**٨٢ - اصل اوّل در احکام موتی**

در کتاب اقدس است قوله عزّ و علا : " و تجهیز الاسباب للکفن و الدّفن و حمل المیّت بالعزّة و الاعتزاز**[[1]](#footnote-1)** و قوله جلّ و عزّ : قد حکم اللّه دَفْنَ الاموات فی البُلّور و الاَحْجار المُمتَنِعه او الاخشابِ الصُّلْبة اللّطیفة وَ وَضعَ الخواتیم المَنْقُوشَةِ فی اَصابعهِم اِنَّه لَهُوَ المُقَدِّرُ العلیم .... لو ینقش علیها ما نزّل فی الحین من لدی اللّه انّه خیر لهم و لهنّ انّا کنّا حاکمین قد بُدِئتُ من اللّه و رجعتُ الیه منقطعاً عمّا سواه و متمسّکاً باسمه الرّحمن الرّحیم "

1. قال رسول اللّه لا تنظروا بموتاکم طلوع الشّمس و لا غروبها عجّلوا بهم الی مضاجعهم رحمکم اللّه و منه الحدیث اذا مات المیّت فجدّ فی جهازه و عجّل فی تجهیزه و لا تقصر و لا تؤخّره ( مجمع البحرین در لغت جدد ) عن الامام جعفر الصّادق قال یکفن المیّت فی خمسة اثواب قمیص لا یزر علیه و ازار و خرقة لیصب بها وسطه دبر و یلّف فیه و عمامة یعتم بها و یلقی فضلها علی وجهه ( تهذیب شیخ طوسی ). فی الحدیث تنوّقوا باکفانکم فانّکم تبعثون بها ای اطلبوا حسنها وجودتها [↑](#footnote-ref-1)