮށް، ނަބިއްޔާ އިށީންދެވަޑައިގެން އިންނަވައިގެން ތަކުބީރު ދެއްވިއެވެ. އަދި ސަލާމް ދިނުމުގެ ކުރިން ދެ ސަޖިދަ ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ސަލާމް ދެއްވިއެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي | عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) . قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي: قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً. | އަބީ ޖުހައިމު ބިން އަލްޙާރިޘް ބިން އައްޞިއްމާ އަލްއަންޞާރީ (ރ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ނަމާދު ކުރާ މީހެއްގެ ކުރިމަތިން ހިނގައިފަދާ މީހާ، އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ފާފަ އެނގޭ ނަމަ، ކުރިމަތިން ހިނގުމަށް ވުރެ ސާޅީސް ވަންދެން (ހުރަސް ނުކޮށް) މަޑު ކުރުން އޭނާއަށް މާ ހެޔޮވާނެއެވެ." (ޙަދީޘްގެ ރާވީއެއް ކަމަށްވާ) އަބޫ އައްނަޟްރު ވިދާޅުވިއެވެ: ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވީ ސާޅީސް ދުވަސްކަމެއް، މަސްކަމެއް ނުވަތަ އަހަރުކަމެއް ތިމަންނައަކަށް ނޭނގެއެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ , فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) . | އަބޫ ސަޢީދު އަލްޚުޟްރީ (ރ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރައްވަނިކޮށް ތިމަން އަޑުއެހީމެވެ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހާކު މީސްތަކުންނާ ވަކިކުރާ ސުތުރާއަކާ ކުރިމަތިލައިގެން ހުރެ ނަމާދު ކުރަނިކޮށް، އެހެން މީހަކު އޭނާގެ ކުރިމަތިން ލާފައިދާން އުޅޭ ނަމަ، ފަހެ އޭނާ އެ މީހަކު ހުއްޓުވައި ދުރު ކުރާށެވެ. އަދި އެ މީހަކު ހުރަސް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ދެކޮޅުހަދައިފި ނަމަ، ފަހެ އެ މީހަކާ ހަނގުރާމަ ކުރާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެ މީހަކީ ހަމަ ޝައިޠާނެކެވެ." |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ , وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ , وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ. مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ , فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ. وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ)) .  الأَتانُ: أُنثى الحمار.  ناهزتُ الاحتلامَ: قاربتُ البلوغَ.  ترتعُ: تَرعى. | ޢަބްދު ﷲ ބިން ޢައްބާސް (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ:  ރެޕް!!!؟؟؟ |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ - فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي , فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ. فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ)) . | ޢާއިޝާ (ރއހާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ތިމަން ކަމަނާ ނިދައި އުޅުއްވީމެވެ.؟؟؟ އަދި ތިމަން ކަމަނާގެ ދެ ފައި ވާނީ ނަބިއްޔާގެ ޤިބުލައިގައެވެ. ދެން ނަބިއްޔާ ސަޖިދަ ކުރައްވާ ހިނދު ތިމަން ކަމަނާގެ (ފައި) ކޮށްޕަވާލައްވައެވެ. އަދި ތިމަން ކަމަނާގެ ދެ ފައި ކައިރިކޮށްލަމެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ ކޮއްޅަށް ތެދުވެވަޑައިގަތީމާ ތިމަން ކަމަނާގެ ދެ ފައި އަނެއްކާވެސް ދަމާލަމެވެ. އަދި އެދުވަސްވަރު ގެތަކުގައި ބައްތިއެއް ނުހުރެއެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابٌ جامعٌ | عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)) . | އަބޫ ޤަތާދާ ބިން އިބްޢީ އަލްއަންޞާރީ (ރ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރެ މީހަކު މިސްކިތަށް ވަދެއްޖެ ނަމަ، ފަހެ ދެ ރަކުޢަތް ކުރުމަށް ދާންދެން ނީށިންނާށެވެ.؟؟؟ |  |  |
|  |  |  | عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: ((كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ , وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ , حَتَّى نَزَلَتْ «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلامِ)) . | ޒައިދު ބިން އަރްޤަމު ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ތިމަންމެން ނަމާދުގައި ވާހަކަ ދައްކައި އުޅުނީމެވެ. މީހަކު ނަމާދުގައި އޭނާއާ ޖެހިގެން ހުރި މީހާއަށް ވާހަކަ ދައްކާ ހަދައެވެ. އެއީ "ވަޤޫމޫ ލިއްލާހި ޤާނިތީން"؟؟؟ މި އާޔަތް ބާވައިލެއްވުމަށް ދާންދެނެވެ. ދެން ސުކޫތުވުމަށް ތިމަންމެންނަށް އަމުރު ކުރެވުނެވެ. އަދި ވާހަކަ ދެއްކުން ތިމަންމެންނަށް ނަހީ ކުރެވުނެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: ((إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)) .  أَبردوا بالصلاة: أَخِّروها إِلى الوقتِ الذي تخفُّ فيهِ شدةُ الحَرِّ.  فَيْح جهنم: شدةُ حرِّها وغليانِها. | ޢަބްދު ﷲ ބިން ޢުމަރު އަދި އަބޫ ހުރައިރާ (ރއހމ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ހަދޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ހޫނުކަން ގަދަވާ ނަމަ، (ކުޑަކޮށް) ފިނިވެލީމާ ނަމާދު ކުރާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ހޫނުގަދަވުމަކީ ނަރަކައިގެން ކެކިއަރައިގަތުމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ."؟؟؟ |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا , وَلا كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ " أَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)) .  وَلِمُسْلِمٍ ((مَنْ نَسِيَ صَلاةً , أَوْ نَامَ عَنْهَا. فَكَفَّارَتُهَا: أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا)) . | އަނަސް ބިން މާލިކު ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "މީހަކަށް ނަމާދެއް ހަނދާން ނެތިއްޖެ ނަމަ، ފަހެ ހަނދާންވުމުން އެ ނަމާދެއް ކުރާށެވެ. އަދި އެ ކަމަށް އެ ނޫން ކައްފާރާއެއް ނުވެއެވެ. "އަޤިމް...؟؟؟  އަދި މުސްލިމުގެ ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ: މީހަކަށް ނަމާދެއް ހަނދާން ނެތިއްޖެ ނަމަ، ނޫނީ ނުކޮށް ނިދިއްޖެ ނަމަ، ފަހެ އެ ކަމުގެ ކައްފާރާއަކީ ހަނދާންވުމުން އެ ނަމާދެއް ކުރުމެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ((أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ: كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِشَاءَ الآخِرَةِ. ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ , فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ)) .  