

 مِنْ












 زمانى آغاز شده؛ ولى دانشمندان مىكويند كه بردهدارى از زمانى آغاز شد كه انس انسانها



 مىشددند كه آن سرزمين را فتح مىكردند بردهدارى در برخى از اقوام كهن مانند يونان و روم با با خشونت زيادى همراه باه بود و با بردكان






















 سهم ايشان از بيتالمال را با با اندازهى صاحبانشان مشخّص كرد. به هر ها حال، قام مام شواهد، كوياى اين مطلب است كه برنامهى اسلام، با رسم شوم بردهدارى مخالف، و با با حذف كامل

وَ اللُُ يُرِيدُ اَنَ يَتوبَ عَلَيْكُم وَ يُرِيُُ الَّنَينَ يَتَّبِعونَ










为 نَصِيبُ مِمَّا اكتَسَبوا وَ لِلِنّسَآكِ نَصيبُّ مِمَّا اكَّسَبَنَّ





YY. هيج تفاوتى بىحكمت نيست: انسانها به دو شكل زن و مرد آفريده شدهاند. مردان و زنان از نظر جسمى و روحى، تفاوتهاى زيادى با هم دارند؛ امّا هيجيك از اين تفاوتها بىعلتّ نيست. وضع جسمى و روحى مرد، براى كسب و كار و فعاليتهاى سخت مناسب است، و وضع جسمى و روحى زن، براى پرورش فرزند و كرما بخشيدن به كانون خانواده ـ كه مهمترين بخش جامعه را تشكيل مىدهد تناسب دارد. بر همين اساس، هر يک از مرد و زن، وظايف مشخْصى دارند و براى انجام اين وظايف، حق و حقوق ويرّهاى به آنان تعلّق مىیيرد. مثلاً مرد وظيفه دارد كه از همسر و فرزندانش مراقبت كند و خرج و مخارج آنان را بيردازد. بنابراين، حق سريֶستى خانواده به مرد واكذار شده است. زن نيز امور همسر و فرزندان خود را سامان مىدهد، و در مقابل، مخارج زندگىاش توسط شوهرش تأمين مىشود. اين آيه به همهى انسانها يادآورى مىكند كه هر يك از حقوق مرد و زن، حكمت مشخّصى دارد و بر اساس وظايفىست كه خدا بر عهدهى آنان قرار داده است. به همين سبب نبايد زنان آرزو كنند كه ایكاش حق و حقوق مردان را داشتند؛ يا مردان بكويند كه ایكاش از حقوق زنها برخوردار بوديم؛ بلكه به جاى اين آرزوهاى نادرست بايد از خدا بخواهند كه از لطف و فضلش به آنان عنايت كند و نعمتهاى مادى و معنوى خويش را بر آنان بيشتر كند. در تاريخ آمده است كه روزى يكى از همسران
 زنان فَىرويم؟ چرا ارث ما، نصف ارث مردان است؟«« در آن هنگام، اين آيه نازل شد و به اينگونه سؤالات پاسخ داد. آرى، اكر زنان به علت وضع جسمى و قدرت بدنى فَىتوانند به جهاد بروند، در عوض، به سبب سامان دادن به امور خانه و همسر و فرزند، چاداش جهاد را دريافت مىكنند، و اگر ارثشان نصف ارث مردان است، بدين علّت است كه بار زندكى آنان و فرزندانشان بر عهدهى مردان است. به هر حال، اين تفاوتها هيج يك بىحكمت نيست و هر يك از مرد و زن، با ايمان و عمل صالح مىتواند به كمال و سعادت انسانى برسد و هيج تبعيضى ميان اين دو جنس قرار داده نشده است. آرى، اين پيام اسلام است كه ملاك برترى انسان در يششاه خداوند، ايمان و تقواى الهىست. هر كس به وظيفهى خود در برابر خداوند، خانواده و جامعه عمل كند، نزد خداوند محبوبتر، و جايگاهش برتر از ديگران است؛ مرد باشد يا زن.















 داناوْبيرا

 وَ الجـارِ ذِى القَـرِّا وَ الجـارِ الجُنُسِ








وץ. به همسايه نيكى كثيد: از زمانى كه بشر به صورت اجتماعى زندكى كرده، وازڭهى "همسايه" براى او معنا و مفهوم داشته است. ما انسانها، موجوداتى اجتماعى هستيم و خواسته يا نخواسته در كنار انسانهاى ديكر زندكى مىكنيم. دين اسلام كه براى همهى امور انسانها برنامه دارد، به موضوع همسايه و همسايهدارى توجه ويرْاى كرده است. نيكى و محبّت همسايگان به يكديكر، مايهى آرامش خاطر آنهاست و بسيارى از مشكلات، با كمى همسايكان حل و فصل مىشود. در مقابل، آزار و اذيت همسايكان به يكديكر، زندكى را در كام انسان تلخ مىكند و خانه را كه بايد محل آرامش انسان باشد، به مكان رنج و نآرامى او تبديل مىكند. اين آيه به همهى مسلمانان دستور مىدهد كه به همسايكان خود نيكى كنند. البته همسايكان نزديى در اولويت قرار دارند؛ ولى همسايكان دور نيز بايد مورد توجه قرار بكيرند. بر اساس برخى از روايات، تا چهل خانه از چهار طرف، همسايهى انسان محسوب مىشوند. يشيايان معصوم ما در بارهى حق همسايه و لزوم نيكى به او، توصيههاى مهمّى
 همسايكانتان در نظر بكيريد؛ كه نيكى به همسايكان، سفارش پيامبر شماست. پيامبر层 مىدهد كه همسايه از همسايه ارث مىبرد.« در روايت ديكرى آمده كه روزى پيامبر
 فرمود: »كسى كه همسايهاش از آزار و اذيت او در امان نباشد.، جالب اينكه در روايات مى خوانيم كه همسايكان سه نوعاند: اـ همسايهاى كه به كردن انسان يك حـق دارد؛ r_ همسايهاى كه دو حق دارد؛ זـ همسايهاى كه سه حق دارد. آن كه يك حق دارد، همسايهى كافر است. زيرا فقط همسايه است. دومين كروه كه دو حق دارند، همسايكان مؤمن هستند؛ زيرا هم حق همسايكى دارند و هم از جهت ايمانى، برادر مسلمان انسان محسوب مىشوند. سومين كروه، همسايكان خويشاوند هستند؛ زيرا علاوه بر دو حق يادشده، حق خويشاوندى نيز بر گردن انسان دارند.


