 اللُّهُ سَيعًا عَليمًا

 قكا










 (10) وَقْلنا
-10 و ا01. ـيا همه، يا هيج: از روزكاران كذشته تاكنون، مردم روى زمين، اديان كوناكونى داشتهاند. اكثر اين اديان، ساختكى، و برخى از آنها آسهانى بوده است. اديانِ آسمانى، مانند حلقههاى زنجير، به هم متّصل بودهاند، و آخرين حلقهى آن، راه و روش
 را لازم مىداند و همهى آن انسانهاى بزرگ را دعوتكنندكان به يك هدف مى شمارد. ولى مدعيان پيروى از حضرت موسى 屯ِ
 اعتقاد، اعتقادى نادرست و كفرآميز است و بخش درست ايمان آنان، بخش نادرست آن را جبران فَىند؛ زيرا ايمان، مانند بدن انسان است كه وجود قام اعضاى انسانى، به آن معنا و مفهوم مىبخشد، و نقص برخى از آنها ـ به خصوص اعضاى حياتى مانند مغز و قلب ـ آن را به جسدى بیروح و مردارى متعفّن تبديل مىكند. بهطور كلىى برخورد كزينشى با دستورهاى خدا، اشتباهى هلاككننده است و انسان بايد به همهى آنهه خدا نازل كرده و به آن فرمان داده است، بىكموكاست ايمان داشته باشد؛ نه اين كه تا جايى ايمان داشته باشد كه با اميال و خواستههايش مطابقت دارد، و در صورت مخالفت دستورهاى دين با منافعش، هیى منافعش را بكيرد و دستورهاى خدا را رها كند. شايد تاكنون ديده يا شنيده باشيد كه كسانى براى انجام برخى از اعمال مستحب، بسيار تلاش مىكنند و بخش بزركى از عمرشان به كارهاى خوبى مىكذرد كه انجام ندادن آنها كناهى ندارد؛ ولى همين افراد، حقوق مردم را ضايع مىكنند و بسيارى از وظايفشان را زير پا مىگذارند؛ به وظيفهى خود در قبال پدر و مادر و همسر و فرزندانشان عمل فیىكند؛ يا در معاملاتشان با ديكران، به دستورهاى دين بىتوجّهى مىكنند؛ يا حيا و حجاب و عفاف را رعايت نىىكنند و خداى ناكرده به كناه بسيار بزرى رباخوارى دست مىزنند! بديهىست كه هنين اعمالى با ايمان حقيقى به خدا و بيامبر او سازكارى ندارد و چنين افرادى اگر به زبان هم نياورند، با دلهايشان، همزبان كسانى هستند كه اين آيه از قول آنها كفته است كه ״به بعضى ايمان مىآوريم و بعضى را انكار مىكنيم". به همين سبب لازم است ما مجموعهى دستورهاى دين را بهخوبى بشناسيم و به تام آنها عمل كنيم.


 .











 از پرجوشوخروشترين سركذشتها نزد مسيحيان است و جزء مهمترين اعتقادات آنان محسوب مىشود؛ ولى خداى دانا در اين آيات، اين داستان را با قاطعيت تمام مردود مىشمارد و بيان مىكند كه يهوديان، مسيح لِئِّغْ را نكشتند؛ بلكه امر بر آنان مشتبه شد؛

 ميان مردم برداشته و به آسمان بالا برده بود. بر اساس آيات قرآن و روايات پيشوايان ما، حضرت مسيحالِئِ| ا از دنيا نرفته است. البته ما به درستى فیىانيم كه آن بيامبر الهى چچگونه از زمين عروج كرد و در كجا و چچونه زندگى مىكند.
 عيسى
 در كتب حديثى شيعيان، كه در كتب اهل سنّت نيز نقل شده است. در روايتى از رسول

 باشد؟« در روايت ديكرى از ييامبر كرامى مىخوانيم: »عيسى بن مريم فرود مىآيد و
 نه؛ برخى از شها بر بعضى ديكُ امير و فرمان روا هستيد [يعنى شها امير مردم هستيد و از آنان برتريد]، و اين لطف خاص خدا بر اين امّت است [كه پيشوايانشان بر ييشوايان
 TV
















شّ19. مهمترين راه ارتباط خدا با مردم: ييروان قّام اديان آسمانى معتقدند كه خداوند با چيامبران خود ارتباط ويثراى داشته است؛ ارتباط رمزكونهاى كه با جان و روح آنان برقرار مىشده، و بدين وسيله ييامهاى خدا به آنان مىرسيده است. اين ارتباط ويزّه، "وحى" نام دارد. بر اساس آيهى اه سورهى شورى، وحى خدا به بيامبران، به سه صورت بوده
 معراج؛ 「 درخت؛ ¥ـ وحى به وسيلهى فرشته كه در مورد بيشتر پيامبران بدين صورت بوده است.
 در ميان راههايى كه انسان براى دريافت حقيقت دارد، وحى، دقيقترين آنهاست؛ زيرا ممكن است مطالبى كه انسان از راه حواس پنجكانه درمىيابد، به سبب خطا يا نقص آن حواس، با اشتباه همراه باشد؛ مانند خطاى دي. همچنين مطالبى كه از راه عقل و استدلالههاى عقلانى به دست مى آيد، از خطا و اشتباه مصون نيست. بزركترين دليل اين مطلب، تغيير نظريات دانشمندان و فلاسفه در طول تاريخ است. امّا شخصى كه ييامبر بركزيدهى خداست، از سوى خدا به شدّت محافظت مىشود تا وحى را به طور كامل دريافت كند و ههان را به مردم برساند و خود نيز به آن عمل كند. به اين محافظت الهى، "عصمت" گفته مىشود، و به همين سبب، پيامبران معصوم هستند. بدين ترتيب، يیامهاى خدا ـ كه حقيقت محض است ـ دقيق و كامل به بندكانش مىرسد. در اينجا ممكن است اين سؤال طرح شود كه جگونه ادعاى پيامبران را در مورد دريافت وحى و ارتباط با عام ملكوت باور كنيم. در یاسخ بايد كفت كه هكونكى دريافت وحى را خود پيامبران مىدانند و ما از آن حالت خبر نداريم؛ ولى از دلايل و نشانههايى كه آن بيامبر براى اثبات ادعايش مىآورد، به راست كويى او ايمان داريم. آن دلايل، »معجزاته اوست كه مردم ديكر از انجام آن عاجزند. قرآن، آخرين و كاملترين وحى خداست كه بر قلب بهترين بندهى او يعنى حضرت محمد بن عبدالهَ یديدهى وحى به اتمام رسيد و ديكر وحيى نازل نخواهد شد. البته بر اساس رواياتى كه از امامان به ما رسيده، آنان سخن فرشتكان خدا را مىشنوند؛ ولى اين مطلب با دريافت