عشاء الآخرة: صلاة العشاء. | ޖާބިރު ބިން ޢަބްދު ﷲ ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ގެ އަރިހުގައި، މުޢާޛު ބިން ޖަބަލު ފަހު؟؟؟ ޢިޝާ ނަމާދު ކުރުމަށް ފަހު، މުޢާޛުގެ ގައުމުގެ މީހުން ގާތަށް އެކަލޭގެފާނު އެނބުރި ގޮސް، އެބައިމީހުންނައިގެން އެ ނަމާދު (އަލުން) ކުރައްވައެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ: بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ)) . | އަނަސް ބިން މާލިކު ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ހޫނުގަދަކަން މަތި ރަސޫލު ﷲ (ސ)ގެ އަރިހުގައި ތިމަންމެން ނަމާދުކޮށް އުޅުނީމެވެ. އަދި ތިމަންމެން ކުރެ މީހަކަށް ބިންމަތީގައި ނިއްކުރި ޖައްސާލަން ނުކެރޭވަރު ވީމާ، އެ މިހެއްގެ ހެދުން (އެ ތަނުގައި)؟؟؟ ދަމާލާފައި އޭގެ މަތީ ސަޖިދަ ކުރެއެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) . | އަބޫ ހުރައިރާ (ރ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "އެ މީހެއްގެ ކޮނޑު ނިވާ ނުކުރާ، އެއް ފޭރާމެއް ލައިގެން ހުރެ ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ އެކަކުވެސް ނަމާދު ނުކުރާށެވެ." |  |  |
|  |  |  | عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً. فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ. فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً , فَسَأَلَ؟ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ. فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إلَى بَعْضِ أَصْحَابِي. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا. قَالَ: كُلْ. فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي)) . | ޖާބިރު ބިން ޢަބްދު ﷲ (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ނަބިއްޔާ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ލޮނުމެދު ނުވަތަ ފިޔާ ކައިފި މީހަކު، ފަހެ ތިމަންމެންގެ މިސްކިތުން ދުރުވެގަންނާށެވެ. އަދި އެ މީހެއްގެ ގޭގައި މަޑުކުރާށެވެ." (އެއްފަހަރަކު) ތެއްޔެއްގައި؟؟؟ ކައްކާފައި ހުރި ތަރުކާރިތަކެއް ނަބިއްޔާގެ އަރިހަށް ގެނެވުނެވެ. އެއިން ނުބައި ވަހެއް ނަބިއްޔާއަށް ދުވުމުން، އެއާ ބެހޭ ގިތުން ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭގައި ހުރި ތަރުކާރިއެއް ނަބިއްޔާއަށް ކިޔައިދެވުނެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ބައެއް ޞަޙާބީންގެ ކައިރިއަށް އޭތި ގެންނާށެވެ." ނަބިއްޔާއަށް އޭތި ފެނިވަޑައިގަތުމުން އެ ފަރީއްކުޅުވާން އެދިވަޑައި ނުގަތެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ތިބާމެން ކާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ބަޔަކާ، ތިމަން ނަބިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމެވެ." |  |  |
|  |  |  | عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي اللهُ عنهما أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَانُ)) . وفي روايةٍ ((بني آدمَ)) . | ޖާބިރު ބިން ޢަބްދު ﷲ (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ނަބިއްޔާ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ލޮނުމެދު ނުވަތަ ފިޔާ ނުވަތަ ލީކްސް ކައިފި މީހަކު، ފަހެ ތިމަންމެންގެ މިސްކިތާ ކައިރި ނުވާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާއަށް އުނދަގޫވާ ތަކެތިން މަލާއިކަތުންނަށްވެސް އުނދަގޫވެއެވެ." އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ: ބަނީ އާދަމެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابُ التَّشهدِ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّشَهُّدَ - كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ - كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ , وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ , السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) | ޢަބްދު ﷲ ބިން މަސްޢޫދު (ރ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ތިމަންނައަށް ތަޝައްހުދު އުނގަންނަވައި ދެއްވިއެވެ. – ތިމަންނަގެ އަތް ވަނީ އެ ނަބިއްޔާގެ ދެ އަތްޕުޅު ދެމެދުގައެވެ. – އެއީ ހަމަ ޤުރްއާނުގެ ސޫރަތްތައް ތިމަންނައަށް އުނގަންވައިދެއްވި ފަދައިންނެވެ. "އެންމެހައި މަތިވެރިކަމަކާއި ޞަލަވާތާއި ހެޔޮ ކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އަށެވެ. އޭ ނަބިއްޔާއެވެ. އިބަ ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ސަލާމާއި ﷲ ގެ ރަޙުމަތާއި ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. އަޅަމެންނަށާއި ﷲ ގެ ޞާލިޙު އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ. ﷲ ފިޔަވައި (އަޅުކަން ޙައްޤުވާ) އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއި، މުޙައްމަދުގެފާނީ އެ އިލާހުގެ އަޅާ އަދި ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވަމެވެ." |  |  |
|  |  |  | وَفِي لَفْظٍ: ((إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ - وَذَكَرَهُ - وَفِيهِ: فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ - وَفِيهِ - فَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ))  التحياتُ: جمع تحيةٍ وتشمل كل أَنواع التعظيم.  الطيباتُ: الطيب من الأَقوال والأَعمال والأَوصاف. | އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގެ ލަފުޒުގައި ވެއެވެ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނަމާދުގައި (އައްތަޙިޔާތަށް) އިށީނދިއްޖެ ނަމަ މިފަދައިން ބުނާށެވެ: އެންމެހައި މަތިވެރިކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އަށެވެ." - އަދި އެ ދުޢާ ކިޔުއްވިއެވެ. - އަދި އެ ޙަދީޘްގައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ: "އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެހެން ހަދައިފި ނަމަ، ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އުޑާއި ބިމުގައިވާ ކޮންމެޞާލިޙު އަޅެއްގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން ސަލާމް ލެއްވުނީއެވެ." އަދިވެސް އެ ޙަދީޘްގައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ: އެއަށްފަހު އެ މީހަކު ބޭނުން ކަމަކު އެދި ދުޢާ ކުރާށެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ((لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ عَلَّمَنَا اللَّهُ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)) .  