**Муҳаммадфаррухи Абдуллоҳзода**

**Нақши дуо**

**дар**

**зиндагии инсон**

**Душанбе 2013**

**ББК**

**Ин рисолаест перомуни дуо, ки бештари дуоҳои Қуръон ва аҳодиси набавӣ, инчунин одобу аҳкоми онро дар бар мегирад. Бешак барои баланд бардоштани маърифат ва фарҳанги исломии мардуми мусулмони кишвар саҳми арзанда хоҳад дошт.**

**Муҳаммадфаррухи Абдуллоҳзода. Нақши дуо дар зиндагии инсон. – Душанбе: «Ирфон», 2013**

**Муҳаррир: Саъдии Юсуфӣ**

**ISBN**

**© Абдуллоҳзода М., 2013**

**Тақриз**

**ба рисолаи Муҳаммадфаррухи Абдуллоҳзода**

**«Нақши дуо дар зиндагии инсон»**

Яке аз ибодатҳои муҳим ва боарзиш дар дини мубини Ислом дуо аст, ки ба воситаи он банда битавонад бо Парвардигори худ робитае барқарор намуда, шукронаи неъматҳои бешумори Ӯро ба ҷо биорад.

Рисолае, ки барои хонандагон пешниҳод мешавад, масъалаҳои муҳимро доир ба мафҳуми дуо, аҳаммияти дуо дар Қуръон, дуо дар суннати набавӣ, шартҳо ва одоби дуо ва дигар мавзӯъҳои марбут ба дуоро дар бар гирифтааст.

Рисолаи Муҳаммадфаррухи Абдуллоҳзода фарогири мавзӯъҳои хеле арзишманд буда, аз сарчашмаҳои мӯътабар истифода шудааст ва он метавонад ба хонандагон тасаввуроти хеле амиқу равшан бидиҳад. Хонандаи ин рисола метавонад ба масъалаҳои муҳимми дуо ошно шавад.

Имрӯз, ки бисёри хонандагон барои дастрас намудани маълумоти фарогир бо ҳуруфи сирилӣ, оид ба масалаҳои гуногуни дини мубини Ислом ба мушкилот рӯ ба рӯ мешаванд, ба чоп расидани чунин рисола хеле зарур ва мавриди ситоиш мебошад.

Бинобар ин, чопи рисолаи мазкур ба фоидаи хонандаи азиз шуда метавонад.

**Ш. Маҳмадонов**

*Мудири кафедраи*

*шариати исломии ДИТ*

**Тақриз**

**Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим**

Тақриз ба китоби « Нақши дуо дар зиндагии инсон» аз навишта ва таҳияи устоди фиқҳи кафедраи «Шариати исломӣ»-и ДИТ Муҳаммадфаррухи Абдуллозода.

Қобили зикр аст, ки ба баракати истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар соҳаи илму фан донишмандон эҷодиёту таълифотҳо ва рисолаҳои илмиро пешкаши аҳли ҷомеа мекунанд. Бешак ин раванд дар пешрафти илму маърифати аҳли ҷомеа нақши боризе дорад. Дар ин замина барои баланд бардоштани маърифат ва фарҳанги динии мардуми кишвар аз ҷониби як идда донишмандон, аз ҷумла устодони ДИТ таҳияи рисолаҳо ва китобҳо ба назар мерасад. Шоёни зикр аст, ки рисолаи таҳиянамудаи устод Муҳаммадфаррухи Абдуллоҳзода аз қабили ин дастовардҳост. Воқеан дуо мағзи ибодат аст ва ҳеҷ махлуқе аз дуову муноҷот намудан ба Офаридагораш бениёз нест, зеро дуо таскинбахшу оромкунандаи рӯҳу равони инсон аст. Худованд дар Қуръон мефармояд:

" وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ".

**«Ва чун бандагони Ман дар бораи Ман туро бипурсанд - пас, ҳамоно Ман наздикам, дуои дуокунандаро - чун Маро дуо кунад - қабул мекунам. Пас, бояд ки онҳо барои Ман фармонбардорӣ кунанд ва бояд, ки ба Ман бигараванд, то бошад, ки роҳ ёбанд».** (Сураи «Бақара»; 186).

Хушбахтона, рисолаи мазкур бар асоси Қуръону суннат ва ривоятҳои саҳобагон бо риояи мазҳаби ҳанафӣ таҳия шудааст. Умедворам дар баланд бардоштани сатҳи маърифати динии мардуми кишвари азизамон - Тоҷикистон нақши арзандае дошта бошад.

Дар охир барои устод Муҳаммадфаррухи Абдуллоҳзода дар ҷодаи таълиму тарбияи шогирдон ва таҳияи рисолаву китобҳо аз Худованди маннон таманнои онро дорам, ки муваффақу комёбаш бигардонад.

**Аълоев Довудхон**

*Устоди кафедраи «Аҳодиси набавӣ»*

**Сарсухан**

Бо арзи сипос ба Парвардигори оламиён ва дуруду салом ба рӯҳи поки хотами паёмбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ёрону хонаводаи Ӯ.

Дуо муҳимтарин василаи робитаи инсон бо Аллоҳ мебошад. Ҳеҷ фарди мусалмоне аз асари равонӣ, иҷтимоӣ ва тарбиявии дуо бехабар нест, зеро инсон барои тақвияти иродаи хеш ва бартараф сохтани нороҳатиҳои худ ба такягоҳе муҳтоҷ мебошад, ки ӯро ёрӣ ва мадад намояд ва он ҳамоно Парвардигори пок аст, ки ба воситаи дуо ниёзи бандаро бартараф месозад. Худованд мефармояд:

" أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ".

**«Ё кист Он, ки чун Ӯро бихонед, дармондаро иҷобат мекунад ва сахтиро мебардорад ва шуморо дар замин ҷонишини пешиниён месозад? Оё бо Худо маъбуди дигаре ҳаст? Андаке панд мепазиред».[[1]](#footnote-1)**

Агар мо дар масъалаи дуо каме дақиқ бинигарем, мебинем, ки ҳамаи мавҷудоти рӯи олам дар ҳоли дархост аз Аллоҳ мебошанд. Худованд мефармояд:

" يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ".

**«Ҳар ки дар осмонҳо ва замин ҳаст, аз Худо суол мекунад. Ҳар рӯз Худо дар коре аст». [[2]](#footnote-2)**

Дуо силоҳу такягоҳи инсон аст, ки ба василаи он банда иродаи хешро тақвият мебахшад. Аммо чи басо шайтон ин силоҳро бар зидди инсон ба кор мебарад. Банда бояд ба зоти пок муноҷот ва арзи ҳоҷат кунад, ҳоҷатҳои худро бо Ӯ дар миён гузорад, зеро байни Худованду банда ҳеҷ ҳиҷобе нест ва Ӯ ба ҳар дил ва ҳар забоне огаҳ аст.

Ҳар ки хоҳад, гӯ биёву ҳарчи хоҳад, гӯ бихоҳ,

Кибру нозу ҳоҷибу дарбон дар ин даргоҳ нест.

(Ҳофизи Шерозӣ).

Ҳар кас дар ҳар ҷо хоҳад, метавонад бо Парвардигори худ розу ниёз кунад. Дуо ҳам бояд мутобиқ бо Қуръон ва суннат бошад, зеро аз ҳуқуқи Худованд ба банда ин аст, ки аз Ӯ ба ҳамон тавре ки худ онро фиристода ва дастур додаст, бихонад ва чунон ки Ӯ хостааст, Ӯро бандагӣ карда, ба номҳои зебои илоҳӣ ва сифоте, ки Аллоҳ худро муаррифӣ кардааст, Ӯро дуо кунад.

Рисолае, ки пеши рӯй доред, маҷмуаи судманд ва мухтасарест аз дуоҳои қуръонӣ ва суннати набавӣ, ки дар нақши зиндагии ҳар бандаи мусулмон муҳим буда, ба хондани он бо аҳком, шартҳо ва одоби дуо ошноии комил ҳосил мукунад.

Умедворам ин китоб барои хонандагон роҳнамое бошад барои наҷоти банда дар рӯзи қиёмат, он рӯзе, ки мол ва дороӣ ба кор намеояд.

**Муҳаммадфаррухи Абдуллоҳзода**

**Дуо яъне чӣ?**

***Дуо -*** *изҳори эҳтиёҷу ниёз ба пешгоҳи Офаридгори Шунавову Биност.*

***Дуо*** *- кӯмак хостани бандаи заифу нотавон аз Парвардигори Қавию Тавоно аст.*

***Дуо -*** *аломати**тавозуъу хоксорӣ назди Холиқи Ғафуру Раҳим аст.*

**Нақши дуо дар зиндагии инсон**

**Д**уо яке аз ибодатҳои муҳим дар дини мубини Ислом аст, ки иртиботи мустақим ва ғайри мустақим бо шинохти Парвардигори банданавозу меҳрубон дорад. Инсонҳо ба ҳамон андоза, ки шинохти дақиқу амиқ аз Худованд дошта бошанд, ба ҳамон андоза дуову ниёзу муноҷоташон ба даргоҳи илоҳӣ рангину зебост.

Инсон махлуқест аз махлуқоти илоҳӣ, ки Парвардигор ба ӯ тоҷи каромат бахшида, олами ҳастиро барои баҳрабардории ӯ муҳайё кардааст. Аз ин хотир байни Худову банда бояд робитае барқарор бошад, ки банда битавонад ба воситаи он шукронаеро, ки ҳаққи Офаридгори ӯст, ба ҷой биёрад.

Яке аз роҳҳои таъсирбахши чунин робита байни инсон ва Офаридагораш ин дуо мебошад. Дуо як барномаи умумӣ барои ҳама касоне аст, ки мехоҳанд бо Офаридгорашон робитаеро барқарор кунанд ва ба даргоҳи Ӯ рози дил кунанд ва оҷизии худро дар пешгоҳи Ӯ изҳор намоянд. Дуо инсонро аз ҳар ранҷу ғам наҷот медиҳад ва ӯро умедвор карда, ба кӯшиш ва фаъолияти бештаре водор менамояд.

Худованд дар Қуръони карим Паёмбараш (с)-ро хитоб карда мефармояд:

" وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ".

**«Ва чун бандагони Ман дар бораи Ман туро бипурсанд - пас, ҳамоно Ман наздикам, дуои дуокунандаро –чун Маро дуо кунад- қабул мекунам. Пас, бояд ки онҳо барои Ман фармонбардорӣ кунанд ва бояд, ки ба Ман бигараванд, то бошад, ки роҳ ёбанд».**[[3]](#footnote-3)

Бале!!! Дар хақиқат аз Худо наздиктар ба инсон, ҳеҷ касе буда наметавонад, зеро ин фақат Худованд аст, ки инсонҳоро аз нестӣ ҳаст мекунад. Онҳоро дар раҳми модарон ба вуҷуд оварда, ба онҳо шаклу шамоил ато мекунад ва дар тамоми лаҳазоти зиндагӣ ҳамроҳи бандагонаш ҳаст. Ба ин хотир аст, ки Ӯ аз ҳама наздиктарин аст, ташнагии бандаашро бо оби софу зулол мешиканад, гуруснагиашро бо ғизои муносибу гуногун бартараф мекунад, бемориашро шифо бахшида, танҳоияшро бо ҳамсару фарзанду дӯсту рафиқ ҷуброн карда, муҳаббати онҳоро дар дилҳо ҷой медиҳад, бараҳнагиашро бо либосҳои гуногун мепӯшонад, мушкилоташро ҳарчанд шадид ва сахт ҳам бошад, ба воситаи дуо рафъ мекунад. Ин ҳамаро ҷуз Худои меҳрубон чӣ касе метавонад барояш фароҳам орад? Чӣ касе ба ҷуз Худованд ба тамоми аҳвол ва ниёзҳояш огоҳӣ дорад?

Бале! Ӯ зотест аз ҳама наздиктар ба инсон. Дар Қуръон омадааст:

" وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ " .

**«Ба дурустӣ мо одамиро офаридем ва медонем, ки нафси ӯ чиро васваса мекунад ва Мо аз раги ҷон ба вай наздиктарем».***[[4]](#footnote-4)*

**Паёмбарон ҳам дуо мекарданд**

Бетардид паёмбарони илоҳӣ (а) аз назари ақлу фаҳмиш ва ахлоқу муомила аз тамоми инсонҳо бартаранд. Ҷону дилҳои онҳо аз дигарон нуронитар ва огоҳии онҳо ба ҳақиқати ғайбӣ ва мушоҳидаҳо комилтарин огоҳӣ аст ва ҳақиқатро ончунон ки ҳаст, медонанд.

Бо вуҷуди ин, ҳама пайваста аз дилу ҷон дуо доштанду пайравони худро низ ташвиқ ба дуо мекарданд ва бо Худои худ роз мегуфтанд. Дуоро мояи рушди ҷон ва поккунандаи дил ва омили ҳалли ҳар мушкилӣ медонистанд ва яқин доштанд, ки ҳеҷ хоҳанда аз даргоҳи Парвардигор бенасиб барнамегардад ва дар истиҷобати дуо ҳеҷ шакку тардиде надоштанд.

Қуръони маҷид ин ҳақиқатро равшантар аз рӯз аз забони пок ва дили тобноки Иброҳим (а) чунин ҳикоят мекунад:

" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ " .

**«Сипос он Худойрост, ки ба ман - бо вуҷуди калонсолӣ - Исмоил ва Исҳоқро ато кард. Ҳамоно Парвардигори ман шунавандаи дуо аст».***[[5]](#footnote-5)*

Дуо қудрате аст, ки ҳазрати Закариё (а) низ дар пирӣ аз Парвардигори меҳрубон дархости фарзанд кард ва Худои азиз дархости ӯро иҷобат намуда, ба ӯ ва ҳамсараш, ки дар синни нозоӣ қарор дошт, Яҳё (а) - ро бахшид. Худованд мефармояд:

" وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ " .

**«Ва Закарийёро (ёд кун), чун ба Парвардигори худ нидо кард: «Эй Парвардигори ман, маро танҳо магузор ва Ту беҳтарини ворисонӣ!». Пас дуои ӯро қабул курдем ва ба ӯ Яҳёро бахшидем ва зани ӯро барои ӯ некӯ сохтем. Ба дурустӣ ки ин пайғамбарон дар некиҳо шитоб мекарданд ва Моро ба умеду бим мехонданд ва барои Мо фурӯтан буданд.[[6]](#footnote-6)**

Юнус (а) низ аз торикии шиками моҳӣ ба воситаи дуо наҷот ёфт:

" وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ " .

**«Ва Зуннунро (ёд кун) чун хашмнок рафт; гумон кард, ки бар вай танг нагирем. Пас, дар торикиҳо бо он нидо кард, ки: «ғайри Ту ҳеҷ Худое (барҳақ) нест; Покӣ Турост, ба дурустӣ ки ман аз ситамгарон будам». Пас дуои ӯро қабул кардем ва ӯро аз ғам наҷот додем; ҳамчунин мӯъминонро наҷот медиҳем».[[7]](#footnote-7)**

**Аҳаммияти дуо дар Қуръон**

Худованди пок бандагонашро дар тамоми ҳолатҳо ба дуо кардан фармон медиҳад ва аз онҳо хостааст, ки дар ҳар ҳол ба даргоҳи раҳматаш даст ба дуо бардоранд, бо ихлосу ашку эътирофи заъфу гуноҳ бо қалби шикаставу тавозуъу хоксорӣ аз Ӯ бихоҳанд ва ба ваъдаи қатъии Ӯ дар робита ба иҷобати дуо умедвор бошанд.

Дуо дар Қурони карим ба се шакл омадааст, ки онҳоро метавон дуоҳои қуръонӣ номид ва аз онҳо дар намозу вақтҳои дуо кардан истифода намуд:

1. ***Оятҳое, ки Худованд дар он бандагонашро тарғиб ва амру таъкид намудааст, ки Ӯро дуо кунанд:***

" أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ".

**«Дуои дуокунандаро – чун Маро дуо кунад - қабул мекунам».** [[8]](#footnote-8)

" ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ".

**«Парвардигори худро ба зорӣ ва пинҳон** (аз мардум) **бипарастед! Ҳамоно Ӯ азҳадгузарандагонро дӯст намедорад»***.[[9]](#footnote-9)*

" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ".

**«Ва Парвардигоратон гуфт; «Ба Ман дуо кунед, то дуои шуморо қабул кунам! Ҳамоно касоне, ки аз ибодати Ман такаббур мекунанд, хор гардида ба дӯзах дохил хоҳанд шуд».***[[10]](#footnote-10)*

1. ***Оятҳо ва қиссаҳои баъзе паёмбароне, ки ҳар гоҳ ниёзе доштаанд, онро ба воситаи дуо ҳал мекарданд:***

Қиссаи ҳазрати Одам (а), ки пас аз лағзиш ва эътирофи кӯтоҳиву тақсир чунин дуо ва талаби наҷот кардааст:

" قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ".

**«Гуфтанд; «Эё Парвардигори мо, бар хеш ситам кардем; ва агар моро наомурзӣ ва бар мо меҳрубонӣ накунӣ, албатта аз зиёнкорон бошем!».***[[11]](#footnote-11).*

Қиссаи ҳазрати Нӯҳ (а), ки пас аз садҳо соли таҳаммули сахтиҳо наҷоти худро аз чанголи қавми беинсоф ба воситаи дуо ба даст овард:

" وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ".

**«Ва Нӯҳро (ёд кун), ки пеш аз он Моро нидо дод ва Мо ба ӯ посух додем ва ӯву хонадонашро аз ранҷи бузург раҳонидем. Ва ӯро бар мардуме, ки оёти Моро дурӯғ мебароварданд, пирӯзӣ додем. Онон мардуми бад буданд ва Мо ҳамаро ғарқ сохтем».**[[12]](#footnote-12)

Дуои ҳазрати Иброҳим (а) дар Қуръон чунин омадааст:

" رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ".

**«Эй Парвардигори ман, маро ва авлоди маро (низ) барподорандаи намоз бигардон! Эй Парвардигори мо, дуои маро бипазир! «Эй Парвардигори мо, рӯзе, ки ҳисоб қоим шавад, маро ва падару модарам ва мӯъминонро биомурз».** *[[13]](#footnote-13)*

1. ***Аҳаммияти дуоро метавон аз оятҳое низ фаҳмид, ки худ ба сурати дуо омадаанд, монанди ин дуоҳо:***

" رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ".

**«Ва аз мардум касе ҳаст, ки мегӯяд; «Эй Парвардигори мо, ба мо дар дунё неъмат ва дар охират неъмат бидеҳ ва моро аз азоби оташ (-и дузах) нигоҳ дор!».[[14]](#footnote-14)**

" وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ".

**«Бигӯ; «Эй Парвардигори ман бар онҳо (падару модарам) бибахшой, чунончи маро дар хурдсолӣ парвариш карданд!». [[15]](#footnote-15)**

**Дуо дар суннати набавӣ (с)**

Дуо дар суннати набавӣ ва ривоятҳое, ки аз Паёмбари Худо (с) ба мо расидааст, ҷойгоҳи азиме дорад. Суннати набавӣ ба мо таълим медиҳад, ки дуо мағзи ибодат буда амалест, ки бояд ба шакли давомдор анҷом дода шавад. Бандаи муъмин ва пайрави Мустафо алайҳиссалом бояд ҳамеша дар ҳар кору бораш дуогӯ бошад ва пайванде аз дуо бо Худои худ дошта бошад. Ин суннати набавист, ки ба мо мегӯяд дуо бузургтарин амал аст ва ҳар касе ҳоҷати худро тавассути дуо аз Худованди маннон нахоҳад, Парвардигор бар ӯ хашм мекунад. [[16]](#footnote-16)

Барои дақиқтар маълум шудани ҷойгоҳи дуо дар суннати ҳазрати Муҳаммад (с) ба ривоятҳои зерин таваҷҷуҳ намоед:

Аз Нуъмон ибни Башир (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуданд:

" الدُّعاءُ هُوَ العِبادَةُ ".

**«*Яқинан дуо ибодат аст»*.**

Сипас Паёмбар (с) ин оятро тиловат кард:

" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ".

**«Ва Парвардигоратон гуфт; «Ба Ман дуо кунед, то дуои шуморо қабул кунам! Ҳамоно касоне, ки аз ибодати Ман такаббур мекунанд, хор гардида ба дӯзах дохил хоҳанд шуд».**[[17]](#footnote-17)

Аз Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд:

" *‏‏*لَيْسَ شَيْءٌ أكْرَمَ على اللَّهِ مِنَالدُّعاءِ "*.*

**«*Назди Худованд ҳеҷ чизе аз дуо бартар ва бузургтар нест».***[[18]](#footnote-18)*.*

Инчунин аз Салмони Форсӣ (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд:

" إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا ".

***«Ба дурустӣ ки Парвардигоратон пурбаракату боломақом, боҳаё ва соҳиби карам аст. Ҳар гоҳ, ки бандааш ба сӯи Ӯ дастҳояшро бардорад, аз бандаи худ шарм мекунад, ки дастҳояшро холӣ баргардонад».****[[19]](#footnote-19)*

Ҳамин гуна тавассути дуо робитаи мустаҳкаме байни Худованд ва бандааш барқарор мешавад.

**Шартҳои қабул ва одоби дуо**

Дуо дорои чанд шарту одоб аст, ки риояти он боиси қабули он хоҳад шуд.

1. ***Бо ихлос ва ҳузури қалб дуо кардан***

Яке аз шартҳои асосӣ ва муҳимтарини дуо дар қабулу пазириши он ихлос аст, яъне шахси дуогӯ бояд бо ихлосу яқин даст ба дуо бардорад ва ваъдаи худовандӣ барои қабули онро фаромӯш накунад ва ҳар гоҳ ҳоҷати худро аз Худо хост, набояд бо дили ғофил ва бепарво дуо кунад. Ҳазрати Абӯҳурайра (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки фармуданд:

" ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ ".

**«*Ба қабули дуо яқин карда, Худовандро дуо кунед ва бидонед, ки Худованд дуои шахсеро, ки аз дили ғофил ва бепарво дуо мекунад, қабул нахоҳад кард*»*.*** [[20]](#footnote-20)

Инчунин ҳазрати Абӯҳурайра (р) дар ҳадисе аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

" لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللهُمَّ ارْحَمنِي إِنْ شِئْتَ، لِيعْزِمِ الْمَسْأَلةَ فإنّ اللهَ لا مُكْرِهَ لَهُ ".

***«Агар яке аз шумо дуо кунад, пас ҳаргиз (дар дуояш) нагӯяд: «Ай Парвардигор, агар хостӣ, маро бубахш». Балки бо иродаи ҷозим ва шавқу рағбат дуо кунад, зеро ҳаройина ато кардани ҳеҷ чизе ба Худованд мушкил нест****.[[21]](#footnote-21)*

1. ***Касби ҳалол кафолати қабули дуост***

Дигар аз шартҳои муҳимми қабули дуо ин аст, ки хӯроку пӯшоки дуокунанда аз касбу меҳнати ҳалол бошад. Ҳазрати Абӯҳурайра (с) дар ҳадисе ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуданд:

***«Худованд пок аст ва ҷуз покиро намепазирад. Ва он чӣ Худованд ба паёмбарон амр дод (яъне дар бораи аз касби ҳалол хӯрдан), ҳамон ҳукмро ба муъминон низ дастур додаст, чунончи Худованд мефармояд:***

«**Ай паёмбарон, ҳалол бихӯред ва амалҳои нек анҷом диҳед».** [Мӯъминун, 51];

***Ба муъминон низ хитоб кард:***

«**Ай муъминон, бихӯред аз он неъматҳои покиза, ки ба шумо рӯзӣ кардем».** [Бақара, 172].

***Баъд аз он Паёмбар (с) мисоли шахсеро зикр кард, ки сафари дуру дарозе дошт ва бо мӯйи шонанокарда ва сару даҳони ғуборолуд даст бардошта, «ё Рабб!», «ё Рабб!»-гуён дуо мекунад. Вале чӣ гуна дуои ин шахс ба даргоҳи илоҳӣ қабул гардад, ки хӯроку нӯшиданӣ ва пӯшиданиаш ҳаром асту баданаш аз ҳаром ғизо гирифтааст.****[[22]](#footnote-22)*

* **Як мулоҳизаи муҳим!**

Имрӯз бештари мардум шикоят мекунанд, ки дуо бисёр мекунем, вале асари қабули онро намебинем. Ин гуна шахсонро мебояд ба ҳоли худ назаре кунанд, ки маблағи даромад, хӯрду нӯш ва сару либоси онҳо аз куҷост? Пас, агар аз роҳи нодуруст ва касби ҳаром бошад, парҳез аз он лозим аст, то ки дуо қабул шавад.

1. ***Дуо дар ҳар ҳолат***

Дигар аз шартҳои қабули дуо ин аст, ки бандаи мӯъмин дар ҳар ҳол Худоро ёд карда дуо кунад, яъне дар ҳама ҳолат бо ёди Худо бошад. Аз ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд:

" مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ؛ فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ ".

***«Агар шахсе мехоҳад, ки дуои ӯ дар сахтиҳо қабул гардад, бояд дар хушиҳо Худовандро фаромӯш насозаду Ӯро дуо кунад».***[[23]](#footnote-23)

Бояд донист, ки инсон дар ҳар ҳол ба раҳмати илоҳӣ ниёз дорад. Набояд дуо карданро танҳо ба ҳолатҳои сахтию мушкил хос кунем, зеро мақсад барқарор намудани робита байни Худову мардум аст. Чи дар ҳоли хушӣ, ки дар роҳату ғарқи неъмат бошанд ва чи дар ҳолати сахтӣ, ки фақру нодорӣ аз сар ва сурати ӯ намоён бошад. Ин тарзи амал аз рӯи инсоф нест, ки инсон дар ҳолати сиҳҳатмандию фарохӣ аз дуову ёди Худованд ғофил бошад ва дар ҳолати беморию сахтӣ ба дуову оҳу зорӣ мутаваҷҷеҳи Ӯ шавад. Худованд мефармояд:

" وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ".

**«Ва чун ба одамӣ ранҷе бирасад, бар паҳлӯ хуфта ё нишаста ё истода ба ҷониби Мо дуо мекунад. Пас, он гоҳ ки ранҷи ӯро аз вай бардорем, меравад, гуё, ки Моро ба дафъ кардани ранҷе, ки ба ӯ расида буд, нахондааст. Ҳамчунин барои аз ҳадгузарондагон он чи мекарданд, ороста шуд.***[[24]](#footnote-24)*

1. ***Дар қабули дуо шитоб накардан***

Дигар аз шартҳои муҳими қабули дуо ин аст, ки банда дар қабули дуо шитоб накунад, зеро шитоб кардан дар пазириши дуо метавонад монеъи қабули дуо бошад. Ҳазрати Абӯҳурайра (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

" يُسْتَجَابُ لِأحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجِلْ يَقُولً: دَعَوْتُ فلم يستجب لي ".

***«Дуои шумо қабул мешавад, модоме ки шитоб накунед (яъне шикоят карда нагӯяд, ки басо дуо кардам, қабул нашуд)».****[[25]](#footnote-25)*

Дар ривояте омадааст, ки баъзе аз саҳобагон Паёмбар (с)-ро пурсиданд: «Шитоб кардан чӣ маъно дорад»? Паёмбар (с) фармуд:

" يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدّعَاءَ ".

***«Банда бигӯяд: Басо дуо кардам, дуо кардам қабул нашуд. Пас аз дуо кардан дилгир шуда дуоро тарк кунад».****[[26]](#footnote-26)*

**Вақте дуо дер қабул шавад**

Мутаассифона, имрӯз шахсоне ба назар мерасанд, ки аз шарти қабул ва одоби дуо огоҳ нестанд. Ду ё се рӯз дуо мекунанд, чун асари пазириши дуоро намебинанд, шикояткунон мегӯянд: «Дуо мекунем, вале дуоямон қабул намешавад». Бояд донист, ки дуо қабул шавад ё нашавад, набояд дар он шитоб кунад, зеро шитоб кардан дар қабули дуо касро ноумед месозад, дар натиҷа ӯ тарки дуо мекунад. Худованди бузург ҳакиму доност ва ҳар кору фармудааш аз ҳикмат холӣ нест. Ба илме, ки дорад, аз аҳволи ҳамаи бандагонаш огаҳии комил дорад ва медонад чӣ чиз ба фоидаи бандааш аст ва чӣ чиз бар зарараш. Баъзе вақт бо ҳикмати илоҳӣ дар қабули дуо таъхир мешавад, ки ин ҳам ба фоидаи худи банда аст, пас яқин дошта бошад, ки ҳеҷ кас ба ғайр аз расидан ба мақсади худ аз даргоҳи Парвардигор барнамегардад.

1. ***Дуо набояд бад ва барои гуноҳ ё қатъи силаи раҳим (пайванди хешовандӣ) бошад***

Дигар аз шартҳои қабули дуо ин аст, ки шахси дуокунанда барои гуноҳ ва қатъи силаи раҳм дуо накунад. Ҳазрати Абӯсаиди Худрӣ (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ".

**«*Ҳар мусулмон чӣ дуое, ки кунад ва дар он гуноҳ ё қатъи силаи раҳим набошад, Худованд ба сабаби он яке аз се чизро ба ӯ ато мекунад:***

***1) ё дуои ӯро қабул мекунад,***

***2) ё онро захира карда, савобашро дар охират медиҳад,***

***3) ё чизе, ки талаб карда буд, баробари он мусибатро аз дуокунанда дур мекунад».***

*Баъд аз шунидани ин сухан марде аз саҳобагон гуфт:* «*Ин тавр бошад, мо бисёр дуо мекунем».* Паёмбар (с) фармуд:***«Ҳар қадаре, ки шумо дуо кунед, атои Худованд аз он ҳам бештар аст».****[[27]](#footnote-27)*

Аз ҳадиси мазкур бармеояд, ки дуои бандаи мусулмон ҳеҷ гоҳ зоеъ намешавад, ба ҳар ҳол натиҷаи онро мебинад. Ба шарте ки аз Худованд осон шудани кореро, ки гуноҳ ва нодуруст аст, талаб накунад, инчунин дуояш аз барои қатъи силаи раҳим набошад. Бо ақрибо ва хешовандон рафтуомад ва муомилаи хуб карданро «силаи раҳим» мегӯянд. Пас, шахсе дар ҳаққи яке аз хешовандонаш дуои бад кунад, монанди ин ки гӯяд: «Худоё, рӯяшро дигар набинам», дуояш қабул намешавад.

**Одоби дуо кардан**

Дар бораи одоби дуо ривоятҳои зиёде омадааст, ки донишмандон онҳоро ба таври мухтасар чунин зикр кардаанд:

1. Ботаҳорат будан.
2. Рӯй ба тарафи қибла кардан.
3. Пеш аз дуо ба Худо ҳамду сано хондан ва Ӯро бо номҳои покаш ёд кардан.
4. Пеш аз дуо ва баъди он дуруди шариф хондан.[[28]](#footnote-28)
5. Дуоҳое, ки дар Қуръону ҳадис омадааст, бо онҳо дуо кардан.
6. Ҳар ду дастро бардошта дуо кардан.
7. Худро оҷиз гирифта бо тавозуъ ва хоксорӣ дуо кардан.
8. Ҳар мушкиле, ки дорад, онро се бор такрор кардан.
9. Ба овози паст дуо кардан.
10. Ҳама мушкилоташро, агарчи кӯчак ҳам бошанд, дуо кунад ва раҳмати Худоро маҳдуд нагардонад.
11. Ба гуноҳони худ иқрор шудан ва дар робита ба қабули дуо аз ҷониби Худованд яқин доштан.
12. Дар ҳаққи якдигар дуои хайр кардан.

* ***Як мулоҳизаи муҳим*** ***!***

Ҳар қадаре, ки мумкин бошад, бо риояи одоби мазкур дуо кунем, ҳамон қадар беҳтар аст. Аммо бештари вақт ҳолатҳое бар болои банда меояд, ки наметавонад рӯйи худро ба сӯи қибла гардонад ё дастҳояшро бардорад ва ё таҳорат кунад. Дар ин ҳолатҳо низ набояд аз зикри Худо ва дуо ғофил монад. Парвардигори пок ҳама ҷо бо бандааш аст ва банда ҳар вақт хоҳад, бе ягон монеа бо Ӯ роз бигӯяд ва бихоҳад. Паёмбар (с) дар ҳамаи ҳолатҳояш Худоро ёд мекард[[29]](#footnote-29). Яъне дар ҳолати рафтан, нишаста, истода, ба паҳлӯ хобида, ботаҳорат, бетаҳорат, хулоса дар ҳама ҳолат.

**Вақтҳо ва ҳолатҳои махсус барои қабули дуо**

Ҳамчунон ки аз суханҳои дар боло зикршуда ба мо маълум шуд, бандаи мусулмон бояд ҳар вақт ба воситаи намоз ва зикру дуо бо Парвардигори худ дар иртибот бошад, ҳар қадар ин амалҳои некро бештар анҷом дод, ҳамон қадар робитаи ӯ бо Офаридгораш мустаҳкамтар мешавад. Аммо аз бархе ривоятҳо чунин бармеояд, ки барои пазириши дуо вақтҳои махсусе низ ҳаст, ки ба тартиби зайланд:

1. ***Дуои баъди намозҳои панҷвақта***

Дар ривояте аз ҳазрати Абӯумома (р) омадааст, ки мефармояд: Паёмбар (с) аз вақтҳое, ки бештар умеди қабули дуост, пурсида шуд. Паёмбар (с) фармуданд:

***«Охири шаб ва баъд аз намозҳои фарзӣ».*** [[30]](#footnote-30)

Ҳазрати Каъб ибни Уҷра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуданд:

***«Калимаҳое, ки гӯянда ва иҷрокунандаи он баъд аз ҳар намози фарз пушаймон (аз савоб маҳрум) намешавад: Сию се бор «субҳоналлоҳ», сию се бор «алҳамдулиллоҳ» ва сию чор бор «Аллоҳу акбар» мебошад.*** *[[31]](#footnote-31)*

1. ***Дуои шаб***

Ҳазрати Ҷобир (р) дар ҳадисе ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуданд:

***«Яқинан шаб вақти махсусе дорад, ки ҳар мусулмон дар он вақт хубиҳои дунёву охиратро аз Худованд бипурсад, ҳатман Худованд ба ӯ медиҳад. Он вақтест, ки дар тамоми шабҳо ёфт мешавад».*** *[[32]](#footnote-32)*

Дар ривояти мазкур вақти махсуси қабули дуо таъйин нашудааст, ҳикматаш дар он аст, ки бандаи мусалмон ҳар вақти шаб, ки бедор шуд онро ғанимат шуморида, ба дуо бипардозад ва бо Парвардигори худ розу ниёз кунад.