隹










 اَحَحْ




ا. ا. كواهانِ بزركترين دادكاه جهان: يكى از عجيبترين صحنههاى جهان هستى، صحنهى قيامت است. ميلياردها انسان در يك زمان در مكانى بسيار وسيع به پا مى خيزند. هر يی از آنان، مذّتى در دنيا درنگ كردهاند و اعمالى خوب يا بد همراه خود آوردهاند. بهشت پرنعمت هايان مىشود و قّام انسانها از ته دل آرزوى آن را مىكنند. چرده از دوزخ كنار مىرود و ترس و وحشت، سراسر وجود كنهكاران را فرا مىگيرد. آنگاه بزرگترين دادكاه هستى بر پا مىشود. قاضى دادكاه، خداست؛ تنها قاضىاى كه از تكتك اعمال متهمان آكاهی دارد. با اين حال، كواهان اعمال را فرا مىخواند. تعداد كسان و چيزهايى كه به دستور خدا، اعمال انسانها را در دنيا زير نظر داشتهاند و براى كواهى دادن در دادكاه بزرك قيامت مأمورند، زياد است. فرشتگان، زمين، زمان، و اعضاى بدن، هر يك حاضر مىشوند و نزد قاضى دادكاه زبان باز كرده، آنجه را كه در دنيا ديده بودهاند، بيان مىكنند. يكى از مهمترين شاهدان دادكاه قيامت، بيامبران امّتها هستند. به فرمودهى قرآن، يِيامبر هر امتّى، در دادكاه قيامت حاضر مىشود و در مورد رفتار مردم امتش سخن مىىويد. ييامبر اسلام آن انسانهاى بزرگ، در قيامت از كارهاى ما سخن مىگويند و خوب و بد آنها را بيان مىینند. مىدانيم كه در هر دادكاهیى كسانى مىتوانند گواهى دهند كه مطلب مورد نظر دادكاه
 دارند كه مىخواهند در مورد آن گواهى دهند؟ آرى، آنان كارهاى ما را مىبينند و از

 مىيابد]. بنابراين [از كارهاى زشت] دورى كنيد.《 در روايات ديكر مى خوانيم كه امامان نيز هر روز از كارهاى مردم باخبر مىشوند. در تاريخ نقل شده است كه شخصى به امام رضالِّهِّ入ِ عرض كرد: „كروهى از دوستان شما از من خواستهاند از شما درخواست كنم كه برايشان دعا كنيد." حضرت فرمود: »سوكند به خدا، كارهاى ايشان هر روز بر من عرضه مىشود [و من از احوال آنان خبر دارم و برايشان دعا مىكنم]، بهراستى اكر كمى بينديشيم كه افراد زيادى از كارهاى ما خبر دارند، شايد بيشتر مراقب رفتار و كردارمان
















FA جان آدمى با كناهان بيمار مىشود، و البته تقام بيمارىهاى روحى انسان، تا هنگام مرك،. درمان قطعى دارند. آن درمان، ״توبه از كناهه است. روشن است كه هر بيمارى روحى،
 جلب رضايت آنهاست. درمان قطع رابطه با خويشاوندان، بيوند با آنان است و.... ـ يس از مرگ اما ماجرا كمى فرق مىكند. مىدانيم كه درِ توبه فقط تا هنكام مرگ باز است و يس از آن ديكر توبهاى پذيرفته فَى شود؛ اما به فرمودهى اين آيه، به جز كناه شرك، امكان بخشش كناهان ديكر چس از مرگ وجود دارد. اين يعنى كسانى كه عمداً و از سر لجاجت با ييامبان براى خدا شريك قائل شدند و او را تنها خداى جهان ندانستند و به خدايان ديكرى نيز اعتقاد داشتند و در زندكى خويش از اين اعتقاد ناهاكى دست برنداشتند و با ايمان آوردن به خداى يكانه، از كناه شرك توبه نكردند، با آمدن مرگ چنان به چرتكاه عميق جهنّم سقوط مىكنند كه هيج راهى براى نجاتشان وجود نخواهد داشت. آرى، شرك، انسان را به نابودى مىكشد و وجودش را متلاشى مى
در آيهى ا سورهى حج مى خوانيم: ״هيج شريكى براى خدا قرار ندهيد. هر كس براى خدا شريك قرار دهده مانند كسىست كه از آسمان سقوط كرده است و لاشخورها او را در هوا تكه تكه مىكنند، و اگر از چنكال آنان به سلامت بكذرد، تندباد شديدى او را به جاى دورى هرت مىكند." همجָنين به فرمودهى قرآن، كسى كه با حالت شرك از دنيا
 "هر كس به خدا شرك ورزد، خداوند بهشت را بر او حرام مىكند و جايكاهش دوزخ خواهد بود.، ولى غير از اين كناه بسيار بزرگ، امكان بخشش كناهان ديكر چس از مرگ وجود دارد، و خدا اكر صلاح بداند، آنها را مىآمرزد. بنابراين، اين آيه، يكى از اميدبخشترين آيات براى افراد باايمان است؛ زيرا بر اساس آن، يكتايرستان اميدوارند كه خداوند كناهان ديكر آنان را به لطف خويش ببخشد. به همين سبب، امير مؤمنان
 يكتايرستى، از تو اطاعت كردم و در خصوص منفورترين چيز در پيشكاهت يعنى شرك، نافرمانىات نكردم. چس تو نيز كَناهان ديكر مرا ببخش./ البتّه اين امكان نيز وجود دارد كه كناهان انسان چس از مرك بخشيده نشود و او مجازات آنها را بهشد. نقل شده كه
 مىبخشد؟« امام در پاسخ او فرمود: »آرى؛ اين مربوط به خواست خداست. اكر بخواهده انسان را براى آنها عذاب مى كند، و اكر بخواهد، او را مىبخشد."

