据













 ييروى از آن بيامبر، دهار انحرافات متعذّدى شدند: كتاب آسمانى خود را تحريف كردند و بسيارى از دستورهاى بيامبر خدا را به فراموشى سیردند؛ امّا در ميان انحرافاتى كه جهان مسيحيت به آن گرفتار شد، هيجيك بدتر از اعتقاد به »ثثليث، نيست؛ يعنى خرافهى مشهور ״یدر، پسر و روحالقدس"، بر اساس اين تفگّر، در عين اين كه خدا يكىست، به سه صورت ظهور يافته و در شخصيت سه موجود نايان شده است كه به هر يك از آنها، ٪ اقنوم ، و به همهى آنان ، »اقانيم ثلاثه« گفته مىشوه. پدر، اقنوم وجود ؛ چسر، اقنوم علم؛ و روحالقدس، اقنوم حيات است. اين اقانيم سهكانه، در عين سهكانكى، يكى هستند، و در عين يكى بودن، سه تا! اينجاست كه مسيحيان خود را با يك مطلب غير معقول مواجه مى بينند؛ زيرا معادلهى »"=ا" را هيج كودک دبستانى هم فیتواند بیذيرد. به همين علت، آنان مىگويند كه اين مسأله را عقل فَىتواند درك كند و تنها با دل و جان بايد آن را پذيرفت! از اينجا مسألهى بيكانكى »مذهب" با »منطقِ عقل" شروع مىشود و مسيحيت را به اين انديشهى خطرناك مىرساند كه دين، جنبهى عقلانى ندارد؛ بلكه صرفاً بايد آن را با دل و جان پذيرفت؛ هرچند با اصول مسلّم عقلانى مخالف باشد. همين تفكّر باعث شد كه در جند قرن كذشته، در جهان غرب، دين از صحنهى زندكى رخت بربندد و به يك امر تشريفاتى تبديل شود. البته مطلبى كه با عقل سازگار نباشل، مايهى پيشرفت و تكامل انسان نخواهد شد؛ بلكه او را در سرزمين نادانى نكه مىدارد. قرآن كريم بارها اعتقاد آلودهى تثليث را نقد كرده و آن را تفگّرى كفرآميز شناسانده است. از نظر قرآن، مسيحطإِئى|"، بندهى پاك و شايستهى خدا، و نخستين و مهمترين دعوت او، دعوت به توحيد و يكتايرستى بوده است. بررسىهاى تاريخى نشان مىدهد كه منشا اين انحراف در ميان مسيحيان، ارتباط آنان با اقوام مشـرك و بتچچرستى همحچون مردمان روم، چین، هند، مصـر و... بوده كه انديشههاى آنان كمكم در ميان مسيحيان كسترش يافت و به عنوان اعتقاد دينى آنان و به صورت تثليث مطرح شد.





$\square$ (11.)

, $\qquad$







 (1)


ا. به يِيمان خود وفا كنيد: يكى از موضوعاتى كه در زندكى فردى و اجتماعى همهى انسانها نقش اساسى دارد، موضوع بیمان و قرارداد است. خانواده كه كوجكترين جامعه است، با بيمان ازدواج شكل مىאيرد، و حكومت كه بزركترين دستكاه كردانندهى جامعه است، با بسته شدن يپمان ميان مردم و حاكمان به وجود مىآيد. انسانها در سراسر عمر، پيمانهاى متنوعى را تجربه مىكنند. قراردادهاى كارى، تجارى، سياسى، نظامى و ...، فونههاى اين يیمانها هستند. بالاتر از همهى اين بيمانها، ييمان انسانها با خدا، بيامبران و امامانشان است؛ ييمانى كه بر اساس آن، مردم عهد مىبندند كه از خدا و پيشوايانشان پيروى كنند، و خدا نيز تعهذ مىكند كه آنان را به سرمنزل سعادت و خوشبختى برساند. اين آيه به مسلمانان فرمان مىدهد كه به تمامى پيمانهايشان پاى بند باشند. موضوع "وفاى به عهد"، يكى از موضوعات مهم و مورد تأكيد در قرآن و سخنان ييشوايان دين ماست؛ زيرا بدون آن، بزركترين بلاى اجتماعى يعنى » سلب اطمينان مردم از يكديكر " و در نتيجه هرج و مرج در جامعه یديد مىىآيد. اين موضوع، از موضوعاتىست كه هيجكونه تفاوتى ميان انسانها در مورد عمل به آن وجود ندارد؛ خواه طرف پيمان، مسلمان باشد يا غير مسلمان. در واقع اين مطلب نهفقط يك حق دينى و اسلامى، بلكه يكى از
 واجبات الهى، هيج موضوعى همانند وفاى به عهد در ميان مردم جهان - با تمام اختلافاتى كه دارند ـ مورد اتفاق نيست. به همين سبب، بتهرستان زمان جاهليت نيز ييمانها را در ميان خود محتر مىشمردند؛ زيرا عواقب دردناك ييمانشكنى را دريافته
 هيجكس اجازهى مخالفت با آن را نداده است: بازگرداندن امانت، وفاى به عهده و نيكى به یدر و مادر؛ خواه طرف ديگر نيكوكار باشد، خواه بدكار."





 © © هِ








r. ب. روزى كه دين كامل شد: اين آيه دربارهى دو موضوع متفاوت سخن مىیويد. موضوع يكم كه بخش عمدهاى از آيه را تشكيل داده، مربوط به »ااحكام كوشتهاع آى حلال و حرام« است. موضوع دوّم كه در ميان موضوع نخست طرح شــدهاه، مـربـوط بـه روزى با با


 كرده است؛ زيرا حلال يا حرام شدن يك غذاء اهميت زيادى براى كافران انـان و دشمنان خونى اسلام نداشته كه باعث نوميد شدن آنان از نابر نابودى اسلام شود.