Дар ривояте фазилати охири шаб баён шудааст, ки вақти пурбаракат ва иҷобати дуост. Ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуданд:

***«Парвардигор ҳар шаб дар сеяки ахири шаб ба осмони дунё фуруд меояд*** *(яъне раҳмати худро сарозер мекунад)* ***ва мефармояд: Оё дуокунандае ҳаст, ки дуои ӯро қабул кунам? Оё касе ҳаст, ки аз Ман чизе металабад, ба ӯ ато кунам? Оё касе ҳаст, ки аз Ман мағфират мехоҳад, то ӯро мағфират кунам?».*** *[[33]](#footnote-33)*

1. ***Дуои рӯзи ҷумъа***

Дар рӯзи ҷумъа низ вақтҳои муайян мавҷуд аст, ки дуо дар он иҷобат мешавад. Ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуданд:

**«*Яқинан дар рӯзи ҷумъа вақтест, ки кадом бандаи мусалмоне дар он аз Худованд чӣ хайре талаб кунад, ба ӯ дода мешавад».****[[34]](#footnote-34)*

Аз ҳадиси мазкур фазилат ва ваъдаи қабули дуо дар рӯзи ҷумъа маълум мешавад ва ҳадисшиносон бо такя ба дигар ривоёт ду вақтро нишон медиҳанд.

а) Ҳангоми нишастани имом байни ду хутба то охири намоз, мутобиқи ривояти ҳазрати Абӯбурда ибни Абӯмусо (р). [[35]](#footnote-35)

б) Аз намози аср то ғуруби офтоб, мутобиқ ба ривояти ҳазрати Абӯҳурайра (р). [[36]](#footnote-36)

1. **Дуои байни азон ва иқомат**

Байни азон ва иқомат низ вақти қабули дуост. Ҳазрати Анас ибни Молик (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

***«Байни азон ва иқомат дуо қабул мегардад, пас дуо кунед».*** *[[37]](#footnote-37)*

1. **Дуо дар ҳолати саҷда**

Саҷда ҳолатест, ки банда дар он ба фазлу раҳмати илоҳӣ наздиктар мешавад. Пас дар ҳолати саҷда дуо кардан яке аз вақтҳои қабулияти дуост. Ҳазрати Абӯҳурайра (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки фармуданд:

***«Банда дар ҳолати саҷда ба (раҳмати) Парвардигори хеш наздиктар мебошад, пас дар ҳолати саҷда дуоро бештар кунед».*** *[[38]](#footnote-38)*

**Эзоҳ:** Мутобиқи мазҳаби ҳанафӣ намозгузор метавонад аз дуоҳое, ки дар ҳолати саҷда хонда мешаванд, дар суннатҳо ва намозҳои нафлӣ, инчунин дар намози фарз, агар онро танҳо бихонад, истифода кунад. Аммо намозе, ки бо ҷамоат адо мешавад, имом бояд ҳоли намозгузоронро риоя карда, онро сабук хонад.[[39]](#footnote-39)

1. ***Дуо дар вақти нӯшидани оби Замзам***

Дар ҳолати нӯшидани оби Замзам дуо кардан низ аз вақтҳои иҷобати дуост. Ҳазрати Ҷобир (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуданд:

" ماءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ له ".

***«Оби Замзам барои он чизе аст, ки нӯшида мешавад».****[[40]](#footnote-40)*

Яъне ба ҳар нияте, ки оби Замзамро бинӯшад, иншоаллоҳ ба нияту муродаш мерасад. Монанди шахси бемор, ки агар онро ба нияти шифо нӯшид, ба фазли илоҳӣ дуояш қабул шуда шифо меёбад*.*

1. **Дуои рӯзи Арафа.**

Арафа майдони машҳурест дар шимоли Макка. Яке аз рукнҳои муҳимми ҳаҷ ин аст, ки зоирон рӯзи нуҳуми Зулҳиҷҷа баъд аз заволи офтоб то ғуруб вақти худро дар майдони Арафа гузаронанд. Пас, рӯзи нуҳуми Зулҳиҷҷа, ки онро рӯзи Арафа мегӯянд, вақти иҷобати дуост. Ҳазрати Амр ибни Шуайб (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки фармуданд:

**«*Беҳтарин дуо дуои рӯзи Арафа аст ва беҳтарин зикр он зикрест, ки ман ва паёмбарони пеш аз ман гуфтаанд:*** *«****Нест ҳеҷ маъбуде ғайр аз Аллоҳ. Ӯ яккаву танҳост, Ӯро ҳеҷ шарике нест, тамоми мулк аз Ӯст ва Ӯст сазовори ҳамду сано ва Ӯ ба ҳама кор Қодир аст****».[[41]](#footnote-41)*

1. ***Дуо вақти борон***

Аз баъзе ривоятҳо маълум мешавад, ки дуои шахси рӯзадор ҳангоми ифтор, дуо дар ҳолати сафар ва нузули борон низ аз ҷумлаи вақтҳо ва ҳолатҳои иҷобати дуост.

**Дуои бад накунед**

Чи тавре ки ёдовар шудем, дуо ибодат аст ва он амалест, ки банда ба воситаи он метавонад ба Парвардигори худ робитаашро барқарор кунад, ҳар ҳоҷату мушкилие, ки дорад ба воситаи дуо ҳал намояд. Пас, ин неъматест аз ҷониби Парвардигор, ки онро бояд қадр карда дуруст истифода кунем. Баъзе аз мардум, махсусан занҳо аз нодонӣ ба ҳар кори ночизе ба хашм омада, ба худ ё фарзанди худ дуои бад мекунанд, ки ноқадрии ин неъмат ва нодуруст истифода кардани он аст.

Худованд мефармояд:

" وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ".

**«Ва агар Худо ба мардум - монанди он ки онҳо неъматро зуд металабанд, сахтиро зуд мерасонид, аҷалашон фаро мерасид. Пас, ононро, ки ба мулоқоти мо умед надоранд, мегузорем, то дар бероҳии хеш саргардон бошанд».***[[42]](#footnote-42).*

Ояти зикршуда аз лутфу меҳрубонии Парвардигор ба бандагонаш хабар медиҳад, яъне агар Худованд дуои бади мардумро, ки дар ҳолати ғазаб ба зарари худ ё ба мол ва фарзандони хеш мекунанд, қабул мекард, чунонки дуои неки онҳоро зуд қабул мекунад, ҳама ҳалок мешуданд. Балки Худованд аз фазлу карами хеш ба онҳо муҳлат медиҳад, то аз фикру андеша кор гиранд. [[43]](#footnote-43)

Ҳазрати Муҷоҳид дар тафсири ин оят чунин мефармояд: *«Мурод аз дуои бад ин ҷо ин аст, ки инсон бештар дар ҳоли хашм бар ҳалокати фарзанд ё сарвату моли хеш дуои бад мекунад ё ки дар дуои худ бар эшон аз лафзи лаънат кор мегирад».[[44]](#footnote-44)*

Вале ҳамчунон ки гуфтем, Худованд бо лутфу карами хеш ин гуна дуоҳоро ба зудӣ қабул намекунад. Бо вуҷуди ин, дуои бади банда гоҳе бо вақти иҷобат мувофиқ меояд ва ба даргоҳи илоҳӣ мақбул мегардад, дар натиҷа ба худ ва фарзандонаш офат ва балоеро ба сар меорад. Ҳамчунон ки ҳазрати Ҷобир (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

**" لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ " .**

**«*Барои ҷону фарзандон ва ходимону амволи худ дуои бад накунед, мабодо он лаҳза вақти қабули дуо бошад ва дуои шумо қабул шавад».****[[45]](#footnote-45)*

Аз ривояти ҳазрати Ҷобир (р) бармеояд, ки бояд инсон дар ҳама ҳолат аз дуои бад парҳез намояд.

Агар шахсе дар кораш бо нобарорие дучор шавад ва ё аз фарзандаш хатое сар занад, роҳи ҳал ин нест, ки ба худ ё фарзанди худ дуои бад кунад. Зеро дуои бад кардан маънои онро дорад, ки банда норозигиашро аз тақдири худ изҳор менамояд ва азобу хашми илоҳиро ба сӯи худ мехонад, ҳол он ки ҳеҷ кас тавони таҳаммули азобу хашми илоҳиро надорад. Вақте ба мушкилӣ ва ё нобарорие дар зиндагӣ дучор шудем, аввал ба амалҳои худ назар кунем, зеро бештари мусибату мушкилиҳое, ки ба болои банда меояд, ба сабаби амалҳои нодурусти ӯст. Аз хурдсолӣ ба тарбияи фарзандон таваҷҷуҳи хос дошта бошем, ки амали эшон сабаби дуои бадамон нашавад. Чаро дар ҳолати хашм фазлу раҳмати илоҳиро талаб накунем ва барои ислоҳи фарзандон дуои хайр накунем? Боре Паёмбари Ислом (с) саҳобаеро, ки аз ранҷу дарди беморӣ лоғару хароб шуда буд, хабар гирифта аз ӯ пурсид:

***«Оё ба даргоҳи Худо дуо мекардӣ ва аз ӯ чизеро мехостӣ?».***

Саҳоба дар ҷавоб гуфт: «Бале, ман аз Худованд талаб кардам, ки он ҷазову сазое, ки аз бароям дар охират омода кардаӣ, онро дар дунё ба ман бидеҳ». Паёмбар (с) гуфт:

***«Субҳоналлоҳ! Ту тоқати азоби Худоро надорӣ, чаро ин дуоро накардӣ?:***

" اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " .

***«Ай Парвардигор, моро дар дунё ва охират хайру хубӣ бидеҳ ва аз азоби дӯзах нигоҳамон дор».***

Ровии ин ҳадис ҳазрати Анас (р) мегӯяд: *«Аз он рӯзе, ки он шахс ин дуоро хонд, Худованд ба ӯ шифо бахшид».[[46]](#footnote-46)*

Мусалмон бояд ҳамеша ба худ ва ба фарзандони худ, умуман ба ҳар бандаи муъмин хайрхоҳ бошад. Ҳар он хайру хубӣ, ки инсон аз барои худ дӯст дорад, ҳамонро барои дигарон дӯст доштан нишонаи камоли имондорист.

**Аҳаммияти дуоҳои маъсура**

Дуоҳои маъсура дуоҳое мебошанд, ки дар Қуръону ҳадис омадаанд. Чунонки ёдовар шудем, яке аз одоби дуо ин аст, ки шахси дуокунанда бо он дуоҳое, ки дар Қуръону ҳадис омадааст, Худоро бихонад. Дуоҳои маъсура фазилат ва хусусиятҳои зиёде доранд, ки дар иҷобати дуо таъсирбахш мебошанд. Яке аз муҳимтарин фазилатҳои дуоҳои маъсура ин аст, ки худи Паёмбар (с) аз дуоҳои қуръонӣ истифода мекард ва саҳобагонро низ ба он тавсия медод. [[47]](#footnote-47)

Ҳамчунин дуоҳои маъсура одоб ва тариқи дурусти дуо карданро дар бар мегиранд. Аммо бештари мардум аз одоб ва тариқи дурусти дуо кардан огаҳ нестанд ва намедонанд бо Офаридгори хеш чӣ гуна ва бо чӣ алфоз дуо кунанд. Вақте ки дар дуоҳои маъсура ин амр риоя шудааст, пас чаро дар дуоҳои худ аз онҳо истифода накунем?

Агар мо ба қиссаҳои ибратомӯзи паёмбарон дар Қуръони карим назар кунем, мебинем, ки тақрибан аз ҳар паёмбаре як ё ду дуо нақл шудааст. Мақсад аз овардани дуоҳои паёмбарон дар Қуръони карим низ ҳамин аст, ки бандагон одобу тариқи дуо ва равиши розу ниёз бо Офаридгори худро биомӯзанд. Вақте ҳазрати Одам (а) ба хӯрдани гандум ғалати худро дарк кард, мехост аз кори кардааш назди Парвардигор тавба кунад, вале тариқи тавба ва чӣ дуо карданро намедонист. Худованд бо фазлу карами хеш ба ӯ калимаҳоеро ёд дод, ки ба воситаи он дуо кард ва Худованд тавбаашро пазируфт. Худованд мефармояд:

" فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ".

**«Пас, Одам аз Парвардигори худ сухене чанд фаро гирифт. Пас, Худо бо меҳрубонӣ бар вай бозгашт; ҳамоно Ӯ Бозгардондаи Меҳрубон аст».***[[48]](#footnote-48)*

Ҳазрати Юнус (а) аз торикии шиками моҳӣ бо ин калимаҳо дуо кард:

" لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ".

**«Ғайри Ту ҳеҷ Худои барҳақ нест; Покӣ Турост, ба дурустӣ ки ман аз ситамгарон будам»***.*

Пас, Худованд дуояшро пазируфта, фармуд:

" فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ".

**«Пас дуои ӯро қабул кардем ва ӯро аз ғам наҷот додем; ҳамчунин мӯъминонро наҷот медиҳем».***[[49]](#footnote-49)*

Яъне шахсе, ки бо дуои ҳазрати Юнус (а) Моро бихонад, дуояшро қабул карда, ӯро аз ҳар ғаму андӯҳ наҷот медиҳем.

Ин фазлу раҳмати илоҳӣ бар бандагонаш аст, ки фоидаи дуоро бар худи банда бармегардонад. Илова бар ин, дуо кардан ҳукми ибодатро дорад, ки бо анҷом додани он банда савоб мегирад.

**Дуоҳои маъсура далели сидқи нубуввати Паёмбар (с) аст**

Донишмандон мегӯянд: «Агар мо ба маҷмӯи ҳадисҳои Паёмбари акрам (с) назар кунем, мебинем, ки сеяки онро дуо ва одоби он ташкил медиҳад».[[50]](#footnote-50) Ҳар китобе, ки дар он ҳадисҳо ҷамъоварӣ шудааст, як боби алоҳида дар он гузошта шудааст, ки дар зери он дуоҳое аз таълимоти Паёмбар (с) зикр гардидааст. Агар шахсе фақат дуоҳоеро, ки аз Паёмбар (с) ривоят шудаанд, хонда, дар маънои он хуб андеша кунад, дар нубуввати Паёмбар (с) ва содиқ будани ӯ ҳеҷ шакку шубҳае намекунад, зеро он дуоҳо тавре ҷумлабандӣ шудаанд, ки осону мухтасар ва шомили калимаҳои ҷомеъ буда, ҳамаи мақсадҳои инсонро дар бар мегиранд. Ғайр аз паёмбарон (а) ҳеҷ инсоне бо он ақлу фикре, ки дорад, ин гуна дуоҳои пур аз ҳикмат, мухтасар ва ҷомеъ тартиб дода наметавонад. Дар ҳақиқат он дуоҳо ба зоти худ як муъҷизаанд. Ин ҳақақатро бо ташреҳи яке аз дуоҳои Паёмбар (с) ба хубӣ дарк хоҳем кард.

Шахсе, ки дучори мушкилӣ ё мусибате шавад, мутобиқи фармудаи Паёмбар (с) дуои зайл бояд бихонад:

***«Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун. Аллоҳумма-ъҷурнӣ фӣ мусибатӣ вахлуф лӣ хайран минҳо».***

***«Мо ҳама аз Худоем ва бозгашти ҳамаи мо ба суйи Ӯст. Парвардигоро! Маро дар мусибатам подош бидеҳ ва ба ҷойи он маро хайр ато кун».***

Бубинед, ки ин дуо дорои чӣ калимаҳои муфиду пурмаъност, ки дар мавриди хос мураттаб шудааст. Шахси мусибатзада ҳангоми мусибат *«****Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун»***-ро мехонад.Яъне Худованд зотест, ки моро офаридааст, мо ҳама махлуқи Ӯ ҳастем ва тақдири ҳар як банда дар дасти Ӯст. Пас, ҳар мушкилӣ ё мусибате бар болои банда меояд, аз ҷониби Парвардигор аст, ки аз ҳикмат холӣ нест. Бо ин ҷузъи дуо банда дар муқобили амри Худо иқрори оҷизӣ ва бандагӣ мекунад. Вақте банда дар ин гуна ҳолати ногувор қарор мегирад, ба тарафи Парвардигори худ рӯй меорад ва ба Ӯ таввакул мекунад. Пас, Худованд бар ӯ нерӯе мебахшад, ки ҳар гуна мушкилӣ ё мусибатро ба осонӣ таҳаммул мекунад. Сипас бо хондани ҷузъи дигари дуо:

***«Аллоҳуммаъҷурнӣ фӣ мусибатӣ вахлуф лӣ хайран минҳо»,*** дар баробари он мусибат ва сабре, ки дар он кардааст, Худованд ба ӯ подоши хуб ва беҳтаре медиҳад.

Умми Салама (р) яке аз ҳамсарони поки Паёмбар (с) мефармояд: *«Вақте ҳамсарам Абӯсалама аз дунё даргузашт, ман ин дуоро ҳамон гуна ки Паёмбар (с) фармуда буд, хондам. Худованд аз ӯ (Абӯсалама) беҳтар, яъне Паёмбарро шавҳарам гардонид».*[[51]](#footnote-51)

Дуоҳои маъсура ба ду қисми асосӣ тақсим мешаванд: «Дуоҳои қуръонӣ» ва «Дуоҳои набавӣ».

**Қисми аввал: Дар баёни дуоҳои қуръонӣ**

**Ҷомеътарин дуо**

" رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ".

**«Раббано отино фи-д-дунё ҳасанатан ва фи-л-охирати ҳасанатан ва қино азоба-н-нор».**

**«Эй Парвардигори мо, ба мо дар дунё неъмат ва дар охират неъмат бидеҳ ва моро аз азоби оташ нигоҳ дор!».** *[[52]](#footnote-52)*

Ин дуои қуръонӣ тамоми мақсадҳои инсонро дар дунё ва охират дар бар мегирад ва Паёмбари ислом (с) ба хондани он таъкид кардааст.

**Дуоҳои мағфират**

" رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ".

**«Раббано заламно анфусано ва ин лам тағфир лано ва тарҳамно ланакунанна мина-л-хосирин».**

**«Эй Парвардигори мо, бар хеш ситам кардем; ва агар моро наомурзӣ ва бар мо меҳрубонӣ накунӣ, албатта, аз зиёнкорон бошем!».** *[[53]](#footnote-53)*

Ин ҳамон дуоест, ки Худованд ба ҳазрати Одам (а) талқин карда буд ва ба воситаи ин дуо Одаму Ҳавво (а) мавриди мағфирату раҳмати илоҳӣ қарор гирифтанд.

" وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ".

**«Раббиғфир варҳам ва Анта Хайру-р-роҳимин».**

**«Эй Парвардигори ман, биомурзу бибахшой; ва Ту Беҳтарини бахшояндагонӣ».** *[[54]](#footnote-54)*

Ин мухтасар дуои мағфирати гуноҳон аст, ки Худованд ба Паёмбар (с) талқин кард.

" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ".

**«Раббано ло туохизно ин насино ав ахтаъно; Раббано ва ло таҳмил ъалайно исран камо ҳамалтаҳу ъалаллазина мин қаблино; Раббано ва ло туҳаммилно мо ло тоқата лано биҳӣ; ваъфу ъанно вағфир лано варҳамно; Анта Мавлоно фансурно ъала-л-қавми-л-кофирин».**

**«Эй Парвардигори мо, агар фаромӯш кунем, ё хато кунем, моро (ба уқубат) магир.** **Эй Парвардигори мо, бар мо бори гарон манеҳ, чунонки онро бар касоне ниҳодӣ, ки пеш аз мо буданд! Эй Парвардигори мо, ва бар мо он чиро манеҳ, ки моро бар он тавон нест. Ва аз мо дар гузар ва моро биомурз ва бар мо бибахшой, Туӣ Худованди мо, пас, моро бар гурӯҳи кофирон пирӯзӣ деҳ!».***[[55]](#footnote-55)*

Ин дуо низ аз барои мағфирати гуноҳон аст.

" رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ".

**«Раббано фағфир лано зунубано ва каффир ъанно саййиотино ва таваффано маъа-л-аброр».**

**«Эй Парвардигори мо, гуноҳони моро биомурз ва аз мо бадиҳоямонро дур кун ва моро бо некӯкорон бимирон».** *[[56]](#footnote-56)*

Дуои мазкур низ барои талаби мағфират аст.

" أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ".

**«Анта Валийюно фағфир лано варҳамно ва Анта Хайру-л-ғофирин».**

**«Ту корсози мо ҳастӣ, пас, моро биомурз ва бар мо меҳрубонӣ кун; Ва Ту Беҳтарини омурзандагонӣ!».** *[[57]](#footnote-57)*

Ба сабаби нофармонӣ ва ҳаракатҳои беҷое, ки чанд нафар аз қавми Мӯсо (а) мекунанд, Худованд ҳамаи қавмро ба имтиҳони сахт дучор мекунад. Ин як гӯшае аз ҳаёти ҳазрати Мӯсо (а) аст, ки барои мағфирати қавмаш дуо карда буд.

**Дуоҳои талаби ҳидоят**

Имон як ҷавҳари бебаҳост. Инсон бояд ҳар вақт барои ҳифз ва саломатии имону ҳидоят ва ақидаи дуруст дуо кунад.

" رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ".

**«Раббано ло тузиғ қулубано баъда из ҳадайтано ва ҳаб лано мин ладунка раҳматан иннака Анта-л-Ваҳҳоб».**

**«Эй Парвардигори мо, баъд аз он ки ба мо роҳ намудӣ, дилҳои моро каҷ макун! Ва барои мо аз назди худат неъмат ато кун, ҳамоно Ту Атокунандаӣ!».***[[58]](#footnote-58)*

" رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ".

**«Раббано отино мин ладунка раҳматан ва ҳаййиъ лано мин амрино рашадан».**

**«Эй Парвардигори мо, бахшише аз назди Худ ба мо бидеҳ ва дар кори мо роҳёбиро бароямон омода соз!».** *[[59]](#footnote-59)*

Ин дуои асҳоби каҳф (ёрони ғор) аст, ки вақте аз подшоҳи золим гурехта, дар ғоре паноҳ бурданд, ҳамин дуои дар боло зикршударо хонданд ва Парвардигор ин дуояшонро пазируфт.

**Дуоҳои қуръонӣ барои табобати бемориҳои гуногун**

Агар шахсе ба бемории сахте гирифтор бошад, ин дуоро ба такрор бихонад.

" أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ".

**«Аннӣ массания-з-зурру ва Анта Арҳаму-р-роҳимин».**

**«Парвардигоро! Маро ранҷурӣ расидааст ва Ту меҳрубонтарини меҳрубононӣ».***[[60]](#footnote-60)*

Имтиҳони Худованд барои ҳазрати Айюб (а) ин буд, ки вақте ба бемории сахт гирифтор мешавад, дуои мазкурро мехонад. Худованд ба баракати ин дуо ӯро шифо мебахшад.

Хондани Қуръони карим ба зоти худ ибодати бузургест, ки фазилат ва фоидаҳои зиёде дорад. Аз ҷумла:

1. Наҷот аз ҳар ранҷу ғам.
2. Ғизои маънавӣ барои қалбу рӯҳи одам.
3. Дар торикии қабр анису ёри хонанда буда, қабрро равшан мегардонад.
4. Меҳру муҳаббат бо Офаридагорро бештар мекунад.
5. Шифобахш аст, чунонки Худованд мефармояд: **«Мо оятҳоеро аз Қуръон нозил мекунем, ки барои муъминон шифо ва раҳмат аст. Ва золимонро ҷуз зиён наафзояд».***[[61]](#footnote-61)*

Ҳар бандае, ки ба Қуръон имон дошта бошад, онро хонад ва ба он амал кунад, Худованд дили ӯро аз бемориҳои ботинӣ монанди ақидаи ботил, кибр, ғурур, ҳасад ва ғайра, ки инсонро ба ҳалокат мебарад, шифо бахшида пок мекунад.

Аз баъзе ривоят ва осори саҳобагон бармеояд, ки хондани Қуръон ба бемориҳои зоҳирӣ низ шифобахш аст. Паёмбар (с) баъзе ояту сураҳоро хонда, бар ҷисми мубораки худ дам мекард, ки тафсили онро дар боби дувум зикр хоҳем кард. Аз ҳазрати Абӯсаиди Худрӣ (р) ривоят аст, ки гурӯҳе аз саҳобагон дар сафаре буданд ва сардори деҳае аз деҳаҳои арабро каждум газида буд. Мардуми он деҳа аз саҳобагон пурсиданд, ки оё шумо метавонед ӯро муолиҷа кунед? Як нафар аз саҳобагон сураи «Фотиҳа»-ро ҳафт бор хонда, дам кард ва сардори қавм шифо ёфт. Сипас саҳобагон ин воқеаро назди Паёмбар (с) зикр карданд ва Паёмбар (с) ин амали эшонро ҷоиз қарор дод.[[62]](#footnote-62) Ин ривоят бо сароҳат бар ин далолат мекунад, ки хондани Қуръон ба бемориҳои зоҳирӣ низ шифобахш аст.

**Дуои талаби сабр**

Ҳар гуна мушкилие, ки барои банда пеш меояд, дар баробари он сабр кардан ибодати бузург буда, аҷру савоби зиёде дорад. Агар шахсе дар роҳи талаби ҳақ ба мушкилие дучор шавад, ин дуоро бихонад:

" رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ".

**«Раббано африғ ъалайно сабран ва саббит ақдомано фансурно ъала-л-қавми-л-кофирин».**

**«Эй Парвардигори мо, бар мо сабр ато кун ва қадамҳои моро устувор кун ва моро бар гурӯҳи ногаравидагон ғалаба деҳ!».** *[[63]](#footnote-63)*

Ин дуо низ барои сабр аст:

" رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ".

**«Раббано африғ ъалайно сабран ва таваффано муслимин».**

**«Эй Парвардигори мо, ба мо шикебоиро фурӯ бирез ва моро мусалмон бимирон».** *[[64]](#footnote-64).*

Дуои мазкур барои шахсе, ки дар дилаш шавқи гуноҳ пайдо мешавад, низ ёрӣ мерасонад.

**Дуои талаби фарзанд**

Шахсоне, ки фарзанд намеёбанд, ин дуоро бихонанд:

" رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ".

**«Рабби ло тазарнӣ фардан ва Анта Хайру-л-ворисин».**

**«Эй Парвардигори ман, маро танҳо нагузор ва Ту Беҳтарини ворисонӣ!».***[[65]](#footnote-65)*

Дуои мазкурро ҳазрати Закарийё (а) карда буд ва Худованд ба баракати ин дуо ба ӯ Яҳё (а)-ро бахшид. Шахсоне, ки фарзанд намеёбанд, ин дуоро ҳар қадаре ки метавонанд, бештар ва дар вақтҳои иҷобати дуо бихонанд, иншоаллоҳ соҳиби фарзанд мешаванд.

**Дуо дар ҳаққи ҳамсар ва фарзандон**

Мард бояд ҳамеша барои комёбӣ ва саодатмандии ҳамсар ва фарзандони худ дуо кунад. Зеро дуо кардан дар ҳаққи зану фарзанд яке аз ҳуқуқи онҳо дар зиммаи мард аст. Мақсуд аз дуоҳои зайл низ ҳамин чиз аст:

" رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ".

**«Раббано ҳаб лано мин азвоҷино ва зуррийётино қуррата аъюнин ваҷъално ли-л-муттақина имоман».**

**«Эй Парвардигори мо, аз занони мо ва фарзандони мо ба мо равшании чашм бибахш ва моро пешвои парҳезкорон бикун!».***[[66]](#footnote-66)*

"رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ".

**«Раббиҷъалнӣ муқима-с-салоти ва мин зуррийятӣ, Раббано ва тақаббал дуоъ».**

**«Эй Парвардигори ман, маро ва авлоди маро (низ) барподорандаи намоз бикун! Эй Парвардигори мо, дуои маро бипазир!».***[[67]](#footnote-67)*

Дуои мазкурро ҳазрати Иброҳим (а) дар ҳаққи фарзандони худ кардааст. Барои пойбанд будани худ ва фарзандон бар намоз дар охири намоз ин дуоро низ мехонанд.

**Дуоҳои мағфират дар ҳаққи падару модар**

Фарзанди солеҳ бояд ҳамеша дар ҳаққи падару модари худ дуои хайр кунад, қатъи назар аз ин ки онҳо дар қайди ҳаёт ҳастанд ё нестанд, зеро ин яке аз ҳуқуқи эшон бар зиммаи фарзанд аст. Мисол:

" رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ".

**«Раббирҳамҳумо камо раббаёнӣ сағиран».**

**«Эй Парвардигори ман, бар онҳо бибахшой, чунонки маро дар хурдсолӣ парвариш карданд!».***[[68]](#footnote-68)*

" رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ".

**«Раббиғфир лӣ ва ливолидайя ва ли-л-муъминина явма яқуму-л-ҳисоб».**

**«Эй Парвардигори мо, рӯзе, ки ҳисоб қоим шавад, маро ва падару модарам ва мӯъминонро биомурз!».***[[69]](#footnote-69)*

Дуои мазкур низ дуои мағфират аст ва дар Қуръони карим аз забони ҳазрати Иброҳим (а) зикр шудааст.

**Дуоҳои ҳифозат аз бадии золимон**

Агар хавфу андеша дошта бошад, ки шахси золиме бар ҷони ӯ ситам мекунад ва ё ба молаш нуқсоне мерасонад, дуоҳои зайлро бихонад:

" رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ".

**«Раббано ло таҷъално фитнатан ли-л-қавми-з-золимин».**

**«Парвардигоро! Нагардон моро маҳали азобу зӯроварӣ барои гурӯҳи ситамгорон».***[[70]](#footnote-70)*

" قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ".

**«Рабби наҷҷинӣ мина-л-қавми-з-золимин».**

**«Эй Парвардигори ман, маро аз гурӯҳи ситамгарон раҳо кун!».***[[71]](#footnote-71)*

Марде аз хайрхоҳони ҳазрати Мӯсо (а) ба ӯ хабар медиҳад, ки аҳли дарбори Фиръавн дар хусуси ту машварат мекунанд ва туро куштан мехоҳанд, лизо ту аз ин шаҳр фирор кун, то аз бадии онҳо наҷот ёбӣ. Пас Мӯсо (а) инро шунида бо эҳтиёт аз шаҳри Миср берун мебарояд ва дуои зерро мехонад, ки боиси наҷоташ мегардад:

" رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ".

**«Рабби-нсурнӣ ъала-л-қавми-л-муфсидин».**

**«Эй Парвардигори ман, маро бар қавми фасодкорон нусрат деҳ!».***[[72]](#footnote-72)*

**Дуои кушоиши кору таҳсили илм**

Барои ҳосил кардани илм ва зиёдшавии он Қуръон ба мо ин дуоро таълим додааст:

" رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ".

**«Рабби зиднӣ ъилман».**

**«Эй Парвардигори ман, илмамро бештар бигардон».***[[73]](#footnote-73)*

Агар таълиму омӯзиш бар шахсе мушкил бошад, дуои зайлро бихонад:

" رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ".

**«Рабби-шраҳлӣ садрӣ ва яссир лӣ амрӣ ваҳлул ъуқдатан мин лисонӣ яфқаҳӯ қавлӣ».**

**«Эй Парвардигори ман, синаи маро бароям кушода кун; ва кори маро бароям осон кун; ва аз забони ман гиреҳро бикушой, то сухани маро бифаҳманд».***[[74]](#footnote-74)*

Ҳангоме ки Худованд ҳазрати Мӯсо (а)-ро ба сӯи Фиръавн мефиристад, ҳазрати Мӯсо (а) барои осонии кори даъвату анҷоми рисолаташ дуои мазкурро мехонад. Дар ҳақиқат ин дуо барои осонии ҳар кор, хусусан аз барои донишҷуён дар хуб фаҳмидани дарс ва навиштану хондани мазмуни он таъсирбахш аст.

**Дуо барои шахси навкор**

Вақте ки инсон ба кори нав шуруъ кард, барои анҷоми нек ва натиҷаи пурсамари он кор ин дуоро бихонад:

" رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ".

**«Рабби адхилнӣ мудхала сидқин ва ахриҷнӣ мухраҷа сидқин ваҷъал лӣ мин ладунка султонан насиран».**

**«Эй Парвардигори ман, маро ба ваҷҳи писандида дохил кун; ва маро ба ваҷҳи писандида берун ор; ва барои ман аз назди худ қуввати ёридиҳанда бидеҳ!».***[[75]](#footnote-75)*

Дуои мазкурро барои дохил шудан ба хона ё идораи нав низ мехонанд.

**Дуои савор шудан дар воситаҳои гуногуни нақлиёт**

Дар вақти савор шудан барои шукрона ва сиҳҳату саломат расидан ба манзил дуои зайлро бихонад:

" سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ".

**«Субҳоналлазӣ саххара ҳозо ва мо кунно лаҳу муқринин».**

**«Пок аст Худое, ки инро барои мо мусаххар сохт, ҳол он ки мо бар он тавоно набудем».***[[76]](#footnote-76)*

**Дуои фаромадан аз воситаҳои гуногуни нақлиёт**

Вақте, ки шахсе дар ҷои даркориаш расид, вақти фаромадан аз воситаи нақлиёт барои ҳосилшавии мақсади омаданаш дуои зайлро бихонад:

" رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ".

**«Рабби анзилнӣ мунзалан муборакан ва Анта Хайру-л-мунзилин».**

**«Эй Парвардигори ман, маро дар манзили муборак фуруд ор; ва Ту беҳтарини фурудорандагонӣ!».***[[77]](#footnote-77)*

Вақте, ки киштии Нӯҳ (а) ба ҷои хушкӣ мерасад, дар ҳоли фуруд омадан бо амри Худованд дуои мазкурро мехонад. Мо метавонем дар вақти фаромадан аз мошин, қатора, киштӣ ва ҳавопаймо ин дуоро бихонем. Инчунин вақте ба меҳмонӣ даъват мешавем, дар ҳоли дохил шудан ё нишастан метавонем ин дуоро бихонем.

**Дуои ҳифозат аз васвасаҳои шайтон**

Гоҳе банда ба васваса ва хаёлҳои бад мубтало мешавад, ки ӯро ба корҳои бад ва нодуруст водор мекунад. Барои ҳифозат аз ин гуна васвасаҳо Худованд Паёмбар (с)-ро ба хондани дуои зайл амр мекунад:

" رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ".

**«Рабби аъузу бика мин ҳамазоти-ш-шаётин ва аъузу бика Рабби ан яҳзурун».**

**«Эй Парвардигори ман, аз дағдағаҳои шайтонҳо ба ту паноҳ мебарам ва ба Ту эй Парвардигори ман, паноҳ мебарам аз он ки пеши ман ҳозир шаванд!».***[[78]](#footnote-78)*

**Дуои раҳоӣ аз мушкилот ва душвориҳо**

Шахсе, ки ба мушкилию парешонӣ дучор мешавад, ин дуоро бихонад:

" رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ".