Aه. امانتدارى: سلامت زندكى فردى و اجتماعى انسانها، در كرو رعايت اصول و ضوابطىست، و چون انسان يك موجود اجتماعى است، در روابط ميان خود و ديگران، نيازمند اعتماد و اطمينان است. يكى از امورى كه اين اعتماد را در جامعه ايجاد مىكند، امانتدارىست. همهى ما در زندگى چیيزهايى را به امانت مىسپيريم و چيزهايى را امانت مىىيريم. اكر مردم يك جامعه امانتدار باشند، اعتماد متقابل و كستردهاى در ميان آنان حاكم مىشود و هر كس بدون هيج نكرانى و اضطرابى به ديگرى اطمينان مىكند. در مقابل، اكر مردم آن جامعه امانتدار نباشند، شكى و بدبينى به يكديكر در ميان آنان ايجاد مىشود و بيمارى ترس و نكرانى و اضطراب بينشان رواج مىيابد. به همين سبب، دين اسلام تأكيد بسيار زيادى بر اين مطلب كرده و امانتدارى را يكى از ويزگىهاى مهم هر فرد باليمان برشمرده است.
 زيرا ممكن است اين كارها برايشان عادتى شده باشد كه اكر رهايش كنند، موجب ترس و نگُرانيشان شود؛ بلكه به راستگويى و امانتدارى آنان نگاه كنيد./ همهنين فرموده است: »امانت را به كسى كه شما را امين شمرده، ادا كنيد، و فرقى فیىكند كه او فرد نيكوكارى باشد يا كنهكار؛ زيرا بيامبر خدا

 مبعوث كرد، اگر قاتل چدرم همان شمشيرى را كه با آن پدرم را كشت، به من امانت دهد، آن را به او پس مىدهم." بايد توجّه داشته باشيم كه امانت، به پول و كالاهاى قيمتى محدود فیىشود؛ بلكه محدودهى آن بسيار وسيعتر است. مقام اجتماعى، امانتىست كه انسان با عمل به وظايفش، حق آن را ادا كرده است. علم و دانش، امانتىست كه با آموختن آن به ديكران، حق آن ادا مىشود. فرزندان، امانتهايى هستند كه تربيت شايستهى آنان، امانتداريشان محسوب مىشود. از اينها بالاتر، وجود و هستى خود انسان و قَّام نيروهايى كه به او داده شده، امانت خروردكار است كه انسان وظيفه دارد در حفظ آنها بكوشد. به همين سبب، هر گونه آسيب زدن عمدى به جسم و روح، ممنوع است و كناه دارد.



 كا كـ0


 (



共局



 يعنى خداى بزرگ براى ادارهى جهان، اسبابى را مشخص كرده و به وسيلهى آنها، كارهاى جهان را مديريت مىىند. آتش، سبب سوزاندن؛ آب، سبب خاموش كردن؛ نان، سبب سير شدن؛ و دارو، سبب درمان است. خداوند در اين آيه به مسلمانان اعلام مىكند كه براى

 آمرزش كناهان مردم است؛ زيرا او مقامى بسيار والا نزد خدا دارد و درخواستش ري رد رد

 چدرشان عرض كردند: »پدر جان، براى بخشيده شدن كُناهان ما، از خدا آمرزش بخواه." آن حضرت فرمود: »به زودى برايتان آمرزش مىظلبم."
 از وفات نيز مىتواند براى كنهكاران وساطت كند. امام صادقفِيلِّهِ د در اين باره فرموده است: „هنكامى كه به مدينه وارد مىشوى، ييش از وارد شدن به شهر غسل كن. سپس
 كردهاند، نزد تو بيايند و از خدا آمرزش بخواهند و ييامبر نيز برايشان آمرزش بخواهد،
 آمدهام كه از تو آمرزش مىظلبم و از كناهانم توبه مىكنم، و ای پيامبر، من به وسيلهى شها به خدا رو مىكنم تا او كناهانم را ببخشد.ه اين مطلب با عقل نيز كاملاً سازكار است؛ چهرا كه انسانى كه هیزى را از شخص بزركى مى خواهد، سعى مىكند اشخاصى را كه نزد او مقام و منزلتى دارند، واسطه قرار دهد، و مىداند كه از اين راه زودتر به خواستهى خود مىرسد. همجّنين از روايات معصومين استفاده مىشود كه ايشان نيز
 كناهان آنان را ببخشايد. به همين سبب به ما آموختهاند كه در زيارت هر يك از ايشان بكوييم: ״ای دوست خدا، ميان من و خدا كناهانى وجود دارد كه جز با رضايت شها از بين فیىرود؛ چس شها را به خدا سوكند مىدهم كه براى كناهان من بخشش بخواهيد و براى من واسطه شويد كه خدا آنها را ببخشد. در روايات نيز آمده است كه بيامبر و امامانِ مهربان ما، براى ما آمرزش مى خواستند و از خدا مىطلبيدند كه ما را مشمول لطف و بخشش خود قرار دهد.


回 (4) كَ








 E



左. .VP





 نبود مكر »اجرای فرمان خداه. از اين رو، قرآن، مسلمانان را به ״جهاد فى سبيلالشه" تشويق
 الهى بوده و هست. كشوركشايى، استعمار و دربند كشيدن ملل مستضعف، افزايش ثروت ور ورا... ، هيجيك در اين جهاد مقدّس نقشى نداشته است. ممكن است كسى بيرسد كه مجاهداهدان راه خدا براى به دست آوردن جه جيزى مى جنكيدند و په اميدى از تحمل اين زحمت فوقالعاده و زخمى و كشته شدن داشتند. اين آيه به اين سؤال پاسخ مىدههد و مى آفرمايد كه مهمترين
 "فروش زندكى دنيا در برابر به دست آوردن زندكى آخرته، البته اين معامله به ايمان و باورى باوى