 عمر ييامبرَ


 روز، دين مردم كامل شد؛ زيرا تا آن زمان، مردم بسيارى، دستورها و احكام خدا
 مىيیرد و احكام اجتماعى دين را اجرا مىكند و به سؤالات جديد آنان در مور دور


 نعمت هدايت و راهنايى مردم به سعادت و خوشبختى وجود ندارد. تا تا آن روز، خداوند دستورهاى زيادى را براى سعادت مردي ناز بدون داشتن رهبرى شايسته به حال خود رها رها مى شداند
 خداوند در روز غدير، نعمت هدايت را بر مردم قام كرد و با تعيين بهترين كزينه براى


 برداشتهاى نادرست مىشود، و به درستى اجرا فَى شووذ؛ ولى انتخاب يـيشوايانى مانند


 خود و آيندكانشان را از نعمت بيشوايى امامان معصوم محروم كردند؛ در مقابل، ما






 (1)









9. وضو: دين اسلام، سرشار از احكام و دستورهايىست كه آفريدكار جهان براى رشد و كمال بندكانش بر آنان نازل كرده است. يكى از اين دستورها كه خود مقدقّهى دستورهاىی مهم ديكر است، "وضو" است. خواندن هاز ـ كه از مهمترين اعمال دين محسوب مىشود ـ مشروط به داشتن وضوست. به همين سبب در روايات آمده كه بخش بزركى از ديندارى، به وضو وابسته است.

بدون شك وضو داراى دو فايدهى روشن است: فايدهى بهداشتى و فايدهى اخلاقى و معنوى. از نظر بهداشتى، شستّ صورت و دستها، آن هم چنج مرتبه در شبانهروز، اثر زيادى در نظافت بدن دارد. مقدمهى مسح كردن سر و پاها كه شرط صحت آن، رسيدن آب به موها يا يوست بدن است نيز هاكيزكى اين اعضاست. از نظر اخلاقى و معنوى نيز اين عمل، اثر تربيتى ويزهاى دارد؛ زيرا با قصد قربت و براى خدا انجام مىشود. مفهوم اين عمل شايد اين باشد كه خدايا، از فرق سر تا نوك انگشتان پاهاى ما در راه اطاعت تو قرار دارد. در بارهى فوايد وضو از امام رضالمِّلِّخِ نقل شده است: "براى اين به وضو دستور داده شده و آغاز عبادت با آن است كه بندكان هنگامى كه در ييشگاه خدا مىايستند وبا او مناجات مىكنند، پاكيزه باشند و دستورهاى او را به كار بندند و از آلودكىها و نجاستها پاكى باشند. علاوه بر اين، وضو باعث مىشود كه آثار خواب و كسالت از انسان برطرف شود و دل و جان او براى ايستادن در ييشكاه خدا نور و صفا يابد." پيشوايان ما توصيه كردهاند كه وضو به صورت كامل و بر اساس آداب آن كرفته و از عجله كردن در وضو خوددارى شوه. همحنين داشتن وضو در هملى حالات، بسيار خوب و مناسب است. از بيامبر خدا عمرت بيفزايد، و اكر مىتوانى در شب و روز(هميشه) باوضو باشى، اين كار را بكن؛ كه
 مىخوانيم: „كسى كه با وضو به رخت خوابش برود و بخوابد، رخت خوابش مانند

 .


路




 ,






11. مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل كنند: همهى ما براى انجام يك كار و رسيدن به يك هدف، از علل و اسباب كوناگونى بهره مىیيريم. مثلاً براى به دست آوردن نان، وجود آرد، آب، آتش و توانايى براى پیتن نان لازم است، و هنگامى كه همهي اين اين موارد در كنار
 آمدن نان هستند؛ ولى با نگاهى عميقتر در مىيابيم كه تمام آن موارد، وإبسته به علل و و وا
 و نور خورشيد است، و اين سه منبع مهم انرڭى نيز در يد قدرت خداوند هستند.
 سبب، خداوند به بندكان بايمان خود دستور مىدهد كه از از اسباب و عللى كه او در جهان قرار داده، استفاده كنند و در عين حال به ياد داشته باشند كه اين اسباب و علل در اختيار خداست و او هر طور كه صلاح بداند، نظام هستى را اداره مىكند. از همين رو بايد همراه با تلاش و كوشش و بهره كرفتن از اسباب جهان هستى، كارهايشان را به خدا

بسپارند و از او بخواهند كه آنان را در رسيدن به اهد اهدافشان يارى كند. با اين توضيح روشن مىشود كه هرا قرآن كريم و ييشوايان معصوم ما اينهمه بر داشتن ״توكّل« تأكيد كردهاند؛ زيرا كسى كه قّام تلاش خود را به كار برده و بر خدا نيز توكّل كرده است، از مشكلات و سختىهايى كه در راه رسيدن به اهدافش وجود
 را به خدايى سیرده كه همهى امور در اختيار اوست و حتّى از مادر و پدرش هم بر او


 در عين حال، هيج كسى به اندازمى آن حضرت، مردم را به توكّل و سپردن كارها به خدا دعوت فیىكرد. بنابراين، اين تصوّر كه معناى توكّل، تنبلى و دست روى دست كذاشتن
 خود بودهاند و اين مطلب به ما كمك مىكند كه با معناى توكّل بيشتر آشنا شويم. در
 آيا شترم را رها كنم و بر خدا توكّل كنم؛ يا آن را بيندم و بر خد خدا نيز توكّل كنم؟


 خدا برايش كافى است [و كارهاى او را سامان مىدهد].، به همين سبب، ما كوچکترين كارهاى خويش را نيز با نام و ياد خدا آغاز مىكنيم و در انجام آنها، از آن نيروى بییايان


 كرفتيم؟








 (10 10

 بَ

 كسانى كه

 هلاك كند، ط



10 و 18. دو عامل خروج از تاريكىها: روشنايى و تاريكى، دو حالتىست كه بىشك همهى ما آن را بارها تجربه كردهايم. ما در روشنايى، اطراف خود را مىبينيم، از موانع روبهرويمان مىكذريم و بهراحتى به راه خود ادامه مىدهيم.برعكس، در حالت تاريكى حتّ فَىتوانيم جلوى پايمان را ببينيم، در اضطراب و وحشت به سر مىبريم و با موانع روبهرويمان برخورد مىكنيم و امكان حركت و ادامهى راه برايمان وجود ندارد. خداوند بارها در قرآن بيان فرموده كه همانطور كه جسم انسانها در يكى از دو حالت روشنايى يا تاريكى به سر مىبرد، روح و جان آنان نيز در نور يا ظلمت قرار مىكيرد. در حالت نورانيت و صفاى دل، انسان احساس آرامش مىكند، از زندكى خود راضىست، از مردم كينه به دل ندارد، به كسى حسد نهىورزد و لذّتبخشترين هيز براى او، مناجات و سخن كفتن با آفريدكار مهربان هستى و انجام كارهايىست كه او را خشنود مىكند. در اين حالت، انسان، زندكى را مسيرى روشن و با هدفى مهم و ارزشمند مىشمارد. به همين سبب، تا هنگامى كه زنده است، براى جمعآورى توشه براى زندكى ابدىاش، از آن بهره مىیيرد و هنگامى كه با مرى روبهرو شود، با كمال ميل آن را مییخيرد و براى منزل گرفتن در بهشت جاويد مىشتابد. در حالت تاريكى و ظلمت اما انسان در حيرت و سركردانى دائم قرار دارد. ييوسته خودش را با لذّتهاى كوناكون دنيا سرگرم مىكند؛ امًا باز هم به آرامش حقيقى فیىرسد. او در زندكىاش هدفى را دنبال فیىكند و مرگ را وحشتناكترين چديدهى جهان مىشناسد؛ زيرا از نظر او، مرى، پايان هستى و زمان خداحافظى با لذّتها و هيزهاى دوستداشتنى اوست. سراسر وجودش چر از كينه و نفرت به ديكران است و هيج رابطهاى با آفريدكار خود ندارد. بر اساس اين آيات، قرآن و
 روشنايى و نور برسانند ؛ وضعى آرمانى كه به آن » سبل السلام «( جادههاى سلامت) مىگويند، و در آن، سلامت فردى، اجتماعى، جسمى، روحى، خانوادكى و... تضمين شده است. البته اين انتقال و كذر از تاريكىها به نور، يك شرط مهم و اساسى دارد، و آن،
 مىتواند از تاريكىها خارج كند و به نور برساند كه در برابر خواست و فرمان خدا تسليم شده باشند و از دستورهاى او پيروى كنند. بنابراين، كسانى كه خواست خود را بر
















 آدبارُمُ فَتَنقَلِبوا خُسِرينَ (1)، قالوا يُموسئَ إِنَّ فيها قَومًا






 شويد, همين كه والردآن شويده بيروز خواهيد شلد، و اكر ايمان داريد، فقط بر خدا توكل كنيده،

Y Y تا צM. بثىاسرائيل و سرزمين مقدس: پس از خروج بنىاسرائيل از مصر و آزاد شدن از چنگال فرعونيان، خداوند نعمتهاى خود را يكى پس از ديگرى به آنها بخشيد. تنها هيزى كه بنىاسرائيل نياز داشتنده سرزمينى بود كه آن را وطن خود كنند و با استقلال در آن بزيند. خداوند اين نعمت را نيز براى آنان مهيا كرد؛ به اين شرط كه براى به دست آوردن آن جهاد كنند و زحمت بكشند. به همين منظور دستور داد كه به سوى سرزمين مقّس حركت كنند؛ سرزمينى كه از شرى و بتچچرستى پاك بود و بسيارى از پيامبران الهى در آن مسكن داشتند و خدا را به يكانكى مىییرستيدند. احتمالاً منظور از آن سرزمين چاكشده، تّام ״منطقهى شامات« باشد؛ منطقهاى كه به گواهى تاريخ، مهد بيامبران الهى و سرزمين ظهور اديان بزرك، همچنين مركز يكتإيرستى و نشر تعليمات انبيا بوده است. به هر حال، بنىاسرائيل به آنجا رسيدند. در آن زمان، آن سرزمين در دستان افراد نيرومند و ستمكارى به نام ״عمالقهه قرار داشت.
 وعدهى پيروزى داد و فرمود كه خدا آنجا را براى آنان قرار داده است؛ ولى آنها كه مردمى ترسو بودند، زير بار جنگ نرفتند و به پيامبرشان گفتند: ״تو كه مىدانى در اين سرزمين، افراد زوركو و ظالمى زندكى مىكنند. ما هركز وارد آن غى هويم تا اينكه آنان خودشان از آن بيرون بروند. اكر بيرون رفتند، ما وارد آن خواهيم شد.« در آن هنگام، دو نفر از افراد خداترس و بايمان به نامهاى ״يوشع بن نون" و »كالب بن يوفنا« كه دو تن از رهبران قبايل دوازدهكانهى بنىسرائيل نيز محسوب مىشوند، آنان را خطاب قرار داده، كفتند: »از عمالقه نترسيد و ناكهانى از دروازیى شهر به آنان حمله كنيد و غافل گيرشان كنيد. اكر ايمان داريد، به خدا توكّل كنيد و از چيزى نترسيد.، قوم بنىاسرائيل امًا به يییمبرشان كفتند: »أى موسى، سخن ما همان است كه كفتيم. تا هنگامى كه عمالقه در آنجا هستند، ما وارد آن فَىشويم. تو و پیروردكارت برويد و با عمالقه بجنكيد. هنگامى كه بيروز شديد، ما را نيز خبر كنيد. ما همينجا نشستهايم.ه خداوند نيز به كيفر اين نافرمانى، ورود به سرزمين مقدس را براى چهل سال بر بنىاسرائيل ممنوع كرد. آنان در اين مذّت به سركردانى در بيابان محكوم شدند؛ به طورى كه هر چه حركت مىكردند، به جايى فیىسيدند، و به اصطلاح، ״دور خود مىچرخيدنده. در روايات آمده است كه حضرت موسى
 , إْ

 الفَسِيسِينَ
 V9:







 .





 كه برخى از مردم از آنها سربلند، و بعضى سرافكنده خارج مىشوند. آزمونهاى خدا از زمان بيدايش نخستين انسان شروع شده و تا كنون ادامه دارد. اين آيات، به يكى از اين آزمونها اشاره دارد كه در نخستين سالهاى زندكى بشـر در روى زمين، از دو نفر از انسانهاى نخستين كرفته شد، و نتيجهى آن، قبول يكى و سرافكندكى ديكرى شد.
 وضع ويرّاى مأمور شدند كه يكى از چيزهاى خوب و دوستداشتنى خود را به خدا تقديم و قربانى كنند. هابيل كه دامدار بود، يكى از بهترين گوسفندان خود را براى قربان آورد؛ ولى قابيل كه كشاورز بود، بدترين قسمت زراعتش را براى قربان آماده كرد. آنان قربانى خود را به بالاى كوهى بردند. قرار بود صاعقهاى از آسمان فرود آيد و يكى از آن دو قربانى را كه از سوى خدا پذيرفته شده بود، بسوزاند. اين اتُفاق براى قربانى هابيل افتاد، و بدين ترتيب معلوم شد كه او نزد خدا گرامىتر است. از آن هنگام، قابيل به برادرش حسد ورزيد، كينهى او را به دل گرفت و او را تهديد كرد كه »قطعاً تو را به قتل مىرسانم". هابيل در پاسخ برادرش كفت: »قبول نشدن قربانى از تو، تقصير من نبود؛ بلكه خودت مقصّر بودى؛ زيرا تو در تقديم قربانى، تقوا و چرهيزكارى را رعايت نكردى؛ ولى من رعايت كردم، و خداوند تنها اعمال پرهيزكاران را مىیذيرد. تو تصميم به كشتن من داري؛ ولى من چنين تصميمى ندارم؛ زيرا من از خدا مىترسم. تو با كشتن من، كناه مرا نيز به كردن مىگيري؛ چون فرصت زندگى و توبه را از من گرفتهای. و با كولهبار كناهان من و خودت خواهى مرد و از اهل دوزخ خواهى شد.ه دل قابيل اما كه پر از خشم و نفرت از برادرش شده بود، با اين سخنان نرم نشد؛ بلكه او منتظر فرصتى بود كه برادرش را به قتل برساند. سرانجام روزى او را در خلوت ديد و دور از چشم چدر به او حمله كرد و سر هابيل را ميان دو سنگ قرار داد و او را كشت، و بدين ترتيب، مرتكب نخستين قتل روى زمين شد؛ امّا او نىىدانست با بدن بىجان برادرش په كار كند و چچكونه از رسوا شدن در امان ب̣اند. در آن هنگام، به دستور خدا، دو كلاغ در بيش روى او به يكديكر حملهور شدند و يكى از آنها ديكرى را كشت. آنكاه كلاغ زنده، كودالى كند و كلاغ مرده را در آن دفن كرد. بدين ترتيب، قابيل كه ساعتها بدن برادرش را به دوش



















هب. توسُل: بر اساس قرآن، هدف اصلى ما از زندكى در اين جهان، ״به دست آوردن خشنودى خدا و نزديك شدن به اوه است؛ نزديك شدن به منبع قدرت، علم و عظمت جهان، و به دست آوردن رشد و كمال بىنهايت و بدون حذّ و حصـر در پرتو اين نزديكى. خدا در اين آيه به مسلمانان دستور مىدهد كه هر چى وسيلهاى براى نزديك شدن به او باشند. اين وسيله، معناى وسيعى دارد و شامل هر كار و هر چيزى مىشود كه انسان را
 نزديى شد، ايمان به خدا و ييامبرش، جهاد، توجّه به عبارت ((لا الله اللا اللها)، ثاز، زكات، روزهى ماه رمضان، حج و عمره، صلهى رحم(بيوند با خويشاوندان)، صدقهى پنهان و آشكار، و كارهاى نيك ديكر است. همچچنين در روايات زيادى مى خوانيم كه پيروى از اهلبيت براى نزديك شدن به خدا و جلب خشنودى اوست. به اين واسطه قرار دادن
 وهّابيانِ متعصب و جاهل، شيعيان را به سبب اعتقاد به توسّل، مشرك مى خوانند، تهمت و نسبت دروغى بيش نيست. اينكه ما خدا را به مقام و منزلت امامامان سوكند مىدهيم تا حاجاتمان را برآورده كنند، يا از خود آنان تقاضا مىىنيم كه مشكلاتمان را برطرف كنند، به هيجوجه به اين معنا نيست كه ايشان جداى از خدا، داراى قدرتى ويرٌه هستند؛ بلكه خداوند خود به آنان چنين مقامى داده تا بتوانند حاجات مردم را برآورند. آيا مراجعهى به چزشكى و مصـرف دارو به اين معناست كه پزشك و دارو، جداى از خدا قدرت ويرْاى دارند؟! يا برعكس، اين خداست كه برطرف شدن بيمارى را به مراجعهى به پزشك و مصرف دارو مشروط كرده است. شايد براى همهى ما اتْفاق افتاده باشد كه براى درخواست از شخص مهمّى، فردى را كه نزد او آبرو دارد، واسطه كرده باشيم. ما شيعيان نيز براى درخواست از خدا، آبرومندترين مخلوقات او را نزد او واسطه قرار مىدهيم و حاجامّان را توسط آنان به خدا عرضه مىكنيم. در روايتى مى خوانيم كه خداوند مىفرمايد: ״بندكان من، هر كس كه از شها درخواستى داشته باشد و آن را به وسيلهى كسى كه دوستش داريد، از شما بخواهل، درخواستش را برمىآوريد. پس بدانيد كه محبوبترين و گرامىترين بندكان من، محمّد است و على كه دوست و حبيب من است. پس هر كس از شما كه خواستهاى از من دارد، به آن دو توسّل كند؛ زيرا من حاجت كسى را كه به حقَ آن دو نفر و خاندان

يُرِيدونَ اَن يَخرُجوا مِنَ النّارِوَما هُم بِخترِجـينَ مِنها












 الرَّسولُ لايَحَزُنكَ الَّنينَ يُسـارِعونَ فِي الَكُـرِ مِنَ الَّينَ




 لَمَ يَأَوكَ يُحَرِفونَ الكَكِمَ مِن بَعَدِ مَواضِعِعْ, يَقِولونَ
 إن اوتيتُـر هلذا فَخُذوهُ وَ إِـ لَمُ تُؤَتَوهُ فَاحذَروأَ







^r. دزدی و مجازات دردناك آن : يكى لز كارهاى خلاف و جرمهايى كه در قّام جوامع - خواه مسلمان يا غير مسلمان ـ منفور است و براى آن مجازات در نظر كرفته شده، "دزدى" است؛ زيرا اين كار زشت، يكى از بزركترين اصول مالكيت را زير پا مىكذارد. و شخص سارق، آنچه را كه براى ديكران است، از دست آنان خارج مىكند و نامشروع و غير قانونى، از آن بهره مىكيرد. بىشك اگر در جامعهاى دزدى شايع شود و سارقان مجازات نشوند، امنيت و آرامش از آن رخت بربسته، تلاش و كوشش براى به دست آوردن مال و ثروت مشروع و حلال، ارزش خود را از دست مىدهد . از اين رو خداوند در اين آيه با قاطعيت قام فرمان مىدهد كه دست مرد و زن سارق براى مجازات بايد قطع شود تا هم خودشان كيفر عمل ننكينشان را ببينند و هم درس عبرتى براى ديكران شود. البته دانستّ چند نكته در اين زمينه لازم به نظر مىرسد: اـ بر
 و نه بيشتر؛ ץ اجرای حد دزدى (بريدن دست)، شامل هر سرقتى نیششود؛ بلكه شروط زيادى دارد كه بدون تحقق آنها، اقدام به اين كار جايز نيست. مثلاً دزدى نبايد مربوط به سال قحط باشد كه مردم كرسنهاند و راه به جايى ندارند؛ همحنين سرقتى مشمول حد دزدى مىشود كه از محلى حفاظت شده مانندخانه يا مغازه انجام كرفته باشد. اين شروط به تفصيل در كتب فقهى آمده است. واقعيت اين است كه ثّام اين شروط، به ندرت در يك سرقت جمع مىشود. اين خود نشانكر اين حقيقت است كه منظور اصلى خداوند از اين فرمان، ايجاد ترس در وجود كسانىست كه در دلهاى خود، تصميم شوم دزدى را مىيْرورانند. به قول معروف، هدف اصلى اين حكم، پيشكيرى است، و نه درمان؛ ٪ـ با اين همه بايد توجّه داشت كه اگرجه اندكى از دزدىها مشمول قانون قطع دست مى شود، از نظر اسلام، هر نوع سرقتى كناه محسوب مىشود و به هيجوجه كوهك بودن
 بتيرستىست وارتكاب اين عمل، خير و بركت را از خانهى انجامدهندهى آن بيرون مىبرد.
 فـ:






 90








YY. PF حرام خوارى و آثار آن در زثندى دنيا و آخرت: مال و ثروت، يكى از ضروريات زندكى انسانهاست كه بدون آن، كذران زندكى ممكن نخْواهد بود. به همين سبب، كسبِ درآمد و تلاش براى به دست آوردن آن، يكى از مهمترين دغدغههاى بشر است. انسانها از راههاى متفاوتى مىتوانند به ثروت برسند؛ ولى آيا يیمودن همهى آن راهها مجاز است؟ بیشك جواب منفى ست. بسيارى از رامهاى كسب مال، رامهاى ممنوع است و درآمد حاصل از آن، »مال حرام" محسوب مىشود. رباخوارى، كرفتن شوه، كمفروشى، كلاهبردارى، كمكذاشتن از كار، دزدى و ...، فونههايى از حرامخوارى هستند. با مطالعهى تعليمات قرآن و ييشوايان معصوم دين، به روشنى درمىيابيم كه كسب مال حرام، تأثيرات بسيار منفى و مخرّبى در زندكى دنيايى انسان و حيات چس از مرگ او دارد. از جملهى اين آثار اينهاست: اـ قبول نشدن كارهاى نيك: از امام باقرَلِّبِّ) روايت شده است: ״هنگامى كه كسى مالى از راه حرام به دست آورد، حج و عمره و صلهى
 ״مال حرام رشد نهى پاداشى ندارد، و هر آنهه كه انسان پس از مركش از آن به جاى كذارد، توشهاش براى
 كه تأثير منفى درآمد حرام، در نسل انسان آشكار مىشود. Fـ سنگدلى: در تاريخ آمده
 محاصره كردند و دور وى حلقه زدند، امام از آنان خواست كه ساكت شوند نا آنها را موعظه كند؛ ولى آنان ساكت نشدند. امام خطاب به آنان فرمود: ״واى بر شها! چرا ساكت هَى شويد تا سخنم را بشنويد؟ ... اين براى اين است كه شكمهاى شما از غذاهاى حرام

 است: ״عبادت، هفتاد بخش دارد، و برترين بخش آن، كسب مال حلال است.ه همچنين
 هزار ركعت ثناز مستحب بهتر است. از اينجا مىتوان فهميد كه جرا مولاى متقيان
 در مورد كسب حلال و حرام ياد بكيريد و چس از آن تجارت كنيده.














 حكم جه كسى الز خدا بهتر است براي مردمى كه يقين دلارنم داورى (دوران) جاهليت هستندك
.FA در كارهاى خوب از يكديكر سبقت بگيريد: همهى ما بدون آنكه خود بخواهيم، در زمانى مشخص به دنيا آمدهايم و در زمانى كه از آن بى خبريم، از دنيا خواهيم رفت. فاصلهى اين دو زمان، »عمر" ما محسوب مىشود؛ بزرگترين سرمايهى ما كه چيزى باارزشتر از آن برايمان وجود ندارد و فَىتوان برايش قيمت تعيين كرد. اين فرصت ارزشمند، بسيار كوتاه است و به سرعت از ما گرفته مىشود. ميلياردها انسانى كه دست از دنيا شستهاند و ما آنها را مرده مىناميم، متّتى اين سرمايه را در دست داشته و هـم اكنون آن را از دست دأدهاند. مطالعهى آيات قرآن و توصيههاى بيشوايان كرامى دين، نكاه زيبا و واقعبينانهاى به زندكى و عمر به ما مىبخشد. آنان، عمر را به ميدان مسابقهاى تشبيه كردهاند كه در آن انسانها با يكديكر رقابت مىكنند و به برندكان اين مسابقه، بهترين زندكى با امكانات كامل و دائىى اهدا مىشوه؛ زندكى بدون مرك، بدون بيمارى، بدون بيرى، بدون مشكلات و ... در مكانى به نام بهشت كه سراسر نعمت و لذّت و آسايش است.

به همين سبب، خداوند در اين آيه به همهى ما توصيه مىفرمايد كه عمر خويش را مغتنم بشماريم و در اين فرصت طلايى، براى انجام كارهاى نيك، از يكديكر سبقت بكيريم. آرى، با اين نگاه، مهمترين دغدغهى انسان، انجام كارهاى خوب مىشود. سخنان يشوايان ما، سرشار از عباراتىست كه ما را به سبقت در خوبىها توصيه كرده است؛ از جمله اذان ـ كه يكى از بزرگترين هادهاى دين اسلام است ـ شش مرتبه ما را به شتافتن
 كه هس از هر غاز، منتظر فْاز بعدى باشيم، و فرموده است كه اين انتظار، كنجى از كنجهاى بهشت است. همحنين بيشوايان ما، كمك به برادران دينى و برآوردن نيازهاى آنان را يكى از بهترين كارها برشمرده و به ما توصيه كردهاند كه در اين كارِ ارزشمند، از يكديگر سبقت بكيريم.
 يكديگر سبقت بكيريد و بدانيد كه بالاترين درجات بهشت و بهترين قصرها و عالىترين خانهها و بناها، براى كسانى از شماست كه به درخواستهاى برادران مؤمنشان بهتر چاسخ بكويند و فقراى باايمان را در اموال خود بيشتر شريك كنند. خداوند، يكى از شما را به سبب يك وازّهى محبّتآميز كه به برادر مؤمن و فقيرش مىگويد، به اندازهى صدهزار سال راه كه يياده طى شود، به بهشت نزديك مىكند... بنابراين نيكى به






 الَّنَّينَ
 (10)






هQه. صدقه در ركوع: كروهى از مسلمانان، پس از سلام و كسب اجازه، به حضور

 تشنهى آنان را سيراب كرده و به آنان نيرو و نشاظ بخشيده بود؛ ولى هنوز سؤال بزركى
 آمده بودند و مى خواستند پֶسخ آن را از خود آن حضرت دريافت كنند.
 [و او را جانشين خود شناساند]. جانشين شما چֶه كسىست؟ بعد از شما چֶه كسى سريرستى ما را به عهده مىگيرد؟« در آن هنگام، اين آيه نازل شد و توضيح داد كه سريرست مسلمانان، خدا و بيامبرش هستند، و پس از يیامبر، كسى سريرستى امّت اسلام را بر عهده دارد كه ايمان آورده و فاز مى خواند و در حال ركوع، صدقه مىدهد. با نزول اين آيه، همه تعجب كردند و كنجكاو شدند تا بدانند كداميك از مسلمانان اين ويزكى را
 "برخيزيد." همه برخاستند و به سمت مسجد حركت كردند. هنگامى كه به مسجد
 ״آيا كسى چیزى به تو داد؟^ گّا با خوشحالى كفت: »بله؛ اين انكشترى را.ه حضرت فرمود: »هֶه كسى بود؟« عرض كرد: »آن مرد كه خاز مى خواند.« فرمود: »آن را در چه
 شنيد، خوشحال شد و با صداى بلند ندا داد: »الله اكبر، الله اكبر .« كسانى كه در مسجد بودند نيز هم نواى پيامبر »الله اكبر" كفتند. آنگاه پيامبرَ
 چرورردكار ما، محمّد پيامبر ما و على بن ابىطالب، سرچرست ماست.« اين آيه، يكى از
 ركوع، حقيقتىت كه نهتنها شيعيان، كه بسيارى از علماى بزرگ اهل سنّت نيز نقل كردهاند. به كواهى تاريخ، امير مؤمنان على















Y.9. شتاب به سوى جهنم: در توضيح آيهى FA همين سوره خوانديم كه افراد باايمان، با
 را مىكنند و در انجام كارهاى خوب، از يكديگر سبقت مىكيرند. در مقابل اما اين آيه از افراد نكّونبختى سخن مىگويد كه قَام سعى و تلاششان در انجام كارهاى بد صرف مى شود. بهراستى اين جاى شكفتىست كه دلو جان يكانسان آنقدر تيره شود كه هر آن هيج جايى براى نور و روشنايى غانده باشد و تنها با ظلمت و تيركى آرام گيرد! آيات قبل و اين آيه، بيانكُر ويرگىهاى زشتىست كه در نهايت به اين وضعيت فلاكتبار منجر مىشود. به مسخره كرفتن احكام دين و بىتوجّهى به آنها به خصوص دستور حياتى فاز (آيهى QV و هN)، احساس تنفّر و بيكانكى از ايمان به خداى يكانه و كتابهاى آسمانى او (آيهى Q9)، كفر باطنى و اظهار ايمان دروغين (آيهى ا\&)، و در نهايت، شتاب در ارتكاب كناه و ظلم و تجاوز به ديكران و حرامخوارى(آيهى r\&)، صفات زشت و آلودهاىست كه سراسر وجود اين افراد را تيره و تار كرده و هيج روزنهى اميدى براى نفوذ روشنايى در دلهايشان باقى نكذاشته است.

واقعيت اين است كه وجود انسان مانند سرزمين حاصلخيزى است كه براى رشد هر نوع بذرى آمادكى دارد. اگر در اين سرزمين، بذر ايمان و تقوا و درستكارى پاشيده شود، وجود انسان به باغى سرسبز و خرّم تبديل مىشود كه از آن ميوههاى كارهاى خير و نيكو برداشت مىشود؛ ولى اكر در اين سرزمين، بذر كناه و بىايمانى پاشيده شود، پس از مذّتى به بيابانى ير از خارهاى كناه و زشتى تبديل مىشود كه شر و بدى آن به ديكران مىرسد. امير مؤمنان على لِّلِّلِ در مورد نفوذ شيطان در دلهاى كسانى كه از او يبروى مىكنند، فرموده است: »افراد منحرف، شيطان را معيار كار خود قرار دادند و شيطان نيز آنان را شريك خود كرد. يس در سينههايشان تخم كذاشت و جوجه برآورد و بر روى دامنشان جنبيدن گرفت و به راه افتاد، و بدين ترتيب، از راه چشهانشان نكريست و با زبانشان سخن كفت و آنان را به راه خطا افكند و هر كار نايسند و زشتى را در چشم هايشان زيبا جلوه داد.《 بنابراين همهى ما بايد مراقب باشيم كه چه بذرىدر سرزمين جانهان یاشيده مىشود؛ بهخصوص نوجوانان و جوانان؛ زيرا حضرت على است: „دل و جان جوان، مانند سرزمينى خالىست كه هر چه هر آن پاشيده شود،

戗
 ,















FV ماجراى غدير خم: سال دهم هجرت بود و درست هشت روز از عيد قربان
 به دست آورده بودند، به وطنهايشان باز مىگشتند. آفناب حجاز، بر كوهها و درهها آتش مىیِاشيد؛ امّا شيرينى اين سفر روحانى، همه هیز را آسان مىنود. ظهر نزديك شده بود. كمكم بيابانهاى خشك و سوزان »غدير خم" از دور فايان مىشد. آنجا جهارراهى بود كه مسافران مدينه، عراق، يمن، مصر و ... از يكديكر جدا مىشدند. ناكهان از طرف

 كسانى را كه جلوتر بودند، به بازگشت دعوت كردند و مهلت دادند تا عقبافتادكان نيز
 همين زودى از ميان شها خواهم رفت ... شها دربارهى من چگونه گواهى مىدهيد؟" مردم با صداى بلند كفتند: „كواهى مىدهيم كه شما پيامهاى خدا را را به ما رساندى و خيرخواه ما بودى و بسيار تلاش كردى. خدا به شما جزاى خير دهد.، ناگهان مردم ديدند كه بيامبرَ

 رهبر و سريرستش من هستم، على رهبر و سریرستش است." سیس اين سخن را سه بار تكرار كرد. پس از آن به خدا عرض كرد: ״خدايا، دوستان على را دوست بدار و دشمنانش را دشمن بدار. ياورانش را يارى كن و كسانى را كه از يارىاش دست برمىدارند، خوار و

 كردم و اسلام را دين شها بركزيدم و آن را برايتان پسنديدم." در اين هنگام، شور و غوغايى در ميان مردم افتاد. سيس مسلمانان كروه كروه نزد حضرت على او تبريك كفتند و با او بيعت كردند. در تاريخ نقل شده كه دو تن از نخستين كسانى كه
 خم، در بسيارى از كتب شيعه و اهل سنّت ثبت شده و بزركترين دليل شيعيان براى

وَحَسِبوَ الَاْلَ تَكونَ فِتَنَةُ فَعَموا وَصَمّوا ثُمَّ تابَ الشهُ



 10 ك ك ك ك











 يؤ

.اروى جانهاي بيهار: شايد همهى ما از خود يا ديكران پرسيده باشيم كه حقيقت ما .VP انسانها چيست. آيا حقيقت ما، بدن جسمانى ماست كه از قدرى كوشت، استخوان، عصب، رگ و ... تشكيل شده است؟ در اين صورت، مرگ، نقطهى نابودى كامل ما خواهد بود. حتى ثطع شدن بخشى از بدن ما، مساوى با كم شدن انسانيت ماست! يكى از بزرگترين خدمات پيامبران خدا به بشر، گشودن اين پنجره است كه همهى وجود انسان، تنها جسم مادیاش نيست. آنان به ما آموختهاند كه حقيقت آدمى، روح و جان اوست، و مهمترين وظيفهى انسان، محافظت از سلامت روح خويش است؛ زيرا مرگ جسم انسان، صرفاً نوعى انتقال از يك زندكى به زندكى ديكر است؛ ولى اين روح انسان است كه بايد در هر سه زندكى دنيايی، برزخى و آخرتى سام باشد. روح انسان مانند جسمش دهار بيمارى و حتّى مرگ مىشود.

 فَى بر او غلبه مىكند. در اين حال، دل و جانش وازكون [و به طور كامل نابود] مىشود.« يكى از آموزههاى مهم ريشوايان الهى به بشر، ״روش مداواى روح، است. بر اين اساس، روح انسان كه از كناهان آسيب ديده است، با »استغفار و توبه" بهبود مىيابد. از امام
 وسيلهى كناهان ايجاد شده، استغفار است.« استغفار به معناى عذرخواهى و طلب بخشش و آمرزش از خداست. البته حقيقت استغفار، چیزى فراتر از كفتن هند واڭڤه با
 ا-يشيمانى از كذشته؛ זـ تصميم جذى براى ترك كنـاه و بازنكشتن به آن؛ حقوقى از مردم كه ضايع شده است؛ \&ــ انجام اعمال واجبى كه از انسان قضا شده (مانند فاز و روزه)؛ هـ هاك كردن جـسم و جـان از مـال حرام؛ وــ دورى از لذات حرام و



 حَّثيرًا وَ ضَلّوا عَن سَوآءِ السَّبيـلِ لُعِمَ الَّذينَ



 لا يَتَناهـَو






 يُؤهِنور وإين بِامبر وآنهه




 عامَنُو| الَّذيرَ


 مشـركان، يهوديان ومسيحيان برخورد داشتهاند. اين آيه به واقعيتى تاريخى اشاره مىكند،

 آزار و اذيتى بر ضد مسلمانان دريغ نكردند. محاصرهى اقتصادى مسلمانان، شكنجه و آزار

 روزكار پاك نخواهد شد.
دشمنى يهود با مسلمانان اماّ از جهاتى از دشمنى مشركان نيز سختر دامر بود؛ زيرا آنان خود را بيرو بيامبران خدا مىدانستند؛ ولى مشركان جنين ادعايى نداشتند. آنان بيش از بعثت نتوانستند حسادت خود را از اين كه آخرين بيامبر از ميان آنان نيست، پنهان كنند، و بدين ترتيب از يذيرفقن دعوت آن حضـرت سر باز زدند. از سوى دير ديكر، روح دنيايرستى
 با ظلم استوار بود، آنان به مخالفت با اين آيين برخاستند؛ تا حذى كه به به بزركترين دشمن مسلمانان تبديل شدند. بيمانشكنى و توطثههاى متعدد يهوديان بر ضد



 مشركان، روحيهى دنياطلبى نداشتند و در برابر حقيقت تكبّر ثنىورزيدند. برخورد
 ، برده بودند، و هذيرش رغبتآميز اسلام از سوى بسيارى از مسيحيان عصر بيامبرَ كواه روشنى بر اين حقيقت است. در قرون كذشته نيز بسيارى از مسيحيان، دين اسلام را
 هماكنون نيز بزركترين دشمن مسلمانان، رثيم نامشروع و غاصب اسرائيل است كه خود را يهودى میخواند. جنايات وحشيانهى رثيم اسرائيل بر ضد مسلمانان و مسيحيان فلسطين و لبنان، در مّام مجامع حقوق بشر محكوم شده است و و بیشك هيّ انيّ انسان آزادهاى بر روى زمين، از اين رثيم منفور حمايت غنى