**«Рабби иннӣ лимо анзалта илайя мин хайрин фақир».**

**«Эй Парвардигори ман, ҳамоно ман ба он чи аз неъмат ба сӯям фуруд овардӣ, муҳтоҷам».***[[79]](#footnote-79)*

Вақте ҳазрати Мӯсо (а) аз зулми Фиръавн - подшоҳи Миср ба тарафи Мадян фирор мекунад, дар он шаҳри бегона бесару сомон ва бехӯру нӯш монда, дуои болоро мехонад. Худованд бо баракати дуои мазкур мулоқоти ӯро бо ҳазрати Шуайб (а) муҳайё месозад, ки баъд аз он зиндагии хушгувори ҳазрати Мӯсо (а) оғоз меёбад.

**Дуои шукронаи неъмат**

Вақте банда ба яке аз неъматҳои илоҳӣ сарфароз мегардад, ки сабаби хушӣ ва хурсандии ӯ мегардад, барои шукргузории Худованд ин дуоро бихонад:

" رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ".

**«Рабби авзиънӣ ан ашкура ниъматакаллатӣ анъамта ъалайя ва ъало волидайя ва ан аъмала солиҳан тарзоҳу ва адхилнӣ бираҳматика фӣ ъибодика-с-солиҳин».**

**«Эй Парвардигори ман, маро илҳом деҳ, то шукри ин неъмати Ту кунам, ки бар ман ва бар падару модарам инъом кардаӣ; ва кирдори шоиста ба ҷо орам, ки Ту аз он хушнуд шавӣ; ва маро ба раҳмати Худ дар зумраи бандагони шоистаат дарор!».***[[80]](#footnote-80)*

Худованд Сулаймон (а)-ро ба неъматҳои зиёде сарфароз гардонида буд. Яке аз он неъматҳо ин буд, ки ӯ забони ҳар гуна ҷонварро мефаҳмид. Рӯзе Сулаймон (а) бо лашкари худ, ки аз инсу ҷин ва парандагон иборат буд, ба майдоне мерасанд ва он ҷо гуфтугӯи мӯрчаҳоро мешунавад. Аз шунидани сухани мӯрча тааҷҷуб карда, табассум мекунад ва барои шукргузории неъмати Худованд ин дуоро мехонад.

**Қисми дувум: Дар баёни дуоҳое, ки аз Паёмбар (с) ривоят шудаанд**

Бештари дуоҳое, ки аз Паёмбар (с) ривоят шудаанд, ба вақту замон ва ҳолатҳои хос тааллуқ доранд. Албатта дуоҳое ҳастанд, ки ба ҳеҷ вақту ҳолат тааллуқ надорад, балки ҳар гоҳе барои банда муяссар шавад, метавонад онҳоро бихонад. Он дуоҳое, ки ба вақту ҳолатҳои хос тааллуқ дорад, агар дар ҳолатҳои воридшуда хонда шавад, барои барқарор шудани робитаи мустаҳкам байни банда ва Офардагораш як нусхаи (амали) бениҳоят осон ва таҷрибашуда мебошад. Дар ин рисола фақат ҳамон дуоҳои набавӣ зикр мешавад, ки ба вақту ҳолатҳои хос тааллуқ доранд.

**Дуоҳо ҳангоми бедор шудан аз хоб**

Ҳазрати Баро (р) ривоят мекунад: «Ҳар гоҳ Паёмбар (с) аз хоб бармехост, ин дуоро мехонд:

" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ".

***«Алҳамду лиллоҳиллазӣ аҳёно баъда мо амотано ва илаҳи-н-нушур».***

***«Ҳамду сано Худоро, ки моро баъд аз миронидан зинда гардонид ва бозгашти мо ба сӯи Ӯст».*** *[[81]](#footnote-81)*

Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуданд: **«*Ҳар гоҳ яке аз шумо аз хоб бедор мешавад, бигӯяд:***

" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ".

***«Алҳамду лиллоҳиллазӣ радда ъалаййа рӯҳӣ ва ъофонӣ фӣ ҷасадӣ ва азина лӣ бизикриҳи».***

***«Ҳама ситоиш Худоеро сазовор аст, ки рӯҳи маро баргардонид ва ба ман тандурустӣ ато кард ва иҷозатам дод, то Ӯро зикр кунам».****[[82]](#footnote-82)*

**Дуо ҳангоми дохил шудан ба ҳоҷатхона**

Инсон одатан баъд аз хоб бархостан барои қазои ҳоҷат ба ҳоҷатхона дохил мешавад. Барои муҳофизат аз зарарҳои рӯҳию ҷисмонӣ аз ҷинну парӣ Паёмбар (с) дуои зайлро ба мо таълим додааст. Ҳазрати Зайд ибни Арқам (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки фармуданд:

**«*Маконҳое, ки (шумо барои қазои ҳоҷат мераведу истифода мекунед) ҷои ҷамъшавии шайтонҳост. Пас, вақте яке аз шумо дохил шудан хоҳад, ин дуоро бихонад:***

" اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ".

***«Аллоҳумма иннӣ аъузу бика мина-л-хубси ва-л-хабоис».***

***«Худоё ! Ба ту аз бадии шайтонҳо паноҳ мебарам, (чӣ аз ҷинси мард бошад ва чӣ аз ҷинси зан».****[[83]](#footnote-83)*

Ҳазрати Анас (р) ривоят мекунад, ки худи Паёмбар (с) пеш аз дохил шудан ва рафтан ба қазои ҳоҷатхона ҳамин дуоро мехонд. [[84]](#footnote-84)

**Як масъала:** Бояд донист, ки дуои мазкурро ҳангоми хориҷ шудан ва берун рафтан аз ҳоҷатхона бихонад ва агар фаромӯш кард, вақти қазои ҳоҷат нишастан набояд онро бо забон бихонад, албатта метавонад ба дил биёрад, зеро баъд аз нишастан барои қазои ҳоҷат хондани ҳар навъ зикру дуо ба забон мамнуъ аст. Аллома Нававӣ дар ин хусус мефармояд*: «Ҳангоме ки барои қазои ҳоҷат нишастааст, ёди Худо кардан ва сухан гуфтан макруҳ аст, хоҳ дар саҳро бошад ё дар хона ва ҳар навъ сухан ва зикр ҳамин ҳукмро доранд».[[85]](#footnote-85)*

**Дуо ҳангоми аз ҳоҷатхона берун шудан**

Қазои ҳоҷат ва сабук гардонидани худ низ аз неъматҳои илоҳист.

Аз ҳазрати Оиша бинти Абӯбакр (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) баъд аз қазои ҳоҷат ин дуои мухтасарро мехонд:

" غُفْرَانَكَ ".

***«Ғуфронака».***

***«Парвардигоро, мағфирати Туро металабам».*** *[[86]](#footnote-86)*

**Дуо ҳангоми таҳорат**

Барои ба таври комил анҷом ёфтани таҳорат аввал ***«Бисмиллоҳ»*** бигӯяд. Ҳазрати Абӯҳурайра (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

***«Таҳорати касе, ки номи Худоро нахонад, ба таври комил анҷом намеёбад».*** *[[87]](#footnote-87)*

Сипас ин дуоро низ бихонад:

" اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي ".

***«Аллоҳуммағфир лӣ занбӣ ва вассиъ лӣ фӣ дорӣ ва борик лӣ фӣ ризқӣ».***

***«Парвардигоро ! Гуноҳи маро бибахшо ва аҳли хонаамро фарохдаст бигардон ва дар рӯзии ман баракат бидеҳ».****[[88]](#footnote-88)*

***Як мулоҳизаи муҳим!***

Дар мавриди вақти хондани дуои мазкур донишмандон ихтилоф кардаанд, ки оё онро дар аснои таҳорат бихонад ё баъди таҳорат? Аллома Нававӣ дар «Азкор»-и худ менависад, ки дар аснои таҳорат бихонад ё баъди он, ҳарду ҷоиз аст.[[89]](#footnote-89)

**Дуо баъди фориғ шудан аз таҳорат**

Баъд аз таҳорат ин дуоро бихонад:

" أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ".

***«Ашҳаду ан ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан ъабдуҳу ва расулуҳу. Аллоҳумма-ҷъалнӣ мина-т-таввобина ваҷъалнӣ мина-л-мутатаҳҳирин».***

***«Шаҳодат медиҳам, ки нест маъбуде ба ҷуз Аллоҳи ягона, ки Ӯро шарике нест ва шаҳодат медиҳам, ки Муҳаммад (с) банда ва фиристодаи Ӯст. Ай Парвардигор! Маро аз ҷумлаи бисёр тавбакунандагон ва онҳое, ки худро пок нигоҳ медоранд, бигардон!».***

Амирулмуъминин Умар ибни Хаттоб (р) дар фазилати ин дуо аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

***«Шахсе таҳорати хуб кунад ва ин дуоро бихонад, ҳашт дари биҳишт ба рӯяш боз мешавад ва ӯ аз кадом даре, ки хост, дохил мешавад».****[[90]](#footnote-90)*

**Дуо ҳангоми пӯшидани либос**

" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ " .

***«Алҳамду лиллоҳиллазӣ касонӣ ҳоза-с-савба ва разақаниҳи мин ғайри ҳавлин миннӣ ва ло қувва».***

***«Ҳамду сано Худоеро, ки ин либосро ба ман пӯшонид ва онро бе ҳеҷ қудрату тавоноие рӯзиям кард».***

Ҳазрати Анас (р) аз Паёмбар (с) дар бораи фазилати ин дуо ривоят мекунад, ки шахсе дар вақти либоспӯшӣ ин дуоро бихонад, гуноҳаш бахшида мешавад.[[91]](#footnote-91)

**Дуо ҳангоми пӯшидани либоси нав**

Ҳазрати Абӯсаиди Худрӣ (р) ривоят мекунад, ки ҳар гоҳ Паёмбар (с) либоси нав мепӯшид, ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَه وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ".

***«Аллоҳумма лака-л-ҳамду анта касавтаниҳи, асъалука хайраҳу ва хайра мо суниъа лаҳу ва аъузу бика мин шарриҳи ва шарри мо суниъа лаҳу».***

***«Худоё! Ситоиш Турост, ки ин либосро ба ман пӯшондӣ, аз Ту хайри онро ва хайре, ки барояш сохта шудааст, мепурсам ва аз шарру бадии он ва бадие, ки барояш сохта шудааст, паноҳ металабам».****[[92]](#footnote-92)*

**Вақте яке аз наздиконро дар либоси нав дидӣ, ин дуоро бихон**

Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) либоси тозаеро дар тани Умар (р) дида, пурсид: ***«Либоси нав аст ё шусташуда?».***Умар арз кард: «Шусташуда!». Паёмбар (с) ин калимаҳоро хонд:

" اِلْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا سَعِيْداً! ".

***«Илбас ҷадидан ва ъиш ҳамидан ва мут шаҳидан».***

***«Доим либоси нав бипӯшӣ, зиндагии зебо кунӣ ва шаҳид бимирӣ».*** *[[93]](#footnote-93)*

**Фоида:** Ҳангоми пӯшидани либос, кафш ва монанди он одоби шаръӣ ин аст, ки онро аз тарафи рост бипӯшад. Аз ҳазрати Оиша (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) дӯст медошт ҳамаи корҳои хубро аз рост шурӯъ кунад. [[94]](#footnote-94)

**Дуои баромадан аз хона**

Бандаи мусулмон ҳамеша бо таваккул намудан бар Худо аз манзил берун меравад ва бо ҳамин восита робитаашро бо Парвардигораш тақвият медиҳад ва аз ҳар фитнаю бадӣ дар амон мемонад.Ҳазрати Анас (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки Расулуллоҳ (с) фармуд:

**«*Шахсе, ки мехоҳад аз хона берун равад, ин дуоро бихонад:***

" بِسْمِ اللهِ, تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ولا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ ".

*«****Бисмиллоҳи таваккалту ъалаллоҳи ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ».***

***«Ба номи Худо, бар Аллоҳ таваккул кардам, нест қудрату қуввате, магар ба тавфиқи Аллоҳ».***

Ҳар гоҳ ин дуоро хонд, аз ҷониби фариштае ба ӯ гуфта мешавад:

***«Ҳидоят ёфтӣ ва туро*** *(ҳамин дуо аз ҳар бадӣ)* ***кофӣ аст».****[[95]](#footnote-95)*

Ҳазрати Умми Салама (р) ривоят мекунад, ки ҳар гоҳ Паёмбар (с) аз хона мебаромад, ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيّ ".

**«Аллоҳумма иннӣ аъузу бика ан азилла ав узалла ав азилла ав узалла ав азлима ав узлама ав аҷҳала ав юҷҳала ъалайя».**

***«Худоё! Ба Ту паноҳ мебарам аз ин ки худам гумроҳ шавам ё ба василаи дигаре гумроҳ шавам, ё билағжонам ё лағжонида шавам, ё зулм кунам ё мавриди зулм қарор гирам, ё озор диҳам ё ба ман озор расад».****[[96]](#footnote-96)*

**Салом додан худ дуост**

Шояд дар дигар забонҳову дину ойинҳо масъалаи «салом» як амри оддӣ бошад, аммо дар дину ойини мусулмонон «салом» ибодат аст, ки маънои дуоро дорад. Пас шахсе бо бародари мусалмони худ мулоқот кард, ***«Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ »*** бигӯяд ва дар ҷавоб мухотаб ***«Ва алайкуму-с-салом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу»*** бигӯяд.[[97]](#footnote-97)

**Дуои масҷид рафтан**

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ба сӯи масҷид мерафт ва ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، أَوَ قَالَ وَاجْعَلْنِي نُورًا " .

***«Аллоҳумма-ҷъал фӣ қалбӣ нуран ва фӣ самъӣ нуран ва фӣ басарӣ нуран ва ъан яминӣ нуран ва ъан шимолӣ нуран ва амомӣ нуран ва халфӣ нуран ва фавқӣ нуран ва таҳтӣ нуран ваҷъал лӣ нуран ваҷъалнӣ нуран».***

***«Худоё! Дар дилам нуре қарор деҳ ва дар чашмам нуре ва дар гӯшам нуре ва аз самти ростам нуре ва аз самти чапам нуре ва аз болову поёнам нуре ва аз рӯ ба рӯям ва аз сарам нуре ва маро нуронӣ кун,*** *(ё фармуд, ки:)* ***ва маро нур бигардон».***

**Дуои вақти шунидани азон**

Шахсе азонро шунид, баробари муаззин бояд калимоти азонро такрор кунад. Ҳазрати Абӯсаиди Худрӣ (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

***«Ҳар гоҳ ки азонро шунидед, пас, чунон ки муаззин мегӯяд, бигӯед».*** *[[98]](#footnote-98)*

Аз ривояти Ҳазрати Умар (р) низ ҳамин ҳукм бармеояд, ки шахсе азонро шунид, ҳамчун муаззин калимоти азонро такрор кунад, ба ҷуз ҷумлаи ***«Ҳайя ъала-с-салоҳ»*** ва ***«Ҳайя ъала-л-фалоҳ»*** шунаванда ба ҷои он бигӯяд:

***«Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ».***

***«Ҳеҷ тавоноӣ ва қудрате барои дурӣ аз гуноҳ ва пойдорӣ бар тоату фармони Худо нест, магар бо кумак ва ёрии Худо».*** [[99]](#footnote-99)

**Дуои баъди азон**

Баъд аз шунидани азон ин дуоро бихонад:

" اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ " .

***«Аллоҳумма Рабба ҳозиҳи-д-даъвати-т-томма ва-с-салоти-л-қоима оти Муҳаммадани-л-василата ва-л-фазилата вабъасҳу мақоман маҳмуданиллазӣ ваъадтаҳу».***

***«Худоё, Парвардигори ин дуоҳо ва намозе, ки барпо мешавад, ба Муҳаммад васила ва фазилат ато фармо ва ӯро манзилат ва мақоми неку, ки ваъда додаӣ, бидеҳ».***

Лафзи «васила», ки дар дуо омадааст, дараҷа ва мақоме дар ҷаннат аст. Хондани ин дуо фазилатҳои зиёде дорад ва яке аз он фазилатҳо ин аст, ки хонандаи ин дуо ба шафоати Паёмбар (с) ноил мегардад. Чунончи ҳазрати Ҷобир (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

***«Ҳар кас азонро шунида, ин дуо*** *(-и дар боло зикр шуда)****-ро хонад, шафоати ман рӯзи қиёмат ба ӯ насиб мегардад».****[[100]](#footnote-100)*

**Дуоҳои вақти дохил шудан ба масҷид**

Вақте ба масҷид дохил мешавад, ба пои рост дохил шавад ва сипас *«****Бисмиллоҳ****»* гуфта, ба Паёмбар (с) дуруд бифиристад ва ин дуоро бихонад:

" اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ " .

***«Аллоҳумма-фтаҳ лӣ абвоба раҳматика».***

***«Худоё! Дарҳои раҳмататро ба рӯйи ман бикушо».*** *[[101]](#footnote-101).*

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ҳар вақте дохили масҷид мешуд, ин дуоро низ мехонд:

" أَعوذُ باللهِ العَظيم وَبِوَجْهِهِ الكَرِيم وَسُلْطانِه القَديم مِنَ الشّيْطانِ الرَّجيم " .

***«Аъузу биллоҳи-л-ъазим ва биваҷҳиҳи-л-карим ва султониҳи-л-қадим мина-ш-шайтони-р-раҷим».***

***«Ба Худованди бузург ва рӯи гиромӣ*** *(ки лоиқи ҷалоли Ӯст)* ***ва қудрати қадим ва азалии Ӯ аз бадии шайтони рондашуда паноҳ мебарам».***

Шахсе ин дуоро бихонад, Худованд ӯро тамоми рӯз аз бадии шайтон ҳифозат мекунад. [[102]](#footnote-102)

**Амалҳое, ки дар масҷид бояд анҷом дод**

Масҷид хонаи Худо ва ҷои тоату ибодат буда, суханони беҳуда ва аз кору бори зиндагии дунё сӯҳбат кардан дар он раво нест. Вақте банда пеш аз даромадани вақт дохили масҷид мешавад ва ё баъди гузоридани намоз он ҷо мемонад, вақти худро беҳуда сарф накунад, балки ба намозҳои иловагӣ, зикр ва бештар ба тиловати Қуръон масруф бошад. Худованд мефармояд:

" فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ " .

**«Дар хонаҳое, ки Худо рухсат дод арҷмандаш доранд ва номаш дар он ҷо ёд шавад ва Ӯро ҳар бомдоду шабонгоҳ тасбеҳ гӯянд».[[103]](#footnote-103)**

Паёмбар (с) фармудааст:

" إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ " .

***«Хонаҳои Худованд барои чизе сохта шудааст, ки ба хотири он бино шудааст. Барои зикри Худованд, намоз ва тиловати Қуръон».*** *[[104]](#footnote-104)*

**Дуои ифтитоҳи намоз**

Сипас вақте ният карда, дар намоз дохил мешавад, пеш аз қироат ин дуоро бихонад. Аз ҳазрати Алӣ (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) ба ин дуоҳо намозашро ифтитоҳ мекард:

" وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ".

***«Ваҷҷаҳту ваҷҳия лиллазӣ фатара-с-самовоти ва-л-арза ҳанифан ва мо ана мина-л-мушрикин. Инна салотӣ ва нусукӣ ва маҳёя ва мамотӣ лиллоҳи Рабби-л-ъоламин, ло шарика лаҳу ва бизолика умирту ва ана мина-л-муслимин».***

***«Рӯй овардам ба даргоҳи касе, ки осмонҳо ва заминро офаридааст ва ман аз ҷумлаи мушрикон нестам. Намозу қурбонии ман ва зиндагию маргам барои Парвардигори ҷаҳониён аст, ки шарике надорад, ман ба анҷоми ин корҳо амр шудаам ва ман яке аз мусулмононам».***

Сипас ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا ، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ".

***«Аллоҳумма Анта-л-Малику ло илоҳа илла Анта, Анта Раббӣ ва ана ъабдука, заламту нафсӣ ваътарафту бизанбӣ, фағфир лӣ зунубӣ ҷамиъан, иннаҳу ло яғфиру-з-зунуба илла Анта, ваҳдинӣ лиаҳсани-л-ахлоқ, ло яҳдӣ лиаҳсаниҳо илла Анта, васриф ъаннӣ саййиаҳо, ло ясрифу ъаннӣ саййиаҳо илло Анта».***

***«Худовандо! Подшоҳе ва маъбуде барҳақ ба ҷуз Ту нест, Ту Парвардигори ман ҳастӣ ва ман бандаат ҳастам, ба нафси худ ситам кардам ва ба гуноҳонам эътироф дорам, пас ҳамаи гуноҳонамро биомурз, зеро гуноҳонро ҷуз Ту касе намеомурзад, маро ба беҳтарин ахлоқ бирасон, зеро ҳеҷ кас ба беҳтарин аҳлоқ намерасонад, магар Ту, ахлоқи бадро аз ман дур бидор, зеро ҳеҷ кас ахлоқи бадро дур намедорад, магар Ту».***

Ин дуоро низ мехонд:

" لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ، وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ".

***«Лаббайка ва саъдайка, ва-л-хайру куллуҳу биядайка, ва-ш-шарру лайса илайка, ана бика ва илайка, таборакта ва таъолайта, астағфирука ва атубу илайка».***

***«Бор-бор иҷобати фармонат мекунам, саодат ҳама дар ихтиёри Туст ва хайру хушӣ ҳама дар дасти Туст ва бадӣ сӯи Ту роҳ надорад. Ман аз Туям ва ба сӯи Ту меоям, баракатат бештар ва мартабаат болотар аз ин аст, ки касе онро дарк кунад, аз Ту омурзиш мехоҳам ва ба сӯи Ту бармегардам».****[[105]](#footnote-105)*

Абӯсаиди Худрӣ (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) бо ин дуо намозашро ифтитоҳ мекард:

" سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ".

***«Субҳонакаллоҳумма ва биҳамдика ва таборакасмука ва таъоло ҷаддука ва ло илоҳа ғайрука».***

***«Худовандо! Покӣ Турост ва ҳамду ситоиш Турост, номи Ту муборак аст ва азамати Ту аз ҳама болост ва ғайр аз Ту Худое нест».*** *[[106]](#footnote-106)*

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) байни такбири таҳрима ва қироаташ дар намоз каме хомӯш меистод, дар бораи ин амалаш аз ӯ пурсон шудам, гуфт: ***«Ман ин дуоро мехонам:***

" اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ " .

***«Аллоҳумма боъид байнӣ ва байна хатоёя камо боъадта байна-л-машриқи ва-л-мағриб. Аллоҳумма наққинӣ мина-л-хатоё камо юнаққа-с-савбу-л-абязу мина-д-данас. Аллоҳуммағсил хатоёя би-л-мои ва-с-салҷи ва-л-барад».***

***«Худоё! Маро аз гуноҳонам ба андозаи фосила байни машриқ ва мағриб дур гардон. Худоё! Маро аз гуноҳонам пок гардон, ҳамчунон ки ҷомаи сафед аз чирк ва олудагӣ пок гардонида мешавад. Худоё! Гуноҳони маро бо обу барф бишӯ».*** *[[107]](#footnote-107)*

**Масъала**: Шахсе, ки танҳо намоз мегузорад, метавонад ҳамаи дуоҳои мазкурро дар ифтитоҳи намоз ҷамъ кунад, аммо имом дар намози ҷамоат ба хотири тӯлонӣ нашудани намоз ва риояи синну соли қавм, бахусус шахсони маъзуру маъюб ба яке аз онҳо иктифо кунад. Ҳамчунин дар ғайри намоз хондани онҳо хуб аст. Аллома Нававӣ (р) мегӯяд: *«Ҳамаи он чи ёд шуд, дар ҳадиси саҳеҳ аз Паёмбар (с) собит шудааст. Шахсе метавонад ҳамаи инҳоро дар ифтитоҳи намоз бихонад ва метавонад ҳар вақт қисмате аз онҳоро бихонад».*[[108]](#footnote-108)

**Дуоҳо дар рукуъ ва саҷда**

Дар бораи фазилати дуо дар рукуъ ва саҷда ривоятҳои зиёде омадааст. Дар ҳадисе Паёмбар (с) мефармояд:

" ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ".

***«Ҳамоно манъ шудаам, ки дар рукуъ ва саҷда қироат кунам. Пас, дар рукуъ таъзими Парвардигоратонро кунед ва дар саҷда бисёр дуо кунед, ки шоиста аст дуоятон пазируфта шавад».*** *[[109]](#footnote-109)*

Аз худи Паёмбар (с) дуоҳои зиёде ривоят шудааст, ки дар ҳолати рукуъ ва саҷда дуо мекард. Бархе аз ин дуоҳоро ба хонандагон пешкаш мекунем.

**Дуоҳо дар ҳолати рукуъ**

Ҳазрати Ҳузайфа (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) дар рукуъи худ ин дуоро мекард:

" سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ".

***«Субҳона Раббия-л-Ъазим».***

***«Пок аст Парвардигори Боазамати ман».*** *[[110]](#footnote-110)*

Ба ривояти ҳазрати Алӣ (р) Паёмбари Худо (с) дар рукуъаш ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْت، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي " .

***«Аллоҳумма лака ракаъту ва бика оманту ва лака асламту. Хашаъа лака самъӣ ва басарӣ ва муххӣ ва ъазмӣ ва ъасабӣ».***

***«Бор Илоҳо! Барои азамати Ту рукуъ кардам ва ба Ту имон овардам, гӯшу чашм ва мағзу устухону рагу пайам барои Ту хушуъ ва фурӯтанӣ намуданд».*** *[[111]](#footnote-111)*

Аммо ба ривояти ҳазрати Оиша (р) дуои Паёмбар (с) дар рукуъ ва суҷудаш чунин аст:

" سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ".

***«Суббуҳун Қуддусун Раббу-л-малоикати ва-р-рӯҳ».***

***«Поку муқаддас аст Парвардигори фариштагон ва Ҷабраил».***

" سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ".

***«Субҳонакаллоҳумма Раббано ва биҳамдика, Аллоҳуммағфир лӣ».***

***«Худовандо! Покӣ Турост, Парвардигоро! Ҳамду ситоишатро мегӯям. Худовандо, маро мағфират намо».***

Мутобиқи ривояти модарамон Оиша (р) низ дуои мазкурро Паёмбар (с) дар рукуъ ва суҷуд низ мегуфт. [[112]](#footnote-112)

**Эзоҳ:** Агар хондани ин дуоҳо боиси тӯлонӣ шудани намоз ва малолати муқтадиён шавад, беҳтар аст имом фақат бо гуфтани ***«Субҳона Раббия-л-Ъазим»*** се ё панҷ бор иктифо кунад.[[113]](#footnote-113)

**Дуои бархостан аз рукуъ**

Вақте намозгузор аз ҳолати рукуъ сарашро мебардорад, ин дуоро бихонад:

" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ".

***«Самиъаллоҳу лиман ҳамидаҳ».***

***«Худованд шунид ситоиши касеро, ки Ӯро ситоиш кард».***

Сипас вақти рост шудан ин дуоро бихонад:

" رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ".

***«Раббано ва лака-л-ҳамд».***

***«Парвардигоро! Ҳамду ситоиш Турост».*** *[[114]](#footnote-114)*

Дар бораи фазилати ин дуо ҳазрати Абӯҳурайра (р) аз Паёмбар (с) чунин ривоят мекунад:

***«Чун имом «Самиъаллоҳу лиман ҳамидаҳ» гӯяд, шумо «Раббано ва лака-л-ҳамд» гӯед».****[[115]](#footnote-115)*

Ҳазрати Рифоа ибни Рофиъ (р) ривоят мекунад, ки рӯзе аз паси Паёмбар (с) намоз мегузоридем, вақте Паёмбар (с) сари худро аз рукуъ бардошта, ***«Самиъаллоҳу лиман ҳамидаҳ»*** гуфт,саҳобае, ки аз паси Паёмбар (с) буд, гуфт:

" رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ".

***«Раббано ва лака-л-ҳамду ҳамдан касиран муборакан фиҳи».***

***«Парвардигори мо! Ҳамди бисёри поки муборак Турост».***

Чун Паёмбар (с) салом дод, гуфт: ***«Чӣ касе чунин гуфт?»***Он мард гуфт: «Ман будам». Паёмбар (с) фармуд:***«Сӣ фариштаро дидам, ки барои навиштани он бо ҳам пешӣ мегирифтанд».*** *[[116]](#footnote-116)*

Аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Абӯавфо (р) ривоят аст, ки чун Паёмбар (с) сар аз рукуъ бармедошт, мегуфт:

" اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالْبَرْدِ وَالثَّلْجِ ، وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَنَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوبُ الأَبْيضُ مِنَ الْوَسَخِ ".

***«Аллоҳумма лака-л-ҳамду милъа-с-самовоти ва-л-арзи ва милъа мо шиъта мин шайъин баъду. Аллоҳумма таҳҳирнӣ би-л-барди ва-с-салҷи ва-л-мои-л-борид. Аллоҳумма таҳҳирнӣ мина-з-зунуби ва наққинӣ минҳо камо юнаққа-с-савбу-л-абязу мина-л-васах».***

***«Худовандо! Ҳамду ситоиш Турост, ба пурии осмонҳову замин ва ҳар чи Ту бихоҳӣ. Худовандо! Маро бо яху барф ва оби хунук покиза гардон. Худовандо! Маро аз гуноҳ покиза гардон ҳамон гуна, ки ҷомаи сафед аз чирк покиза гардонида мешавад».*** *[[117]](#footnote-117)*

**Дуоҳо дар ҳолати саҷда**

Суннат он аст, ки намозгузор дар ҳолати саҷда бигӯяд:

" سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ".

***«Субҳона Раббия-л-Аъло».***

***«Пок аст Парвардигори ман, ки баландмартаба аст».*** *[[118]](#footnote-118)*

Аз ҳазрати Алӣ (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) вақте ба саҷда мерафт, мегуфт:

" اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّه أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ".

***«Аллоҳумма лака саҷадту ва лака асламту, саҷада ваҷҳӣ лиллазӣ халақаҳу ва саввараҳу фааҳсана сувараҳу ва шаққа самъаҳу ва басараҳу. Таборакаллоҳу Аҳсану-л-холиқин».***

***«Худовандо! Барои Ту саҷда кардам ва ба Ту имон овардам. Чеҳра ва сару сурати ман барои касе саҷда мекунад, ки онро офарид ва тасвири онро бисёр зебо кашид ва дар он гӯшу чашмашро ҷой дод. Пас муборак аст Аллоҳ, ки беҳтарин ва шоистатарин офаринанда аст».*** *[[119]](#footnote-119)*

Аз ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) дар саҷдааш мегуфт:

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ ".

***«Аллоҳуммағфир лӣ занбӣ куллаҳу диққаҳу ва ҷиллаҳу ва аввалаҳу ва охираҳу ва ъалониятаҳу ва сирраҳу».***

***«Худовандо! Ҳамаи гуноҳони кӯчаку бузург ва аввалу охир ва ошкору ниҳони маро биомурз».*** *[[120]](#footnote-120)*

Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки шабе аз Паёмбар (с) шунидам, ки дар саҷда ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ".

***«Аллоҳумма иннӣ аъузу биризока мин сахатика ва аъузу бимуъофотика мин ъуқубатика ва аъузу бика минка ло уҳсӣ саноан ъалайка камо аснайта ъала нафсика».***

***«Худовандо! Аз хашми Ту ба ризои Ту паноҳ мебарам ва аз уқубатат ба афват паноҳ мебарам ва аз азоби Ту ба Ту паноҳ мебарам, он гуна ки Ту шоистаи сано ва ситоиш ҳастӣ ва худро сано гуфтаӣ, аз уҳдаи ман берун аст ва ман наметавонам онро ба ҷо биёрам».*** *[[121]](#footnote-121)*

Паёмбар (с) дуои мазкурро дар охири намози витр низ хондааст.

**Дуоҳои байни ду саҷда**

Аз Паёмбар (с) дуоҳое ривоят шудааст, ки онҳоро дар намоз байни ду саҷда мехонд. Чунончи, аз ҳазрати Ҳузайфа (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) байни ду саҷда ин дуоро мехонд:

" رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي ".

***«Раббиғфир лӣ, Раббиғфир лӣ».***

***«Парвардигоро! Маро биомурз, Парвардигоро! Маро биомурз».****[[122]](#footnote-122)*

Ҳамчунин аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) байни ду саҷда ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي ".

***«Аллоҳумма-ғфир лӣ варҳамнӣ, ваҷбурнӣ, варфаънӣ, варзуқнӣ, ваҳдинӣ».***

***«Худоё! Маро биомурз ва ба ман раҳм кун, ба ман саломатӣ деҳ, маро ҳидоят кун ва ба ман рӯзӣ деҳ».*** *[[123]](#footnote-123)*

**Масъала:** Барои шахси танҳогузор беҳтар аст, ки байни зикру дуоҳо ҷамъ намояд, яъне он зикру дуоҳое, ки ҳангоми бархостан аз рукуъ ва байни ду саҷда зикр шудаанд, намозгузор то ҳадди имкон байни онҳо ҷамъ карда бихонад. Аз Паёмбар (с) ривоят шудааст, ки фармуд:

***«Намоз дуруст намешавад, модоме ки мард пушти худро дар рукуъ ва саҷда дуруст накунад».****[[124]](#footnote-124)*

Пас аз рукуъ ва саҷда бархостан бояд ба оромиш ва ба ҳадде сурат гирад, ки ҳамаи аъзо дар мақоми худ мустақим ва рост шаванд. Қавли дуруст ва мухтори мазҳаби Имом Абӯҳанифа (р) ин аст, ки ҳар рукни намозро бояд бо итминон ва оромиш ба ҷо биёрад, вагарна намозашро бояд аз сар бихонад.

Мутаасифона, имрӯз баъзе аз намозгузорон ба ин масъала ҳеҷ аҳаммият намедиҳанд, алалхусус дар ҳолати аз рукуъ бархостан сарро набардошта ва миёни худро рост накарда, ба саҷда мераванд. Агарчи имом аз хавфи тӯлонӣ шудани намоз ва риояи ҳоли қавм метавонад дар ҳолати бархостан аз рукуъ ба «***Самиъаллоҳу лиман ҳамидаҳ»*** ва ***«Раббано ва лака-л-ҳамд»*** ва дар байни ду саҷда ба гуфтани *«****Аллоҳуммағфир лӣ»*** иктифо кунад. Вале хуб мешуд барои таълим аз дуоҳои мазкур истифода мекард.[[125]](#footnote-125)

**Дуоҳои саҷдаи тиловат**

Бо хондани ояти саҷда ба хонанда ва шунаванда воҷиб аст, ки саҷда кунад. Дар саҷдаи тиловат метавонад дуои саҷдаи намоз ***«Субҳона Раббия-л-Аъло»***-ро се бор бихонад. Инчунин аз Паёмбар (с) дуое нақл шудааст, ки онро дар саҷдаи тиловат мекард:

" سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ".