 اكر انسان چردهى زرق و برق دنياى مانى و لذّتّهاى زودكذرش را كنار بزند و و به سخنان يـيامبران راستكوى خدا ايمان آورد، ديكر دل كندن از آن برايش كار دشوارى نخواهد بود. هنكامى كه آدمى اين سخن بيامبر خدا



 كشته شدن در راه خداست. حسـرت امير مؤمنان على نشدن، تقاضاى اصحاب خاص بيامبر
 توفيق جهاد و شهادت در محضر حضرت مهدى

 سستى و كم كذاشتن از جنك نيست؛ بلكه آنان با تمام قدرت با با دشمنان خدا تام نيروى خويش را براى تار و مار كردن آنان به كار مىبندند. دلاورىهاى امير مؤمنان على به همين سبب، آيهى مورد بحث، پاداش عظيم الهى را براى هر دو كروره مجاهاهدان برشمرده است؛ كروهى كه جان خويش را در راه خدا فدا مىكنند، و كروهى كه بر دشمنان خدا يبروز


为









 يَ يَقْهونَ حَكِينًا


V VA و VA. از خداست يا از خودمان؟: تمّام موجودات روى زمين، در دنياى خود، خوبىها و بدىهايى را تصور مىكنند. مثلاً از نظر يك شير درنده، كشتن و خوردن يك آهوى جوان، حادثهى بسيار خوب و شيرينى محسوب مىشود؛ در حالى كه از نظر آهو، از اين

 نظر ما يك حادثهى خوب، و كَزيده شدن توسّط يك عقرب، حادثهاى بد محسوب

اين حوادث و اتْفاقات، امورىست كه در نظام هستى قرار داده شده و بى آنكه ما در به وجود آمدن آنها اختيارى داشته باشيم، با كردش روزكار بیيد مىیآيد. روشن است كه آفرينندهى اين امور، پروردكار جهان است و اوست كه بنا بر مصلحت و حكمت والاى خويش، چرخ هستى را هنان كه بايد و شايد، مى چرخاند. اين كروه از خوبىها و و بدىها، نخستين گروه از خوبىها و بدى ها هستند كه ما در پديد آمدن آنها اختا اختيارى نداريم. در جهان امّا حوادث و چِيزهاى خوب و بدى وجود دارد كه با اختيار انسانها پديد مىآيد. نجات انسانهاى ديكر از مرگ، آموزش علوم و دانش به ديكران، مهربانى كردن به
 آن نيز در زندكى دنيا و آخرت خود بهرهمند مىشوند. در مقابل، كشتار و خونريزى، ظلم و تجاوز، خيانت و ييمانشكنى، و.... كارهايىست كه انسانها در در جامعهي خود خود ايجاد مىكنند و كيفر آن را هم در اين زندكى و زندكى پس از مرگ مى وجشند. اين كروه از خوبىها و بدىها، دوّمين گروه از خوبىها و بدى وهاى جهان هستند كه انسانها در در به وجود آمدن آنها نقش دارند. اگرچه كارهاى خوب انسانها در گروه دوم، از جهتى به خود آنها مربوط مىشود، با نكاهى عميقتر در مىيابيم كه علّت اصلى آنها، لطف و مهربانى خداست؛ زيرا روحيهى مهربانى، علاقهى به همنوع، محبّت و توان فكرى و جسمى براى حل مشكلات، همكى نعمتهاى خداست كه در وجود انسانها نهفته شده است و اگر خدا آن را در انسان قرار نیىداد، بىشك او به كارهاى خوب و شايسته دست فَىزد. بنابراين، انجام كارهاى پسنديده و ديدن و چشيدن نتيجهى خوب آنها، از لطف و مهربانى خداست كه به انسانها عنايت شده است؛ ولى منشأ كارهاى زشت و بد انسانها، خودخواهىى، لذّتجويى و توجّه به اغراض شخصى بد و نايسندى دارد كه انسانها را گرفتار مىكند. بـى شكى اين كارها و نتايج شوم آنها، به خداى بزرگ ربطى ندارد، و بالعكس، به سبب بىتوجّهى به فرمان خدا ايجاد شده است. اين دو آيه، به اين دو كروه از خوبىها و بدىهاى جهان اشاره مىكند و توضيح مىدهد كه خوبىها و بدىها هر گروه اول، از اختيار انسانها خارج است و مربوط به خدا مىشود؛ ولى در كروه دوم، منشأ خوبىها، خداى بزرگ و مهربان است، و سبب






















 صادقفإِّهِ و شمرده بخوانند و حقايق آن را بفهمند و به احكام آن آن عمل كنند. به مرّدهههاى آن اميدوار و از بيمهاى آن ترسان باشند. از داستانتانهاى



 را ضايع كردند. منظور اين است كه در آيات قرآن بينديشند و به احكا واقعيت اين است كه قرآن با همهى ارج و و احترامى كه در ميان مان مسلمانها دانها دارد، هنوز جايكاه حقيقى خود را در ميانشان بيدا نكرده است. همهاي كار كسانى كانى كه قرآن را را در





 آسمانى خويش بى خبر باشيم! به ياد داشته باشيم كه آورندهى اين بيام الهي الهى فرموده




 به وسيلهى تلاوت مستمر و دائم آيات آن است؛ تلاوتى آكاهانه و و با دقَّت بيشوايان مان ما نيز بر هر دو مطلب، يعنى تلاوت قرآن و تدبّر در آن، بسيار تأكيد كردهاند.
















91. خشونت در اسلام: بدون شك، اسلام، دين مهربانى و رحمت است. خداون اوند بارها
 ريِيمر خود میفرمايد: „ما تو را فقط بدين منظور فرستادهايم كه رحمتى براى جهانيان باشى.، همهچنين خدا قرآن را مايهى رحمت بر مؤمنان برشمرده، و آيات قرآن و سخنان معصومين نيز سرشار از توصيه به مهربانى و محبّت است. با با اين حال، ما دا در قرآن به آياتى مانند آيهى مورد بحث برخار برورد مىكنيم كه از خشونت و سختينيرى سخن مى كويند و به نظر مىرسد كه به با آيات مهر و محبّت تفاوت دار دارند.