حميدٌ: محمودُ الأَفعالِ مستحقٌ لجميعِ المحَامِدِ.  مجيدٌ: المتصفُ بالمجدِ، وهو كمالُ الشرفِ والكرمِ والصفاتِ المحمودةِ. | ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން އަބީ ލައިލާ ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ކަޢުބް ބިން ޢުޖްރާ ތިމަންނައާ ބައްދަލުވެގެން ދެންނެވިއެވެ: ތިބާއަށް ހަދީޔާއެއް ދެންތޯއެވެ؟ ނަބިއްޔާ (ސ) ތިމަންމެން ގާތަށް ނުކުމެވަޑައިގަތެވެ. ތިމަންމެން ދެންނެވީމެވެ: އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ސަލާމް ލައްވާނެ ގޮތް ﷲ ވަނީ ތިމަންމެންނަށް އުނގަންނަވައި ދެއްވާފައެވެ. ފަހެ އިބަ ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ތިމަންމެން ޞަލަވާތް ލައްވާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ތިޔަބައިމީހުން ބުނާށެވެ: އޭ ﷲ އެވެ. އިބަ އިލާހު އިބްރާހީމްގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ލެއްވި ފަދައިން، މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި މުހައްމަދުގެފާނު އާއިލާގެ މައްޗަށް ވެސް ޞަލަވާތް ލައްވާށިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އިބަ އިލާހި ޙަމްދާއި މަތިވެރިކަން ލިބިގެންވާ އިލާހެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , وَعَذَابِ النَّارِ , وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ , وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)) .  وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ , يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ)) .  فتنة المحيا والممات: ما يعرضُ للإِنسانِ مدةَ حياتِهِ منَ الافتتانِ بالدنيا وعندَ الموتِ، وبعدَ الموتِ. | އަބޫ ހުރައިރާ (ރ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) މިފަދައިން ދުޢާކޮށް އުޅުއްވިއެވެ: "އޭ ﷲ އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކަށްވަރުގެ އަޒާބާއި، ނަރަކައިގެ އަޒާބާއި، ދިރިއުޅުމާއި މަރުވުމުގެ ފިތުނައިންނާއި، އަލްމަސީހުއް ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން އިބަ އިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި މި އަޅާ ދަންނަވަމެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهم أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:  ((عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي. قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيرَاً. وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ. وَارْحَمْنِي , إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) . | ޢަބްދު ﷲ ބިން ޢަމްރު ބިން އަލްޢާޞް، އަބޫ ބަކުރު އައްޞިއްދީޤު (ރއހމް) ގެ އަރިހުން ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: އަބޫ ބަކުރު، ރަސޫލު ﷲ (ސ) އަށް ދެންނެވިއެވެ: ތިމަންނަގެ ނަމާދުގައި ކުރާނެ ދުޢާއެއް ތިމަންނައަށް އުނގަންނަވައި ދެއްވާށެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ބުނާށެވެ: އޭ ﷲ އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މި އަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގިނަގުނަ އަނިޔާ ކުރެވިއްޖެއެވެ.// ގިނަގިނައިން އަނިޔާވެރިވެގަތީމެވެ.// އަދި އިބަ އިލާހު ފިޔަވައި ފާފަ ފުއްސަވާ ފަރާތަކު ނުވެއެވެ. ފަހެ އިބަ އިލާހުގެ ޙަޟްރަތުންވާ ފުއްސެވުމަކައިގެން މި އަޅާގެ ފާފަ ފުއްސަވާށިއެވެ. އަދި މި އަޅާއަށް ރަޙުމަތް ލައްވާށިއެވެ. ހަމަކަށާވަރުން އިބަ އިލާހީ ގިނަގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ ރަޙީމްވަންތަ އިލާހެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ «إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» - إلاَّ يَقُولُ فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) .  وَفِي لَفْظٍ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) . | ޢާއިޝާ (ރއހާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: (އިޒާޖާއަ ނަސްރު ﷲ ވަލްފަތްހު) މި ސޫރަތް ބާވައިލެއްވުމަށް ފަހު، ރަސޫލު ﷲ (ސ) ގެ ނަމާދުގައި މިފަދައިން ނުކިޔުއްވާ ނަމާދެއް ނުކުރައްވައެވެ: އިބަ އިލާހު ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވެއެވެ. އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި ރައްބެވެ. އިބަ އިލާހުގެ ޙަމްދުން (އިބަ އިލާހަށް ސަނާ ދަންނަވަމެވެ.) އޭ ﷲ އެވެ. މި އަޅާގެ ފާފާ ފުއްސަވާށިއެވެ.  އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގެ ލަފުޒުގައި ވެއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ގެ ރުކޫޢާއި ސަޖިދަ ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން މިފަދައިން ކިޔުއްވައެވެ: އިބަ އިލާހު ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންވެއެވެ. އޭ ﷲ އެވެ. އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި ރައްބެވެ. އިބަ އިލާހުގެ ޙަމްދުން (އިބަ އިލާހަށް ސަނާ ދަންނަވަމެވެ.) އޭ ﷲ އެވެ. މި އަޅާގެ ފާފާ ފުއްސަވާށިއެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابُ الوِتْرِ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى , مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً. فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً)) .  مَثْنَى مَثْنَى: أَي ركعتين ركعتين. | ޢަބްދު ﷲ ބިން ޢުމަރު (ރއމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ނަބިއްޔާ (ސ) މިންބަރުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، މީހަކު ނަބިއްޔާއާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ: ރޭއަޅުކަމާ މެދު އިބަ ނަބިއްޔާ ދެކިލައްވަނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ (އެބަހީ: ކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ނަބިއްޔާ ޙަދިޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ދެ ރަކުޢަތުން ދެ ރަކުޢަތުންނެވެ. ދެން ތިއިން މީހަކަށް ފަތިސްވެދާނޭ ކަމުގެ ބިރު ހީވާނަމަ، އެއް ރަކުޢަތެވެ. އޭރުން އޭނާ ކުރެވުނު ނަމާދުތަކަށް ވިތުރި ކުރެވުނީއެވެ." އަދި ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރައްވައި އުޅުއްވިއެވެ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ ރޭގަނޑުގެ ފަހު ނަމާދަކަށް ވިތުރި ހަދާށެވެ."؟؟؟ |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ , وَأَوْسَطِهِ , وَآخِرِهِ. وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ)) . | ޢާއިޝާ (ރއހާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރޭގަނޑުގެ ހުރިހައި ބަޔެއްގައި ވެސް (އެކި ފަހަރު މަތިން) ރަސޫލު ﷲ (ސ) ވިތުރި ކުރެއްވިއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގައާއި، މެދުތެރޭގައާއި، އަދި ފަހުކޮޅުގައި ވެސް މެއެވެ. އަދި ފަތިސްވުމުގެ ކުރިން ނަބިއްޔާގެ ވިތުރި ނިންމަވާލައްވައެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ , لايَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلاَّ فِي آخِرِهَا)) . | ޢާއިޝާ (ރއހާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ރޭއަޅުކަންކޮށް އުޅުއްވީ ތޭރަ ރަކުޢަތުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން (އަށް ރަކުޢަތް ކުރެއްވީ ދެ ރަކުޢަތުން ދެ ރަކުޢަތުންނެވެ.) ދެން ފަސް ރަކުޢަތް ކުރައްވާފައި ވިތުރި ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ފަހުކޮޅުގައި މެނުވީ އިށީންދެވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابُ الذكرِ عَقِبَ الصَّلاةِ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ , حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -)) .  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْتُهُ» .  وَفِي لَفْظٍ «مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّكْبِيرِ» . | ޢަބްދު ﷲ ބިން ޢައްބާސް (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: މީސްތަކުން ފަރުޟު ނަމާދުތައް ނިންމުމަށް ފަހު އަޑުހަރުކޮށް ޒިކުރު ކުރުމަކީ، ރަސޫލު ﷲ (ސ) ގެ ޒަމާނުގައި ކޮށްއުޅުނު ކަމެކެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ: ތިމަންނައަށް އެ އަޑު އިވުމުން އެބައިމީހުން ނަމާދު ނިންމެވިކަން ތިމަންނައަށް އެނގޭނެއެވެ.  އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގައިވާ ލަފުޒެއްގައި ވެއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ނަމާދު ނިންމެވިކަން ތިމަންމެންނަށް އެނގުނީ ނަބިއްޔާ ތަކުބީރު ކިޔުއްވުމުންނެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ كِتَابٍ إلَى مُعَاوِيَةَ: ((إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: " لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)) . ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ.  وَفِي لَفْظٍ: ((كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ , وَإِضَاعَةِ الْمَالِ , وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ , وَوَأْدِ الْبَنَاتِ , وَمَنْعٍ وَهَاتِ)) .  دُبُرِ كلِ صلاةٍ: أَي آخرها، والمرادُ بعدَ التسليم.  الجَّدُّ: الغنى والحظُّ.  لاينفع ذا الجَّدِّ منك الجَّدُّ: لاينفع صاحبَ الحظِّ والغنى منكَ غِنَاه وحَظُّه.  وأْدُ البنات: دفنهن وهنَّ حيَّات.  ومنعٍ وهاتِ: أَي البخل بالمال عن الإِنفاق في وجوههِ المشروعة، وحرص شديد على جمعِه. | އަލްމުޣީރާ ބިން ޝުޢުބާގެ މައުލާ ވައްރާދު ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: އަލްމުޣީރާ ބިން ޝުޢުބާ، މުޢާވިޔާއަށް ސިޓީއެއް ލިޔުއްވުމަށް ތިމަންނައަށް ކިޔައިދެއްވިއެވެ:؟؟؟: ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ނިންމަވާފައި ނަބިއްޔާ (ސ) ކިޔުއްވައި އުޅުއްވިއެވެ: "ލާ އިލާހަ...؟؟؟ އެއްކައުވަންތަ ﷲ ފިޔަވައި (އަޅުކަން ޙައްޤުވާ) އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.؟؟؟ އެ އިލާހު އެއްކައުވަންތަ ވޮޑިގެންވެއެވެ. ؟؟؟ އެންމެހައި މިލްކުވެރިކަމަކާއި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެ އިލާހަށެވެ. އަދި އެ އިލާހީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ. އޭ ﷲ އެވެ. އިބަ އިލާހު ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާ ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި އިބަ އިލާހު މަނާ ކުރެއްވި އެއްޗެއް ދޭނެ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި މުދާވެރި ނަސީބުވެރިއަކަށް، އިބަ އިލާހާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ނަސީބުވެރިކަމުން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ." އެއަށްފަހު މުޢާވިޔާގެ ގާތަށް ތިމަންނަ ދިޔައިމެވެ. އަދި އެފަދައިން ކަންކުރައްވަން މީސްތަކުންނަށް މުޢާވިޔާ އަމުރު ކުރައްވާ އަޑު ތިމަން އެހީމެވެ.  އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގެ ލަފުޒުގައި ވެއެވެ: އެވެނި މީހަކު މިވެނި މީހަކު ބުންޏޭ ކިޔުމާއި، މުދާ ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަ ކުރުމާއި، ގިނަގިނައިން ސުވާލު ކުރުމުން ނަބިއްޔާ ނަހީކޮށް އުޅުއްވިއެވެ. އަދި މަންމައިންނަށް ގީސްކޮށް ހިތުމާއި، ޅަ އަންހެން ދަރިން ވަޅުލުމާއި، (ދޭންވާ) އެއްޗެއް ނުދިނުމާއި އަދި (ލިބެން ނުވާ) އެއްޗެހި ދޭން ކިޔައިގަތުމުން ނަބިއްޔާ ނަހީކޮށް އުޅުއްވިއެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: ((أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي , وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ , وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ. وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ , وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ. وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ , إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا: بَلَى , يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ: ثَلاثاً وَثَلاثِينَ مَرَّةً. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ , فَقَالُوا: سَمِعَ إخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا , فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)) .  الدُّثور: المال الكثير. | އަބޫ ހުރައިރާ (ރ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވާ ފަޤީރުން ރަސޫލު ﷲ (ސ) ގެ އަރިހަށް އައިސް ދެންނެވިއެވެ: އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މުދަލުގެ އަހުލުވެރީން މަތީ ދަރަޖަތަކާއި ދާއިމީ ނިޢުމަތްތަކައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: އެއީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ އެބައިމީހުން ދެންނެވިއެވެ: ތިމަންމެން ނަމާދު ކުރާ ފަދައިން އެބައިމީހުން ވެސް ނަމާދު ކުރެއެވެ. އަދި ތިމަންމެން ރޯދަ ހިފާ ފަދައިން އެބައިމީހުން ވެސް ރޯދަ ހިފައެވެ. އެހެނަސް އެބައިމިހުން ޞަދަޤާތް ދެވި، ތިމަންމެންނަކަށް ޞަދަޤާތެއް ނުދެވެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން އަޅުން މިނިވަން ކުރެވި، ތިމަންމެންނަކަށް އަޅުންނެއް މިނިވަނެއް ނުކުރެވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވުރެ ކުރިއަރާފައި ތިބި ބަޔަކާ ތިޔަބައިމީހުން ހަމަ ކުރެވޭނެ، އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފަހުން އަންނަ ބަޔަކަށް ވުރެ ތިޔަބައިމީހުން ކުރިއަރުވާނެ އެއްޗެއް، ތިމަން ނަބިއްޔާ އުނގަންނަވައި ދެއްވަންތޯއެވެ؟ އެބައިމިހުން ދެންނެވިއެވެ: އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ. އާދޭހެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުން ތެތްތިރީސް؟؟؟ ފަހަރު ތިޔަބައިމީހުން ތަޞްބީޙައާއި ތަކުބީރާއި ތަޙްމީދު ކިޔާށެވެ." (ރާވީއެއް ކަމަށްވާ) އަބޫ ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ: ދެން އަނެއްކާވެސް މުހާޖިރުންގެ ތެރެއިންވާ ފަޤީރުން ނަބިއްޔާގެ އަރިހަށް އެނބުރި ގޮސް ދެންނެވިއެވެ: ތިމަންމެންގެ އަޚުން ކަމުގައިވާ މުދަލުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ތިމަންމެން ކުރި ކަންތައްތަކުގެ އަޑު އިވިގެން އެބައިމީހުންވެސް އެފަދައިން ކަންކުރިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: އެއީ ﷲ ގެ ފަޟްލުވަންތަކަމެވެ. އެ އިލާހު އިރާދަ ކުރައްވާ ބަޔަކަށް އެކަން ދެއްވައެވެ." |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ. فَنَظَرَ إلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ , وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي)) .  خميصة لها أَعلام: كساء مربع مخطط بأَلوان مختلفة.  الأَنْبِجانِيَّة: كساء غليظ ليس له أَعلام، منسوبة إِلى بلد تسمى أَنبجان. | ޢާއިޝާ (ރއހާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: (ކުލަކުލައިގެ) ގޮޅިޖެހި ޚަމީޞާ (އޭ ކިޔުނު ހެދުންކޮޅެއް) ތުރުކުރައްވައިގެން ނަބިއްޔާ (ސ) ނަމާދު ކުރެއްވަނިކޮށް، އޭގައި ހުރި ނިޝާންތަކަށް ބަލާލެއްވިއެވެ. ދެން ނަމާދުން އަވަދިވެވަޑައިގަތުމުން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ތިމަން ނަބިއްޔާގެ މި ޚަމީޞާ ހިފައިގެން އަބޫ ޖަހްމަށް ދޭށެވެ. އަދި އަބޫ ޖަހްމުގެ އަންބިޖާނިއްޔާ (އޭ ކިޔުނު ބޯ، އެއްޗެއް ޖަހާފައި ނެތް ހެދުންކޮޅު) ތިމަން ނަބިއްޔާއަށް ގެންނާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މީގެން ދެންމެ ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ނަމާދުން ސަމާލުކަން ގެއްލުވާލައިފިއެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابُ الجمعِ بين الصلاتين في السفرِ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ , وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)) . | ޢަބްދު ﷲ ބިން ޢައްބާސް (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ދަތުރުފުޅެއްގެ މަތީގައި އުޅުއްވާ އިރު، މެނދުރާއި ޢަޞުރު ނާމާދު އެއްކޮށް ޖަމްޢު ކުރައްވައެވެ. އަދި މަޣްރިބާއި ޢިޝާ ނަމާދު އެއްކޮށް ޖަމްޢު ކުރައްވައެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابُ قصرِ الصلاة في السفرِ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ , وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ)) . | ޢަބްދު ﷲ ބިން ޢުމަރު (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) އާ އެކު ތިމަން އުޅުއްވީމެވެ. އަދި ދަތުރުމަތީގައި ނަބިއްޔާ ދެ ރަކުޢަތަށް ވުރެ ގިނަ ނުކުރައްވައެވެ. އަދި އަބޫ ބަކުރާއި ޢުމަރާއި ޢުޘްމާނުވެސް ހަމަ އެފަދައިންނެވެ. |  |  |
|  |  | ‌بابُ الجُمُعةِ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) | ޢަބްދު ﷲ ބިން ޢުމަރު (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކާ ހުކުރު ދުވަސް ބައްދަލުވެއްޖެ ނަމަ، ފަހެ ފެންވަރައި ހިނައިގަންނާށެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ جَابِرٍ- رضي الله عنه - قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ , يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ)) . | ޖާބިރު (ރ؟؟؟) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ރަސޫލު ﷲ (ސ) ކޮއްޅަށް ހުންނަވައިގެން ދެ ޚުޠުބާ ދެއްވައި އުޅުއްވިއެވެ. އެ ދެ ޚުޠުބާ ދެމެދު ވަކި ކުރައްވަނީ އިށީންނެވުމަކުންނެވެ. |  |  |
|  |  |  | عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)) . | ޖާބިރު (ރއހމާ) ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ: ހުކުރު ދުވަހު މީސްތަކުންނަށް ނަބިއްޔާ (ސ) ޚުޠުބާ ދެއްވަނިކޮށް މީހަކު (މިސްކިތަށް) އަތުވިއެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "އޭ މިވެނި މީހާއެވެ. ނަމާދުކޮށްފިންތޯއެވެ؟" އޭނާ ދެންނެވިއެވެ: ނޫނެކެވެ. ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: "ތެދުވެ ދެ ރަކުޢަތް ކުރާށެވެ." |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَغَوْتَ)) .  لغوت: تكلمت بكلام ساقط ليس فيه فائدة. | ރެޕް؟؟؟ |  |  |
|  |  |  | عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ - صلى الله عليه وسلم - فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ , وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ. ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى , حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ , ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاتِهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي , وَلِتَعْلَمُوا صَلاتِي - وَفِي لَفْظٍ - صَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا. ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا , فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى)) .  تماروا: تجادلوا.  طرفاء الغابة: شجر يشبه الأَثل  الغابة: الشجر الملتف.  القهقرى: أَي رجع إِلى الخلف. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ رَاحَ في الساعَةِ الأُولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ)) .  راحَ: سار أَول النهار. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ , ثُمَّ نَنْصَرِفُ. وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ)) .  وَفِي لَفْظٍ: ((كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ)) .  نجّمِّع: نقيم الجمعة. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَ: هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ)) . |  |  |  |