***«Саҷада ваҷҳӣ лиллазӣ халақаҳу ва шаққа самъаҳу ва басараҳу биҳавлиҳи ва қувватиҳи».***

***«Рӯям саҷда кард барои зоте, ки онро офарида, ба қудрати хеш гӯшу чашмашро боз кард».*** *[[126]](#footnote-126)*

**Дуоҳои баъд аз ташаҳҳуд пеш аз салом**

Суннат аст, ки намозгузор баъд аз хондани ташаҳҳуди охир пеш аз салом ҳар дуое аз дуоҳои маъсура, ки дилаш мехоҳад, барои хайр ва саодати дунёву охират бар забон биёрад ва дуо кунад. Аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) ба мо ташаҳҳудро ёд дод ва дар охири он фармуд:

" ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاء " .

***«Сипас ҳар дуое, ки бихоҳед, интихоб кунед».****[[127]](#footnote-127)*

Дар ин ҷо якчанд дуое аз он дуоҳоро зикр мекунем.

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят мекунад, ки Абӯбакри Сиддиқ (р) ба Паёмбар (с) гуфт: «Маро дуое биомӯз, ки дар намозам онро бихонам». Паёмбар (с) фармуд:

" اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيم " .

***«Аллоҳумма иннӣ заламту нафсӣ зулман касиран ва ло яғфиру-з-зунуба илла Анта, фағфир лӣ мағфиратан мин ъиндика варҳамнӣ, иннака Анта-л-Ғафуру-р-Раҳим».***

***«Худовандо! Ман ба худ ситами бисёр кардам ва ба ҷуз Ту касе гуноҳонро намебахшад. Пас, маро ба бахшандагии худ бибахш ва ба ман раҳм кун, бегумон Ту бахшишгар ва бисёр меҳрубонӣ».*** *[[128]](#footnote-128)*

Ҳанзала ибни Алӣ (р) аз Миҳҷан ибни Адраъ ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ба масҷид даромад ва мардеро дид, ки ба хондани ташаҳҳуд машғул буд ва ин дуоро хонд:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ، يَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука ё Аллоҳу-л-Воҳиду-л-Аҳаду-с-Самад, аллазӣ лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаҳу куфуван аҳад, ан тағфира лӣ зунубӣ, иннака Анта-л-Ғафуру-р-Раҳим».***

***«Худовандо! Ман аз Ту, ки ягона, танҳо ва бениёз ҳастӣ ва касе аз Ту назода ва Ту аз касе назодаӣ ва касе барои Ту ҳамсар ва баробар нест, масъалат дорам, ки гуноҳамро биомурзӣ, ҳамоно Ту бахшоишгару меҳрубонӣ».***

Паёмбар (с) баъд аз шунидани ин дуо фармуд: ***«Ту омурзида шудӣ»*** ва ин ҷумларо се бор такрор кард. [[129]](#footnote-129)

Аз ҳазрати Алӣ ибни Абӯтолиб (р) ривоят шудааст, ки чун Паёмбар (с) ба намоз меистод, охирин чизе, ки баъд аз ташаҳҳуд ва пеш аз салом мехонд, ин дуо буд:

" اللَّهمَّ اغفِرْ لي ما قَدَّمتُ وما أَخَّرْتُ، وما أَسْرَرْتُ ومَا أعْلَنْتُ، وما أَسْرفْتُ، وما أَنتَ أَعْلمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ، وَأنْتَ المُؤَخِّرُ لا إله إلاَّ أنْتَ " .

***«Аллоҳумма-ғфир лӣ мо қаддамту ва мо аххарту ва мо асрарту ва мо аъланту ва мо асрафту ва мо Анта аъламу биҳи миннӣ. Анта-л-Муқаддиму ва Анта-л-Муаххиру ло илоҳа илло Анта».***

***«Худовандо! Он чиро, ки қаблан кардаам ва он чиро, ки ба таъхир мондаам ва он чиро, ки пинҳонӣ ва ошкор кардаам ва он чиро, ки дар он исроф кардаам ва он чиро, ки Ту огоҳтар аз ман ҳастӣ, (ҳамаро) аз ман биомурз ва маро бибахш. Ту Муқаддиму Муаххир ҳастӣ, ба ҷуз Ту маъбуде барҳақ нест».*** *[[130]](#footnote-130)*

Паёмбар (с) дуои мазкурро баъд аз салом додан аз намоз низ хондааст.[[131]](#footnote-131)

Аз Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд: ***«Чун яке аз шумо ташаҳҳудро хондед, аз чор чиз ба Худо паноҳ баред*:**

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ " .

***«Аллоҳумма иннӣ аъузу бика мин ъазоби ҷаҳаннам ва мин ъазоби-л-қабри ва мин фитнати-л-маҳё ва-л-мамот ва мин шарри фитнати-л-Масиҳи-д-Даҷҷол».***

***«Худовандо! Ман аз азоби дӯзах ва азоби гӯр ва аз фитна ва балоҳои зиндагӣ ва марг ва аз бадӣ ва балои*** *(гумроҳсози)* ***Даҷҷол ба Ту паноҳ металабам»****. [[132]](#footnote-132)*

Аз ҳазрати Оиша (р) низ ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) дар намоз монанди ин дуо мекард:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ " .

***«Аллоҳумма иннӣ аъузу бика мин азоби-л-қабри ва аъузу бика мин фитнати-л-Масиҳи-д-Даҷҷол ва аъузу бика мин фитнати-л-маҳё ва-л-мамот ва аъузу бика мина-л-маъсами ва-л-мағрам».***

***«Худовандо! Ба Ту аз азоби қабр паноҳ мебарам, ба Ту аз балои ошӯбгари Даҷҷол паноҳ мебарам, ба Ту аз балоҳои зиндагӣ ва марг паноҳ мебарам ва ба Ту аз гуноҳ ва қарз паноҳ мебарам».***

Дар давоми ҳадис меояд, ки марде ба Паёмбар (с) гуфт, ки чаро ин қадар бисёр аз қарз паноҳ мебарӣ? Паёмбар (с) фармуд:

***«Мард, ки қарздор шуд, ҳар вақт сухан гӯяд, дурӯғ мегӯяд ва ҳар вақт, ки ваъда кунад, ваъдахилофӣ мекунад».*** *[[133]](#footnote-133)*

Ҳазрати Шаддод ибни Авс (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) дар намозаш ин дуоро мекард:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ, وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ, وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا, وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ, وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука-с-сабота фи-л-амри ва-л-азимата ъала-р-рушди ва асъалука шукра ниъматика ва ҳусна ибодатика ва асъалука қалбан салиман ва лисонан содиқан ва асъалука мин хайри мо таъламу ва аъузу бика мин шарри мо таъламу ва астағфирука лимо таълам».***

***«Худовандо! Аз Ту пойдорӣ дар кор ва иродаи огоҳона ва хирадмандонаро металабам, аз Ту сипосгузории неъмат ва ҳусни ибодат, қалби солиму забони ростгӯ ва беҳтарин чизе, ки медонӣ, металабам, аз бадии он чи ки медонӣ, паноҳ мебарам ва аз он чи ки медонӣ****(ман дар он кӯтоҳӣ кардам)****, омурзиш металабам».*** *[[134]](#footnote-134)*

Паёмбар (с) ба хондани ин дуо дар ғайри намоз низ тарғиб кардааст. [[135]](#footnote-135)

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят кардааст, ки Паёмбар (с) ба марде гуфт: ***«Дар намоз чӣ мехонӣ?»*** Гуфт: «Ташаҳҳуд мехонам, сипас мегӯям:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука-л-ҷанната ва аъузу бика мина-н-нор».***

***«Худовандо! Аз Ту биҳиштро металабам ва аз оташи дӯзах ба Ту паноҳ мебарам».***

Сипас он мард гуфт: «Ба Худо қасам, ман намедонам, ки шумо бо Муоз (р) чӣ замзама мекунед (яъне чӣ дуо мекунед)». Паёмбар (с) гуфт: ***«Мо низ дар бораи он ду (биҳишту дӯзах) замзама мекунем».*** [[136]](#footnote-136)

**Зикру дуоҳои баъди намоз**

Аз Паёмбар (с) зикру дуоҳои зиёде ривоят шудааст, ки онҳоро баъд аз салом додан аз намоз хондааст. Пас, суннат аст, ки намозгузор баъд аз намоз дар дуоҳои худ аз онҳо истифода кунад. Ҳоло чанде аз онҳоро ба хонандагон пешкаш мекунем.

Ҳазрати Савбон (р) мефармояд: «Чун Паёмбар (с) намозашро мехонд, се бор истиғфор мекард, сипас ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ " .

***«Аллоҳумма Анта-с-Салому ва минка-с-салому таборакта ё За-л-ҷалоли ва-л-икром».***

***«Худовандо! Ту Салом ҳастӣ ва саломатӣ аз Туст ва баракати Ту фаровон аст. Ай Соҳиби шукӯҳ ва бахшоиш».*** *[[137]](#footnote-137)*

Аз ҳазрати Муоз ибни Ҷабал (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) рӯзе дасти ӯро гирифта фармуд: ***«Ай Муоз, ба Худо қасам туро дӯст дорам. Ай Муоз, ба ту васият мекунам, ки ин дуоро баъд аз намоз тарк накунӣ:***

" اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " .

***«Аллоҳумма аъиннӣ ъало зикрика ва шукрика ва ҳусни ъибодатика».***

***«Худовандо! Маро дар зикру шукрат кӯмак кун ва аз ҳусни ибодатат баҳраварам соз».*** *[[138]](#footnote-138)*

Ҳазрати Варрод - котиби Муғира ибни Шуъба (р) ривоят мекунад, ки вақте Муғира ибни Шуъба (р) ба ҳазрати Муовия (р) китобе мефиристод, ба ман амр кард, то дар он бинависам, ки Паёмбар (с) баъд аз намози фарз ин дуоро мекард:

" لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

***«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва ҳува ъало кулли шайъин Қадир. Аллоҳумма ло мониъа лимо аътайта ва ло муътия лимо манаъта ва ло янфаъу за-л-ҷадди минка-л-ҷадд».***

***«Нест маъбуде барҳақ ба ҷуз Аллоҳ, Ӯ ягона аст, мулк ва ситоиш аз они Ӯст ва Ӯ бар ҳар чиз Тавоност. Худоё! Нест боздорандае ба он чи ато фармоӣ ва нест диҳандае аз он чи манъ фармоӣ ва тавонгарро тавонгариаш назди Ту суд надиҳад».[[139]](#footnote-139)***

Ҳазрати Зубайр (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) пас аз ҳар намоз ин дуоро мехонд:

" لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " .

***«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва ҳува ъало кулли шайъин Қадир. Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ. Ло илоҳа иллаллоҳу ва ло наъбуду илло ийёҳу лаҳу-н-ниъмату ва лаҳу-л-фазлу ва лаҳу-с-саноу-л-ҳасан. Ло илоҳа иллаллоҳу мухлисина лаҳу-д-дин ва лав кариҳа-л-кофирун».***

***«Нест маъбуде барҳақ ба ҷуз Аллоҳ, ки ягона ва бешарик аст. Подшоҳӣ ва ситоиш Ӯрост ва Ӯ бар ҳар коре Тавоност. Ҳеҷ тавоноӣ ва қудрате*** *(барои дурӣ аз гуноҳ ва пойдорӣ бар тоату фармони Худо)* ***нест, магар бо кумак ва ёрии Худо. Нест маъбуде барҳақ ҷуз Аллоҳ, танҳо Ӯро мепарастем ва Ӯст соҳиби неъмату фазл ва ситоиши некӯ. Ба ҷуз Аллоҳ маъбуде барҳақ нест, холисона дини Ӯро пайравӣ мекунем, агарчи кофирон инро нахоҳанду нороҳат шаванд». [[140]](#footnote-140)***

Аз Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд:

***«Шахсе баъд аз ҳар намоз сию се бор «Субҳоналлоҳ», сию се бор «Алҳамду лиллоҳ», сию се бор «Аллоҳу акбар» бигӯяд ва сипас ин зикрро бихонад:***

" لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, يُحْيِي وَيُمِيتُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " .

***«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду юҳйӣ ва юмиту ва ҳува ъало кулли шайъин Қадир»,***

***гуноҳони хурд ва ё сағираи ӯ омурзида мешаванд, агарчи ба андозаи кафки дарё бошанд».*** *[[141]](#footnote-141)*

Аз Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд: ***«Ду хислат аст, ки ҳар кас онҳоро пайваста анҷом диҳад, ӯро ба биҳишт мебаранд. Онҳо осон ҳастанд, вале камтар касе ба он амал мекунад».***Саҳобаҳо гуфтанд: «Онҳо кадоманд, ай Паёмбар (с)?» Фармуд: ***«Он ки баъд аз ҳар намози фарз даҳ бор «Алҳамду лиллоҳ», даҳ бор «Аллоҳу Акбар», даҳ бор «Субҳоналлоҳ»-ро бигӯяд ва чун ба хоб рафтӣ, сад бор:***

" سبْحانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ للَّهِ، اللَّه أكْبرُ " .

***«Субҳоналлоҳ», «Алҳамду лиллоҳ», «Аллоҳу Акбар» гӯӣ, ки ҳама*** *(дар панҷ намози фарзӣ ва вақти хоб)* ***ду саду панҷоҳ бор мешавад, вале аз назари подош ду ҳазору панҷсад бор ба ҳисоб меояд. Кадом яке аз шумо дар як шабонарӯз ду ҳазору панҷсад амали ношоиста анҷом медиҳад?***Саҳобагон гуфтанд: Чӣ гуна ба он кам амал мекунанд? Паёмбар (с) гуфт: ***«Шайтон ба ҳангоми намоз инсонро васваса мекунад ва ниёзҳоро ба ёди ӯ меорад, дар натиҷа он зикрҳоро намегӯяд. Ба ҳангоми хоб низ ӯро васваса мекунад ва хоб ӯро фаро мегирад, дар натиҷа онро намегӯяд».***Ҳазрати Абдуллоҳ (р) мегӯяд: «Ман Паёмбар (с)-ро дидам, ки он зикрҳоро бо (ангуштони) дасти худ мешумурд». [[142]](#footnote-142)

Аз Умми Салама (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) ҳар гоҳ намози субҳро мехонд, ин дуоро мехонд:

" اللّهُمّ إنّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبّلاً وَرِزْقًا طَيّبًا " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука илман нофиъан ва амалан мутақаббалан ва ризқан таййибан».***

***«Худовандо! Аз Ту илми судманд ва амали мақбул ва ризқи ҳалол мехоҳам».[[143]](#footnote-143)***

Ин дуоро ҳар вақт хондан хуб аст.

Аз ҳазрати Саъд ибни Абӯваққос (р) ривоят шудааст, ки ӯ ба фарзандони худ дуоҳоеро меомӯхт, ҳамон гуна ки муаллим навомӯзонро китобат меомӯзонад ва мегуфт, ки Паёмбар (с) ба василаи ин дуоҳо баъди ҳар намоз паноҳ мебурд:

" اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والْبُخلِ وَأَعوذُ بِكَ مِنْ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَل العُمُرِ وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيا ، وأَعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبر " .

***«Аллоҳумма иннӣ аъузу бика мина-л-ҷубни ва-л-бухли ва аъуза бика мин ан урадда ило арзали-л-ъумури ва аъузу бика мин фитнати-д-дунё ва аъузу бика мин фитнати-л-қабр».***

***«Худовандо! Аз бахилию тарсӯӣ, аз бадтарин рӯзҳои зиндагӣ*** *(даврони пирӣ),* ***аз фитнаву ошӯби дунё ва аз азоби қабр ба Ту паноҳ мебарам». [[144]](#footnote-144)***

Ҳазрати Уқба ибни Омир (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ба ман амр кард, ки баъд аз ҳар намоз муаввизатайн (сураи «Фалақ» ва «Нос»)-ро бихонам. [[145]](#footnote-145)

Инчунин дар бораи фазилати хондани «Ояту-л-Курсӣ» баъди ҳар намоз аз Паёмбар (с) ҳадис ривоят шудааст. Мутобиқи ривояти ҳазрати Алӣ (р) ҳар кас баъд аз намози фарз «Ояту-л-Курсӣ»-ро бихонад, то намози баъдӣ дар ҳифзу паноҳи Худованд мемонад.[[146]](#footnote-146) Дар ривояти Абӯумома (р) омадааст, ки шахсе баъди ҳар намоз «Ояту-л-Курсӣ»-ро бихонад, баъд аз мурдан дохили ҷаннат мешавад. [[147]](#footnote-147)

**Дуо ва зикрҳои субҳу шом**

Зикру дуоҳое, ки дар вақти субҳу шом хонда мешаванд, аз Паёмбар (с) хеле зиёд ривоят шудааст. Дар ин рисола чанде аз онро ба таври мухтасар ба хонандагон пешкаш мекунем, то ҳифзи он осон шавад ва битавонанд ба онҳо побанд бошанд.

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад: «Паёмбар (с) саҳобагонро таълим медод, ки ҳар гоҳ субҳ шавад, ин дуоро бихонанд».

" اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " .

***«Аллоҳумма бика асбаҳно ва бика амсайно ва бика наҳё ва бика намуту ва илайка-н-нушур».***

***«Худоё! Бо фармони Ту субҳ кардем ва бо фармони Ту шом кардем, бо фармони Ту мемире м ва бо фармони Ту зинда мешавем ва зинда шудан ба сӯи Туст».***

Дар вақти шом ин дуоро бихонанд:

" اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " .

***«Аллоҳумма бика амсайно ва бика асбаҳно ва бика наҳё ва бика намуту ва илайка-н-нушур».***

***«Худоё! Бо фармони Ту шом кардем ва бо фармони Ту субҳ кардем, бо фармони Ту мемирем ва бо фармони Ту зинда мешавем ва зинда шудан ба сӯи Туст».[[148]](#footnote-148)***

" بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَع اسْمِهِ شيء في الأرضِ ولا في السماءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلِيمُ " .

***«Бисмиллоҳиллазӣ ло язурру маъа-смиҳи шайъун фи-л-арзи ва ло фи-с-самои ва Ҳува-с-Самиъу-л-Ъалим».***

***«Ба номи Худованде, ки номи Ӯро агар ба забон орем, ҳеҷ чиз дар замину осмон зарар намерасонад».***

Ҳазрати Усмон (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад: ***«Шахсе, ки дар субҳу шом ин дуоро се бор бихонад ҳеҷ чиз ба ӯ зарар расонида наметавонад».[[149]](#footnote-149)***

Ҳазрати Анас (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ба духтари худ Фотима (р) гуфт: ***«Ай Фотима, туро чӣ бозмедорад, ки ба насиҳатам амал кунӣ? Пас чун субҳ ё шом фаро расид, ин дуоро бихон:***

" يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلا تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ".

***«Ё Ҳаййу ё Қайюм, бираҳматика астағис, аслиҳ лӣ шаънӣ куллаҳу ва ло такилнӣ ило нафсӣ тарфата ъайнин».***

***«Ай (Худои) Зиндаи Пойдор, ба раҳматат паноҳ меорам. Тамоми корҳоямро ислоҳ кун ва миқдори як чашм ба ҳам задан ҳам маро ба ҳоли худ нагузор».*** *[[150]](#footnote-150)*

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад: *«Рӯзе Абӯбакри Сиддиқ (р) аз Паёмбар (с) хоҳиш кард, ки ба ӯ калимаҳоеро (дуоеро) таълим диҳад, то дар вақти дохилшавии субҳу шом онро бихонад. Паёмбар (с) ба хондани дуои зайл ӯро амр кард:*

" اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ نَفْسِي وَمِنْ شَرِ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ " .

***«Аллоҳумма Фотира-с-самовоти ва-л-арзи Олима-л-ғайби ва-ш-шаҳодати Рабба кулли шайъин ва маликаҳи. Ашҳаду ан ло илоҳа илло Анта, аъузу бика мин шарри нафсӣ ва мин шарри-ш-шайтони ва ширкиҳи ва ан ақтарифа ъало нафсӣ сӯан ав аҷурраҳу ило муслимин».***

***«Ай Парвардигор, Офаринандаи осмонҳо ва замин, Донои пӯшида ва ошкоро, Парвардигори ҳар чизе ва Молики он. Шаҳодат мидиҳам, ки маъбуде барҳақ ба ҷуз Ту нест. Паноҳ металабам ба Ту аз бадии нафсам ва аз бадии шайтон ва ин ки маро ба ширк бибарад ва аз ин ки нисбати худ бадие кунам ё бадиро ба мусулмоне нисбат диҳам». [[151]](#footnote-151)***

Дуои мазкурро пеш аз хоб низ метавонад бихонад.

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука-л-ъофията фи-д-дунё ва-л-охирати».***

***«Худоё! Ман аз Ту дар дунё ва охират офият металабам».***

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука-л-ъафва ва-л-ъофията фӣ динӣ ва дунёя ва аҳлӣ ва молӣ».***

***«Худоё! Ман дар дину дунёям ва хонавода ва молам аз Ту омурзиш ва офият мехоҳам».***

" اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي " .

***«Аллоҳумма-стур ъавроти ва омин равъотӣ».***

***«Худоё! Айбҳоямро бипӯшон ва тарсамро эмин гардон (дур кун)».***

" اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " .

***«Аллоҳумма-ҳфазнӣ мин байни ядайя ва мин халфӣ ва ъан яминӣ ва ъан шимолӣ ва мин фавқӣ ва аъузу бика мин ан уғтола мин таҳтӣ».***

***«Худоё ! Маро аз рӯ ба рӯям ва аз пушти сарам ва аз самти ростам ва аз самти чапам ва аз болоям ҳифозат фармо».***

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ҳар субҳу шом ин калимаҳои дуоиро мехонд ва онҳоро ҳеҷ гоҳ тарк намекард.[[152]](#footnote-152)

" اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَي عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُلَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ " .

***«Аллоҳумма Анта Раббӣ ло илоҳа илло Анта халақтанӣ ва ана ъабдука ва ана ъало аҳдика ва ваъдика мастатаъту. Аъузу бика мин шарри мо санаъту, абӯу лака биниъматика ъалайя ва абӯу лака бизанбӣ, фағфир лӣ фаиннаҳу ло яғфиру-з-зунуба илло Анта».***

***«Худовандо, Ту Парвардигори манӣ, маъбуде баҳақ ҷуз Ту нест, маро офаридӣ ва ман бандаи Туам ва ба паймон ва ваъдаи худ то ҷое, ки метавонам, пойдорам. Аз бадии он чи анҷом додам, ба Ту паноҳ мебарам, аз неъмати Ту бар худ огоҳам ва ба гуноҳам иқрор мекунам, маро биомурз, ҳамоно ҷуз Ту касе омурзандаи гуноҳон нест».***

Ҳазрати Шаддод ибни Авс (р) дар бораи фазилати ин дуо аз Паёмбар (с) ривоят кардааст, ки шахсе дуои мазкурро дар фарорасии шаб бихонад, агар аз ин дунё дар ҳамон шаб чашм пӯшад, дохили ҷаннат мешавад, ҳамчунин агар дар фарорасии рӯз бихонад ва аз ин дунё чашм пӯшад.[[153]](#footnote-153)

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ҳар шом ин дуоро мехонд:

" أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ " .

***«Амсайно ва амса-л-мулку лиллоҳ, ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва Ҳува ъало кулли шайъин Қадир. Раббӣ асъалука хайра мо фӣ ҳозиҳи-л-лайлати ва хайра мо баъдаҳо ва аъузу бика мин шарри мо фӣ ҳозиҳи-л-лайлати ва шарри мо баъдаҳо. Раббӣ аъузу бика мина-л-касали ва сӯи-л-кибар, Раббӣ аъузу бика мин азоби-н-нор ва азоби-л-қабр».***

***«Ба шомгоҳ ворид шудем ва ҷаҳониён ба шомгоҳ ворид шуданд, дар ҳоле ки ҷаҳон аз они Худо аст, ситоиш барои Ӯст, нест маъбуде барҳақ, магар Худои якто, шарике надорад, подшоҳӣ аз они Ӯ ва ситоиш аз барои Ӯст ва Ӯ бар ҳар чиз Тавоност. Парвардигорам, аз Ту хубии он чиро, ки дар ин шаб ва баъди он аст, металабам ва ба Ту аз бадии он чи дар ин шаб ва он чи пас аз он аст, паноҳ мебарам. Парвардигорам, ба Ту аз сустӣ ва бадии пирӣ паноҳ мебарам, Парвардигорам, ба Ту аз азоби оташ ва азоби қабр паноҳ мебарам».***

Дар давоми ривоят омадааст, ки Паёмбар (с) дар субҳ низ ҳамин дуоро мехонд, магар бо тағйири лафзи ***«Амсайно»*** ба *«****Асбаҳно».*** Пас дуо ба таври комил ҳангоми субҳ ин гуна хонда мешавад:

***«Асбаҳно ва асбаҳа-л-мулку лиллоҳ, ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва Ҳува ъало кулли шайъин Қадир. Раббӣ асъалука хайра мо фӣ ҳоза-л-явми ва хайра мо баъдаҳу ва аъузу бика мин шарри мо фӣ ҳоза-л-явми ва шарри мо баъдаҳу. Раббӣ аъузу бика мина-л-касали ва сӯи-л-кибар, Раббӣ аъузу бика мин азоби-н-нори ва азоби-л-қабр». [[154]](#footnote-154)***

Сураҳои «Ихлос», «Фалақ» ва «Нос»-ро низ субҳу шом се бор хондан фоидаҳои зиёде дорад, бандаро аз ҳар балову офат ва зарарҳои шайтон нигоҳ медорад. Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Хубайб (р) аз падари худ нақл мекунад, ки Паёмбар (с) ӯро ба хондани ин сураҳо дар субҳу шом амр карда фармуд: ***«Туро аз бадии ҳар чиз кофӣ аст». [[155]](#footnote-155)***

**Масъала:** Беҳтарин вақт барои хондани дуоҳои субҳ пас аз намози бомдод то тулӯи офтоб ва беҳтарин вақт барои хондани дуоҳои шом баъд аз аср то наздики ғуруби офтоб аст. Агар шахсе дар вақтҳои зикршуда дар хоб монд ё хондани дуоҳои субҳу шомро фаромӯш кард, метавонад дар миёни рӯз баъд аз тулӯи офтоб ё шаб баъд аз ғуруб онҳоро бихонад. Дар ҳадисе ҳазрати Умар (р) аз Паёмбар (с) чунин ривоят мекунад:

***«Шахсе аз баҳра ва насиби худ аз зикрҳо ё ғайри он*** *(монанди тиловати Қуръон ё намозу дуо)* ***дар хоб монд ё фаромӯш кард, метавонад онро байни намози бомдоду пешин хонад, барои ӯ монанди ин ки шаб онро хондааст, навишта мешавад». [[156]](#footnote-156)***

**Дуоҳои вақти берун баромадан аз масҷид**

Дар ҳолати баромадан аз масҷид ба пои чап барояд, сипас *«****Бисмиллоҳ»*** гуфта ба Паёмбар (с) низ саловот бифиристад ва ин дуоро бихонад:

" اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука мин фазлика».***

***«Худоё! Ман фазли Туро мехоҳам». [[157]](#footnote-157)***

" اللَّهُمَّ اعصِمْني مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم " .

***«Аллоҳумма-ъсимнӣ мина-ш-шайтони-р-раҷим».***

***«Худоё! Маро аз шайтони рондашуда нигоҳ дор». [[158]](#footnote-158)***

**Дуои дохил шудан ба хона**

Вақте банда ба хона медарояд, ***«Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим»*** гуфта дохил шавад ва ба аҳли хона салом диҳад. Худованд мефармояд:

" فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " .

**«Ва чун ба хонае дохил шавед, бар якдигар салом кунед. Ин таҳиятест муборак ва покиза аз ҷониби Худо. Худо оётро барои шумо инчунин баён мекунад, бошад, ки оқилона биандешед!».**[[159]](#footnote-159)

Аз Ҳазрати Анас (р) ривоят шудаст, Паёмбар (с) ба ӯ фармуд: **«*Ай писарам, ҳар гоҳ бар аҳли худ даромадӣ, салом кун, бароят ва барои аҳли хонаат баракат меорад». [[160]](#footnote-160)***

Ҳазрати Ҷобир (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) мегуфт:

***«Ҳар гоҳ шахс ба хонааш дохил шуда, дар вақти дохил шудан ва дар ҳангоми хӯрок хӯрдан номи Худоро ёд кунад, шайтон ба ёронаш мегӯяд: Наметавонед ин ҷо бихобед ва наметавонед бихӯред. Вале ҳар гоҳ дар вақти дохил шудан номи Худоро ёд накунад, шайтон мегӯяд: Ҷои шаб мондани худро ёфтед. Ва ҳар гоҳ дар вақти хӯрок хӯрдан номи Худоро ёд накунад, мегӯяд: Ҷои нон хӯрдан ва шаб монданро ёфтед». [[161]](#footnote-161)***

Аз ҳазрати Абӯмолики Ашъарӣ (р) ривоят шудааст, Паёмбар (с) фармуд:

***«Шахсе, ки дохили хона мешавад, ин дуоро бихонад:***

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука хайра-л-мавлиҷи ва хайра-л-махраҷ. Бисмиллоҳи валаҷно ва бисмиллоҳи хараҷно ва ъалаллоҳи Раббино таваккално».***

***«Парвардигоро! Аз Ту хубӣ ва хайри дохил шудан ва берун рафтанро мехоҳам. Ба номи Худо дохил шудем ва ба номи Худо берун шудем ва ба Парвардигори худ таваккул кардем», сипас ба аҳли хонаи худ салом диҳад». [[162]](#footnote-162)***

**Пеш аз хӯрдани хӯрок ва баъд аз он чӣ бояд гуфт?**

Суннат аст, ки бандаи мусалмон пеш аз хӯрдани хӯрок номи Худоро ба забон орад, яъне *«****Бисмиллоҳ»*** гӯяд. Агар фаромӯш кунад ва дар аснои хӯрок хӯрдан ба ёдаш ояд, чунин гӯяд: ***«Бисмиллоҳи аввалаҳу ва охираҳу».***

Модари мӯъминон Оиша (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуд:

***«Ҳар гоҳ яке аз шумо ба хӯрдани хӯрок оғоз кунад, «Бисмиллоҳ» бигӯяд ва агар фаромӯш кард, пас «Бисмиллоҳи аввулаҳу ва охираҳу» бигӯяд*».**

**Фоида ва фазилати «Бисмиллоҳ» дар вақти хӯрок хӯрдан:**

* **Баракат дар хӯрок.** Чунонки аз ривояти дар боло зикршуда аз Ҷобир (р) маълум мешавад. [[163]](#footnote-163) Пас, вақте дар хӯрок баракат ҳосил шавад, кам ҳам бошад, банда сер карда, ба он қаноатманд мешавад. Ҳазрати Оиша (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) бо шаш нафар аз дӯстонаш хӯрок мехӯрд. Бодиянишине омад ва онро дар ду луқма хӯрд. Паёмбар (с) фармуд: ***«Агар ӯ номи Худоро бар он ёд мекард, барои ҳамаи шумо хӯрок кифоя мекард».[[164]](#footnote-164)***
* **Аз зарар ва шарик шудани шайтон дар хӯрок ҳифозат меёбад.** Чунонки Ҳузайфа (р) ривоят мекунад, вақте бо Паёмбар (с) дар суфраи хӯрок ҳозир мешудем, то замоне ки Паёмбар (с) бо дасти муборакаш бар хӯрок хӯрдан оғоз намекард, ба ғизо даст дароз намекардем. Боре бо Паёмбар (с) дар суфраи хӯрок ҳозир будем, ногаҳон канизе шитобон омад (ва даст дароз карда мехост бо мо дар хӯрокхӯрӣ шарик шавад), Паёмбар (с) дасташро гирифта, ӯро аз ин кор боздошт. Дере нагузашта бодиянишине омад (ва дасташро ба сӯи хӯрок дароз кард). Паёмбар (с) дасти ӯро низ гирифта аз ин кор боздошт ва фармуд: ***«Шайтон ғизоеро, ки бар он номи Худо зикр нашудааст, барои худ ҳалол мешуморад. Ин канизро овард, мехост ба воситаи ӯ ин ғизоро ба худ ҳалол гардонад, вале ман дасти ӯро гирифтам. Он гоҳ ин бодиянишинро овард, то ба василаи ӯ ин ғизоро ба худ ҳалол гардонад, дасти инро ҳам гирифтам. Қасам бар зоте, ки ҷонам дар дасти Ӯст, дасти шайтон бо дастони ин ҳар ду ҳамакнун дар дасти ман аст».*** Он гоҳ номи Худоро ёд кард ва ба хӯрокхӯрӣ оғоз намуд. [[165]](#footnote-165)

Сипас вақте аз хӯрдан фориғ шуд, ин дуоро бихонад:

" الحَمْدُ للَّهِ الذي أَطْعَمَني هذا، وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوّةٍ " .

***«Алҳамду лиллоҳиллазӣ атъаманӣ ҳозо ва разақаниҳи мин ғайри ҳавлин миннӣ ва ло қувва».***

***«Ситоиш Худоеро, ки маро хӯроку рӯзӣ дод, бидуни ин ки ман зӯру қудрати онро дошта бошам».***

Ҳазрати Муоз ибни Анас (р) аз Паёмбар (с) ривоят кардааст, ки шахсе ин дуоро баъд аз хӯрдани хӯрок бихонад, гуноҳони гузаштаи ӯ бахшида мешаванд. [[166]](#footnote-166)

Ин дуо низ ривоят шудааст:

" اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ " .

***«Аллоҳумма атъамта ва асқайта ва ағнайта ва ақнайта ва ҳадайта ва аҳяйта, фалака-л-ҳамду ъало мо аътайта».***

***«Худовандо! Танҳо Ту таому шароб додӣ ва Ту серу қаноатманд мегардонӣ ва ба роҳи рост ҳидоят намуда, зинда гардондӣ, пас ҳамду сано Турост ба он чи додаӣ».[[167]](#footnote-167)***

Вақти дастархонро бардоштанд, ин дуоро бихонад:

" الحَمْدُ للَّه حمداً كَثيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيه، غَيرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُسْتَغْنًي عَنْهُ رَبَّنَا " .