 خداى بخشنده و مهربان دعوت مىكند و و در سايهى اين دعوت، زندئى آرام و و آسودها



 مىىشاند. آيا سكوت در برابر اين افراد، كار درستى ارست؟ آيا مهريانى با با آنان، ظلم به
 آن نيست؟ بیشك يك باغبان زبردست و مهربان، در عين نوازش كلها و و يرورش كياهان، آفتهاى باغ را از بين مىيرد. بيامبرئَ آفتهاى اين باغ مبارزه مىكرد. آنها را از بار بين مى برد و و مردم را از از شرّ آنان خلاص


 برادرى مهربان، با يتيمان همجون

 على
 هيجكس از ما به اندازهى او به دشمن نزديك نبود."

药



 .











 كَدْلِِ



AP. SP
 يهوديان فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت كند، و اگر نָذيرفتند، جزيه دهند؛ يعنى در قبال تأمين امنيتشان توسط حكومت اسلامى، ماليات ويرّاى را بپردازند. يكى از از يهوديان به نام "مرداس" كه از آمدن سياه اسلام باخبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در چناه كوهى قرار داد و به استقبال مسلمانان شتافت، و اين در حالى بود كه به يكانكى خدا و
 يهودى از ترس جان و براى حفظ اموالش اظهار اسلام مىكند و در باطن مسلمان نيست، به او حمله كرد و او را كشت و اموال و كوسفندانش را به غنيمت كرفت. هنگامى كه اين
 سرزنش كرد. در آن موقع، اين آيه نازل شد و به مسلمانان هشدار داد كه براى به دست آوردن غنايم جنكى و مانند آن حق ندارند سخن كسانى را كه اظهار اسلام مىكنند، رد كنند؛ بلكه بايد سخن آنان را بپذيرند. بر اساس آموزههاى قرآن و معصومين، هر كس به يكانگى خدا و رسالت حضرت محمدقَ مسلمانان در امان است و به هيجوجه كسى حق ندارد به آن تجاوز كند؛ مكر اينكه مرتكب كناهان ويثراى شود و از سوى »حاكم شرع"، حكم جديدى در بارهى او صادر
 و گرامىست. هر كس آن را از روى اخلاص بكّويد، شايستهى بهشت مىشود، و هر كس آن را به دروغ به زبان برانده مال و جانش در امان است؛ ولى سرانجام به آتش دوزخ خواهد رفت." در روايت ديگرى از همان حضرت نقل شده است: „دشنام دادن به مسلمان، نافرمانى خداه و بيكار با او، كفر، و غيبت او كه مانند خوردن كوشت اوست، از كناهان است، و همان طور كه نیىتوان به جان او آسيبى رساند، غهىتوان به مال او نيز آسيبى رساندג. هماكنون نيز اين دستور مهم اسلامى بايد آويزهى كوش افراد بايمان باشد. مبادا برخى از مسلمانان با بىتوجّهى به اين دستور و با بهانهى اينكه اسلام شخص ديكرى، اسلام حقيقى نيست و او از منافقان است، به جان و مال و آبروى او تعرّض كنند. به ياد داشته باشيم كه بيامبر گرامى ما فرموده است: ״تعرّض به هٌام چيزهاى مسلمان















 بسيارى از جانداران، هنكامى كه مكان زندكى خود را براى ادامهى حيات مناسب فَىبينند، مهاجرت مىىكنند. مهاجرتِ هجده هزار كيلومترى برخى از هريندكان از قطب شمال تا قطب جنوب، فونهى روشنى از اين حقيقت است.

 اگر در يك سرزمين، وضع مساعد زندكى از دست برود و ميكروبهاى راى كشنده يا كازهاى شيميايى و... سراسر آن را بیوشاند، مردم آن سرزمين آنجا را رها كرده، به نقطهى ديكرى درى

 زندكى جاودانهى انسان، از زندكى كوتاه او در دنيا كمتر است؟ اين آيات به انسانها
 خود را به جايى برسانند كه بتوانند به راحت ايمان خود را حفظ كنـي اين مهاجرت از دنيا بروند يا كشته شوند، هیاداشى بسيار بزرى خواهند آند داشت كه تنها خدا
 از دست بدهند و بىايمان از دنيا بروند، عذرشان چذيرفته فیىشود و مجازات خواهند

 مدينه. هجرت مسلمانان به مدينه، يكى از بزركترين حوادث تاريخ اسران اسلام محسوب مىشود. اين حادثهى درخشان، سرآغاز فصل نوينى از تاريخ اسلام بود؛ زيرا ييش از آن، مسلمانان در ظاهر هيجكونه قدرت اجتماعى و سياسى نداشتند؛ امّا يس از هجرت، بلافاصله حكومت اسلامى را تشكيل دادند و با سرعت فراوانى در همهى زمينهها بيشرفت كردند. اين حادثه هنان اهمّيت داشت كه به بيشنهاد حضـرت على مسلمانان قرار گرفت. هماكنون نيز اين قانون حياتبخش زنده است. ممكن است برخى
 در آن منطقه حاكم باشد. در اين صورت، بهانههايى مانند اقامت در وطن، درس درس خواندن، كسب درآمد و...، هيجيك فیىتواند مانع مهاجرت انسان شود؛ بلكه آدمى بايد با اميد و
 ايمان خود پاسدارى كند. در حقيقت، هجرت، به معناى فرار از ״ظلمته به سوى »"نور"
 ممكن است اين هجرت، از مكانى به مكان ديكر، يا هجرت در درون انسان از كناه به
 "مهاجران راستين، كسانى هستند كه از كناهان هجرت مىكنند و ديكر به سمت آن



 مِن وَرآئِسُم وَ لتَأتِ طـآئْفَةُ اُخـرى

















 تَألَدـونَ وَ تَرْجونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرجونَّطَوَانَ اللهُ عَليمًا
 حَكيـًا حكيم استـ.


 چذيرش ولايت ايشان، به هيزى به اندازهى فاز سفارش نشده است. اقامهى فاز، سفارش خدا به تام ييامبران و پيروانشان بوده و هست. حضرت موسى در ابتداى نبوّت خويش به فاز سفارش شدند، و ييامبر ما يس از بعثت، همراه نخستين مسلمانان به هاز مىايستاد. هاز، نشانهى اسلام است و با ديدن غاز خواندن يك نفر،

 فرموده است: „محبوبترين اعمال نزد خدا، ناز، است. هاز، آخرين سفارش بيامبران است... و هنكامى كه بندهى خدا سجدهاش را طولانى مىكند، ابليس [از ناراحتى] فرياد مىكشد.《 در روايت ديكرى از همان حضرت مىخوانيم: „هنگامى كه بندهى مؤمن خدا به نهاز مىايستد، تا وقتى كه رويش را برنكردانده، خدا به او توجّه [ويرّاى] مىكند و رحمت [الهى] از بالاى سرش تا كرانهى آسمان سايه مىافكند و فرشتكان تا كرانهى آسمان اطرافش را فرا مىىيرند و خدا فرشتهاى را مأمور مىكند تا بالاى سرش بايستد و بكويد: ای ثهازكزار، اكر مىدانستى كه چه كسى به تو توجّه مىكند و با چچه كسى مناجات مىكنى، هركز رويت را برنى گرداندى و جايت را ترى نهى كردى." آيات مورد بحث به ما يادآورى مىكند كه فاز، عبادتى زماندار است و بايد آن را در وقت خود به جاى آوريم. حتّى در هنگام جنگى و دركيرى با دشمن، اين عبادتِ واجب حذف غى شود؛ بلكه كوتاهتر و به صورت »ماز خوف« انجام مىشود. در تاريخ آمده است كه امام حسينفالِّكِلِ در روز عاشورا، فاز ظهر و عصـر را به جماعت و بدين صورت بريا كرد. لزوم خواندن فاز در ميدان جنگ، نشانكر اهميت بريا داشتن فاز در وقت مشخصشدهى آن است. غازهاى پنجكانه، اوقات مشخص و مخصوصى دارند و البته
 است: »برترى نهاز اول وقت بر ناز آخر وقت، مانند برترى آخرت بر دنياست." همهنين آن حضـرت فرموده است: »شيعيان ما را با اوقات غازشان آزمايش كنيد؛ اينكه چقدر بر فاز اول وقت مراقبت مىكنند."



路







 O.






 "بشير" از قبيلهى "بنىابيرق" ـ كه قبيلهى نسبتاً معروفى بود ـ مرتكب سرقت شد و از خانهى يكى از مسلمانان به نام "رفاعه" دزدى كرد. آن سارق، كناه دزدیاش را به كردن مسلمان بىكناهى به نام ״لبيده ـ كه با رفاعه زندكى مىكرد ـ انداخت. لبيد كه از اين ماجرا برآشفته بود، شمشير خود را كشيد و به سوى قبيلهى بنىابيرق رفت و به خاطر تهمت بشير به او، فرياد برآورد. پس از آن، يكى از مسلمانان به نام »قتادهه ـ كه از
 كرد. در اين هنگام، چند تن از افراد قبيلهى بنىابيرق، با قيافهى حق به جانب نزد يِيْ بود كه مانند ديكران بر اساس ظاهر حكم كند، گواهى آنان را پذيرفت. قتاده ـ آن مسلمان راستين - از اين ماجرا سخت ناراحت شد. در اين هنگام، خداوند اين آيات را نازل كرد و حقيقت براى همه آشكار شد. يكى از آموزههاى مهم اين آيات، نهى از ״"تهمت و افترا« است؛ چنانكه در آيهى IIr مى خوانيم: ״هر كس مرتكب خطا يا كناهى شود و آنكاه شخص بىكناهى را به آن متّهم كند، بار سنكين تهمت و كناه آشكارى را به دوش كشيده است." تهمت، يكى از بزرگترين كناهان است كه مجازات بسيار سختى براى آن مشخْص شده است.

امام صادقفالِّفِّاْ در تعريف دو كناه بزرك غيبت و تهمت فرموده است: "غيبت آن است كه در مورد برادر دينىات چيزى بكويى كه خدا آن را بر مردم پوشانده است... و تهمت آن است كه هر مورد او چيزى بگويى كه در او وجود ندارد." باز از همان حضرت در اين مورد نقل شده است: „كسى كه به مرد يا زن مؤمنى تهمت بزند، خداوند او را در ميان جرك و خونى كه از بدن دوزخيان خارج مىشود، نكّه مىدارد؛ تا زمانى كه بتواند از عهدهى تهمتش درآيد.ه آرى، كسى كه به خدا ايمان دارد و باور كرده است كه روزى در پيشگاه او محاسبه خواهد شد، هيجكاه و به هيج قيمتى خود را به اين كناه بزرگ آلوده فَىند و هميشه اين بيام پروردكارش را به ياد دارد: »اى مؤمنان، هميشه در همهى امور زندگى به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد؛ هرچند به زيان خودتان يا پّر و مادر يا خويشاوندانتان باشد... و [بدانيد كه] خدا از كارهايتان آكاه است."

لا لَخيرَ فَ كَثيرٍ مِن نَجونِّهُم الِّا مَن اَمَرَ بِصَدَقَةٍ JT





 , Bex









-1ז. وعدههاى دروغ شيطان: شايد همهى ما تاكنون براى انجام يك كار بد وسوسه شده باشيم. ممكن است اين وسوسه از سوى شخصى به ما القا شود؛ بدين صورت كه اكه او او آن


 وسوسه از درون خود ما برخيزد. اميال و غرايزمان ممكن است ما ما ما را را به انجام آن آن كار بد

 "زيبا نشان دادن كارى زشت، و يرسود نشان دادن امرى زيانبخش"،
 وعدهى دروغ، از حيلههاى شيطان است. شيطان از ز زبان ديكران يا ا از درون انسان، ان او را را وسوسه مىكند و به او وعده مىدهد كه با انجام كار خلاف، به سودها و و لذّتهان انـا

 داستان كربلا، هونهای بسيار روشن از اين حقيقت است. بسيارى از ازاتلان امام

 كوتاه، همكى قصاص جنايتشان را جشيدند. شايد يزيد بن معاويه، با ديدن سر امام










 بدبختى مىكشاند. به ياد داشته باشيم او دشمن ماست و براى دشمنىاش با با ما سوكند
















 واقعيتهايش به دو صورت مىتوانيم نكاه كنيم؛ آنكونه كه دوست داريم، و آنكونه كه هست. اكر به جهان آنكونه بنكريم كه هست، با شناختى صحيح از هستى، تلاش و كوشش
 از آنچهه مانع رشد و كمالمان مىشود، دورى مىكنيم. اكر امّا آنكونه به جهان بنكريم كه

 كه أز ما كسى خوشبختتر وجود ندارد. چنين دنيايى اما دير يا زيا هنگامى كه انسان با واقعيتهاى جهان روبهرو مىشود، با واقعيتى غير از آنها در ذهن
 ساخته بوده، با حقيقت زندكى دنيا تفاوت بسيارى دارد؛ در حالى كه او به با جاى تلاش و كوشش، در عالم خيالاتش به خوشبختى رسيده بود و هماكنون هيج اثرى از آن وجود ندارد!
 بودند، چِندارهاى عجيب و غريبى داشتند، و به جاى چذيرش حق، با خيالات و اوهام خويش زندكى مىكردند. مثلاً مىكفتند: دين ما قديمتر است؛ يا ما بندكان مخصوص و ويرّى خدا هستيم و به همين سبب از شما مسلمانان برتريم! برخى از مسلمانان بىاطلاع نيز از اين اين الما سخنان برآشفته مىشدند و پاسخهاى غير منطقى به آنها مىدادن آند و مثلاً مى مفتند: ما از از
 خيالات را به كنارى نهاد و با صراحت اعلام كرد كه خور خبر دست نفى آيد؛ بلكه اين ايمان و عمل صالح است كه سعادت حقيقى را براى انسانها رقم
 از خياليردازیى و اعتقادات موهوم باز داشتهاند و تنها راه نجات را ״عمل و كردار نيكا معرفى كردهاند. پيشواى پنجم ما در اين باره فرموده است: ״به خدا سوكند، ما با با خود
 دليلى نداريم [كه بىجهت كسى را به بهشت برسانيم]، و ما خودمان فقط با با اطاعت از خدا به او نزديك مىشويم. بنابراين، هر كس از شها كه از خدا اطاعت كند، دوسا دوستى ما با به
 بر شما! بى جهت مغرور نشويد. واى بر شما! بى جهت مغرور نشويد.ג اين قانون الهى، نه فقط بر جهان چس از مرك، كه بر همين دنيا نيز حاكم است. حقيقت اين است كه بسيارى

 در كارها و... ، همه و همه، دستورهايىست كه در در دل دين ما نهفته است و ما به به بسيارى
 شهادت به ما يادآورى كرد: „خدا را در مورد عمل به قرآن در نظر بكيريد. مبادا افرادى غير از شما مسلمانان، در عمل به دستورهاى آن از شما سبقت بكيرند."
















IFF از ترس از دست دادن مالل و ثروت و منافع مادى يا مقام و شهرتشان، دعوت بيامبران را
 بوده و بس؛ و خدايى كه بيامبان از او سخن مىگويند، غهىتواند زندكى دنيايى آنان را
 زكات مالش را بيردازد، او در یاسخ كفت: „من اين اموال را فقط با علم و دانشى كه داشتم، به دست آوردم، و خدا آنها را به من نداده كه بخواهم به دستور او انفاقش كنم." خداوند در اين آيه، بر اين اعتقاد غلط خط بطلان مىكشد و مى فرمايد كه پاداش و بهرهى دنيا و آخرت، فقط نزد اوست و براى داشتن زندكى خوب و مناسب در هر دو جهان بايد از دستورهاى او ييروى كرد. در اينجا ممكن است اين سؤال طرح شود كه هرا برخى از افراد بىايمان، در رفاه و ثروت فراوانى زندكى مىكنند و بعضى از مؤمنان، زندكى دشوارى دارند. ياسخ سؤال اين است كه » داشتن مال و ثروت يا نداشتن آن، دو روى يك سكّه است و هدف خدا از قرار دادن اين دو نوع زندگى متفاوت براى بندكانش، آزمايش آنهاست؛ ولى زندكى خوب اين است كه
 آوردن خشنودى او باشد. قرآن، زندگى اينگونه را ״حيات طيّبه" مىنامد؛ يعنى زندكى همراه با آرامش، امنيت و رفاه كه خدا به بندكان باايمان و صالحش عنايت مىكند (بركرفته از آيهى 9 سورهى نحل). در اين حالت اگرچه انسان براى بهتر شدن زندكىاش تلاش مىكند، سعادت دنيا و آخرتش را به دست خدا مىداند، و نه به دست خودش؛ مانند حضرت على به خدا عرض مىكرد: »زياد و كم شدن روزى من و سود و زيانم، تنها به دست توست، و نه به دست ديكران.« همان بيشواى بزرى در اين باره به زيبايى فرموده است: ״ایى بندكان خدا، بدانيد كه پرهيزكاران، هم نعمتهاى زودكذر دنيا را كرفتند و هم نعمتهاى جاودانهى آخرت را. آنان در استفاده از نعمتهاى دنيا، با دنياداران مشاركت كردند؛ ولى دنياداران در بهره بردن از نعمتهاى آخرت، با ايشان شريك نشدند. هرهيزكاران به مناسبترين شكل در دنيا اقامت كردند و به مناسبترين شكل از غذاهاى آن خوردند و از لذّتهايى كه ثروتّندان بىايمان نيز داشتنده بهره بردند. سيس با توشهاى كه آنان را به بهشت مىرساند و با سود فراوان از عبادتهايشان از دنيا









 (0)






*IF. شركت در مجلس كناه، ممنوع!: خداوند در آيهى ¢^ سورهى أنعام به بيامبر و مسلمانان چنين دستور داد: ״هركاه كسانى را ديدى كه آيات ما را به مسخره مىگيرند، از آنان روى گردان उا سخن ديگرى بكُويند." چس از اين دستور، برخى از مسلمانانِ ظاهرى كه ايمان حقيقى نداشتند، در مجالس يهوديان مدينه شركت مىكردند و به
 بعد از آيهى $9 \wedge$ سورهى انعام نازل شده ـ دوباره بر آن دستور تأكيد كرده و چنين افرادى را سرزنش هوده است. بر اساس اين آيات، حضور در مجالسى كه آيات و دستورهاى خدا مسخره مىشود، ممنوع است و كناه شركت در چچنين مجالسى، مانند كناه كسانىست كه آيات خدا را مسخره مىكنند. در همهى زمانها، افراد لااُبالى و بىايمانى بوده و هستند كه بدون ترس از خدا و مجازاتهايش، سخنان و نشانههاى او را به باد مسخره مىگيرند و بدين وسيله سعى مىكنند دين خدا را در چشمان مردم كوجى كنند. به فرمودهى قرآن، اكر ما نتوانيم با اين افراد مقابله كنيم، وظيفه داريم كه از كنار آنان برخيزيم و به سخنان كفرآميزشان كوش نكنيم. امام صادقالِيُِلِ د در اين باره فرموده است: "براى انسان بايمان شايسته نيست كه در مجلسى حاضر شود كه نافرمانى خدا در آن صورت مىكيرد و او نىتواند آن را تغيير دهد.《 در روايت ديكرى از همان امام مىخوانيم: »منظور از اين دستور اين است كه اڭر شنيدى كسى حق را انكار مىكند و آن را دروغ مى شمرد و سخنان ناروا در مورد امامان مىگويد، از كنار او برخيزى و با او ننشينى؛ هر كه مىخواهد باشد. « همجنين يششوايان معصوم، ما را از حضور در مجلسى كه در آن از فرد باايمانى غيبت مىشود، نهى كردهاند. بر اساس فرمايش امامان، در چنين مجالسى، شياطين حضور مىيابند و لعنت خدا بر اهل آن مجلس نازل مىشود. پس اكر كسى نیىتواند آن را ترك كند، وظيفه دارد دستكم در دل خود از سخنان پليد و آلودهاى كه در آن محفل كفته مىشود، بيزارى بجويد و در قلب خود آن مطالب زشت را انكار كند. ترك مجلس كناه، دو اثر مهم دارد: اـ انسان مؤمن را از آلودكى به كناهان دور مىكند؛ ٪ـ كسانى را كه مشغول كناه هستند، متوجّه خطا و اشتباهشان مىكند؛ چرا كه حضور در مجلس كناهكاران، به معناى تأييد كارهاى ايشان و تشويق آنان به ادامهى كناه است، و ترك آن، نوعى اعلام نارضايتى از اعمال و كفتارشان است.





 قَلِلًا










TPY. نيرنگّ با خدا!: اين آيه و آيهى بعده در بارهى منافقان سخن مىگويد و با بيان هند ويزگى از ويزكىهاى زشت آنان، به مسلمانان كمك مىكند كه ايشان را بهتر و راحتر بشناسند. منافقان، كسانى هستند كه بهظاهر به خدا ايمان دارند؛ ولى در حقيقت كافرند و به ايمان تظاهر مىكنند. البته اين زنگ خطرى براى همهى افراد بايمان نيز هست كه مبادا اين ويزگىها در آنان هم وجود داشته باشد. بر اساس اين آيه، يكى از صفات منافقان، "ريا و خودهايى" است. منافقان مانند مسلمانان ديكر، عبادتهايى انجام مىدهند: هاز مىگزارند، به حج مىروند و حتّى شايد جهاد هم بكنند؛ امّا هيجيك از اين كارهايشان براى فرمانبردارى از خدا و خشنود كردن او نيست؛ بلكه براى ادامهى زندگى در ميان مسلمانان و بهره بردن از امكانات جامعهى اسلامىست. حتّى ممكن است ظاهر عبادتهايشان زيبا و فريبنده باشد؛ ولى باطن آن، مانند ميوهاىست كه از درون فاسد
 [وعبادتهايت] براى كسى[از مخلوقات ناتوان خدا] كه نه مىتواند زنده كند و نه ¢َيراند و نه به تو سودى برساند، ريا، مكن. ريا درختىست كه ميوهى آن، فقط شرك مخفى است و ريشهاش نفاق است. در روز قيامت، [از سوى خدا] به رياكار كفته مى شود كه پاداش كارهايت را از همان كسى بگير كه با من شريكش قرار دادى. بنابراين دقّت كن كه چچه كسى را عبادت مىكنى و مى خوانی، به چه كسى اميد دارى و از چه كسى مىترسى. و بدان كه تو نفىتوانى چيزى از باطنت را از خدا مخفى كنى؟ كه آر جنين فكرى كنى، خودت را فريب دادهاى [نه خدا را]. خدا [در آيهى 9 سورهى بقره] مى فرمايد: [منافقان] مى خواهند خدا و افراد باايمان را بفريبند؛ در حالى كه فقط خودشان را مىفريبند و فَىفهمند." يكى ديكر از نشانههاى منافقان، كسالت و خستكى در خواندن ناز است. آنان در يششگاه چروردكار جهان با بى حالىى و كسالت مىايستند و در عباداتشان نشاط ندارند. از بيامبر گرامى ما نقل شده است: ״‘ماز منافق اينگونه است كه مىنشيند و به خورشيد چشم مىدوزد تا ببيند كى غروب مىكند. در آن موقع برمى خيزد و سر خود را مانند كلاغ جهار مرتبه به زمين مىزند.ه در مقابلِ اين شيوهى نايسند، مؤمنان حقيقى به عبادت عشق مىورزند و با نشاط كامل به آن مشغول مىشوند و در هنكام فاز، سرزنده و سرحالاند. يـيامبر خدا عبادت عشق بورزد و آن را [مانند دوستى عزيز] در آغوش كشد و با قلبش آن را دوست داشته و با بدنش بدان مشغول باشد."