|  |  | ‌بابُ صلاةِ العيدينِ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: ((خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ , فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ , وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ. وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي. فَذَبَحْتُ شَاتِي , وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ. فَقَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقاً هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ , وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)) .  النُّسُك: الذبح. والنسيكة: الذَّبيحة.  عناقاً: العَناق: الأُنثى من ولد المعز، لم تتم الحول. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ خَطَبَ. ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا , وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ((شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْعِيدِ. فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ , بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ. ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ , فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى , وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ , ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ , وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , تَصَدَّقْنَ. فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ , فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ , سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ , وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ)) .  سِطَةَ النساء: أَي جالسة وسطهنَّ.  سفعاء الخدين: السفع: السواد والشحوب.  الشَّكاة: الشكوى.  تكفرن العشير: تجحدن إِحسان الزوج.  أَقراطهن: هو جمع «قِرط» : وهو الحَلَقُ الذي يعلق بشحمة الأُذنِ. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ - قَالَتْ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ **[ص: 110]** الْخُدُورِ , وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ)) . وَفِي لَفْظٍ: ((كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ , حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا , حَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّضُ , فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ)) . العواتق: جمع «عاتق» المرأَة الشابة أَول ماتبلغ. ذوات الخدور: جمع «خِدْر» وهو جانب من البيت، يجعل يرخى عليه سترة، يكون للجارية البكر. الحُيَّض: جمع «حائض» ، وهي المرأَة في زمن الحيض. |  |  |  |
|  |  | **بابُ صلاةِ الكُسُوفِ** | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ. فَاجْتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ , فَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ , وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ , يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ , وَإِنَّهُمَا لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا , وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ. فَأَطَالَ الْقِيَامَ , ثُمَّ رَكَعَ , فَأَطَالَ الرُّكُوعَ , ثُمَّ قَامَ , فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ - ثُمَّ رَكَعَ , فَأَطَالَ الرُّكُوعَ - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ - ثُمَّ سَجَدَ , فَأَطَالَ السُّجُودَ , ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى , ثُمَّ انْصَرَفَ , وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ , فَخَطَبَ النَّاسَ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ , لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ , فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا , وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا , ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاَللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ , أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ , يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاَللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً)) . **[ص: 112]**  وَفِي لَفْظٍ: ((فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)) . أَغْيَرُ: أَفعل تفضيل، وهي صفة ثابتة لله تليق بجلاله وعظمته. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَامَ فَزِعاً , وَيَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ , حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ. فَقَامَ , فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَسُجُودٍ , مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاتِهِ قَطُّ , ثُمَّ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ **[ص: 113]** بِهَا عِبَادَهُ , فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ)) . |  |  |  |
|  |  | **بابُ الاستسقاءِ** | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي , فَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو , وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ)) . وَفِي لَفْظٍ «إلَى الْمُصَلَّى» . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - ((أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ , وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ , فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا , ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلَكَتْ الأَمْوَالُ , وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى يُغِيثُنَا , قَالَ: فَرَفَعَ**[ص: 114]** رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا. قَالَ أَنَسٌ: فَلا وَاَللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَزَعَةٍ , وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ , قَالَ: فَلا وَاَللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتاً , قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ , وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ , فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِماً , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلَكَتْ الأَمْوَالُ , وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ , فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا , قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا , اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ , قَالَ: فَأَقْلَعَتْ , وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ قَالَ: لا أَدْرِي)) . **[ص: 115]**  دار القضاء: دار لعمر بن الخطاب بيعت لقضاء دينه بعد وفاته. قزعة: قطعة رقيقة من السحاب. سَلْع: جبل قربَ المدينة في جانبها الغربي. التُّرس: صفيحة مستديرة من حديد تستخدم في الحرب. الآكام: التُّلول. الظِّراب: الروابي الصغار. |  |  |  |