***«Алҳамду лиллоҳи ҳамдан касиран таййибан муборакан фиҳи ғайра макфиййин ва ло мустағнан ъанҳу Раббано».***

***«Ситоиш аз они Худост, ситоише бисёр, некӯ ва пурбаракат. Худо бениёз аст ва ҳама ба ӯ ниёзманданд, Парвардигоро, ситоиши моро бипазир».[[168]](#footnote-168)***

Бо ҳамду сипосгузорӣ пас аз хӯрок ва баъд аз нӯшидан банда розигии Худовандро ба даст меорад.

Ҳазрати Анас (р) аз Паёмбар (с) ривоят кардааст:

" إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا " .

***«Худованд аз банда хушнуд мешавад аз ин ки хӯрок бихӯрад ва Худоро сипос гузорад ё бо об хӯрдан Худоро сипос гузорад».[[169]](#footnote-169)***

Ҳангоми нӯшидани шир ин дуоро бихонад:

" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ " .

**«*Аллоҳумма борик лано фиҳи ва зидно минҳу».***

***«Худовандо! Дар ин (шир) ба мо баракат ато фармо аз он барои мо афзун фармо».[[170]](#footnote-170)***

**Дуо дар ҳаққи мизбон**

Меҳмон пас аз фароғат аз хӯрдани ғизо барои соҳиби хона чунин дуо кунад:

" أَفْطَرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ " .

***«Афтара ъиндакуму-с-соимун ва акала таъомакуму-л-аброр ва саллат ъалайкуму-л-малоика».***

***«Рӯзадорон аз дастархонатон ифтор кунанд ва некӯкорон аз хӯрокатон бихӯранд ва фариштагон бар шумо дуруд фиристанд».***

Ҳазрати Анас (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) назди Саъд ибни Убода (р) даромад. Ӯ нону равған овард ва Паёмбар (с) тановул кард, сипас дуои мазкурро хонд. [[171]](#footnote-171)

Баъзе донишмандон ин дуоро танҳо ба ҳангоми ифтор намудан хос кардаанд, вале бештари онҳо баъд аз ифтор ва ғайри он ҷоиз медонанд.

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Буср (р) ривоят мекунад, ки падараш ғизоеро барои Паёмбар (с) омода сохт ва эшонро даъват кард. Паёмбар (с) даъваташро иҷобат кард. Вақте аз хӯрдани ғизо фориғ шуданд, падарам аз Паёмбар (с) талаби дуо карданд. Паёмбар (с) чунин дуо карданд:

" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ, وَاغْفِرْ لَهُمْ, وَارْحَمْهُمْ " .

***«Аллоҳумма борик лаҳум фимо разақтаҳум вағфир лаҳум варҳамҳум».***

***«Худовандо! Дар он чи рӯзиашон додаӣ, ононро баракат деҳ, онҳоро биомурз ва бибахшой».[[172]](#footnote-172)***

Ин дуо низ дар ҳаққи хӯрокдиҳанда аст:

" اَللَّهمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي " .

***«Аллоҳумма атъим ман атъаманӣ васқӣ ман сақонӣ».***

***«Худовандо! Шахсеро, ки маро хӯрок дод, рузӣ бидеҳ ва касеро, ки ба ман об дод, об бинӯшон». [[173]](#footnote-173)***

Агар хӯрокро ба хонааш оварданд, баъд аз хӯрдан дуои мазкурро метавонад дар ҳаққи соҳиби хӯрок бихонад.

**Дуои каффораи маҷлис**

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуд:

***«Ҳар касе дар маҷлисе нишаст ва сухани беҳудаи ӯ зиёд шуд, агар пеш аз бархостан аз он маҷлис бигӯяд:***

" سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " .

***«Субҳонакаллоҳумма ва биҳамдика ашҳаду алло илоҳа илло Анта астағфирука ва атубу илайка»,***

***«Худовандо! Туро ба покӣ ёд мекунем ва Туро ситоиш мегӯем, гувоҳӣ медиҳем, ки маъбуде барҳақ ба ҷуз Ту нест, аз Ту омурзиш металабам ва ба сӯи Ту тавба мекунам»*, *иштибоҳоти ӯ бахшида мешавад.*** [[174]](#footnote-174)

Мутаасифона дар аксари маҷлисҳои мо суханони беҳуда, ғайбату маъсият сурат мегирад, аз ин хотир баъд аз ҳар маҷлис ин дуо бояд хонда шавад.

**Дуоҳои сафар**

**Дуои муқим барои мусофир**

Вақте касе фарзанд ва ё яке аз наздиконашро ба сафар гусел мекунад, суннат аст, ки ӯро ба парҳезгорӣ васият карда, дар ҳаққаш дуои хайр кунад. [[175]](#footnote-175) Ҳазрати Абдулоҳ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки вақте Паёмбар (с) шахсеро гусел мекард аз дасташ мегирифт ва ин дуоро мехонд.

" أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ " .

***«Аставдиъуллоҳа динака ва амонатака ва охира амалика».***

***«Динат, амонатат ва охири коратро ба Худованд месупорам». [[176]](#footnote-176)***

**Дуои мусофир дар ҳаққи муқим**

Мусофир дар ҳаққи наздикони муқимаш ин дуоро кунад:

" أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ " .

***«Аставдиъукаллоҳал-лазӣ ло тазиъу вадоиъуҳу».***

***«Туро ба Худое месупорам, ки амонатҳо назди Ӯ гум намешаванд».****[[177]](#footnote-177)*

**Дуоҳое, ки худи мусофир барои худ мехонад**

Яке аз одоби сафар ин аст, ки шахси сафаркунанда аз дуоҳои маъсураи Паёмбар (с) дар сафари худ истифода кунад, ба баракати ин дуоҳо сафари кас бобарор ва осон мегардад ва то баргаштан дар ҳифзу амони Худо мемонад. Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) мефармояд: Паёмбар (с) ҳар гоҳ ба нияти сафар бар маркаби худ менишаст, се бор *«****Аллоҳу Акбар****»* мегуфт, сипас ин дуоро мехонд:

" سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون ".

***«Субҳоналлазӣ саххара лано ҳазо ва мо кунно лаҳу муқринин ва инно ило Раббино ламунқалибун».***

***«Пок аст Парвардигоре, ки ин маркабро барои мо фармонбардор кардааст ва агар Ӯ ин маркабро фармонбардор намекард, мо ба ром карданаш қодир намебудем ва мо ба суйи Парвардигорамон бозгардандаем». [[178]](#footnote-178)***

Сипас инро бихонад:

" اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنْا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ " .

***«Аллоҳумма инно асъалука фӣ сафарино ҳазо ал-бирра ва-т-тақво ва мина-л-ъамали мо тарзо. Аллоҳумма ҳаввин ъалайно сафарано ҳозо ватви ъанно буъдаҳу. Аллоҳумма Анта-с-соҳибу фи-с-сафари ва-л-халифату фи-л-аҳл. Аллоҳумма иннӣ аъузу бика мин ваъсои-с-сафари ва каобати-л-манзари ва сӯи-л-мунқалаби фи-л-моли ва-л-аҳл».***

***«Худовандо! Мо дар ин сафаромон аз Ту некукорӣ ва тақво ва амалеро, ки меписандӣ, талаб мекунем. Худовандо! Ин сафарамонро ба мо осон кун ва дуриашро бар мо кӯтоҳ соз. Худовандо! Ту дар сафар ҳамроҳ ва дар хона сарпарастӣ. Парвардигоро! Мо аз сахтии сафар ва манзарҳои ғамангез ва бадии назар ва бадӣ дар мол, хонавода ва фарзанд ба Ту паноҳ мебарем». [[179]](#footnote-179)***

Дуои зеринро низ Паёмбар (с) пеш аз сафар мехонд:

" اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرَ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ " .

***«Аллоҳумма Анта-с-соҳибу фи-с-сафари ва-л-халифату фи-л-аҳл. Аллоҳуммасҳабно фӣ сафарино вахлуфно фӣ аҳлино. Аллоҳумма иннӣ аъузу бика мин ваъсои-с-сафари ва каобати-л-мунқалаби ва мина-л-ҳаври баъда-л-кавни ва мин даъвати-л-мазлуми ва мин сӯи-л-манзари фи-л-аҳли ва-л-мол».***

***«Худовандо! Ту ҳамроҳамон дар сафар ва корсозу сарпарастамон дар хонаводаӣ. Худовандо! Дар сафарамон ҳамроҳ ва хонаамонро нигаҳбон бош. Худовандо! Ба Ту аз машаққати сафар ва бозгашти ғамангез паноҳ мебарем ва ба Ту аз ин ки аз ҳолати хубӣ ба бадӣ баргардем ва аз баддуои мазлум ва аз манзари бад дар хонавода ва мол паноҳ мебарем». [[180]](#footnote-180)***

Вақте мусофир ба ободие наздик шуд ва дар ҳоли дохил шудани он бошад, ин дуоро бихонад:

" اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِينِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا " .

***«Аллоҳумма Рабба-с-самовоти ва-л-арзи ва мо азлална ва Рабба-л-арзина-с-сабъи ва мо ақлална ва Рабба-ш-шаётини ва мо азлална ва Рабба-р-риёҳи ва мо зарайна фаинно насъалука хайра ҳозиҳи-л-қаряти ва хайра аҳлиҳо ва наъузу бика мин шарриҳо ва шарри аҳлиҳо ва шарри мо фиҳо».***

***«Худовандо! Парвардигори осмонҳои ҳафтгона ва он чи зери онҳо қарор дорад, Парвардигори заминҳои ҳафтгона ва он чи рӯи он қарор дорад, Парвардигори шайтонҳо ва он чи боиси гумроҳияшон мешавад, Парвардигори бодҳо ва он чи онро ҳаракат медиҳад, мо аз Ту хайри ин ободӣ ва хайри аҳолиашро талаб дорем ва ба Ту паноҳ мебарем аз бадии он ва бадии аҳолии он ва аз бадии он чи дар он қарор дорад». [[181]](#footnote-181)***

Вақте дар манзиле фуруд омад, ин дуоро бихонад:

" أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ " .

***«Аъузу бикалимотиллоҳи-т-томмоти мин шарри мо халақ».***

***«Паноҳ меҷӯям ба калимаҳои комили Худованд аз бадии он чи офаридааст».***

Ҳазрати Хавла бинти Ҳаким (р) дар бораи фоидаи ин дуо аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

***«Шахсе ин дуои*** *(мазкур-****ро хонад, то замони баргаштанаш аз он манзил ҳеҷ чиз ба ӯ зарар расонида наметавонад». [[182]](#footnote-182)***

Дуое, ки мусофир ҳангоми саҳар мегӯяд:

" سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ " .

***«Самиъа сомиъун биҳамдиллоҳи ва ҳусни балоиҳи ъалайно, Раббано соҳибно ва афзил ъалайно ъоизан биллоҳи мина-н-нор».***

***«Бошад, ки шоҳиде ситоиши Парвардигорамонро гувоҳӣ диҳад, ба хотири неъматҳои фаровон ва хубие, ки ба мо арзонӣ дошт. Парвардигоро! Ҳамроҳи мо бош ва бар мо эҳсон кун ва аз дӯзах ба Ту паноҳ мебарам». [[183]](#footnote-183)***

Дуои бозгашт аз сафар ҳамон дуои сафар аст, магар дар охири он чунин изофа шудааст:

" آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ".

***«Оибуна тоибуна обидуна лиРаббино ҳомидун».***

***«Тавбакунон, ибодаткунон баргаштем ва барои Парвардигорамон ҳамдгӯяндаем». [[184]](#footnote-184)***

Дар китоби «Дуо»-и Табаронӣ аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос (р) бо исноди ҳасан аз Паёмбар (с) ривоят шудааст, ки вақти хона даромадан ин дуоро бихонад:

" تَوْبًا تَوْبًا، لِرَبِّنَا أَوْبًا، لا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوبًا " .

***«Тавбан тавбан лиРаббино авбан ло юғодиру ъалайно ҳубан».***

***«Тавба мекунем, тавба мекунем ва ба сӯи Парвардигори худ бармегардем, дуо мекунем, ки ҳеҷ гуноҳе аз мо нобахшида нагузорад».*** *[[185]](#footnote-185)*

**Дуо ҳангоми вазидани боди сахт**

Ҳазрати Оиша (р) ривоят мекунад, ки ҳар гоҳе боди сахте мевазид, ҳазрати Пайғамбар (с) ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука хайраҳо ва хайра мо фиҳо ва хайра мо урсилат биҳи ва аъузу бика мин шарриҳо ва шарри мо фиҳо ва шарри мо урсилат биҳи».***

***«Худовандо! Аз Ту хайри онро мехоҳам ва хайри он чи аз ин бод ба вуҷуд меояд ва хайри он чизе, ки барои он фиристода шудааст. Ва ба Ту паноҳ мебарам аз бадии он ва бадии он чи дар он аст ва бадии он чизе, ки барои он фиристода шудааст». [[186]](#footnote-186)***

**Дуо ҳангоми зоҳир шудани абр сиёҳ**

Вақти дидани абри сиёҳ дар осмон ва ғолиб шудани гумони борони шадид бандаи муъмин ба хондани ин дуо тавсия карда мешавад:

" اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ " .

***«Алллоҳумма иннӣ аъузу бика мин шарри мо урсила биҳи».***

***«Худовандо! Паноҳ мебарам ба Ту аз бадии он чизе, ки барои он фиристода шудааст». [[187]](#footnote-187)***

**Дуо ҳангоми шунидани раъду барқ**

Ҳазрати Омир (р) ривоят мекунад, ки ҳар гоҳе Абдуллоҳ ибни Зубайр (р) садои раъду барқро мешунавид, мегуфт:

" سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ " .

***«Субҳоналлазӣ юсаббиҳу-р-раъду биҳамдиҳи ва-л-малоикату мин хифатиҳи».***

***«Пок аст Парвардигоре, ки ба ҳамдаш раъд тасбеҳ мегӯяду фариштагон аз бимаш». [[188]](#footnote-188)***

**Дуои талаби борон**

Дар вақти қаҳтии борон ин дуоро бихонад:

" اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا " .

**«*Аллоҳумма ағисно, Аллоҳумма ағисно, Аллоҳумма ағисно».***

***«Худовандо! Ба мо борон бидеҳ, Худовандо! Ба мо борон бидеҳ, Худовандо! Ба мо борон бидеҳ».****[[189]](#footnote-189)*

Ё метавонад дуои зеринро бихонад:

" اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا " .

***«Аллоҳуммасқино, Аллоҳуммасқино, Аллоҳуммасқино».***

***«Худовандо! Бар мо борон фирист, Худовандо! Бар мо борон фирист, Худовандо! Бар мо борон фирист».*** *[[190]](#footnote-190)*

**Дуоҳо ҳангоми бориши зиёд**

Борон раҳмати илоҳист, ки бештари вақт сабаби манфиату хурсандии мардум мешавад. Аммо имкон аст дар баъзе ҳолатҳо ба молу мулк зарар расонад, ки боиси парешонхотирии мардум гардад. Аз ин хотир, вақти хавфи зарару зиёни борон ҳар бандаи мусалмон дуо кунад, ки Худо боронро раҳмате бар бандагонаш гардонад. Аз ҳазрати Анас (р) ривоят шудааст, ки марде назди Паёмбар (с) омада аз хушкию қаҳтӣ шикоят карда гуфт: «Ай Паёмбари Худо (с) , молу чорво ҳама ҳалок шуд ва роҳҳо бурида шуданд. Худоро дуо кун, ки ба мо борон фиристад». Ҳазрати Анас (р) мегӯяд: Паёмбар (с) ду даст ба дуо бардошту гуфт:

***«Худовандо! Бар мо борон фирист, Худовандо! Бар мо борон фирист, Худовандо! Бар мо борон фирист».***

Ҳазрати Анас мегӯяд:«Ба Худо қасам, мо дар он маврид дар осмон пораи абре намедидем ва миёни мову кӯҳи Салъ хона ё ҳавлие набуд (ки абрро аз мо пинҳон кунад). Ногаҳон аз паси он кӯҳ абри сиёҳе монанди сипари мудаввар баромад ва чун миёни осмон расид, паҳн шуд, сипас борон борид. Ба Худо қасам мо пурра шаш рӯз офтобро надидем. Сипас дар рӯзи ҷумъа ҳангоме ки Паёмбар (с) рост истода хутба мехонд, марде аз ҳамон дар ворид шуд ва рӯ ба рӯи ӯ истода гуфт: «Ай Паёмбари Худо (с), молу манол ҳама нобуд гардид ва роҳҳо бурида шуданд, Худоро дуо кун, то боронро боздорад». Паёмбар (с) ду даст бардошта ин дуоро кард:

" اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ " .

***«Аллоҳумма ҳаволайно ва ло ъалайно. Аллоҳумма ъала-л-окоми ва-л-ҷибол ва-л-оҷоми ва-з-зироб ва бутуни-л-авдияти ва манобити-ш-шаҷар».***

***«Худовандо! Боронро дур ва ба атрофи мо бибор, на бар мо. Худовандо ! Боронро бар теппаҳо ва кӯҳҳои кӯчак ва даруни водиҳо ва бар дарахтон бибор». [[191]](#footnote-191)***

Ҳазрати Оиша (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ҳар гоҳ боронро медид, дуо мекард:

" اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا " .

***«Аллоҳумма саййибан нофиъан».***

***«Худовандо! Борони фоидаовар ба мо ато фармо».*** *[[192]](#footnote-192)*

" مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ " .

**«Мутирно бифазлиллоҳи ва раҳматиҳи».**

*«Ба фазлу раҳмати илоҳӣ бар мо борон борид». [[193]](#footnote-193)*

**Ҳангоми кусуф ё хусуф бандаи мусалмон чӣ амале бояд анҷом диҳад?**

Вақте пеши офтоб гирифта шавад, ба он «кусуф» мегӯянд ва чун пеши моҳ гирифта шавад, ба он «хусуф» мегӯянд. Мардуми замони ҷоҳилият ҳангоми кусуфу хусуф ҳар гуна ақида ва фикру хаёлҳои нодурусте доштанд. Баъзеҳо чунин гумон доштанд, ки шахси бузурге фавтидааст ва ё бадбахте ба дунё омадаст, ки сабаби ҳалокати молу мулк мегардад. Пас мутобиқи ақидаи ботили худ ҳар гуна маросимҳое барпо мекарданд. Ҳатто дар ибтидои Ислом ҳангоми вафоти Иброҳим (р) фарзанди Паёмбар (с) офтоб гирифта шуд, баъзе мардум гумон карданд, ки офтоб ба хотири вафоти Иброҳим (р) гирифта шуд. Паёмбар (с) фармуд:

***«Офтоб ва моҳтоб аз нишонаҳои бузурги Худованд аст ва барои мурдан ё таваллуди ҳеҷ касе гирифта намешавад. Пас, агар чунин иттифоқе руй дод, Худоро дуо кунед ва то бартараф шудани он намоз бихонед».[[194]](#footnote-194)***

Дар ривояти ҳазрати Оиша (р) чунин омадааст:

***«Агар чунин шавад, пас Худоро дуо кунед ва такбир гӯед, намоз хонед ва садақа кунед».*** *[[195]](#footnote-195)*

Дар ривояти Абӯмусои Ашъарӣ (р) аз Паёмбар (с) чунин омадааст:

***«Ин нишонаҳое аст, ки Худованд онро мефиристад, барои мурдан ва ё таваллуди ҳеҷ фарде нест. Балки ба ин васила бандагони худро аз қудратҳои худ огоҳ месозад . Пас, дар ин ҳолат ба зикру дуо ва истиғфори Парвардигор бишитобед».[[196]](#footnote-196)***

Аз ривоятҳои мазкур бармеояд, ки ҳангоми кусуф ва ё хусуф бандаи мусалмон то берун омадани моҳу офтоб ва ба ҳолати худ баргаштанашон ба амалҳое монанди намозу зикру дуо ва ғайра машғул бошад, зеро моҳу офтоб аз нишонаҳои бузурги Худованд ҳастанд, ки низому гардиши дурусти онҳо дар дасти Парвардигор аст.

**Масъала:** Дар ҳолати кусуфи офтоб ва ё хусуфи моҳтоб ягон дуои хоссе таъйин нашудааст. Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с)-ро дар ҳолати кусуфи офтоб дидам дастҳои худро бардошта дуо мекард, такбир мегуфт ва ҳамду санои Худоро баён мекард.[[197]](#footnote-197) Баъзеҳо мустаҳаб медонанд, ки дар дуоҳои худ бештар аз фитнаи Даҷҷол ва сахтиҳову азоби қабр ба Парвардигор паноҳ барад, зеро Паёмбар (с) баъд аз намози кусуф дар хутбаи худ ба мардум амр кард, ки аз азоби қабр паноҳ баранд.[[198]](#footnote-198) Дар ривояти Асмо (р) фитнаи Даҷҷол низ зикр шудааст.[[199]](#footnote-199) Равиши гузоридани намоз дар ин ҳолат дар китобҳои фиқҳ баён шудааст.

**Дуо ҳангоми аввалин ҳосили мева**

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки ҳар гоҳ ба Паёмбар (с) аввалин ҳосили меваро меоварданд, онро гирифта, ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا " .

***«Аллоҳумма борик лано фӣ мадинатино ва фӣ самарино ва фӣ муддино ва фӣ соъино баракатан маъа баракатин».***

***«Худовандо! Дар меваҳои мо баракат бидеҳ ва барои мо дар шаҳрамон баракат бидеҳ ва дар соъ ва мудди [[200]](#footnote-200) мо баракат бидеҳ».***

Дар ривоят омадааст, ки сипас меваро мехӯрд ва ба шахси ҳозирбуда медод. [[201]](#footnote-201)

**Дуоҳое, ки ба адои ҳаҷ тааллуқ доранд**

Ҳаҷ яке аз рукнҳои муҳимми Ислом буда, ба зоти худ як ибодати бузургест, ки фоидаву фазилатҳои зиёде дорад. Дар сафари ҳаҷ метавон аз дуоҳое, ки ба сафар тааллуқ доранд, истифода бурд. Дуоҳое, ки ҳангоми ҳаҷ хонда мешаванд инҳоянд:

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки талбияи Паёмбар (с) чунин буд:

" لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ " .

***«Лаббайкаллоҳумма лаббайк, лаббайка ло шарика лака лаббайк, инна-л-ҳамда ва-н-ниъмата лака ва-л-мулк, ло шарика лак».***

***«Худовандо! Даъвати Туро лаббайк мегӯям, лаббайк эй Парвардигор, ки Туро шарике нест, лаббайк, ҳамду неъмату мулк Турост ва Туро шарику ҳамдаме нест». [[202]](#footnote-202)***

Метавонад инро низ бигӯяд:

" لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ " .

***«Лаббайка лаббайка ва саъдайка ва-л-хайру биядайка ва-р-рағбоу илайка ва-л-амалу».***

***«Гӯш ба фармони Ту аст, гӯш ба фармони Ту аст ва хушбахтӣ дар итоат аз фармони Туст ва некӣ ҳама дар дасти Туст, умедҳо, орзуҳо ва ибодатҳо ҳама ба сӯи Туст». [[203]](#footnote-203)***

**Зикру дуоҳо ҳангоми тавоф**

Паёмбар (с) Каъбаро бо шутур тавоф мекард, чун ба рукни ҳаҷари асвад (санги сиёҳ) мерасид, бо чизе, ки дар дасташ буд, ба он ишора мекард ва *«****Аллоҳу Акбар»*** мегуфт. [[204]](#footnote-204)

Паёмбар (с) ҳангоми ба рукни ямонӣ расидан ин дуои қуръониро мехонд:

" رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " .

***«Раббано отино фи-д-дунё ҳасанатан ва фи-л-охирати ҳасанатан ва қино азоба-н-нор».***

***«Парвардигоро! Дар дунё моро неъматҳои дунёӣ ва дар охират неъматҳои ухравӣ бидеҳ ва аз оташи дӯзах нигоҳамон дор».*** *[[205]](#footnote-205)*

**Як мулоҳизаи муҳим!**

Дар даврони тавоф ғайри ин дуо зикру дуоҳои хосси дигаре аз худи Паёмбар (с) ривоят нашудааст, балки ҳар зикру дуое, ки мехоҳад, бихонад. Метавон аз рисолаҳои хурде монанди «Ҳаҷнома» ва ғайра, ки дар онҳо одоб ва тариқи адои ҳаҷ бо дуоҳо баён шудааст, истифода барад.

Баъди тавоф Паёмбар (с) барои саъй кардан ба Сафо ва Марва мерафт ва дар наздикии Сафо ин оятро мехонд:

" إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم " .

«**Ба дурустӣ ки Сафо ва Марва аз нишонаҳои Худо аст; пас, ҳар ки ҳаҷҷи Хона кунад, ё умра ба ҷо орад, пас, бар вай гуноҳе нест, ки дар миёнаи ин ҳар ду тавоф кунад. Ва ҳар ки некӣ ба ҷо орад, пас Худо қабулкунандаи Доно аст**».[[206]](#footnote-206)

Сипас вақте аз кӯҳи Сафо боло мешуд ва Каъбаи шариф ба назар мерасид, се бор ин калимаҳоро мегуфт:

" لاإلهَ إلاَّ اللهُ، اللهُ أكبرُ " .

**«*Ло илоҳа иллаллоҳу Аллоҳу Акбар».***

***«Маъбуди барҳаққе ба ҷуз Худованд нест, Худо бузург аст».***

Баъд аз он ин калимаҳоро бар забон биёрад:

" لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَه " .

***«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу лаҳул-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва Ҳува ъало кулли шайъин Қадир. Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу анҷаза ваъдаҳу ва насара ъабдаҳу ва ҳазама-л-аҳзоба ваҳдаҳу».***

***«Нест маъбуде ғайр аз Худованди ягона, шарике надорад, ҳама ҳастӣ ва ситоиш аз они Ӯст ва Ӯ бар ҳар чиз Тавоност. Нест маъбуде барҳақ ғайр аз Худованди якто, ки ба ваъдааш вафо кард ва бандаашро нусрат дод ва Ӯ ба танҳоӣ аҳзоб*** *(мушрику яҳуд)-****ро дарҳам шикаст».*** *[[207]](#footnote-207)*

Сипас ҳар дуое, ки дӯст дорад, бихонад.

Баъд аз тулуъи офтоб вақти ҳаракат аз Мино ба сӯи Арафот ҳар қадаре, ки барояш мумкин бошад, талбияи мазкурро бихонад, инчунин такбир бигӯяд. [[208]](#footnote-208)

Мустаҳаб аст, ки ҳаҷкунанда дар Арафот (дастҳои худро ба сӯи осмон баланд намуда, [[209]](#footnote-209) бо ихлос) ҳар қадаре, ки метавонад бештар зикру дуо кунад, зеро Паёмбар (с) фармуданд:

**«*Беҳтарин дуо дуои рӯзи Арафа аст ва беҳтарин зикр он зикрест, ки ман ва паёмбарони пеш аз ман гуфтаанд:***

" لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " .

***«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва Ҳува ъало кулли шайъин Қадир».***

***«Маъбуди барҳаққе ба ҷуз Аллоҳ нест. Ӯ яккаву танҳост, Ӯро ҳеҷ шарике нест, тамоми мулк аз они Ӯст ва Ӯст сазовори ҳамду сано ва Ӯ ба ҳама кор қодир аст».[[210]](#footnote-210)***

**Дуои атса**

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуд: ***«Ҳар гоҳ яке аз шумо атса зад, бояд бигӯяд:***

" الْحَمْدُ لِلَّهِ "

*«****Ал-ҳамду лиллоҳ».***

***«Худоро шукр».***

***Шунаванда бигӯяд:***

" يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ " .

***«Ярҳамукаллоҳу».***

***«Худованд туро раҳм кунад».***

***Вақте шунаванда дар посухи ӯ чунин гуфт, боз ӯ бигӯяд:***

" يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " .

***«Яҳдикумуллоҳу ва юслиҳу болакум».***

***«Худованд шуморо ислоҳ кунад ва саранҷоматонро некӯ гардонад».****[[211]](#footnote-211)*

**Дуои дохил шудан ба бозор**

Шахсе ба бозор дохил шуд, ин дуоро бихонад:

**" لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " .**

***Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду юҳйӣ ва юмиту ва Ҳува Ҳайюн ло ямуту биядиҳи-л-хайру куллуҳу ва Ҳува ъало кулли шайъин Қадир».***

***«Нест маъбуде барҳақ ҷуз Худои якто ва Ӯро шарике нест, тамоми мулк ва ситоиш Ӯрост. Ӯст, ки зинда мегардонад ва мемиронад ва Ӯ зинда аст, ки ҳаргиз намемирад. Хайру хубиҳо ба дасти Ӯст ва Ӯ бар ҳар чизе Қодир аст».***

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) аз Паёмбар (с) ба исноди ҳасан ривоят мекунад, ки шахсе ин дуоро дар вақти дохил шудани бозор бихонад, барояш ҳазорҳо некӣ навишта мешавад ва ҳазорҳо бадӣ аз номаи аъмолаш дур карда мешавад.

**Ҳангоми тааҷҷуб намудан аз коре ё чизе чӣ бояд гуфт?**

Вақте аз чизе тааҷҷуб намудед, бояд бигӯед:

" سبحان الله " .

***«Пок аст Худо».*** *[[212]](#footnote-212)*

**Вақти ғуссаю ғазаб чӣ бояд кард?**

Ҳангоми дучори хашму ғазаб шудан бояд гуфт:

" أَعْوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " .

**«*Аъузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим».***

***«Паноҳ мебарам ба Худованд аз шайтони рондашуда».***

Ҳазрати Сулаймон ибни Сурад (р) ривоят мекунад, ки рӯзе бо Паёмбар (с) нишаста будем, ки ду мард ҳамдигарро дашном доданд ва чеҳраи яке аз онҳо аз ғазаб сурх шуда, раги гарданаш намоён шуд. Паёмбар (с) фармуд:

**«*Ман калимае медонам, ки агар онро гӯяд, ғазабаш дур мешавад ва он «Аъузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим» аст».*** *[[213]](#footnote-213)*

Хашму ғазаб кардан бар ҳар кори ночиз яке аз бемориҳои ботинӣ ва ахлоқӣ аст, ки агар дар он ҳолат инсон худро ба даст нагирад, аз амали анҷомдодааш пушаймон ва парешон мегардад. Паёмбар (с) барои илоҷи ғазаб ғайр аз ин дуо ба чанд амали дигаре низ иршод фармудааст:

1. Хомӯширо ихтиёр кардан. [[214]](#footnote-214)
2. Агар истода бошад, бинишинад ва агар ғазабаш дур нашуд, ба паҳлӯ хоб кунад. [[215]](#footnote-215)

**Дуоҳои раҳоӣ аз ҳар ғаму андӯҳ**

Шахсе, ки гирифтори ғаму андӯҳ шуда бошад ин дуоро бихонад:

" اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي " .

***«Аллоҳумма иннӣ ъабдука вабну ъабдика вабну аматика носиятӣ биядика мозин фийя ҳукмука, ъадлун фийя қазоука, асъалука бикуллисмин ҳува лака, саммайта биҳи нафсака, ав анзалтаҳу фӣ китобика, ав ъалламтаҳу аҳадан мин халқика, авистаъсарта биҳи фӣ ъилми-л-ғайби ъиндака, ан таҷъала-л-Қуръона рабиъа қалбӣ ва нура садрӣ ва ҷалоа ҳузнӣ ва заҳоба ғаммӣ».***

***«Худовандо! Ман бандаи Ту ва писари бандаи Ту ва писари канизи Ту ҳастам, оқибати корам дар дасти Туст. Ҳукмат дар ҳаққи ман ҷорӣ аст ва қазоят дар ҳаққи ман одилона аст. Ба ҳар номат, ки бо он худро номидаӣ ва ё он номро дар китобат зикр намудаӣ ва ё онро бар яке аз бандагонат омӯхтаӣ ва ё онро дар илми ғайбат нигоҳ доштаӣ, Туро мехонам, ки Қуръонро баҳори дилам ва нури синаам ва дуркунандаи андӯҳам ва азбайнбарандаи ғамам бигардонӣ».***

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки шахсеро ғаму андӯҳе расида бошад, ин дуоро бихонад, ғаму андӯҳаш дур мешавад ё кушоише дар кораш мерасад. [[216]](#footnote-216)

Ҳазрати Анас (р) ривоят мекунад, ки мешунидам Паёмбар (с) ин дуоро ҳангоми ғамгинӣ мехонд:

" اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال " .

***«Аллоҳумма иннӣ аъузу бика мина-л-ҳамми ва-л-ҳузн, ва-л-ъаҷзи ва-л-касал, ва-л-бухли ва-л-ҷубн, ва залаъи-д-дайни ва ғалабати-р-риҷол».***

***«Худовандо! Паноҳ мебарам ба ту аз ғамму андӯҳ ва аз нотавонӣ ва танбалӣ ва аз бахилӣ ва тарс ва аз гаронии бори қарз ва ғалабаи мардон».****[[217]](#footnote-217)*

Ин дуоро низ бор-бор бихонад:

" لّا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ " .

***«Ло илоҳа илло Анта субҳонака иннӣ кунту мина-з-золимин».***

***«Нест маъбуде ба ҷуз Ту, поку муназзаҳӣ, ман аз ситамкорон бар нафси худ будам».***

Худованд ваъда додааст, ки ҳар бандаи мусалмон бо дуои ҳазрати Юнус (а) дуо кунад, ӯро низ аз ғаму андӯҳ наҷот медиҳем. [[218]](#footnote-218)

**Дуоҳои раҳоӣ аз машаққату парешонӣ**

Аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) ҳангоми машаққату парешонӣ ин калимаҳоро мегуфт:

" لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ " .

***«Ло илоҳа иллаллоҳу-л-Ъазиму-л-Ҳалим, ло илоҳа иллаллоҳу Раббу-л-ъарши-л-ъазим, ло илоҳа иллаллоҳу Раббу-с-самовоти ва Раббу-л-арзи ва Раббу-л-ъарши-л-карим».***

***«Нест маъбуде барҳақ ба ҷуз Худои бузург ва ҳалим, нест маъбуде барҳақ ба ҷуз Худо, ки Парвардигори арши бузург аст, нест маъбуде барҳақ, магар Худо, ки Парвардигори осмонҳо ва Парвардигори замин ва Парвардигори арши карим аст».*** *[[219]](#footnote-219)*

Ҳазрати Асмо бинти Умайс (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ба ман гуфт:

***«Оё ба ту калимаҳоеро ёд надиҳам, ки ҳангоми парешонию мушкилӣ онҳоро бихонӣ?:***

" اللَّهُ ، اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " .

***«Аллоҳ, Аллоҳу Раббӣ, ло ушрику биҳи шайъан».***

***«Худоё, Худоё, Парвардигорам! Ба Ту ҳеҷ шарике намеорам». [[220]](#footnote-220)***

Ҳазрати Абӯбакра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуд:

***«Дуое, ки шахси парешонҳол онро бояд бихонад, ин аст:***

" اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو؛ فَلاَ تَكِلْنِى إِلَى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍن وَأَصْلِحْ لِى شَأْنِى كُلَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " .

***«Аллоҳумма раҳматака арҷӯ фало такилнӣ ило нафсӣ тарфата ъайнин ва аслиҳ лӣ шаънӣ куллаҳу ло илоҳа илла Анта».***

***«Худовандо! Раҳмататро умед дорам, пас миқдори як чашм ба ҳам задан ҳам маро ба ҳоли худ нагузор ва тамоми корҳоямро ислоҳ кун, нест маъбуде барҳақ ба ҷуз Ту». [[221]](#footnote-221)***

Барои осоншавии ҳар гуна душворӣ дуои зайл низ аз Паёмбар (с) ривоят шудааст:

" اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلا " .

***«Аллоҳумма ло саҳла илло мо ҷаъалтаҳу саҳлан ва Анта таҷъалу-л- ҳазана изо шиъта саҳлан».***

***«Худовандо! Ҳеҷ осоние нест, магар он, ки Ту осонаш гардонӣ ва Ту ҳар гоҳ, ки хоҳӣ, ғаму парешониро осон мегардонӣ».*** *[[222]](#footnote-222)*

**Дуоҳои истихора**

«Истихора» ба маънои талаби хайр кардан аст. Вақте ки банда барои ба даст овардани хайр талош мекунад, мегӯянд фалонӣ истихора кард. Яке аз лутфу карами Парвардигор ин аст, ки истихораро аз забону амали Паёмбар (с) ба бандагонаш машрӯъ гардонид. Паёмбар (с) ҳамон тавре ки ба ёронаш сураҳои Қуръонро таълим медод ва шавқу рағбат дошт, ки Қуръонро омӯзанд, ҳамин гуна истихора ва тариқи адои онро низ таълим медод, чун ҳар банда ба он ниёз дорад ва дар зиндагии ҳар фарди мусалмон аҳаммият ва ҷойгоҳи бузургро дорост. Ҳазрати Ҷобир (р) мегӯяд:

***«Паёмбар (с) дар тамоми умур ва корҳои рӯзонаи мо истихораро ҳамонанди сураҳое аз Қуръон меомӯхт».***

Яке аз мақсадҳои аслии Паёмбар (с) ин аст, ки ҳеҷ гоҳ ба ҷуз паноҳ бурдан ба Худованд ба анҷоми коре тасмим нагирем ва пеш аз ҳар коре бо ҳузури қалб дуо кунем, ба умеди ин ки Худованд ба фазли хеш моро ба беҳтарин корҳо ва роҳҳои дуруст роҳнамоӣ кунад ва бадиро бо қудрати хеш аз мо дур карда, аз ҳар гуна гумроҳӣ наҷот диҳад.

Истихора омили боздоранда аз гумроҳӣ ва паноҳгоҳи амне аз лағзишҳо ва инҳирофҳо аст. Шоёни зикр аст, ки ниёзи мардум дар ин давр ба истихора беш аз пеш аст, чунки давроне аст, ки кашишҳои ҳавои нафс зиёд ва назарияҳои мухталиф ва мутафовит зиёд шудааст, чизи бад либоси некро ба тан карда, ҳақ ҷои ботилро то ҷое гирифтааст, ки байни онҳо фарқ гузошта намешавад, кас намедонад, ки кадом корро шуғлу амали худ қарор диҳад. Пас, чорае ҷуз ин нест, ки ба Худои корсоз мутаваҷҷеҳ шавад, барои ҳар амру коре, агарчи ба назар ночиз ҳам намояд, ҳоли худро ба пешгоҳи Худованд арз карда, дар бораи он истихора кунад.

**Роҳи дурусти истихора**

Ҳазрати Ҷобир (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) истихораро дар тамоми корҳоямон ҳамонанди сураҳои Қуръон ба мо омӯзиш медод ва мефармуд:

***«Ҳар гоҳ касе аз шумо ба анҷоми коре тасмим гирифт, ду ракъат намози нафл бигузорад, сипас чунин дуо кунад:***

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي " .

***«Аллоҳумма иннӣ астахирука биъилмика ва астақдирука биқудратика ва асъалука мин фазлика-л-ъазим, фаиннака тақдиру ва ло ақдир ва таъламу ва ло аълам ва Анта Ъаллому-л-ғуюб. Аллоҳумма ин кунта таъламу анна ҳоза-л-амра хайрун лӣ фӣ динӣ ва маъошӣ ва ъоқибати амрӣ вақдурҳу лӣ ва яссирҳу лӣ, сумма борик лӣ фиҳи ва ин кунта таъламу анна ҳоза-л-амра шаррун лӣ фӣ динӣ ва маъошӣ ва ъоқибати амрӣ, фасрифҳу ъаннӣ васрифнӣ ъанҳу вақдур лӣ ал-хайра ҳайсу кона сумма арзинӣ».***

***«Худовандо! Бо илми Ту аз Ту хайр талаб дорам ва бо қудрати Ту аз Ту қудрат талаб мекунам ва аз лутфи бузурги Ту мепурсам, чун Ту Тавоноӣ ва ман нотавон, Ту медонӣ ва ман намедонам, Ту Донандаи ғайбҳо ҳастӣ. Худовандо! Агар Ту медонӣ, ки ин амр сабаби хайри дину дунё ва оқибати корам мешавад, пас онро бароям муқаддар ва осон гардон. Агар медонӣ, ки ин кор сабаби зарару зиён дар дину зиндагии дунё ва оқибати корам мешавад, пас ба лутфи худ онро аз ман дур соз ва маро аз он дур кун ва хайру хубиҳоро, ҳар ҷо ки бошад, бароям муяссар гардон, сипас маро бар он хушнуд кун».***

***Ва чи ҳоҷате, ки дошта бошад, зикр кунад».*** [[223]](#footnote-223)

Дар ҳақиқат ҷои таассуф аст, ки имрӯз бо вуҷуди дар асри илму дониш ва равшанфикрӣ, даврони рушду тараққии ақлонии башар аз ин нури дурахшон, ки Паёмбар (с) барои инсоният ба армуғон овардааст, рӯйгардонӣ ва беэътиноӣ мекунанд. Ақли худро дар роҳи беҳуда ба кор мегиранд ва бо рафтан назди коҳинон ва фолгирону ҷодугарон худро ба бадбахтӣ ва ҳалокат меандозанд. Худованд шинохту дониши умури марбут ба ояндаро ҳатто аз паёмбарон ниҳон доштааст, чун донистани ғайб сифате аз сифатҳои Худои бузург аст. Дар ин маврид оятҳои фаровоне омадааст, аз ин ҷумла ояти зайл:

**«Бигӯ: Ман молики суд ё зиёне барои худ нестам, магар он миқдоре, ки Худо бихоҳад ва агар ғайбро медонистам, фоидаҳои зиёде насиби худ мекардам ва ҳеҷ гоҳ ба ман бадӣ ё нуқсоне намерасид, ман ҷуз тарсонанда (аз сӯи Худованд) ва муждадиҳандаи муъминон нестам».[[224]](#footnote-224)**

**Чанд эзоҳи муҳим:**

1. Истихора аз ҷумлаи суннатҳои қавлие аст, ки ба замону макон ё вақти хос маҳдуд нест. Балки ҳар гоҳ банда ба он ниёз пайдо кард, метавонад ба анҷоми он иқдом кунад.
2. Баъзе мардум ин амалро ба пеш аз хоб рафтан хос кардаанд ва баъди анҷоми он сухан карданро раво намедонанд, аммо ин фикри нодуруст аст.
3. Истихора дар ҳар кори мубоҳу раво анҷом дода мешавад, монанди тиҷорат, қабули масъулият, интихоби ҳамсар ё сафар кардан ва ғайра.
4. Дар корҳои ноҷоиз истихора кардан дуруст нест.
5. Баъд аз истихора агар дилаш ба тарафи коре майл шавад, ки барои он истихора карда буд ба анҷоми он ҳиммат кунад. Ва агар дилаш ҳамон тавре, ки буд боқӣ монад дар ин сурат ҳам бояд инсон ноумед нашавад, зеро истихора амале аст, ки албатта инсонро ба мақсади худ мерасонад.
6. Аҳёнан ҳолатҳое бар банда пеш меояд, ки бояд ба зудӣ тасмим гирифта, кореро анҷом диҳад, ҳатто ба намоз хондан ҳам вақт намеёбад. Дар ин ҳолат метавонад аз дуоҳои мухтасар монанди ин дуоҳо истифода барад:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука-с-сабота фи-л-амри ва-л-ъазимата ъала-р-рушд».***

***«Худовандо! Аз Ту субот дар кор ва иродаи огоҳона ва хирадмандонаро металабам». [[225]](#footnote-225)***

" اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي ".

***«Аллоҳумма алҳимнӣ рушдӣ».***

***«Худовандо! Роҳи ростро дар дилам илқо фармо».[[226]](#footnote-226)***

" اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي " .

***«Аллоҳуммаҳдинӣ ва саддиднӣ».***

***«Худовандо! Маро ҳидоят кун ва дар роҳи рост бигузор».[[227]](#footnote-227)***

**Ҳар гоҳ ҳодисаи нохуше рух дод ё дар коре номуваффақ шуд, чӣ бояд гуфт?**

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

***«Ҳар гоҳ чизе нохушоянд ба ту расид, нагӯ: «Агар чунину чунон мекардам, ин гуна ва он гуна намешуд», балки бигӯ*:**

" قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ " .

**«*Қадаруллоҳу ва мо шоа фаъала»,***

***«Тақдири Худованд буд ва он чи бихоҳад, анҷом медиҳад»,***

***зеро калимаи «агар» дарвозаи кори шайтонро боз мекунад».*** [[228]](#footnote-228)

**Дуоҳо барои осоншавии адои қарз**

Агар шахсе қарздор бошад ва дар адои он меандешад, дуоҳои зайлро бихонад:

" اللهم انّي اعوذ بك من الهمّ و الحزن و العجز والكسل والبخل و الجبن وضِلعِ الدين و غلبة الرّجال " .

***«Аллоҳумма иннӣ аъузу бика мина-л-ҳамми ва-л-ҳузн, ва-л-ъаҷзи ва-л-касал, ва-л-бухли ва-л-ҷубн, ва залаъи-д-дайни ва ғалабати-р-риҷол».***

***«Худовандо! Ба Ту аз ғаму андӯҳ ва аз нотавонию танбалӣ, аз бахилию тарс ва аз гаронии бори қарз ва ғалабаи мардон паноҳ мебарам».***

Ҳазрати Анас (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с)-ро мешунидам ҳар вақт ин дуоро мехонд. [[229]](#footnote-229)

Аз ҳазрати Алӣ (р) ривоят шудааст, ки ғуломе наздаш омада, аз оҷиз будан дар адои қарзаш шикоят кард ва аз ӯ кӯмак хост. Ҳазрати Алӣ (р) ба ӯ гуфт:«Оё ба ту калимаҳоеро, ки Паёмбар (с) ба ман омӯхааст, таълим надиҳам? Агар монанди кӯҳи Сир қарз вуҷуд дошта бошад, Худованд онро адо мекунад:

" اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ " .

***«Аллоҳуммакфинӣ биҳалолика ъан ҳаромика ва ағнинӣ бифазлика ъамман сивока».***

***«Худовандо! Маро ба ҳалолат қанот бидеҳ ва аз ҳаромат нигоҳ дор ва ба фазли хеш аз ғайри худат бениёз фармо».*** *[[230]](#footnote-230)*

**Дуо ҳангоми адои қарз**

Чун касе қарзашро ба соҳибаш бармегардонад, дар ҳаққи ӯ ин дуоро бихонад:

" بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفُ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ " .

***«Боракаллоҳу лака фӣ аҳлика ва молика, иннамо ҷазоу-с-салафи ал-вафоу ва-л-ҳамд».***

***«Худованд ба молу аҳли ту баракат диҳад. Бегумон подоши қарз вафо кардан ва шукр гузоштан аст».[[231]](#footnote-231)***

**Дуо дар ҳаққи шахсе, ки ба ӯ некӣ кардааст**

Чун ба касе хубӣ ва эҳсон карданд, дар ҳаққи эҳсонкунанда ин дуоро бихонад:

" جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا " .

***«Ҷазокаллоҳу хайран».***

***«Худованд подоши некат диҳад».***

Аз ҳазрати Усома ибни Зайд (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд:

***«Касе, ки ба ту некие анҷом дод ва ту ба ӯ гуфтӣ: «Ҷазокаллоҳу хайран», ба баландтарин мартабаи сипосгузорӣ расидаӣ».*** [[232]](#footnote-232)

**Дуо ҳангоми дидани моҳи нав**

Ҳазрати Талҳа ибни Убайдуллоҳ (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ҳар гоҳ моҳи навро медид, ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ " .

**«*Аллоҳумма аҳиллаҳу аълайно би-л-юмни ва-л-имони ва-с-саломати ва-л-ислом. Раббӣ ва Раббукаллоҳ».***

***«Худовандо! Ин моҳро барои мо сабаби баракат, имон, саломатӣ ва пирӯзии Ислом бигардон. Эй моҳ! Парвардигори ману ту Аллоҳ аст». [[233]](#footnote-233)***

**Дуо ҳангоми ифтор**

Аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) дар вақти ифтор ин дуоро мехонд:

" ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " .

***«Заҳаба-з-замау вабталлати-л-ъуруқу ва сабата-л-аҷру иншоаллоҳ».***

***«Ташнагӣ шикасту рагҳо сероб ва аҷр собит шуд, иншоаллоҳ».[[234]](#footnote-234)***

**Эзоҳ:** Вақти ифтор аз ҷумлаи вақтҳои қабули дуост. [[235]](#footnote-235) Пас, бандаи рӯзадор метавонад ҳангоми ифтор аз ҳар гуна дуоҳои маъсура истифода барад.

Чун назди касе ифтор кард, ин дуоро бихонад:

" أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ " .

***«Афтара ъиндакуму-с-соимун ва акала таъомакуму-л-аброр ва салат ъалайкуму-л-малоика».***

***«Рӯзадорон назди шумо ифтор карданд ва ғизои шуморо некӯкорон хӯрданд ва фариштагон бар шумо дуруд фиристоданд».[[236]](#footnote-236)***

**Дуои шаби Қадр**

Ҳазрати Оиша (р) ривоят кардааст, ки аз Паёмбар (с) пурсон шудам: «Ай Расули Худо, агар бидонам, ки имшаб шаби Қадр аст, чӣ бигӯям?» Паёмбар (с) фармуд:***«Бигӯ:***

" [اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ](http://vb.maas1.com/t76676.html) عَنِّي " .

***«Аллоҳумма иннака Ъафуввун Каримун, туҳиббу-л-ъафва, фаъфу ъаннӣ».***

***«Худовандо! Ту Бахшандаӣ, бахшишро дӯст медорӣ, пас маро бубахш».*** *[[237]](#footnote-237)*

**Дуои таҳният барои касе, ки издивоҷ кардааст**

Вақте ду навҷавон дар замони Паёмбари Худо (с) ақди никоҳ мебастанд, он Ҳазрат (с) барои хушбахтӣ ва саодати онҳо чунин дуо мекард:

" بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ " .

***«Боракаллоҳу лака ва борака ъалайка ва ҷамаъа байнакумо фӣ хайр».***

***«Худованд барои ту ва бар ту баракат диҳад ва ҷуфти шуморо бо хайру хубӣ пайванд диҳад». [[238]](#footnote-238)***

**Дуо ҳангоми дидани ҳамсар дар шаби аввал**

Шаби зифоф чун бори аввал бо ҳамсараш рӯ ба рӯ мешавад, суннат ин аст, ки дасти росташро дар пешонии ҳамсараш монда, сипас ин дуоро бихонад:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا ، وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ " .

***«Аллоҳумма иннӣ асъалука хайраҳо ва хайра мо ҷубилат ъалайҳи ва аъузу бика мин шарриҳо ва шарри мо ҷубилат ъалайҳи».***

***«Худовандо! Ман аз Ту хубии ин занро мехоҳам ва хубии он чи ӯро бар он сириштаӣ ва аз бадии ӯ ва бадии он чи ӯро бар он сариштаӣ, ба Ту паноҳ мебарам».*** *[[239]](#footnote-239).*

**Дуои ҳамбистарӣ**

Барои фарзанди солеҳ ва сиҳҳатманд пеш аз наздик шудан ба ҳамсари худ ин дуоро бихонад:

" بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا " .

***«Бисмиллоҳ. Аллоҳумма ҷанибна-ш-шайтона ва ҷанниби-ш-шайтона мо разақтано».***

***«Ба номи Худо. Худовандо! Моро аз шайтон дур кун ва шайтонро аз он чи насиби мо мекунӣ, дур нигоҳ дор».***

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос (р) аз Паёмбар (с) ривоят кардааст, ки шахсе ҳангоми наздик шудан ба ҳамсараш ин дуоро бихонад, Худованд фарзанде ба онҳо рӯзӣ мегардонад, ки шайтон ҳаргиз ба ӯ зарар ва осеб нахоҳад расонд. [[240]](#footnote-240)

Барои талаби фарзанд ҳар қадаре, ки мумкин бошад, дуои ҳазрати Закариё (а)-ро, ки дар қисми «Дуоҳои қуръонӣ» зикр шуда буд, бихонад.

**Дуо барои муҳофизати фарзандон**

Барои саломатии фарзандон аз бадии шайтон ва муҳофизати онҳо аз чашми бад ва ҳар гуна балоҳо ин дуоро бихонад:

" أَعِيذُكم بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ".

***«Уъизукум бикалимотиллоҳи-т-томмоти мин кулли шайтонин ва ҳомматин ва мин кулли ъайнин ломма».***

***«Шуморо ба сифатҳои комилаи Худованд аз бадии шайтон ва ҳар ҳашарот ва аз ҳар чашми маломатгаре паноҳ медиҳам».***

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) ҳазрати Ҳасан ва Ҳусайнро бо ин дуо ба Худо паноҳ медод ва мегуфт:

**«*Падаратон (Иброҳим) фарзандони худ Исмоил ва Исҳоқро бо ҳамин дуо паноҳ медод». [[241]](#footnote-241)***

Ғайр аз ин метавонад аз дигар ҳадисҳо ва оятҳои паноҳбахш истифода намояд вадар ҳолати бемории фарзандон дуоҳоишифобахшро барои онҳо бихонад.

**Дуоҳо барои шифои беморон**

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят мекунад, ки ҳар гоҳ Паёмбар (с) бемореро хабар мегирифт, ин дуоро мехонд:

" لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " .

***«Ло баъса таҳурун иншоаллоҳ».***

***«Ғамгин машав, ин беморӣ иншоаллоҳ поккунандаи гуноҳон аст». [[242]](#footnote-242)***

" أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ " .

***«Асъалуллоҳа-л-Ъазим, Рабба-л-ъарши-л-ъазим ан яшфияк».***

***«Аз Худои бузург, Парвардигори арши азим хоҳонам, ки туро шифо диҳад».***

Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят кардааст, ки Паёмбар (с) фармуд:

***«Ҳар гоҳ яке аз шумо бемореро аёдат кунад, ки ҳанӯз аҷалаш нарасидааст, ҳафт маротиба дуои мазкурро бихонад, яқинан Худованд ӯро аз он беморӣ шифо мебахшад». [[243]](#footnote-243)***

Аз ҳазрати Алӣ (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) ҳар гоҳ бемореро хабар мегирифт, барои шифояш ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ فَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " .

***«Аллоҳумма азҳиби-л-баъс, Рабба-н-нос, вашфи фаАнта-ш-Шофӣ, ло шифоа илло шифоука, шифоан ло юғодиру сақаман».***

***«Худовандо ! Ай Парвардигори мардум, ин бемориро дур кун ва шифо бидеҳ, зеро Туӣ Шифодиҳанда, шифое ҷуз шифои Ту нест, шифое, ки ҳеҷ беморӣ нагузорад». [[244]](#footnote-244)***

Инчунин ривоят шудааст, ки ҳазрати Анас (р) бо ҳамин дуо бо каме тағйир дар лафзаш беморонро муолиҷа мекард.[[245]](#footnote-245) Аз ҳазрати Оиша (р) низ ривоят шудааст, ки ҳар нафаре аз мо бемор мешуд, Паёмбар (с) бо дасти росташ ҷои дардро мемолид ва дуои мазкурро мехонд. [[246]](#footnote-246)

Бо ин дуо низ муолиҷа мекард:

" امْسَحْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ " .

***«Имсаҳи-л-баъс, Рабба-н-нос, биядика-ш-шифоу ло кошифа лаҳу илло Анта».***

***«Парвардигоро! Ин дардро дур намо, зеро шифо дар дасти Туст ва ҳеҷ дуркунандае ҷуз Ту нест».*** *[[247]](#footnote-247)*

Аз Арво (р) ривоят шудааст, ки ҳазрати Оиша (р) дасташро дар синаи мубораки Паёмбар (с) гузошта, бо ҳамин дуо аз захми чашм муолиҷа мекард. [[248]](#footnote-248)

Хулоса, дуои мазкур, ки бо ривоятҳои гуногун ба мо расидааст, иншоаллоҳ барои ҳама гуна дард шифо аст.

Аз ҳазрати Оиша (р) ривоят шудааст, ки ҳар гоҳ Паёмбар (с) аз дарде шикоят мекард, Ҷабраил (а) ӯро бо ин дуо муолиҷа мекард:

" بِسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَـرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ "

***«Бисмиллоҳи юбрика, мин кулли доин яшфика ва мин шарри ҳосидин изо ҳасада ва шарри кулли зӣ ъайн».***

***«Ба номи Аллоҳ шифо биёбӣ, аз ҳар беморӣ халосӣ биёбӣ ва аз бадии ҳар ҳосиде, ки ҳасад кунад ва аз расидани ҳар чашме дар амон бимонӣ».*** *[[249]](#footnote-249)*

Дуои мазкур аз Абӯсаиди Худрӣ (р) бо ин лафз ривоят шудааст:

" بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ " .

***«Бисмиллоҳи арқика, мин кулли шайъин юъзика, мин шарри кулли нафсин ав ъайнин ҳосидин Аллоҳу яшфика, бисмиллоҳи арқик».***

***«Ба номи Худо туро муолиҷа мекунам аз ҳар чизе, ки туро озор медиҳад ва аз бадии ҳар нафсе ва чашми ҳосиде Худованд туро шифо мебахшад, ба номи Худо туро табобат мекунам». [[250]](#footnote-250)***

Аз ҳазрати Усмон ибни Абулъос (р) ривоят шудааст, ки ӯ назди Паёмбар (с) омада, аз дарде, ки дар баданаш дошт, шикоят кард. Паёмбар (с) ба ӯ фармуд:

***«Дастатро дар он ҷои баданат, ки дард мекунад, бигузор ва се бор «Бисмиллоҳ» бигӯ, сипас ин дуоро ҳафт бор бихон:***

" أَعُوذُ بِاللَّهِ ، وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ " .

***«Аъузу биллоҳи ва қудратиҳи мин шарри мо аҷиду ва уҳозиру».***

***«Ба Худованд ва ба қудрати Ӯ паноҳ мебарам аз бадии он чи дар он дучор мешавам ва аз он бим дорам ва метарсам». [[251]](#footnote-251)***

Ҳазрати Оиша (р) ривоят мекунад, ки ҳар гоҳ шахсе аз захм, дона ё ҷароҳат шикоят мекард, Паёмбар (с) ангушти шаҳодати худро бар замин гузошта, сипас онро баланд мекард ва он чи аз хок ба ангушти муборак мечаспид, ба мавзеъи дард ё захми бемор гузошта, ин дуоро мехонд:

" بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَي بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا " .

***«Бисмиллоҳи турбату арзино, бириқати баъзино, юшфо биҳи сақимуно, биизни Раббино».***

***«Ба номи Худованд! Ин хоки замини мост, ки бо оби даҳони якеи мо махлут шудааст. Бо иҷозати Парвардигор шифо ёбад». [[252]](#footnote-252)***

**Дуо ҳангоми дидани шахсе, ки ба бемории сахт мубтало бошад**

Ҳар гоҳ шахсеро дид, ки ба мусибате ва ё бемории сахт гирифтор аст, ин дуоро бихонад:

" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا " .

***«Ал-ҳамду лилоҳиллазӣ ъофонӣ миммабталока биҳи ва фаззаланӣ ъало касирин мимман халақа тафзилан».***

***«Ҳамаи ситоиш сазовори Худованд аст, ки маро аз он чи туро ба он мубтало сохтааст, наҷот дод ва маро бар бисёр аз махлуқоти худ фазилат бахшид».***

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) аз Паёмбар (с) ривоят кардааст, ки касе шахси маъюб ва мусибатзадаро бинад ва ин дуоро бихонад, аз он мусибат шахси хонанда наҷот меёбад. [[253]](#footnote-253)

**Дуо ҳангоми тарс аз зарар ё фитна**

Шахсе, ки ба бемории сахт ё бо мусибат ва мушкилие гирифтор шудааст, ки ба сабаби он зиндагӣ барояш танг ва душвор менамояд, ин дуоро бихонад:

" اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي " .

***«Аллоҳумма аҳйинӣ мо конати-л-ҳаёту хайран лӣ ва таваффанӣ изо конати-л-вафоту хайран лӣ».***

***«Худовандо! Агар зиндагӣ барои ман беҳтар аст, маро зинда бидор ва агар марг барои ман беҳтар аст, маро бимирон».***

Паёмбар (с) манъ кардааст, ки банда дар ҳолати мушкилӣ ё сахтӣ, ки барояш пеш меояд, таманнои марг кунад. Паёмбар (с) мефармояд:

*«****Ҳеҷ яке аз шумо ба хотири зиёне, ки ба ӯ расидааст, орзуи марг накунад, вале агар ногизир бошад, ки чунин орзуе кунад, пас дуои мазкурро бихонад». [[254]](#footnote-254)***

**Дуо ҳангоми ноумед шудан аз зиндагӣ**

Аз ҳазрати Оиша (р) ривоят шудааст, ки вақте Паёмбар (с) яқин ҳосил намуд, ки вақти вафоташ наздик шудааст, ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَي " .

***«Аллоҳуммағфир лӣ варҳамнӣ ва алҳиқнӣ би-р-рафиқи-л-аъло».***

***«Худовандо! Маро бибахш ва ба ман раҳм кун ва маро ба суйи худ бихон». [[255]](#footnote-255)***

**Дуо ҳангоми ҷон додан**

Вақте аломатҳои баромадани рӯҳ зоҳир шавад, яке аз наздиконаш болои сари бемор калимаи шаҳодат: ***«Ашҳаду ан ло илоҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан Ъабдуҳу ва Расулуҳу»-***ро талқин кунад. Паёмбар (с) мефармояд:

***«Ба касоне, ки дар ҳоли марг ҳастанд, «Ло илоҳа иллаллоҳ»-ро талқин кунед»*** *[[256]](#footnote-256)*

Дар ҳадиси дигаре ҳазрати Муоз (р)аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

***«Ҳар кас, ки охирин каломи ӯ «Ло илоҳа иллаллоҳ» бошад, вориди биҳишт мешавад». [[257]](#footnote-257)***

**Эзоҳ:** Калимаи тавҳид бо меҳрубонӣ ва нармӣ бояд талқин карда шавад. Агар як бор калимаро бар забон биёрад, дубора ӯро ба хондани калима маҷбур накунад, магар ин ки сухане аз дунё кунад, монанди талаби об ё чизи дигаре. Зеро шахси муҳтазар (касе, ки дар ҳолати марг аст) дар ҳолати вазнин ва ногуворе қарор дорад, мабодо калимаро рад кунад.

**Дуо ҳангоми пӯшидани чашми майит**

Вақте шахси бемор фавтид, наздиконаш бо сабру таҳаммул дар ҳаққи худ ва майит дуои хайр кунанд.Ҳазрати Умми Салама (р) ривоят мекунад, ки чун Паёмбар (с) ба аёдати Абӯсалама ворид шуд, чашмони ӯ боз буд. Паёмбар (с) фармуд: **«*Вақте рӯҳ аз бадан берун шавад, чашм дар пайи он менигарад».*** Садои гиряи афроди хонаводаи ӯ баланд шуд. Паёмбар (с) фармуд: **«*Барои худ ҷуз ба хайр дуо накунед, зеро фариштагон барои он чи мегӯед, омин мегӯянд».***Сипас ин дуоро хонд:

" اللَّهُمَّ اغْفِرلَه، وَارْفَعْ درَجَتهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الْغَابِرِين، واغْفِرْ لَنَا ولَه يَاربَّ الْعَالمِينَ ، وَافْسحْ لَهُ في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فيه " .

***«Аллоҳуммағфир лаҳу варфаъ дараҷатаҳу фи-л-маҳдиййин, вахлуфҳу фӣ ъақибиҳи фи-л-ғобирин, вағфир лано ва лаҳу ё Рабба-л-ъоламин, вафсаҳ лаҳу фӣ қабриҳи ва наввир лаҳу фиҳи».***

***«Худовандо! Ӯро бибахш ва дараҷаи ӯро дар миёни ҳидоятёфтагон баланд фармо ва худат сарпарасти бозмондагони ӯ бош . Ай Парвардигори ҷаҳониён! Мову ӯро биёмурз, қабри ӯро барояш фарох ва нуронӣ бигардон».[[258]](#footnote-258)***

**Дуо ҳангоми мусибат**

Вақте яке аз наздикони кас вафот кард, *«****Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун»*** гӯяд, сипас ин дуоро бихонад:

" اللَّهمَّ أجرني في مُصِيبَتي ، وَاخْلُف لي خَيْراً مِنْهَا " .

***«Аллоҳуммаъҷурнӣ фӣ мусибатӣ, вахлуф лӣ хайран минҳо».***

***«Худовандо! Маро ба хотири мусибатам подош бидеҳ ва беҳтар аз онро ҷойгузин соз».***

Умми Салама (р) - яке аз ҳамсарони поки Паёмбар (с) мефармояд:

*«Вақте ҳамсарам Абӯсалама аз дунё гузашт, ман ин дуоро ҳамон гуна ки Паёмбар (с) фармуда буд, хондам. Худованд беҳтар аз ӯ (Абӯсалама), яъне Паёмбарро шавҳарам гардонид».[[259]](#footnote-259)*

Яке аз ҳақҳои мусалмон бар мусулмони дигар ин аст, ки хубиҳои ӯро зикр кунад, ҳатто баъд аз вафот. Паёмбар (с) мефармояд:

**«*Ба мурдагон дашном надиҳед, зеро онҳо ба сӯи он чи анҷом додаанд, рафтаанд».[[260]](#footnote-260)***

**Калимаҳои таъзия ва ҳамдардӣ**

Суннати набавист, ки ба аҳли мусибат таъзияву ҳамдардӣ гуфта шавад. Паёмбар (с) духтари худ Зайнаб (р)-ро бо ин калимаҳо таъзия карда буд:

" إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَي وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّي فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ".

***«Инно лиллоҳи мо ахаза ва лаҳу мо аъто ва куллун ъиндаҳу биаҷалин мусаммо, фалтасбир валтаҳтасиб».***

***«Аз Худост он чи гирифта ва аз они Ӯст он чи боқӣ гузошта ва ҳар чизе назди Ӯ дорои тақдир ва сарнавиште муайян аст, пас сабр кун ва аз назди Худованд подоши аҷр ба даст овар». [[261]](#footnote-261)***

**Дуоҳои намози ҷаноза**

Ҳар гоҳ дар намози ҷаноза дохил мешавад, баъд аз такбири аввал ба Худованд ҳамду сано бигӯяд (яъне ***«Субҳонакаллоҳума»***-ро бихонад), баъд аз такбири дувум ба Паёмбар (с) дуруд фиристад, баъд аз такбири севум дар ҳаққи майит дуо кунад. Чанд дуое аз дуоҳои Паёмбар (с), ки дар намози ҷаноза хонда буд, ба хонандагон пеш мекунем.

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهِ عَلَى الإِيمَانِ " .

***«Аллоҳуммағфир лиҳаййино ва маййитино ва шоҳидино ва ғоибино ва сағирино ва кабирино ва закарино ва унсоно. Аллоҳумма ман аҳяйтаҳу минно, фааҳйиҳи ъала-л-исломи ва ман тавваффайтаҳу минно, фатаваффаҳу ъала-л-имон».***

***«Худовандо! Зиндаву мурда, ғоибу ҳозир, хурду калон ва марду зани моро биомурз! Парвардигоро! Таваллуди ҳар яки моро бар ислому маргамонро бар имон бидор». [[262]](#footnote-262)***

Дар ривояте аз Абӯҳурайра (р) чунин омадааст:

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ".

***«Аллоҳуммағфир лиҳаййино ва маййитино ва сағирино ва кабирино ва закарино ва унсоно ва шоҳидино ва ғоибино. Аллоҳумма ман аҳяйтаҳу минно, фааҳйиҳи ъала-л-имон, ва ман таваффайтаҳу минно, фатаваффаҳу ъала-л-Ислом. Аллоҳумма ло таҳримно аҷраҳу ва ло тузиллано баъдаҳу».***

***«Парвардигоро! Зиндаву мурда, хурду калон, марду зан ва ҳозиру ғоиби моро биомурз. Худовандо! Ҳар яки моро, ки зинда медорӣ, бар имон зинда бидор ва ҳар яки моро, ки мемиронӣ, бар дини Ислом бимирон. Худовандо! Моро аз подош маҳрум накун ва баъд аз ӯ ба фитна наандоз».[[263]](#footnote-263)***

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّارِ " .

***«Аллоҳуммағфир лаҳу варҳамҳу ва ъофиҳи ваъфу ъанҳу ва акрим нузулаҳу ва вассиъ мудхалаҳу вағсилҳу би-л-мои ва-с-салҷи ва-л-баради ва наққиҳи мина-л-хатоё камо наққайта-с-савба-л-абяза мина-д-данаси ва абдилҳу доран хайран мин дориҳи ва аҳлан хайран мин аҳлиҳи ва завҷан хайран мин завҷиҳи ва адхилҳу ҷаннатан ва аъизҳу мин ъазобил-қабри ва мин ъазобин-нор.***

***«Худовандо! Гуноҳони ӯро бибахш ва бар ӯ раҳм ва офият фармо, меҳмонии ӯро*** *(дар биҳишт)* ***гиромӣ дор ва қабрашро фарох гардон ва ӯро бо обу ях ва барф бишӯ ва аз гуноҳ покаш кун, ҳамон гуна ки ҷомаи сафед аз наҷосат пок мешавад ва ба ӯ хонае беҳтар аз хонаи дунё ва хонаводае беҳтар аз хонаводаи ин дунёяш иноят фармо ва ӯро ба биҳишт дохил гардон ва аз ранҷу сахтии қабр ва азоби ҷаҳанам маҳфузаш бидор». [[264]](#footnote-264)***

Дуои мазкур аз Авф ибни Молик (р) ба таври ихтисор чунин ривоят шудааст:

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بِالْبَرَدِ وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ " .

***«Аллоҳуммағфирҳу варҳамҳу вағсилҳу би-л-баради вағсилҳу камо юғсалу-с-савбу».***

***«Худовандо! Гуноҳи ӯро биомурз ва бар ӯ раҳм кун ва ӯро бо оби ях бишӯ, ҳамчунон ки ҷомаро мешӯянд».*** *[[265]](#footnote-265)*

**Дуои мағфират пас аз дафни майит**

Хуб аст, ки баъд аз дафни майит болои қабраш каме истода, дар ҳаққи ӯ дуо ва истиғфор кунанд. Аз Усмон ибни Аффон (р) ривоят шудааст, ки вақте фавтидаро дафн мекарданд, Паёмбар (с) дар наздикии қабр истода мефармуд:

***«Барои бародаратон истиғфор кунед ва барои ӯ аз Худованд пойдорӣ ва пазириши гуфтори*** *(ҳақ ва дурусти)* ***ӯро бихоҳед, зеро ҳам акнун аз ӯ савол карда мешавад». [[266]](#footnote-266)***

**Дуо ҳангоми зиёрати қабристон**

Зиёрати қабристон ҷоиз аст ва ба зоти худ ҳеҷ боке надорад. Паёмбар (с) мефармояд:

***«Шуморо аз зиёрати қабр манъ карда будам, ҳоло зиёрат кунед, зеро зиёрати қабр охиратро (****ва дар ривояте:* ***маргро)[[267]](#footnote-267) ба ёдатон меорад. [[268]](#footnote-268)***

Пас ҳар гоҳ қабреро зиёрат кардед ва ё аз қабристоне гузаштед, суннат аст, ки ин дуоро бихонед:

" السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْل الدِّيارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، أَسْأَلُ اللَّه لَنَا وَلَكُمُ العافِيَةَ " .

***«Ассалому ъалайкум аҳла-д-диёри мина-л-муъминина ва-л-муслимин ва инно иншоаллоҳу бикум лоҳиқун, асъалуллоҳа лано ва лакуму-л-ъофия».***

***«Салому дуруд бар шумо бод эй хуфтагони муъмину мусулмон. Мо низ, ҳар гоҳ Худо бихоҳад, ба шумо мепайвандем, аз Худованд барои худамон ва барои шумо офият металабем».[[269]](#footnote-269)***

**Зикру дуоҳо ҳангоми хоб ва он чӣ мутааллиқ ба он аст**

Он зикру дуоҳое, ки ҳангоми хоб аз Паёмбар (с) ривоят шудаанд, хеле зиёданд. Ҳоло ба таври мухтасар бархе аз онро, ки бо санади саҳеҳ ривоят шудаанд, ба шахсоне, ки дар вақти хоб мехоҳанд аз суннати Паёмбар (с) пайравӣ намоянд, бо тартиби зайл тақдим мекунем.

**Хондани «Ояту-л-Курсӣ»**

«Ояту-л-Курсӣ» фазилату фоидаҳои зиёде дорад. Аз ҷумла: Паёмбар (с) онро бузургтарин ояти Қуръони карим хондааст.[[270]](#footnote-270) Дар хусуси хондани «Ояту-л-Курсӣ» пеш аз хоб дар ривояти тӯлонии ҳазрати Абӯҳурайра (р) ва воқеаи ӯ бо шайтон чунин омадааст:

*«Шайтон ба ӯ гуфт: «Маро раҳо кун, бароят калимаҳое меомӯзам, ки ба ту суд мебахшанд». Ҳазрати Абӯҳурайра (р) гуфт: «Онҳо чӣ калимаҳое ҳастанд?». Шайтон гуфт: «Ҳангоме ба бистари худ ҷой гирифтӣ, «Ояту-л-Курсӣ»-ро бихон, чунки бо хондани он Худованд туро муҳофизат мекунад ва ҳеҷ шайтоне то субҳ ҷуръати ба ту наздик шуданро намекунад».*

Чун воқеаро ба Паёмбар (с) нақл мекунад, Паёмбар (с) ӯро тасдиқ карда, мефармояд:

***«Рост гуфт, дар ҳоле ки ӯ худ дурӯғгӯ аст».*** *[[271]](#footnote-271)*

Яъне дар ҳақиқат бо хондани «Ояту-л-Курсӣ» Худованд бандаро муҳофизат мекунад ва ҳеҷ шайтоне ба ӯ зарар расонида наметавонад.

«Ояту-л-Курсӣ» ин аст:

" اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ " .

**«Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм; Ло таъхузуҳу синатун ва ло навм; Лаҳу мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арз; Ман заллазӣ яшфаъу ъиндаҳу илло биизниҳ; Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум; Ва ло юҳитуна бишайъин мин ъилмиҳи илло бимо шоъ; Васиъа Курсийюҳу-с-самовоти ва-л-арза ва ло яъудуҳу ҳифзуҳумо; Ва Ҳува-л-Ъалийю-л-Ъазим».**

**«Аллоҳ, Худое ба ҷуз Ӯ нест, ҳамеша Зинда** (ва) **тадбиркунанда** (-и корҳои офариниш) **аст. На хоби сабук** (ғанаб) **Ӯро фаро мегирад ва на хоби гарон. Аз Ӯст он чи дар осмонҳо ва замин аст. Кист он касе, ки дар назди Ӯ шафоат намояд, магар ба иҷозати Ӯ? Тамоми он чиро, ки пеши рӯ ва дар пушти онҳост, медонад ва онҳо ба чизе аз илмаш, ҷуз ба он чи Ӯ бихоҳад, иҳота надоранд. Курсии Ӯ осмонҳо ва заминро** (дар худ) **фаро гирифтааст. Ва ҳифз** (-у нигаҳдошт)**-и онҳо бар Ӯ гаронӣ намекунад ва Ӯ Баландмартабаву Боазамат аст».[[272]](#footnote-272)**

**Хондани ду ояти охири сураи «Бақара»**

Аз ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуд:

***«Хонаҳои худро монанди қабр қарор надиҳед*** *(ки дар он Қуръон хонда намешавад)****.******Бегумон шайтон аз хонае, ки дар он сураи «Бақара» хонда мешавад, мегурезад».[[273]](#footnote-273)***

Дар бораи фазилати хондани оятҳои охири сураи «Бақара» ҳазрати Абӯмасъуди Ансорӣ (р) аз Паёмбар (с) чунин ривоят мекунад:

***«Ҳар кас, ки дар шаб ду ояти охири сураи «Бақара»-ро мехонад, барои ӯ басанда аст».[[274]](#footnote-274)***

**Эзоҳ:** Аллома Нававӣ (р) мегӯяд: «Гуфта шудааст, ки хондани оятҳои мазкур барои банда ҷиҳати дафъи зарари шайтонҳо басанда аст. Баъзеҳо мегӯянд, ки хондани ин ду оят баробари шабзиндадорӣ аст». [[275]](#footnote-275)

Ду ояти охири сураи «Бақара» инҳоянд:

" لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ " .

**«Омана-р-Расулу бимо унзила илайҳи мир-Раббиҳи ва-л-муъминун; Куллун омана биллоҳи ва малоикатиҳи ва кутубиҳи ва русулиҳи ло нуфарриқу байна аҳадим мир-русулиҳ; Ва қолу самиъно ва атаъно ғуфронака Раббано ва илайка-л-масир.**

**Ло юкаллифуллоҳу нафсан илло вусъаҳо; Лаҳо мо касабат ва ъалайҳо мактасабат; Раббано ло туохизно ин насино ав ахтаъно; Раббано ва ло таҳмил ъалайно исран камо ҳамалтаҳу ъалаллазина мин қаблино; Раббано ва ло туҳаммилно мо ло тоқата лано биҳи ваъфу ъанно вағфир лано варҳамно; Анта Мавлоно фансурно ъала-л-қавми-л-кофирин».**

**«Паёмбар ба он чи аз ҷониби Парвардигораш ба ӯ нозил гардидааст, имон овард ва мӯъминон низ. Ҳама**(-и онҳо) **ба Худо, фариштагон, китобҳо ва паёмбарони Ӯ имон оварданд** (ва дар баёни ақидаи худ дар бораи паёмбарон гуфтанд,ки)**, мо миёни ҳеҷ яке аз паёмбарони Ӯ фарқ намегузорем. Ва гуфтанд, ки шунидем ва итоат намудем. Парвардигоро, омурзиши Туро хоҳонем ва ҳатман, бозгашт** (-и ҳамаи мо) **ба сӯи Ту аст».**

**«Худо ҳеҷ касро ба ҷуз тавоноияш таклиф наменамояд. Барои ҳар кас ҳамон чизест, ки** (аз некиҳо) **касб намудааст ва бар зарари ӯ низ ҳамон чизест, ки** (аз бадиҳо) **анҷом додааст. Парвардигоро, агар фаромӯш ва ё хатое кардем, моро бозхост** (ва муохиза) **нафармо! Парвардигоро, сангиниеро бар мо, чи тавре бар пешгузаштагони аз мо бор намудаӣ, ҳамл нафармо! Парвардигоро, он чиро, ки таҳаммули бардошти онро надорем, бар мо ҳамл нафармо ва** (баръакс) **моро бибахш, мағфират намо ва мавриди раҳмати хеш қарор деҳ! Ростӣ, Туӣ мавло** (сарпарасту мададгор)-**и мо. Пас моро бар гурӯҳи кофирон пирӯз гардон!». [[276]](#footnote-276)**

**Хондани сураи «Кофирун»**

Фарва ибни Навфал (р) аз падари худ ривоят мекунад, ки ӯ назди Паёмбар (с) омада гуфт: «Эй Паёмбари Худо (с), ба ман чизе ёд бидеҳ, ки пеш аз хоб рафтан бихонам». Паёмбар (с) фармуд:

***«Сураи «Қул ё айюҳа-л-кофирун»-ро бихон, сипас бихоб, зеро барои ту бароат аз ширк хоҳад буд».[[277]](#footnote-277)***

Яъне хондани сураи «Кофирун» бандаро аз ҳар гуна ширк овардан ба Худованд нигоҳ медорад. Сураи «Кофирун» ин аст:

" قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ " .

**«Қул ё айюҳа-л-кофирун; ло аъбуду мо таъбудун; ва ло антум ъобидуна мо аъбуд; ва ло ана ъобидум-мо ъабаттум; ва ло антум ъобидуна мо аъбуд; лакум динукум ва лия дин».**

**«Бигӯ: Ай кофирон, ман парастиш намекунам он чизеро, ки шумо парастиш мекунед; ва на шумо парастишкунандаед Зотеро, ки ман парастиш мекунам; ва на ман дар оянда парастишкунандаам он чиро, ки шумо парастиш мекунед; ва на шумо дар оянда парастишкунандаед он Зотеро, ки ман парастиш мекунам; дини шумо барои шумо ва дини ман барои ман».[[278]](#footnote-278)**

**Хондани сураҳои «Ихлос», «Фалақ» ва «Нос»**

Дар бораи фазилати сураҳои мазкур ривоятҳои зиёде омадааст. Аз ҷумла:

Сураи «Ихлос» ба танҳоӣ баробар ба сеяки Қуръон аст.[[279]](#footnote-279)

Паёмбар (с) бо тиловати сураҳои «Фалақ» ва «Нос» аз ҷин ва чашм ба Худованд паноҳ мебурд.[[280]](#footnote-280)

Пеш аз хоб ин сураҳоро бихонед ва бо кафҳои дасти худ дам карда, то ҷое, ки дастатон мерасад, аз сару сурат то қисмати поёнии бадани худ бимолед. Ин амалро се бор такрор кунед.

Дар хусусияти ин сураҳо пеш аз хоб аз модари мӯъминон ҳазрати Оиша (р) ривоят шудааст, чун Паёмбар (с) ба бистари худ хоб мерафт, кафи дастҳои худро бо ҳам ҷамъ карда, дар онҳо сураҳои **«Қул Ҳуваллоҳу Аҳад»** ва **«Қул аъузу биРабби-л-фалақ»** ва **«Қул аъузу биРабби-н-нос»-**ро хонда, дастҳои худро ба сар ва қисмати пеши рӯи худ ва баъд аз он ба тамоми бадани худ масҳ мекард ва ин амалро се бор такрор мекард. [[281]](#footnote-281)

**Сураи «Ихлос»:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ " .

**Бисмиллоҳир-Раҳмони-р-Раҳим**

**«Қул Ҳуваллоҳу Аҳад; Аллоҳу-с-Самад; лам ялид ва лам юлад; ва лам якуллаҳу куфуван аҳад».**

**Ба номи Худои Бахшояндаи Меҳрубон**

**«Бигӯ: Худованд ягона аст; Худованд бениёз аст; на касеро зодааст ва на касе аз Ӯ зодааст; ва Ӯро ҳаммонанду баробаре нест».**

**Сураи «Фалақ»:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ " .

**Бисмиллоҳир-Раҳмони-р-Раҳим**

**«Қул аъузу биРабби-л-фалақ; мин шарри мо халақ; ва мин шарри ғосиқин изо вақаб; ва мин шарри-н-наффосоти фи-л-ъуқад; ва мин шарри ҳосидин изо ҳасад».**

**Ба номи Худои Бахшояндаи Меҳрубон**

**«Бигӯ: Паноҳ мебарам ба Парвардигори субҳ; аз бадӣ ва зарари ҳар чи ки Ӯ офаридааст; ва аз шарру зарари шаби торик, вақте торикии он зиёд шавад; ва аз зарари занони ҷодугар, ки дар гиреҳҳо дам меандозанд; ва аз зарари ҳасуд, вақте ки ҳасад варзад».**

**Сураи «Нос»:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ " .

**Бисмиллоҳир-Раҳмони-р-Раҳим**

**«Қул аъузу биРабби-н-нос; Малики-н-нос; Илоҳи-н-нос; мин шарри-л-васвоси-л-ханнос; аллазӣ ювасвису фӣ судури-н-нос; мина-л-ҷиннати ва-н-нос».**

**Ба номи Худои Бахшояндаи Меҳрубон**

**«Бигӯ: Паноҳ мебарам ба Парвардигори мардум, Подшоҳи мардум, Маъбуди мардум, аз бадии васвасакунандаи бозпасгарданда; он ки дар дилҳои мардум васваса меандозад;** (гоҳе) **аз** (қисми) **ҷин мебошад ва** (гоҳе аз қисми) **инсон».**

**Хондани тасбеҳот ва дуоҳо**

Сию се бор *«Алҳамдуллилоҳ»*, сию се бор *«Субҳоналлоҳ» ва* сию чор бор *«Аллоҳу Акбар»* гӯяд. [[282]](#footnote-282)

Аз ҳазрати Ҳузайфа ибни Ямон (р) ривоят шудааст, ки ҳар гоҳ Паёмбар (с) ба бистари хоб мерафт, ин дуоро мехонд:

" بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَ أَحْيَا ".

***«Бисмика амуту ва аҳё».***

***«Ба номат эй Худо мемираму зинда мешавам».[[283]](#footnote-283)***

Аз ҳазрати Баро ибни Озиб (р) чунин ривоят шудааст:

" اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا، وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ ".

***«Аллоҳумма биисмика аҳё ва амуту».***

***«Худовандо! Ба номи Ту зинда мешавам ва ба номи Ту мемирам».[[284]](#footnote-284)***

Ҳазрати Абӯҳурайра (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки фармуд:

***«Вақте яке аз шумо ба бистари хоб рафтед, онро битаконед, зеро намедонед, ки чӣ бар он омада ё ворид шудааст, сипас бигӯед:***

" باسمكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ " .

***«Бисмика Раббӣ вазаъту ҷанбӣ ва бика арфаъуҳу ин амсакта нафсӣ фарҳамҳо ва ин арсалтаҳо, фаҳфазҳо бимо таҳфазу биҳи ъибодака-с-солиҳин».***

***«Парвардигоро! Ба номи Ту паҳлӯямро ба бистар гузоштам ва ба номи Ту онро баланд мекунам, агар ҷонамро гирифтӣ, ба он раҳм кун ва агар онро нигаҳ доштӣ, пас ба он чи бандагони некатро нигоҳ медорӣ, нигоҳаш бидор».[[285]](#footnote-285)***

Аз ҳазрати Баро ибни Озиб (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) мардеро чунин насиҳат кард:

***«Ҳангоме ба бистар меравӣ, таҳорат кун, ҳамчунон ки барои намоз таҳорат мекунӣ, сипас ба тарафи рост бихоб ва бигӯ:***

" اللهمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْك، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ " .

***«Аллоҳумма асламту нафсӣ илайка ва вазаъту амрӣ илайка ва ваҷҷаҳту ваҷҳӣ илайка ва алҷаъту заҳрӣ илайка рағбатан ва раҳбатан илайка ло малҷаа ва ло манҷо минка илло илайка оманту биКитобикаллазӣ анзалта ва биНабиййикаллазӣ арсалта».***

***«Худовандо! Ҷонамро ба Ту супоридам ва корамро ба Ту вогузоштам ва рӯямро ба сӯи Ту гардонидам, дар ҳоли умед ба савоб ва тарс аз азоб. Паноҳгоҳе ва роҳи наҷоте аз азоби Ту ҷуз ба сӯи Ту нест, ба Китобе, ки нозил намудӣ ва Паёмбаре, ки фиристодӣ, имон овардам».***

Дар давоми ҳадис Паёмбар (с) мефармояд:

**«*Пас агар ҳамон шаб дар ҳамон ҳолат бимирӣ, бар фитрати мусулмонӣ хоҳӣ мурд ва онро охирин каломат бигардон».[[286]](#footnote-286)***

Аз ҳазрати Анас (р) ривоят шудааст, ки ҳар гоҳ Паёмбар (с) ба бистари худ хоб мекард, ин дуоро мехонд:

" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهُ وَلاَ مُئْوِىَ " .

***«Алҳамду лиллоҳиллазӣ атъамано ва сақоно ва кафоно ва овоно факам мимман ло кофия лаҳу ва ло муъвӣ».***

***«Ҳамду ситоиш Худои якторо, ки ба мо хӯрок дод ва моро сероб кард, моро Ӯ кофист дар хӯроку либос ва паноҳгоҳ, чӣ бисёранд онҳое, ки чунин ғамхори кофӣ ва паноҳдиҳанда надоранд».[[287]](#footnote-287)***

Аз ҳазрати Ҳафса (р) ривоят шудааст, ки ҳар гоҳ Паёмбар (с) қасди хоб мекард, дасти росташро зери рухсораш мениҳод ва се бор ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ " .

***«Аллоҳумма қинӣ ъибодака явма табъасу ъибодак».***

***«Худовандо! Дар рӯзе, ки бандагонатро зинда мегардонӣ, маро аз азобат нигаҳ дор».[[288]](#footnote-288)***

Аз ҳазрати Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст, ки ҳар гоҳ Паёмбар (с) ба бистари худ хоб мерафт, ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ " .

***«Аллоҳумма Рабба-с-самовоти ва Раба-л-арзи ва Рабба кулли шайъин Фолиқа-л-ҳабби ва-н-наво, Мунзила-т-Тавроти ва-л-Инҷили ва-л-Қуръон, аъаузу бика мин кулли зи шаррин Анта охизун биносиятиҳи Анта-л-Аввалу фалайса қаблака шайъун ва Анта-л-Охиру фалайса баъдака шайъун ва Анта-з-Зоҳиру фалайса фавқака шайъун ва Анта-л-Ботину фалайса дунака шайъун, иқзи ъанна-д-дайна ва ағнино мина-л-фақр».***

***«Худовандо! Ай Парвардигори осмонҳо ва замин, Парвардигори ҳама чиз, ай шикофкунандаи донаҳо ва ҳастаҳо барои сабзидани онҳо, ай Фурудоварандаи Таврот ва Инҷил ва Қуръон, паноҳ мебарам ба Ту аз бадии ҳар соҳиби бад, ки пешониаш дар дасти Туст (яъне ҳама фармонбардори Ӯ ва ҳама пешонии худро таслими фармони Ӯ намудааст). Эй Худо! Ту Аввал ҳастӣ ва ҳамеша Аввал будаӣ ва хоҳӣ буд, пеш аз Ту ҳеҷ чиз набудааст (ҳар чи ҳаст, ҳама ба қудрати Ту ба ҳастӣ омадааст) ва Ту Охир ҳастӣ, ҳама мемиранд, аммо Ту зиндаву боқӣ мемонӣ. Ту Зоҳир ҳастӣ (дар ҳама чиз ошкор ҳастӣ, зеро ҳастии ҳама чиз аз они Туст), ҳеҷ гоҳ болои Ту касе нахоҳад буд. Ту Ботин (пинҳон) ҳастӣ, бинобар ин, ғайри Ту ҳеҷ нест. Худовандо! Бори қарзро аз мо дур кун ва аз фақру нодорӣ моро нигаҳ дор».[[289]](#footnote-289)***

Агар дар нимаи шаб бедор шуд ин дуоро бихонад:

" لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدٍيرٌ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَسُبْحانَ اللهِ، وَلاَ إِلَه إلاَّ الله، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ " .

***«Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва Ҳува ъало кулли шайъин Қадир, ва-л-ҳамду лиллоҳи ва субҳоналлоҳи ва ло илоҳа иллалоҳу валлоҳу Акбар ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ».***

***«Нест маъбуде ба ҳақ ба ҷуз Худои якто, шарике надорад, ҳама мулк ва ҳастӣ аз они Ӯст ва ситоиш аз они Ӯст ва Ӯ бар ҳар коре Қодиру Тавоно аст. Ситоиш аз они Худост ва Худованд пок аст. Тавоноӣ ва қудрат (дар дурӣ ҷустан аз гуноҳ ва пойдорӣ бар тоъат) нест, магар бо кӯмак ва ёрии Худованд».***

**Дуо ҳангоми тарс дар хоб**

Амр ибни Шуайб (р) аз падари худ, аз бобояш ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуданд:

***«Ҳар гоҳ яке аз шумо ҳангоми хоб тарсид, ин дуоро бихонад:***

" أعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التّامات مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وشَرّ عِبَادِهِ، ومِنْ هَمَزَاتِ الشّيَاطِينِ وأَنْ يَحْضُرُونِ " .

***«Аъузу бикалимотиллоҳи-т-томмоти мин ғазабиҳи ва ъиқобиҳи ва шарри ъибодиҳи ва мин ҳамазоти-ш-шаётини ва ан яҳзурун».***

***«Паноҳ мебарам ба калимоти пурраи Худованд аз хашму ғазаб ва иқоби Ӯ ва аз бадии бандагонаш ва васвасаҳои шайтонҳо ва аз ин ки шайтонҳо ба ман наздик шаванд».***

Дар давоми ҳадис меояд, ки вақте ин дуоро хонд, ҳеҷ зиёне ба ӯ намерасад.[[290]](#footnote-290)

**Ҳангоме хоби бад ё хуш бинад чӣ амале бояд анҷом диҳад?**

Ҳазрати Ҷобир (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуд:

***«Ҳар касе хобе бинад, ки аз он хушаш наояд*** *(ғамгин шавад)****, се бор ба тарафи чап туф кунад ва бигӯяд: «Аъузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим», сипас паҳлӯяшро, ки бар он хоб дидааст, тағйир диҳад».[[291]](#footnote-291)***

Ҳазрати Абӯсаиди Худрӣ (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад:

***«Ҳар гоҳ яке аз шумо хоб дид, ки аз он хушҳол шавад, бидонад, ки аз ҷониби Худованд аст. Пас Худоро ҳамду ситоиш гӯяд ва он хобро ба шахсе, ки дӯст дорад, зикр кунад. Ҳар гоҳ хоби нохуше дид, аз шайтон аст, пас аз бадии он хоб ба Худо паноҳ барад ва онро барои касе зикр накунад, яқинан шайтон ба ӯ зиёне намерасонад».[[292]](#footnote-292)***

Сипас бигӯяд:

***«Аллоҳуммағфир лӣ».***

***«Парвардигоро! Маро бибахш».***

Паёмбар (с) мефармояд:

***«Ҳар дуое, ки кунад, қабул мешавад ва агар таҳорат карда, намоз гузорад, намозаш қабул мешавад».[[293]](#footnote-293)***

**Дуо ҳангоми бархостан аз хоб барои намози таҳаҷҷуд**

Аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят шудааст, ки ҳар гоҳ Паёмбар (с) барои гузоридани намози таҳаҷҷуд (намози нафле, ки дар дили шаб гузорида мешавад) аз хоб бармехост, ин дуоро мехонд:

" اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ".

***«Аллоҳумма лака-л-ҳамду Анта Қаййиму-с-самовоти ва-л-арзи ва ман фиҳинна ва лака-л-ҳамду лака мулку-с-самовоти ва-л-арзи ва ман фиҳинна ва лака-л-ҳамду Анта Нуру-с-самовоти ва-л-арзи ва лака-л-ҳамду Анта-л-Ҳаққу ва ваъдука-л-ҳаққу ва лиқоука ҳаққун ва қавлука ҳаққун ва-л-ҷаннату ҳаққун ва-н-нору ҳаққун ва-н-набийюна ҳаққун ва Муҳаммадун (саллаллоҳу ъалайҳи ва саллама) ҳаққун ва-с-соъату ҳаққун. Аллоҳуммма лака асламту ва бика оманту ва ъалайка таваккалту ва илайка анабту ва бика хосамту ва илайка ҳокамту фағфир лӣ мо қаддамту ва мо аххарту ва мо аъланту ва мо асрарту Анта-л-муққаддиму ва Анта-л-муаххиру ло илоҳа илло Анта».***

***«Худовандо! Ситоишҳо Турост ва Ту нигаҳбони осмону замин ва ҳар чи дар онҳост, мебошӣ. Ситоиш Турост, Молики осмонҳо ва заминҳо ва ончи дар онҳо ҳаст.Ситоишҳо барои Туст, Ту равшанфармои осмонҳо ва замин ва он чи дар он аст, мебошӣ. Ту Ҳақ ҳастӣ ва ваъдаи Ту ҳақ аст ва дидори Ту барои мӯъминон дар рӯзи қиёмат ҳақ аст ва суханҳои Ту ҳақ аст, биҳишт ҳақ аст ва дӯзах ҳақ аст ва Паёмбарон ҳақ ҳастанд ва рисолати Муҳаммад (с) барҳақ аст ва қиёмат ҳақ аст. Худовандо! Худро таслими Ту фармуда, мусулмон шудам ва ба Ту имон оварда, ҳама корҳоямро ба Ту вогузоштам ва ба сӯи Ту тавба намудам ва барои Ту бо душманонат душманӣ намудам ва барои доварӣ рӯй ба сӯи Ту намудам. Пас гуноҳони пешин ва пасинамро ва он гуноҳоне, ки пинҳонӣ анҷом додам ва он гуноҳоне, ки ошкор кардам, биомурз, Ту Муқаддиму Муаххир ҳастӣ, маъбуде барҳақ ба ҷуз Ту нест».***

Баъзе ровиён дар охир ин калимаро изофа намуданд:

" وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ " .

***«Ло ҳавла ва ло қуввата илло бика».***

***«Мо тавону зӯре надорем, магар бо Ту эй Худо (****тавфиқи Туст, ки бар тоату фармонат пойдорем)!»****.[[294]](#footnote-294)***

**Сарчашмаҳои истифодашуда**

1. Қуръони карим.
2. Қуръони карим, Матни тарҷумаи тоҷикӣ ва тавзеҳоти Муҳаммадҷон Умаров. - Душанбе: 2007 – 616 саҳ.
3. Муфтӣ Шафеъ, Маъорифул-Қуръон. – Карочӣ: Идоратул-маъориф.
4. Қозӣ Саноуллоҳ, Тафсири Мазҳарӣ. – Бейрут: Дорул-кутубил-илмия, 2000.
5. Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ, Саҳеҳи Бухорӣ. – Қоҳира: Дору Ибни Ҳайсамӣ, 2004.
6. Абулҳусайн Муслим ибни Ҳаҷҷоҷ ибни Муслими Қушай­рии Нишопурӣ, Саҳеҳи Муслим. – Қоҳира: Дору Ибни Ҳайсамӣ, 2004.
7. Абӯдовуд Сулаймон ибни Ашъаси Сиҷистонӣ, Сунани Абӯдовуд. – Бейрут: Дорул-кутубил-илмия, 2004.
8. Абӯисо Муҳаммад ибни Исои Тирмизӣ, Сунани Тирми­зӣ. – Бейрут: Дору-л-маърифат, 2002.
9. Абӯабдурраҳмон Аҳмад ибни Шуъайби Насоӣ, Сунани Насоӣ. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 2004.
10. Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Язид ибни Моҷа, Сунани Ибни Моҷа. – Карочӣ: Қадимӣ Кутубхона.
11. Абӯабдуллоҳ Аҳмад ибни Ҳанбали Шайбонӣ, Муснади Имом Аҳмад. – Қоҳира: Муассисаи Қуртуба, 2000.
12. Муҳаммад ибни Абдуллоҳ Абӯабдуллоҳ Ҳокими Нишопурӣ, Ал-мустадрак. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 2004.
13. Аҳмад ибни Алӣ ибни Мусанно Абӯяъло. – Димишқ: Дорул-Маъмун лит-турос. 2000.
14. Алӣ ибни Абулҳасани Дорақутнии Бағдодӣ. Сунани Дорақутнӣ.
15. Муҳаммад Тақии Усмонӣ. Дуоҳои пурнур. – Карочӣ: Идоратул-маъориф. 2004.
16. Муҳаммад Тақии Усмонӣ. Ислоҳи хутубот. – Карочӣ: Идоратул-маъориф. 2004.
17. Бурҳонуддини Марғинонӣ. Ҳидоя. – Лоҳур: Урду бозор.
18. Муҳаммад ибни Амин ибни Обидин, «Раддул-муҳтор алад-дурил-мухтор». – Карочӣ: Саид кампанӣ.
19. Зайн ибни Иброҳим машҳур ба ибни Нуҷайм. Баҳрур-роиқ. – Кувета: Мактабаи Рашидия.
20. Абӯзакарийё Яҳё ибни Шарафи Нававӣ. Ал-азкор. – Мактабатул-маданиятир-рақамия.
21. Ибни Санӣ. Амалул-явми вал-лайла.

1. . Сураи «Намл; ояти 62. [↑](#footnote-ref-1)
2. . Сураи «Раҳмон»; ояти 29. [↑](#footnote-ref-2)
3. . Сураи «Бақара»; ояти 186. [↑](#footnote-ref-3)
4. . Сураи «Қоф»; ояти 16. [↑](#footnote-ref-4)
5. . Сураи «Иброҳим»; ояти 39. [↑](#footnote-ref-5)
6. . Сураи «Анбиё»; оятҳои 89-90. [↑](#footnote-ref-6)
7. . Сураи «Анбиё»; оятҳои 87-88 [↑](#footnote-ref-7)
8. . Сураи «Бақара»; ояти 186. [↑](#footnote-ref-8)
9. . Сураи «Аъроф»; ояти 55. [↑](#footnote-ref-9)
10. . Сураи «Ғофир»; ояти 60. [↑](#footnote-ref-10)
11. . Сураи «Аъроф»; ояти 23 [↑](#footnote-ref-11)
12. . Сураи «Анбиё»; оятҳои 76-77. [↑](#footnote-ref-12)
13. . Сураи «Иброҳим»; оятҳои 40-41. [↑](#footnote-ref-13)
14. . Сураи «Бақара»; ояти 201. [↑](#footnote-ref-14)
15. . Сураи «Исро»; ояти 24. [↑](#footnote-ref-15)
16. . Паёмбар (с) мефармояд:***«Шахсе, ки аз Худованд савол накунад, Парвардигор ба ў хашм мекунад».***Тирмизӣ, ҳадиси 3373. Аз Абдурраҳмон ибни Сахр (р) ба санади ҳасан ривоят шудааст. [↑](#footnote-ref-16)
17. . Сураи «Ғофир»; ояти 60. Абўдовуд, ҳадиси 1479. Дар «Сунан»-и Ибни Моља аз Нуъмон ибни Башир (р) низ ривоят шудааст, ҳадиси 3828. Тирмизӣ низ аз ў ривоят карда ва санади онро ҳасан ва саҳеҳ хондааст, ҳадиси 3372. [↑](#footnote-ref-17)
18. . Тирмизӣ, ҳадиси 3370. Ибни Моља, ҳадиси 3829. Ҳоким дар «Мустадрак»-и худ онро ривоят карда санадашро саҳеҳ хондааст. Аллома Заҳабӣ бо ў мувофиқат кардааст. 1/490. Бухорӣ дар «Адаби муфрад» таҳти рақами 712 низ ин ҳадисро ривоят кардааст. [↑](#footnote-ref-18)
19. . Абўдовуд, ҳадиси 1488. Тирмизӣ, ҳадиси 3556. Ибни Ҳиббон дар «Саҳеҳ»-и худ низ ривоят овардааст, ҳадиси 880. [↑](#footnote-ref-19)
20. . Тирмизӣ, ҳадиси 3479. [↑](#footnote-ref-20)
21. . Муслим, ҳадиси 6766. [↑](#footnote-ref-21)
22. . Муслим, ҳадиси 1015. [↑](#footnote-ref-22)
23. . Тирмизӣ, ҳадиси 3382. [↑](#footnote-ref-23)
24. . Сураи «Юнус»; ояти 12. [↑](#footnote-ref-24)
25. . Бухорӣ, ҳадиси 6340. [↑](#footnote-ref-25)
26. . Муслим, ҳадиси 2735. [↑](#footnote-ref-26)
27. . Тирмизӣ, ҳадиси 3573. [↑](#footnote-ref-27)
28. . Дар дуо баъд аз ҳамду санои Парвардигор пеш аз дуо ва баъди он ба Паёмбар (с) дуруд фиристодан фазилатҳои зиёде дорад. Дар ҳадисе омадааст, ки Паёмбар (с) шахсеро шунид, ки дар намоз дуо мекард, на ҳамду санои Парвардигорро ба љо овард ва на ба Паёмбар (с) дуруд фиристод. Паёмбар (с) фармуд: ***«Ин мард шитоб кард»****,* он гоҳ ўро ба сўи худ хонд ва ба ў ё ба дигаре (Ровии ҳадис шак кардааст) фармуд: ***«Ҳар гоҳ яке аз шумо дуо кунад, аввалан таъзим ва санои Парвардигорро ба љо биёрад, баъд аз он ба Паёмбар (с) дуруд ва салом бифиристад, сипас он чи мехоҳад, дуо кунад».***Инчунин аз ҳазрати Умар (р) ривоят шудааст, ки дуо байни замину осмон мавқуф аст ва чизе аз он ба осмон намебарояд, модоме ки ба Паёмбар (с) дуруд нафиристад. (Тирмизӣ, ҳадиси 486). [↑](#footnote-ref-28)
29. . Тирмизӣ, ҳадиси 3384. [↑](#footnote-ref-29)
30. . Тирмизӣ, ҳадиси 3499. [↑](#footnote-ref-30)
31. . Муслим, ҳадиси 596. [↑](#footnote-ref-31)
32. . Муслим, ҳадиси 757. [↑](#footnote-ref-32)
33. . Бухорӣ, ҳадиси 1094. [↑](#footnote-ref-33)
34. . Муслим, ҳадиси 852 [↑](#footnote-ref-34)
35. . Муслим, ҳадиси 853. [↑](#footnote-ref-35)
36. . «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 7631. [↑](#footnote-ref-36)
37. . Абўдовуд, ҳадиси 522. Дар «Сунан»-и Тирмизӣ бо чунин изофа ривоят шудааст: *«Сипас аз Паёмбар (с) пурсиданд, ки чӣ дуо кунем? Ў гуфт:* ***«Аз Худованд офияти дунё ва охиратро бихоҳед»****.* Ҳадиси 3594. [↑](#footnote-ref-37)
38. . Муслим, ҳадиси 482. [↑](#footnote-ref-38)
39. . «Фатовои Шомӣ», љ.1, саҳ.505. Қадимӣ китобхона, Карочӣ, Покистон. [↑](#footnote-ref-39)
40. . Ибни Моља, ҳадиси 3062. «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 14435. Дар сиҳҳати ҳадис донишмандон ихтилоф кардаанд. Ҳофиз ибни Ҳаљар дар тахриљи «Азкор» баъд аз баҳси дароз санади онро ҳасан хондааст. [↑](#footnote-ref-40)
41. . Тирмизӣ, ҳадиси 3509. [↑](#footnote-ref-41)
42. . Сураи «Юнус»; ояти 11. [↑](#footnote-ref-42)
43. . «Маорифу-л-Қуръон». [↑](#footnote-ref-43)
44. . Бухорӣ, китоби «Тафсир». [↑](#footnote-ref-44)
45. . Абўдовуд, ҳадиси 1532. [↑](#footnote-ref-45)
46. . Муслим, ҳадиси 1688. [↑](#footnote-ref-46)
47. . Ба далели ривояти ҳазрати Анас (р), ки дар боло зикр шуд. [↑](#footnote-ref-47)
48. . Сураи «Бақара»; ояти 37. [↑](#footnote-ref-48)
49. . Сураи «Анбиё»; оятҳои 87-88. [↑](#footnote-ref-49)
50. . «Ислоҳи хутубот», љ. 13, саҳ. 333. [↑](#footnote-ref-50)
51. . Муслим, ҳадиси 918. [↑](#footnote-ref-51)
52. . Сураи «Бақара»; ояти 201. [↑](#footnote-ref-52)
53. . Сураи «Аъроф»; ояти 23. [↑](#footnote-ref-53)
54. . Сураи «Муъминун»; ояти 118. [↑](#footnote-ref-54)
55. . Сураи «Бақара»; ояти 286 [↑](#footnote-ref-55)
56. . Сураи «Оли Имрон»; ояти 193. [↑](#footnote-ref-56)
57. . Сураи «Аъроф»; ояти 155. [↑](#footnote-ref-57)
58. . Сураи «Оли Имрон»; ояти 8. [↑](#footnote-ref-58)
59. . Сураи «Каҳф»; ояти 10. [↑](#footnote-ref-59)
60. . Сураи «Анбиё»; ояти 83. [↑](#footnote-ref-60)
61. . Сураи «Исро»; ояти 82. [↑](#footnote-ref-61)
62. . Муслим, ҳадиси 2201. [↑](#footnote-ref-62)
63. . Сураи «Бақара»; ояти 250. [↑](#footnote-ref-63)
64. . Сураи «Аъроф»; ояти 126 [↑](#footnote-ref-64)
65. . Сураи «Анбиё»; ояти 89. [↑](#footnote-ref-65)
66. . Сураи «Фурқон»; ояти 74. [↑](#footnote-ref-66)
67. . Сураи «Иброҳим»; ояти 40. [↑](#footnote-ref-67)
68. . Сураи «Исро»; ояти 24. [↑](#footnote-ref-68)
69. . Сураи «Иброҳим»; ояти 41. [↑](#footnote-ref-69)
70. . Сураи «Юнус»; ояти 85 [↑](#footnote-ref-70)
71. . Сураи «Қасас»; ояти 21. [↑](#footnote-ref-71)
72. . Сураи «Анкабут»; ояти 30. [↑](#footnote-ref-72)
73. . Сураи «Тоҳо»; ояти 114. [↑](#footnote-ref-73)
74. . Сураи «Тоҳо»; оятҳои 25 - 28. [↑](#footnote-ref-74)
75. . Сураи «Исро»; ояти 80. [↑](#footnote-ref-75)
76. . Сураи «Зухруф»; ояти 13. [↑](#footnote-ref-76)
77. . Сураи «Муъминун»; ояти 29. [↑](#footnote-ref-77)
78. . Сураи «Муъминун»; оятҳои 97-98. [↑](#footnote-ref-78)
79. . Сураи «Қасас»; ояти 24. [↑](#footnote-ref-79)
80. . Сураи «Намл»; ояти 19. [↑](#footnote-ref-80)
81. . «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 18229, дар «Саҳеҳ»-и Бухорӣ аз Ҳузайфа (р) ривоят шудааст, ҳадиси 6314. Асҳоби «Сунан» низ ин ҳадисро ривоят кардаанд. [↑](#footnote-ref-81)
82. . «Тирмизӣ» ҳадиси 3401. Аллома Нававӣ онро дар «Азкор»-и худ аз «Амалу-л-явми ва-л-лайла», ҳадиси 9 нақл карда, санадашро саҳеҳ гуфтааст. [↑](#footnote-ref-82)
83. . Ибни Моља, ҳадиси 296. «Муслим» ҳадиси 376. [↑](#footnote-ref-83)
84. . Бухорӣ, ҳадиси 124. [↑](#footnote-ref-84)
85. . «Ал-азкор»-и Нававӣ, саҳ. 39. [↑](#footnote-ref-85)
86. . Ибни Моља, ҳадиси 300. Асҳоби «Сунан» низ ғайр аз Насоӣ ҳадисро аз ровии мазкур ривоят карданд. Инчунин дар «Сунан»-и Ибни Моља бо санади заиф аз Анас (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) ҳар гоҳ аз ҳољатхона берун меомад, ин дуоро мехонд: ***«Алҳамду лиллоҳиллазӣ азҳаба ъанни-л-азо ва ъофонӣ».*** Яъне:***«Ҳамду сано Худоро, ки аз ман гандагиро*** *(чизеро, ки маро озор медод)* ***дур кард ва ба ман офият бахшид».***Ҳадиси 301. [↑](#footnote-ref-86)
87. . Тирмизӣ, ҳадиси 25. [↑](#footnote-ref-87)
88. . «Муснад»-и Абўяъло, ҳадиси 7273. Насоӣ, ҳадиси 9828. Дар «Амалу-л-явми ва-л-лайла» низ аз Абўмўсои Ашъарӣ (р) бо санади саҳеҳ таҳти рақами 29 ривоят шудааст. [↑](#footnote-ref-88)
89. . «Ал-азкор», саҳ. 43 [↑](#footnote-ref-89)
90. . Тирмизӣ, ҳадиси 55. [↑](#footnote-ref-90)
91. . Ҳадисро Абўдовуд ривоят карда ва дар санади он сукут кардааст, рақами 4023. Ибни Ҳаљар дар «Футуҳоти раббонӣ» санади онро ҳасан гуфтааст. [↑](#footnote-ref-91)
92. . Тирмизӣ, ҳадиси 1767. [↑](#footnote-ref-92)
93. . Ҳадисро Ибни Моља бо санади саҳеҳ ривоят кардааст. (Ҳошияи Синдӣ бар Ибни Моља), ҳадиси 3558. «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 5469. Ҳайсамӣ низ дар «Маљмаъу-з-завоид», љ. 9, саҳ. 76 ривоят карда ва ровиёни онро саҳеҳ гуфтааст. [↑](#footnote-ref-93)
94. . Бухорӣ, ҳадиси 426. [↑](#footnote-ref-94)
95. . Тирмизӣ, ҳадиси 3426. [↑](#footnote-ref-95)
96. . Абўдовуд, ҳадиси 5094. [↑](#footnote-ref-96)
97. . Сураи «Нисо»; ояти 84. [↑](#footnote-ref-97)
98. . Бухорӣ, ҳадиси 586. [↑](#footnote-ref-98)
99. . Муслим, ҳадиси 578. [↑](#footnote-ref-99)
100. . Бухорӣ, ҳадиси 614. [↑](#footnote-ref-100)
101. . Муслим, ҳадиси 713, Абўдовуд, ҳадиси 46. [↑](#footnote-ref-101)
102. . Абўдовуд, ҳадиси 466. [↑](#footnote-ref-102)
103. . Сураи «Нур»; ояти 36. [↑](#footnote-ref-103)
104. . Љузъи ҳадиси 285 ба ривояти Муслим. [↑](#footnote-ref-104)
105. . Муслим, ҳадиси 774. «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 731. Аз нигоҳи фиқҳи ҳанафӣ беҳтар ин аст, ки дуоҳои мазкур дар намозҳои нофила хонда шавад. [↑](#footnote-ref-105)
106. . Ибни Моља, ҳадиси 796. Абўдовуд аз Оиша (р) онро ривоят кардааст. Ҳадиси 776. Имом Таҳовӣ ду асарро ба санади саҳеҳ зикр кардааст, ки ҳазрати Умар (р) ва Усмон (р) баъд аз ифтитоҳи намоз дуои мазкурро мехонданд. «Дарси Тирмизӣ», љ. 1, саҳ. 472. [↑](#footnote-ref-106)
107. . Бухорӣ, ҳадиси 744. [↑](#footnote-ref-107)
108. . «Ал-азкор мин каломи Саййиди-л-аброр», саҳ. 41. [↑](#footnote-ref-108)
109. . «Саҳеҳ»-и Ибни Ҳиббон, ҳадиси 1896. [↑](#footnote-ref-109)
110. . Ибни Моља, ҳадиси 878. [↑](#footnote-ref-110)
111. . Муслим, ҳадиси 771. [↑](#footnote-ref-111)
112. . Бухорӣ, ҳадиси 794. [↑](#footnote-ref-112)
113. . Аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуданд: ***«Вақте яке аз шумо дар рукуъ се бор «Субҳона Раббия-л-Ъазим» бигўяд, рукуъаш комил мешавад ва чун дар саљдааш се бор «Субҳона Рабия-л-Аъло» бигўяд, саљдааш комил мешавад ва ин ҳадди камтарини он аст».*** Ибни Моља, ҳадиси 890. Абўдовуд, ҳадиси 886. [↑](#footnote-ref-113)
114. . Бухорӣ, ҳадиси 789. [↑](#footnote-ref-114)
115. . Бухорӣ, ҳадиси 796. [↑](#footnote-ref-115)
116. . Бухорӣ, ҳадиси 799. [↑](#footnote-ref-116)
117. . Муслим, ҳадиси 476. [↑](#footnote-ref-117)
118. . Ибни Моља, ҳадиси 878. [↑](#footnote-ref-118)
119. . Муслим, ҳадиси 771. [↑](#footnote-ref-119)
120. . Муслим, ҳадиси 483. [↑](#footnote-ref-120)
121. . Муслим, ҳадиси 486. [↑](#footnote-ref-121)
122. . Ибни Моља, ҳадиси 887 [↑](#footnote-ref-122)
123. . Тирмизӣ, ҳадиси 284. [↑](#footnote-ref-123)
124. . Тирмизӣ, аз Абўмасъуди Ансорӣ, ҳадиси 265. [↑](#footnote-ref-124)
125. . «Фатовои Шомӣ»; «Дарси Тирмизӣ», љ. 2, саҳ. 52-53. [↑](#footnote-ref-125)
126. . Тирмизӣ, ҳадиси 3425. [↑](#footnote-ref-126)
127. . Муслим, ҳадиси 609 [↑](#footnote-ref-127)
128. . Бухорӣ, ҳадиси 834. [↑](#footnote-ref-128)
129. . Абўдовуд, ҳадиси 977-985. [↑](#footnote-ref-129)
130. . Љузъи ҳадиси Муслим, китоби «Салоту-л-мусофирин ва қасриҳо», боби «Ад-дуъо фӣ салоти-л-лайл ва қиёмиҳи», ҳадиси 771. [↑](#footnote-ref-130)
131. . Абўдовуд, ҳадиси 1509 [↑](#footnote-ref-131)
132. . Муслим, ҳадиси 588. [↑](#footnote-ref-132)
133. . Муслим, ҳадиси 589. [↑](#footnote-ref-133)
134. . «Сунан»-и Насоӣ, ҳадиси 1301. [↑](#footnote-ref-134)
135. . «Мустадрак»-и Ҳоким, ҳадиси 1915. Дар «Муснад»-и Аҳмад аз Паёмбар (с) чунин ривоят шудааст: ***«Мардум тиллою нуқра захира кунанд, пас шумо ин калимаҳоро захира кунед».*** Ҳадиси 16665. [↑](#footnote-ref-135)
136. . «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 15939. [↑](#footnote-ref-136)
137. . Муслим, ҳадиси 591. [↑](#footnote-ref-137)
138. . Абўдовуд, ҳадиси 1517. [↑](#footnote-ref-138)
139. . Бухорӣ, ҳадиси 844. [↑](#footnote-ref-139)
140. . Муслим, ҳадиси 594 [↑](#footnote-ref-140)
141. . Муслим, ҳадиси 597. Ҳадиси мазкур ба чанд тариқ ривоят шудааст, ки дар ҳар яки он Паёмбар (с) фазилат ва фоидаҳои гуногунро зикр кардааст. Дар ривояти Каъб ибни Уљра (р) чунин омадаст: ***«Калимаҳое, ки гўянда ва иљрокунандаи он баъд аз ҳар намози фарз пушаймон(аз савоб маҳрум) намешавад: Сию се бор «Субҳоналлоҳ», сию се бор «Алҳамду лиллоҳ» ва сию чор бор «Аллоҳу Акбар» мебошад».***Муслим, ҳадиси 596. Дар ривояти Сумай аз Абўсолеҳ аз Абўҳурайра (р) чунин омадааст: «Фақирони муҳољирин назди Паёмбар (с) омада гуфтанд: «Сарватмандон ҳама дараљаҳои олӣ ва неъматҳои фаровонро насиби худ карданд». Паёмбар (с) фармуд: ***«Чӣ гуна?».*** Онҳо гуфтанд: «Онҳо монанди мо намоз мехонанд, монанди мо рўза мегиранд ва садақа мекунанд, ғулом озод мекунанд, дар ҳоле ки моро тавоноии садақа ва ғулом озод кардан нест». Паёмбар (с) фармуд: ***«Оё мехоҳед чизеро ба шумо биомўзам, ки ба василаи он шумо низ ба савоб ва подоши гузаштагон бирасед ва аз ояндагон (дар савоб) сабқат кунед? Ва касе аз шумо бартар набошад, магар ин ки амали шуморо анљом диҳад?».***Гуфтанд: «Оре, онро ба мо биомўз. Паёмбар (с) фармуд: ***«Баъд аз ҳар намоз сию се бор* *«Субҳоналлоҳ», сию се бор* *«Алҳамду лиллоҳ», сию се бор* *«Аллоҳу Акбар»* *гўед.*** Абўсолеҳ дар давоми ҳадис мефармояд: Фақирони муҳољирин боз назди Паёмбар (с) баргашта гуфтанд: Бародарони сарватманди мо низ ин амалро монанди мо анљом медиҳанд? Паёмбар (с) фармуд: ***«Ин фазл ва бахшиши Худованд аст, ки ба ҳар касе хоҳад медиҳад».***Муслим, ҳадиси 595. [↑](#footnote-ref-141)
142. . Тирмизӣ, ҳадиси 3410. [↑](#footnote-ref-142)
143. . «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 26061. Насоӣ, ҳадиси 9850. Бо санади саҳеҳ ривоят шудааст. [↑](#footnote-ref-143)
144. . Бухорӣ, ҳадиси 2822. [↑](#footnote-ref-144)
145. . Тирмизӣ, ҳадиси 2903. [↑](#footnote-ref-145)
146. . Ҳадисро Табаронӣ бо исноди ҳасан ривоят кардааст. [↑](#footnote-ref-146)
147. . Ҳадиси мазкур дар «Сунан»-и Насоӣ бо санади љайид ривоят шудааст. [↑](#footnote-ref-147)
148. . Тирмизӣ, ҳадиси 3391. [↑](#footnote-ref-148)
149. . Тирмизӣ, ҳадиси 3388. [↑](#footnote-ref-149)
150. . «Мустадрак»-и Ҳоким, ҳадиси 2044. [↑](#footnote-ref-150)
151. . Тирмизӣ, ҳадиси 3529. [↑](#footnote-ref-151)
152. . Абўдовуд, ҳадиси 5074. [↑](#footnote-ref-152)
153. . Бухорӣ, ҳадиси 6306. [↑](#footnote-ref-153)
154. . Муслим, ҳадиси 2725. [↑](#footnote-ref-154)
155. . Тирмизӣ, ҳадиси 3575. [↑](#footnote-ref-155)
156. . Муслим, ҳадиси1242. [↑](#footnote-ref-156)
157. . Муслим, ҳадиси 713. [↑](#footnote-ref-157)
158. . Ибни Моља, ҳадиси 765. [↑](#footnote-ref-158)
159. . Сураи «Нур»; љузъи ояти 61. [↑](#footnote-ref-159)
160. . Ривояти Тирмизӣ. [↑](#footnote-ref-160)
161. . Муслим, ҳадиси 2018. [↑](#footnote-ref-161)
162. . Абўдовуд, ҳадиси5097. [↑](#footnote-ref-162)
163. . Муслим, ҳадиси 2018 [↑](#footnote-ref-163)
164. . Тирмизӣ, ҳадиси 1858. [↑](#footnote-ref-164)
165. . Муслим, ҳадиси 2018. [↑](#footnote-ref-165)
166. . Тирмизӣ, ҳадиси 3458. Ҳоким низ дар «Мустадрак»-и худ ривоят кардааст ва бо шарти Бухорӣ онро саҳеҳ шуморидааст. [↑](#footnote-ref-166)
167. . «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 22672. [↑](#footnote-ref-167)
168. . Бухорӣ, ҳадиси 5458. [↑](#footnote-ref-168)
169. . Муслим, ҳадиси 2735. [↑](#footnote-ref-169)
170. . Ҳадисро Имом Тирмизӣ аз Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят карда ва исноди онро ҳасан гуфтааст. Ҳадиси 3455. Абўдовуд, ҳадиси 3730. Ибни Моља аз Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят кардааст. Ҳадиси 3322. [↑](#footnote-ref-170)
171. . Абўдовуд, ҳадиси. 1256 [↑](#footnote-ref-171)
172. . Тирмизӣ, ҳадиси 3576 [↑](#footnote-ref-172)
173. . Муслим, ҳадиси 2055. [↑](#footnote-ref-173)
174. . Тирмизӣ, ҳадиси 3433. [↑](#footnote-ref-174)
175. . Тирмизӣ, ҳадиси 2444. [↑](#footnote-ref-175)
176. . Тирмизӣ, ҳадиси 3442. [↑](#footnote-ref-176)
177. . Ибни Моља, ҳадиси 2819. [↑](#footnote-ref-177)
178. . Сураи «Зухруф»; ояти 13. [↑](#footnote-ref-178)
179. . Муслим, ҳадиси 1342. [↑](#footnote-ref-179)
180. . Тирмизӣ, ҳадиси 3439. [↑](#footnote-ref-180)
181. . Ривояти Насоӣ. [↑](#footnote-ref-181)
182. . Ривояти Тирмизӣ. [↑](#footnote-ref-182)
183. . Муслим, ҳадиси 2718. Ҳадисро Абўҳурайра (р) ривоят кардааст. [↑](#footnote-ref-183)
184. . Муслим, ҳадиси 1342. [↑](#footnote-ref-184)
185. . Табаронӣ, китоби «Дуо», бобу мо яқулу-л-мусофир иза раљаъа мин сафариҳи. Ҳадиси 780. [↑](#footnote-ref-185)
186. . Муслим, ҳадиси 899. [↑](#footnote-ref-186)
187. . Ибни Моља, ҳадиси 3889. [↑](#footnote-ref-187)
188. . «Муваттаъ»-и Имом Молик, китоби «Салом». [↑](#footnote-ref-188)
189. . Бухорӣ» ҳадиси 1015. [↑](#footnote-ref-189)
190. . Муслим, ҳадиси 897. [↑](#footnote-ref-190)
191. . Бухорӣ, ҳадиси 1014 [↑](#footnote-ref-191)
192. . Бухорӣ, ҳадиси 1032. Дар ривояти Ибни Моља аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) ин дуоро ду маротиба такрор мекард. [↑](#footnote-ref-192)
193. . Бухорӣ, ҳадиси 846. [↑](#footnote-ref-193)
194. . Бухорӣ, ҳадиси 1060. [↑](#footnote-ref-194)
195. . Қисмате аз ривояти Бухорӣ, ҳадиси 1044 ва дар баъзе ривоят ба љои дуо зикр омадааст. [↑](#footnote-ref-195)
196. . Бухорӣ, ҳадиси 1059. Муслим, ҳадиси 912. Матн аз Бухорӣ аст. [↑](#footnote-ref-196)
197. . Муслим, ҳадиси 913. [↑](#footnote-ref-197)
198. . Бухорӣ, ҳадиси 1050. [↑](#footnote-ref-198)
199. . Муслим, ҳадиси 905. [↑](#footnote-ref-199)
200. . Номи паймона ё ченаке аст, ки дар замони қадим аз он истифода мебурданд [↑](#footnote-ref-200)
201. . Тирмизӣ, ҳадиси 3454. Муслим, ҳадиси 1374. [↑](#footnote-ref-201)
202. . Бухорӣ, ҳадиси 1549. Муслим, ҳадиси 1184. [↑](#footnote-ref-202)
203. . Аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки ҳазрати Умар (р) лаббайки Паёмбар (с)-ро чунин мегуфт. Муслим, ҳадиси 1184. [↑](#footnote-ref-203)
204. . Бухорӣ, ҳадиси 1613 ба ривояти Абдуллоҳ ибни Аббос (р). Ҳамчунин Муслим аз Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят кардааст, ҳадиси 1274. [↑](#footnote-ref-204)
205. . Абўдовуд, ҳадиси 1892, аз Абдуллоҳ ибни Соиб (р). [↑](#footnote-ref-205)
206. . Сураи «Бақара»; ояти 158. [↑](#footnote-ref-206)
207. . Муслим, ҳадиси 1218, аз ҳазрати Љобир (р). [↑](#footnote-ref-207)
208. . Муслим, ҳадиси 1284-1285, аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) ва Анас (р). Бухорӣ, ҳадиси 970, аз Молик ибни Анас (р). [↑](#footnote-ref-208)
209. . Насоӣ, ҳадиси 3014, аз Усома ибни Зайд (р). [↑](#footnote-ref-209)
210. . Тирмизӣ, ҳадиси 3585, аз Амр ибни Шуайб аз падараш аз падарбузургаш ривоят кардааст ва исноди онро ҳасану ғариб гуфтааст. Имом Молик (р) дар «Муваттаъ»-и хеш мурсалан ривоят кардааст. љ. 1, саҳ. 422. [↑](#footnote-ref-210)
211. . Бухорӣ, ҳадиси 6224. [↑](#footnote-ref-211)
212. . Муслим, ҳадиси 371. [↑](#footnote-ref-212)
213. . Муслим, ҳадиси 2610. [↑](#footnote-ref-213)
214. . «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 2057. [↑](#footnote-ref-214)
215. . Абўдовуд, ҳадиси 4154. [↑](#footnote-ref-215)
216. . «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 3583. [↑](#footnote-ref-216)
217. . Тирмизӣ, ҳадиси 3484. [↑](#footnote-ref-217)
218. . Сураи «Анбиё»; оятҳои 87-88. [↑](#footnote-ref-218)
219. . Бухорӣ, ҳадиси 6346. [↑](#footnote-ref-219)
220. . Абўдовуд, ҳадиси 1525. [↑](#footnote-ref-220)
221. . Абўдовуд, ҳадиси 5090. [↑](#footnote-ref-221)
222. . Ҳадисро Ибни Санӣ дар «Амалу-л-явми ва-л-лайла» ва Ибни Ҳиббон дар «Саҳеҳ»-и худ аз ҳазрати Анас (р) ба исноди саҳеҳ ривоят кардаанд. [↑](#footnote-ref-222)
223. . Бухорӣ, ҳадиси 1116. [↑](#footnote-ref-223)
224. . Сураи «Аъроф»; ояти 188. [↑](#footnote-ref-224)
225. . Љузъе аз ҳадиси 1301 дар «Сунан»-и Насоӣ. [↑](#footnote-ref-225)
226. . Љузъе аз ҳадиси 3438 ба ривояти Имрон ибни Ҳусайн (р) дар «Сунан»-и Тирмизӣ, ки исноди онро ҳасан гуфтааст. [↑](#footnote-ref-226)
227. . Љузъе аз ҳадиси 2728 ба ривояти Алӣ ибни Абўтолиб (р) дар «Саҳеҳ»-и Муслим. [↑](#footnote-ref-227)
228. . Муслим, ҳадиси 2664. [↑](#footnote-ref-228)
229. . Тирмизӣ, ҳадиси 3484. [↑](#footnote-ref-229)
230. . Дар «Сунан»-и Тирмизӣ бо исноди ҳасан ривоят шудааст. Ҳадиси 3563. [↑](#footnote-ref-230)
231. . Ибни Моља аз Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят кардааст. Ҳадиси 2424. Насоӣ низ аз ў бо санади ҳасан ривоят кардааст. Ҳадиси 6236. [↑](#footnote-ref-231)
232. . Тирмизӣ, ҳадиси 2035. [↑](#footnote-ref-232)
233. . Тирмизӣ, ҳадиси 3451. [↑](#footnote-ref-233)
234. . Абўдовуд, ҳадиси 2357. [↑](#footnote-ref-234)
235. . Аз Абўҳурайра (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) фармуданд: ***«Дуои се нафар рад намешавад: Дуои рўзадор ҳангоми ифтор…».*** Тирмизӣ, ҳадиси 3598. [↑](#footnote-ref-235)
236. . Абўдовуд аз Анас (р) ривоят кардааст, ҳадиси 3854. «Муснад»-и Имом Аҳмад, ҳадиси 12433. [↑](#footnote-ref-236)
237. . Тирмизӣ, ҳадиси 3513. [↑](#footnote-ref-237)
238. . Абўдовуд, ҳадиси 2130. [↑](#footnote-ref-238)
239. . Ибни Моља, ҳадиси 1918. [↑](#footnote-ref-239)
240. . Бухорӣ, ҳадиси 141, Муслим, ҳадиси 1434. [↑](#footnote-ref-240)
241. . Бухорӣ, ҳадиси 3371. [↑](#footnote-ref-241)
242. . Бухорӣ, ҳадиси 5656. [↑](#footnote-ref-242)
243. . Абўдовуд, ҳадиси 3196, Тирмизӣ, ҳадиси 2083. [↑](#footnote-ref-243)
244. . Тирмизӣ, ҳадиси3565. [↑](#footnote-ref-244)
245. . Бухорӣ, ҳадиси 5742. [↑](#footnote-ref-245)
246. . Муслим, ҳадиси 2192. [↑](#footnote-ref-246)
247. . Бухорӣ, ҳадиси 5744. [↑](#footnote-ref-247)
248. . «Муснад»-и Имом Аҳмад, ҳадиси 24434. [↑](#footnote-ref-248)
249. . «Муслим» ҳадиси 2185. [↑](#footnote-ref-249)
250. . «Муслим « ҳадиси 2189. [↑](#footnote-ref-250)
251. . «Муслим» ҳадиси 2202. [↑](#footnote-ref-251)
252. . Муслим, ҳадиси 2194, Бухорӣ, ҳадиси 5745. [↑](#footnote-ref-252)
253. . Тирмизӣ, ҳадиси 3432. [↑](#footnote-ref-253)
254. . Бухорӣ, ҳадиси 5671, Муслим, ҳадиси 2680. [↑](#footnote-ref-254)
255. . Бухорӣ, ҳадиси 4440, Муслим, ҳадиси 2444. [↑](#footnote-ref-255)
256. . Муслим, ҳадиси 916. [↑](#footnote-ref-256)
257. . Абўдовуд, ҳадиси 3116 *.* [↑](#footnote-ref-257)
258. . Муслим, ҳадиси 920 [↑](#footnote-ref-258)
259. . Муслим, ҳадиси 918. [↑](#footnote-ref-259)
260. . Бухорӣ, ҳадиси 1393-6516. [↑](#footnote-ref-260)
261. . Бухорӣ, ҳадиси 1284. [↑](#footnote-ref-261)
262. . Тирмизӣ, ривояти Абўҳурайра (р), ҳадиси 1024. [↑](#footnote-ref-262)
263. . Ҳадисро Абўдовуд аз Абўҳурайра (р) бо пешу пас шудани калимаҳо дар лафзи дуо ва ба илова дар охир ривоят кардааст, ки ба хондан зоҳир мешавад. Ҳадиси 3201. [↑](#footnote-ref-263)
264. . Муслим, ҳадиси 963. [↑](#footnote-ref-264)
265. . Тирмизӣ, ҳадиси 1025. [↑](#footnote-ref-265)
266. . Абўдовуд, ҳадиси 3221. [↑](#footnote-ref-266)
267. . Љузъе аз ҳадиси 1622 ба ривояти Муслим. [↑](#footnote-ref-267)
268. . Абўдовуд, ҳадиси 3235. «Муснад»-и Аҳмад, ҳадиси 22495. [↑](#footnote-ref-268)
269. . Муслим, ҳадиси 975. Аз Оиша (р) ривоят шудааст. [↑](#footnote-ref-269)
270. . Имом Аҳмад (р) дар «Муснад»-и хеш аз Убай ибни Каъб (р) ривоят кардааст, ки Паёмбар (с) аз ў пурсид: ***«Дар Қуръон кадом як оят аз ҳама бузургтар аст?».*** Ў љавоб дод, ки «Ояту-л-Курсӣ». Паёмбар (с) ўро тасдиқ намуд. Ҳадиси 20064. Инчунин Муслим онро ривоят кардааст, ҳадиси 810. [↑](#footnote-ref-270)
271. . Љузъе аз ҳадиси 3275 ба ривояти Бухорӣ. [↑](#footnote-ref-271)
272. . Сураи «Бақара»; ояти 255. [↑](#footnote-ref-272)
273. . Муслим, ҳадиси 780. Тирмизӣ, ҳадиси 2877. [↑](#footnote-ref-273)
274. . «Бухорӣ» ҳадиси 5010. Муслим, ҳадиси 808. [↑](#footnote-ref-274)
275. . «Риёзу-с-солиҳин», боби 183: «Тарғиб ба баъзе сураҳо ва оятҳои махсус». [↑](#footnote-ref-275)
276. . Сураи «Бақара»; ояти 285-286. [↑](#footnote-ref-276)
277. . Тирмизӣ, ҳадиси 3403. Абўдовуд, ҳадиси 5055. Матни ҳадис ривояти Тирмизӣ аст. [↑](#footnote-ref-277)
278. . Сураи «Кофирун». [↑](#footnote-ref-278)
279. . Аз Абўсаиди Худрӣ (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) ба ёрони хеш фармуд: ***«Оё яке аз шумо ољиз аст, ки аз се як ҳиссаи Қуръонро дар шаб бихонад?».*** Ин сухан ба онҳо гарон гардид ва арз карданд: «Ай Расули Худо, кадом яке аз мо бар ин амр тавоност?». Паёмбар (с) фармуд: ***««Қул Ҳуваллоҳу Аҳад; Аллоҳу-с-Самад» аз се як ҳиссаи Қуръон аст».*** Бухорӣ, ҳадиси 5015. Абўдовуд, ҳадиси 1461. [↑](#footnote-ref-279)
280. . Тирмизӣ, ҳадиси 2058. Ибни Моља, ҳадиси 3511. [↑](#footnote-ref-280)
281. . Бухорӣ, ҳадиси 5017. [↑](#footnote-ref-281)
282. . Бухорӣ, ҳадиси 3113. Муслим, ҳадиси 2727, аз ҳазрати Алӣ (р) ривоят шудааст. [↑](#footnote-ref-282)
283. . Бухорӣ, ҳадиси 6312. [↑](#footnote-ref-283)
284. . Муслим, ҳадиси 2710. [↑](#footnote-ref-284)
285. . Бухорӣ, ҳадиси 6320. Муслим, ҳадиси 2714. [↑](#footnote-ref-285)
286. . Муслим, ҳадиси 2710, Бухорӣ, ҳадиси 6312. Матни ҳадис аз Муслим аст. [↑](#footnote-ref-286)
287. . Муслим, ҳадиси 2716, Тирмизӣ, ҳадиси 3996 [↑](#footnote-ref-287)
288. . Абўдовуд, ҳадиси 5046. Насоӣ ва Тирмизӣ онро бидуни «такрори се бор» ривоят кардаанд. Дар «Саҳеҳ»-и Муслим аз ҳазрати Баро ибни Озиб (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) онро баъд аз намоз мехонд. Ҳадиси 711. [↑](#footnote-ref-288)
289. . Муслим, ҳадиси 2716. Дар Тирмизӣ бо лафзи ягона омадааст, яъне ***«Худовандо! Бори қарзро аз ман дур кун ва маро …»***, ҳадиси 3481. [↑](#footnote-ref-289)
290. . Тирмизӣ, ҳадиси 3528. Исноди онро ҳасан гуфтааст. [↑](#footnote-ref-290)
291. . Муслим, ҳадиси 2263. [↑](#footnote-ref-291)
292. . Муслим, ҳадиси 2434. [↑](#footnote-ref-292)
293. . Ҳадисро Бухорӣ аз Убода ибни Сомит (р) ривоят кардааст, рақами 1545. [↑](#footnote-ref-293)
294. . Бухорӣ, ҳадиси 1120. [↑](#footnote-ref-294)