|  |  | **بابُ صلاةِ الخوفِ** | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما قَالَ: ((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ , فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ , وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ , فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً , ثُمَّ ذَهَبُوا , وَجَاءَ الآخَرُونَ , فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً , وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً , رَكْعَةً)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ , صَلاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ **[ص: 116]** طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ , وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ , فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً , ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً , وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ , ثُمَّ انْصَرَفُوا , فَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ , وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى , فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ , ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً , وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ , ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهما قَالَ: ((شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , وَكَبَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً , ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً , ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ , وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ , فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّجُودَ , وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ , وَقَامُوا , ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ , وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ , ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكَعْنَا جَمِيعاً , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً , ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ , وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى - فَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ **[ص: 117]**  الْعَدُوِّ , فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ , فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً , قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَرَائِهِمْ)) . وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ. وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ طَرَفاً مِنْهُ: ((وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ , غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ)) . نَحْر العدو: مقابلة العدو. |  |  |  |
|  | **كتابُ الجنائزِ**  يقالُ: جنازَةٌ بفتحِ الجيمِ وكسرِها، وقيلِ: بالفتحِ اسمٌ للميتِ، وبالكسرِ اسمٌ للنَّعشِ. |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ((نَعَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ , خَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى , فَصَفَّ بِهِمْ , وَكَبَّرَ أَرْبَعاً)) . **[ص: 118]**  النَّجاشي: ملك الحبشةِ، واسمه أَصحمة، توفي في رجب، سنة تسع- رضي الله عنه -. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه -: ((أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ , فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي , أَوْ الثَّالِثِ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى قَبْرٍ , بَعْدَ مَا دُفِنَ , فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ , لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ)) . **[ص: 119]**  أَثواب يمانية: نسجت في اليمن، فنسبت إِليهِ. سُحوليَّة: بِيضٌ نَقِيَّة، ولاتكون إِلا من القطن. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ , فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً , أَوْ خَمْساً , أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُوراً - أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي)) . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا بِهِ - تَعْنِي إزَارَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ «أَوْ سَبْعاً» , وَقَالَ: ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)) وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ)) . رأَيتُنَّ ذلكِ: بكسر الكاف، لأَنَّ المخاطبة أُنثى. سدر: هو شجر النبق المعروف. كافور: نوع من الطِّيبِ.  آذنني: أَعلمنني. حَقْوه: الحقو بفتح الحاء وكسرها: الإِزار. أَشعرنها إِياه: الشِّعار، مايلي الجسد من الثياب، ومعناه: اجعلن إِزاري مما يلي جسدها. بميامنها: الميامن: جمع «ميمنة» بمعنى اليمين. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ , إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ **[ص: 120]** رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلا تُحَنِّطُوهُ , وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً)) . وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ)) . الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ. لاتحنطوه: لاتضعوا الطيب عليه. لاتخمروا رأْسَه: لاتغطوه. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: ((نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّهَا إنْ تَكُ صَالِحَةً: فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ. وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ: فَشَرٌّ: تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ- رضي الله عنه - قَالَ: ((صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ فِي وَسَطِهَا)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ- رضي الله عنه -: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ)) . **[ص: 122]** قال المصنف: الصالقة، التي ترفع صوتها عند المصيبة. أهـ الحالقة: التي تحلق شعرها، أَوتنتفه من شدَّة الجزع والهلع. الشاقَّة: التي تشق جيبها أَوثوبَها تسَخُّطاً على قضاء الله. دعوى الجاهلية: هي النياحة، وكل قول بنبىء عن التَّسَخُّطِ والجزع من قَدَرِ الله. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ: ((لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ , يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا , فَرَفَعَ رَأْسَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: أُولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً , ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) . قَالَتْ: وَلَوْلا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ , وَشَقَّ الْجُيُوبَ , وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى **[ص: 124]** تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)) . وَلِمُسْلِمٍ: ((أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ)) . |  |  |  |
|  | **كتابُ الزكاةِ** |  | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ -: ((إنَّك سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ. فَإِذَا جِئْتَهُمْ: فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ , فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً , تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ , فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)) . صدقة: زكاة، وسميت الزكاة صدقة لأَنها دليل على الصدق في الإِيمان. كرائم: جمع «كريمة» أَي نفيسة |  |  |  |
|  |  |  | عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ **[ص: 126]** رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)) . أَواق: جمع «أُوقية» وهي تعادل أَربعين درهماً. ذود: الذود يطلق على الثلاث من الإِبل إِلى العشرِ. أَوسق: جمع «وَسق» وهو ستون صاعاً بالصاع النبوي. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)) . **[ص: 127]**  وَفِي لَفْظٍ: ((إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ)) . |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ. وَالْبِئْرُ جُبَارٌ. وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)) . **[ص: 128]**  قال المصنف: الجبار: الهدر الذي لاشيء فيه. والعجماء: الدابة البهيم. أهـ العجماء: البهيمة، وسميت عجماء لأَنها لاتتكلم. جُبار: أَي هدر، لاضمان فيهِ. الرِكاز: هو دِفْنُ الجاهليةِ. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ , إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً: فَأَغْنَاهُ اللَّهُ؟ وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً. وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ , أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟)) . أَدراعه وأَعتاده: هي آلات الحرب من السلاح والدواب. صِّنْو أَبيهِ: مثل أَبيه وشبيه به. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: ((لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ: قَسَمَ فِي النَّاسِ , وَفِي **[ص: 129]** الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئاً. فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ , إذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ. فَخَطَبَهُمْ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ , أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهُدَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ . كُلَّمَا قَالَ شَيْئاً، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا. أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ , وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا. الأَنْصَارُ شِعَارٌ , وَالنَّاسُ دِثَارٌ. إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)) . حنين: واد بين مكة والطائف. أَفاء: أَعطى. المؤلفة قلوبهم: هم قوم يُتأَلفون على الإِسلام، بإِعطائهم من الغنائم أَو الصدقات. وجدوا: غضبوا في أَنفسهم. عالة: فقراء. أَمنَّ: أَفعلُ تفضيل، معناه، أَكثر مِنَّة علينا وأَعظم. شِعار: هو الثوب الذي يلي الجسد. دِثار: هو الثوب الذي فوق الشعار. أَثَرَة: الاستئثار بالشيْ المشترك.  الغنائم أَو الصدقات. وجدوا: غضبوا في أَنفسهم. عالة: فقراء. أَمنَّ: أَفعلُ تفضيل، معناه، أَكثر مِنَّة علينا وأَعظم. شِعار: هو الثوب الذي يلي الجسد. دِثار: هو الثوب الذي فوق الشعار. أَثَرَة: الاستئثار بالشيْ المشترك. |  |  |  |
|  |  | **بابُ صدقةِ الفِطرِ** | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى **[ص: 130]** وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ)) . وَفِي لَفْظٍ: ((أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ)) . بُر: قمح. |  |  |  |
|  |  |  | عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعاً مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ , وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ , قَالَ: أَرَى مُدَّاً مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -)) .**[ص: 131]**  أَقِط: لبن مجفف لم تنزع زبدته. السَّمراء: القمح الشامي. المُدُّ: حفنة بملء كفي الرَّجلِ المعتدل الكفين. |  |  |  |
|  | **كِتَابُ الصِّيَامِ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |