



 (











ه^ و ء^. دو سرنوشت متفاوت: مطالعهى نحوهى زندگى انواع و اقسام جانداران نشان مىدهد كه افراد هر نوع از آنان، به يك شكل به دنيا مىآيند، زندكى مىكنند و از دنيا مىروند. البته اين قانون عمومى، يك استئناى مهم دارد، و آن، زندكى انسان است؛ موجود پيچچيدهای كه اگرچه مانند هم نوعان خود به دنيا مىآيد و سالهاى نخست زندكى/ش را مىكذراند، با كمى بزرى شدن و آشنايى با راه خوب و بد، يكى از آن دو را انتخاب مىكند، و بدين ترتيب، به يكى از دو سرنوشت متفاوت "بهشت" يا »دوزخ" مىرسد. از همين رو خداوند هزاران ييامبر خود را يكى از پس ديگرى به سوى مردم فرستاد و آنان را از سرنوشت بىنهايت خوب يا بىنهايت بدشان آكاه كرد تا مردم با هشمان باز، يكى از اين دو راه را انتخاب كنند. درست به همين سبب، بخش عمدهاى از آيات قرآن، به توصيف بهشت و دوزخ اختصاص يافته است؛ دو سرانجامى كه بيش روى ماست و ما خواه و ناخواه به آن دو مىرسيم و تنها اختيار داريم كه يكى از آن دو را انتخاب كنيم و راه سومى برايمان وجود ندارد. بر اساس آيات قرآن، بهشت، باغى بى كران و به وسعت آسمانها و زمين است كه سراسر آن با درختان سرسبز و خرّم پوشيده شده است. در آن باغ، هر نوع لذّت و تفريح و خواستهاى وجود دارد، و فراتر از خواستههاى انسان، نعمتهايى خواهد بود كه هماكنون توصيفشدنى نيست. »آنهه بينى، دلت همان خواهد/ وانچهه خواهد دلت، همان بينى". مذّت اقامت در بششت، نامحدود است و ييرى و مرگ در آن وجود ندارد. در روايتى
 [بهبهشت] تشويق كن.ه امام فرمود: »اى ابوبصير، بوى خوش بهشت از فاصلهى هزار سال راه استشهام مىشود و پايينترين خانهى اهل بهشت آنقدر بزركى است كه اكر تمام جنيان و انسانها در آن ميهمان شوند، باز هم براى آنان غذا و نوشيدنى وجود دارد و هيزى از نعمتهاى آن كم نیىشود." آرى، اين سرنوشت بىنظيرىست كه خداوند براى قَام انسانها آماده كرده است. چس بايد مراقب باشيم كه خانهى خود را در بهشت از
 در بهشت و خانهاى در آتش دوزخ. پس اكر كسى بیيرد و وارد جهنّم شود، اهل بهشت،









 ذلِّكَ فَلَكَ عَذابُ آلَ





9p و هو 9 آزمونى براى مشخّص شدن خداترسان：حج و عمره، از عباداتىست كه انسان را از جهان ماده جدا مىكند و در محيطى سرشار از معنويت فرو مىبرد．دوران كوتاهى كه انسان به اين عبادت مشغول است، دوران ارزشمندى براى خودسازى و تقويت روح و مبارزه با نفس سركشش است． از زمانى كه شخص مُحرِم مىشود، بسيارى از كارهايى كه تا آن زمان برايش حلال بوده، حرام مىشود و او براى فرمان بردارى از خدا بايد از آن كارها دست بكشد؛ كارهايى مانند نگاه در آينه، خوشبو كردن بدن يا لباس و ．．．．بر اساس اين آيات، يكى از كارهاى ممنوع براى شخص مُحرِم، صيد و شكار است．در كذشته، عمل به اين دستور براى زائران خانهى خدا مشكل بود؛ جرا كه مردم به آسانى به مواد غذايى دسترسى نداشتند．مىدانيم كه اين آيات در سال صلح حديبيه نازل شد، و به نقل تاريخ، در آن سال، حيوانات تا كنار چادرهاى مسلمانان میآمدند و به آسانى مىشد آنها را شكار كرد؛ ولى مسلمانان به فرمان خدا حق نداشتند آنها را شكار كنند．نكتهى مهمّى كه اين آيات به آن اشاره كرده، علت اين تحريم است．بر اساس اين آيات، فلسفهى اين نهى الهى، ״مشخص شدن كسانىست كه با اينكه خدا را فَىبينند و او از چشهانشان پنهان است، از او مىترسند و از فرمانش سرييچى فىىكنده火．آرى، خداوند در اين آيه و آيات فراوان ديكرى به اين نكته اشاره كرده كه فرمان برى و اطاعتى ارزش دارد كه از ترس »خداى ناييداه صورت چذيرد؛ و الّا ايمان و اطاعت از خدا در هنگام ديدن نشانههاى قدرت و عذاب او اهمّيتى ندارد؛ زيرا در آن هنگام، انسان مجبور به ايمان آوردن است و اختيارى براى فرمان بردارى يا نافرمانى ندارد．در روايتى از امام صادقكالِّفِّ入入 نقل شده است：＂جنان از خدا بترس كه كويى او را مىبينى، و اكرجه او را نهىبينى، او تو را مىبيند．اگر فكر كنى كه خدا تو را فهى بيند، بىشك كافر شدهاى، و اكر فكر كنى كه او تو را مىبيند و باز هم مرتكب نافرمانىاش شوى، او را كوحكترين كسى شمردهاى كه تو را مىبيند！《















.1. از حق بيروى كنيد؛ ذه خواستهى اكثريت: بىشك بزرگترين تفاوت انسانها با حيوانات، »داشتن عقل« است؛ نيرويى كه بين كارهاى درست و نادرست فاصله مىافكند و حق و باطل را براى انسان مشخص مىكند. قرآن كريم، Pq مرتبه از اين هديهى الهى سخن كفته و بارها مردم را براى بىتوجّهى به آن توبيخ كرده است. از نظر قرآن، انجام كار نادرستى به اين بهانه كه بيشتر جامعه آن را انجام مىدهند، چذيرفته نيست؛ زيرا بسيارى از اوقات، بيشتر مردم، كارى را براى لذُتجويى انجام مىدهند؛ نه حق بودن آن؛ يا اينكه فريب كروه ديكرى را خوردهاند؛ يا حق و باطل در نظرشان جابهجا شده است. شايد هم تقليد كوركورانه از نياكان، ايشان را به آن كار واداشته استا خار خداون انسانها تذكّر داده كه عقل خود را به كار كيرند، حقيقت را بشناسند و بى آنكه مغلوب اكثريت شوند، از حق بيروى كنند. قرآن كريم بيش از •عمرتبه بيان كرده كه افكار و اعمال بيشتر مردم درست نبوده، ييروى از آن صحيح نيست. خداوند در آيهى 11 الـي سورهى انعام به روشنى مىفرمايد: »اگر از بيشتز كسانى كه در روى زمين هستنله بيروى كنى، تو را از راه خدا كمراه مىىكند.ه بنابراين، علاقهى بسيارى از مردم به شرابخوارى، بىعفّتى، كُناه و ...، ذرهاى از زشتى اين كارها فَىكاهد، و هركز جايكاه حق و باطل، به به خاطر اميال مردم تغيير نخواهد كرد.
هماكنون نيز بخش اندكى از جمعيت جهان، يكانهيرست و داراى عقايد صحيح هستند؛ ولى آيا وجود ميلياردها انسان كافر، بتيرست، بىدين و ... در حقانيتِ حق خللى ايجاد
 يكتايپست زمان خويش بود؛ ولى اين تنهايى؛ ذرهاى ترديد در وجود آن پيامبر بزرگ ايجاد نكرد. مردان الهى ديكر نيز هيجكاه مرعوب اكثريت نشدهاند؛ كسانى مانند امير مؤمنان
 متّحد شوند، من از آنان روى فیى

 كردند و مسير رهبرى امّت اسلامى را تغيير دادند. بيشتر مردم نيز تحت تأثير سر و صداى
 كه به فرمودهى امام چنجم، تنها سه نفر از مردم تحت تأثير اكثريت قرار نكرفته، به ترديد نيفتادند. هماكنون نيز بايد مراقب اين پرتكاه باشيم و اين فرمايش مولايمان على پيش چشماهُان قرار دهيم: ״إى مردم، از حركت در راه هدايت به سبب كم بودن رهروان آن وحشت نكنيد."









 و





 جواهر، چول و ثروت، اسناد و مدارك، اتومبيل و ... . روشن است كه در ميان اين اشياء، از هر يك كه باارزشتر باشد، بيشتر مراقبت مىكنيم. ولى باارزشترين چيز براى ما، "خوده ماست، و به همين سبب، ما حاضريم قام چيزهاى قيمتىمان را براى حفظ جاهان بدهيم. آفريدكار مهربان ما در اين آيه توصيه كرده است كه از خويشتن مراقبت كنيم. البته منظور از خويشتن در اينجا، جسم ماذى ما نيست؛ هرجند مراقبت از آن نيز لازم است؛ بلكه منظور، روح و جاهان است كه چس از نابودى جسم باقى مىماند و حقيقت وجود ما نيز همان است. »مراقبت از نفس"، يكى از مهمترين دستورهاى دين براى سعادت و رستكارىست. البته براى اين مراقبت لازم است كه انسان خوشش را بشناسد و ارزش كوهر وجود خود را درك كند و قّام تلاشش را براى مراقبت از آن به كار بندد. آرى، بزركترين مشكل انسانها اين است كه خودشان را فیىشناسند و ارزش خود را درك نمىكنند و به همين سبب، سرمايهى عمر خويش را در ازاى امور بىارزش مىفروشند و جان و روحشان را به تباهى مىكشند. قرآن و بيشوايان دين، بارها به ما يادآورى كردهاند كه انسان، مخلوق ويرْایست كه با سعى و تلاش مىتواند به بالاترين حذى كه يك موجود مىتواند برسد، نايل شود. از اين رو با تأكيد فراوانى به ما توصيه كردهاند كه خودمان را بشناسيم، قدر خود را بدانيم و از آن مراقبت كنيم. امير مؤمنان على هوس] آزاد كند و از هر آنهه كه او را [از خدا] دور مىكند، پاکى كند.ه چس مهمترين وظيفهى ما در زندكى، مراقبت از خويش و اصلاح خود است. با اين نگّاه، ديكر انسان در هیى عيب جويى از ديكران فهىافتد؛ زيرا برطرف كردن عيوب خودش، زمانى براى عيب جويى از ديگران برايش باقى غهىذذارد. در روايتى از بيشوايان گرامى مان مىخوانيم: ״خودتان را اصلاح كنيد و دنبال عيوب مردم نباشيد و از آنان [و بدىهايشان] ياد نكنيد؛ زيرا اگر شما صالح و درست كار باشيد، گمراهى آنان به شها آسيبى ثهىرساند."

يَوَمَيَمَعُ اللُهُ الرُّمُلَ فَيَقولُ ماذَ أُجِبتُمُ قالوا لاعِلمَ





 )

左







I! II. حواريون: خداوند در جهار آيه از حواريون ياد كرده است. حواريون، بيروان و ياران
 احساس كرد كه بسيارى از مردم بنىاسرائيل به او ايمان غنى آورند، از عموم مردي مردم يارى طلبيد تا به او براى بيشبرد مقاصد الهىاش كمك كنند. از ميان آنان، حواريون اعلام كردند كه به او كمك خواهند كرد. همجنين طبق آيات قرآن، خداوند به حواريون الهام كرد كه به او و بيامبرش عيسى حواريون، جمع "حوارى" و از ريشهى "حور" به معناى شستن و سفيد كردن است و كاهى به هر هيز سفيد نيز كفته مىشود. بر اساس روايتى از امام رضا
 مى موشيدند افكار ديكران را روشن كند و آلودكى هاى باطنى را از از دلهاي مراي مردم بزدايند. بر اساس روايات و نيز انجيل كنونى، آنان دوازده نفر و دست كم سه نفرشان بيامبر خدا
 كاه كرسنه يا تشنه مىشدند، به فرمان خدا غذا و آب برايشان تهيه مىشد. آنان به اين


 با اين كار به مردم آموختند كه كار و كوشش ننك نيست. از بيشوايان معصوم ما روايات زيادى در مورد توصيههاى حضرت عيسىk|



 است. من اين كار را فقط براى اين كردم كه شها يس از من مر در برابر مردم فرد فروتن باشيد؛
 با تواضع و فروتنى پايدار مىماند؛ نه با تكبر؛ هـمانطور كه كشت و و زرع در زمين هموار















119. سود صداقت: بسيارى از ويزكّىهاى خوب و بد، صفاتىست كه نهتنها در ميان مسلمانان، بلكه در ميان همهى انسانها، خوب يا بد است؛ يعنى ييش از آنكه دين، خوبى يا بدى آنها را بيانكند، عقلِ هركس به خوبى يا بدى آنها حكم مىكند. يكى از اين
 و همـهى انسانها به شخص راست گـو احترام مى كزارنـد. اگر بكـوييم كـه بخش
 قراردادها، پيمانها، اعتهادهاى متقابل، خريد و فروش و تجارت، ازدواج و ... بر اين اساس است كه دو نفر به يكديكر اعتماد مىكنند و با يكديكر ارتباط برقرار مىكنند. در مقابل اكر كسى به دروغ كويى مشهور شود، از جامعه طرد مىشود و مردم از برقرار كردن هر نوع رابطهاى با وى خوددارى مىكنند، و در نتيجه ممكن است چنين شخصى به انواع انحرافات و خلافها روى آورد. پيشواى يازدهم ما فرموده است: „"مام پليدىها، در خانهاى قرار داده شده، و كليد آن خانه، دروغ است.ه ؛ يعنى منشأ همهى بدىها دروغ است، و اين كليدىست كه فقط درهاى زشتى و چليدى را به روى انسان باز مىكند و هيجكاه فى تواند قفلها و كرههاى زندكى را بكشايد. در عوض، حالت انسان راست گو، مانند تيرىست كه در كمان قرار مىیيرد: ابتدا كمى به عقب كشيده مى شود - و ممكن است ديكران از او جلو بزنند ـ؛ امّا به زودى هچان شتاب مى میيرد كه راه صدساله را
 مىكرده است: »از دروغ بيرهيزيد؛ كوهك باشد يا بزرگ؛ جدى باشد يا شوخى؛ زيرا هنكامى كه شخصى بر دروغ كوچچى جرأت يِدا كند، جرأتِ كفتن دروغ بزرى را نيز به خودش مىدهد."
 را بياموز كه خير و خوبى دنيا و آخرت را براى من جمع كند.ه حضرت فرمود: ״دروغ نكو." بعدها آن مرد گفت: »من در آن زمان مرتكب گناهانى مىشدم كه خدا دوست نداشت؛ چس آنها را ترك كردم؛ زيرا مىترسيدم كه كسى از من دربارهى خلافهايم سؤال كند و من دو راه بيشتر نداشته باشم: يا راستش را بگويم و رسوا شوم؛ يا دروغ
 شستم." بر اساس آموزههاى دين، دروغ نهتنها باعث ويرانى روابط اجتهاعى، كه موجب از بين رفتن ايمان شخص مىشود. بر اساس اين آيه، بزرگترين سودِ راستى و صداقت، در روز قيامت آشكار مىشود و انسان راست كو و راستكردار، تا ابد در پرتو خشنودى خدا



 ,

 $<_{\sim}^{\infty}$





 اَكَ

为
 Jij)



و. تأثير كناه در زندكى: بدون شك همهى ما مىدانيم كه زندگى چس از مرگ، بر اساس كارهاى ما شكل مىكيرد و همهى ما به سبب اعمال خوب و بدمان، در آخرت به هاداش و كيفر مىىسيم. از آيات قرآن نيز استفاده مىشود كه انجام كارهاى خوب يا دا دست زدن به به كناه، علاوه بر تأثير آخرتى، اثر مستقيمى بر زندكى دنيايى ما نيز دارد؛ هرجند ممكن است ما متوجّه آن نشويم. به همين علّت، قرآن كريم و پيشوايان دين، پرده از اين قانون نايِيداى هستى برداشته و ما را از آن آكاه كرده و به ياه انسانها آوردهاند كه مبادا كمان كنند انجام كناهان هيج تأثيرى در زندكى دنيايىشان ندارد. مثلاً همين آيه بيان مىكند كه در كذشته، اقوام و ملل بسيارى زندكى مىكردهاند كه در زمين امكانات و وسايل رفاهى فراوانى در اختيارشان بوده است. بارانِ خوبى بر آنان مىباريد و رودهاى زيادى از سرزمينهايشان عبور مىكرد و به بركت نعمتهاى خدا، بهراحت و آسوده زندكى مىكردند؛ ولى به جاى شكر اين نعمتها و اطاعت از خدا، نافرمانى مىكردند و مرتكب كناهان و كارهاى زشت مىشدند. خدا نيز به سبب كناهانشان آن نعمتها را از ايشان

كرفت، آنان را هلاك كرد و نسل ديكرى از انسانها را به جايشان قرار داد.
بر اساس روايات اهلبيت
 روايت شده است: »از كناه بیرهيزيد؛ زيرا خير و بركت را نابود مىكند. كاهى انسان مرتكب كناهى مىشود و به سبب آن، دانشى را كه بيشتر داشته، فراموش مى كند. كاهى انسان كناه مىكند و به سبب آن، از فهاز شب محروم مىشود. كاهى انسان كناه مىكند و به سبب آن، از رزق و روزى محروم مىشود؛ در حالى كه قرار بوده به آسانى و كوارايى به او برسد.ه در مقابل، كارهاى خوب، علاوه بر چاداش اخروى، باعث خير و بركت در زندگى دنيايى انسان مىشود. خداوند در آيهى \&9 سورهى اعراف مىفرمايد: ״اكر ساكنان شهرها ايمان مى آوردند و تقوا ييشه مىكردند، بى شك ما خير و بركت را از آسهان و زمين بر آنان فرو مىفرستاديم." آرى، اين حقيقتىست كه نهتنها در كم يا زياد شدن رزق و روزى و خيرات و بركات مؤثّر است، بلكه در كم يا زياد شدن عمر نيز تأثير
 بيشتر از كسانى هستند كه به علّت رسيدن اجلشان از دنيا مىرونده و كسانى كه عمرشان براى نيكوكارى طولانى مىشود ، بيشتر از كسانى هستند كه عمر طبيعى

وَلَوجَعَلنُهُ مَلَحك E لَجَعَلنُهُ رَجُـلًا وَلَلَبَسَنا عَلَيهِمرما




 (dxy
 (1) (1) تَ








IV IV . برطرفكتندمى مشكلات، اوست: نخستين و مهمترين دعوت يِامبران الهى، دعوت





 جهان است، روزى به دنيا میآيد و روزى از دنيا میرود و و در در طول زندكىاش باش با مشكلاتى مانند بيمارى و فقر مواجه میشود.





 خدا اثر خود را مى مذارد. يعنى انسان براى رفع بيمارى خود، دنبال دارو مير میرود و و آن را را














 آن را به زبان آوريم و در دل ايمان داشته باشيم كه هر هر كارى تنها با اراده و و خواست خدا









 قُلْ





هr تا rV. لـجاجت؛ بزركترين مانع هدايت: كودكى را تصور كنيد كه در هواى سرد زمستان خيس شده است و بايد لباسش عوض شود. مادرش مى خواهد لباس جديدى بر

 سخنان مادرش را فیىشنود و با فرياد و زارى، مانع كار مادر خود مى مشود و تنها به
 مجبور به جشيدن تلخى شربت و كشيدن درد سوزن آميول مىشود. كاهى اوقات، عالَم بزرگسالان نيز مانند دنياى كودكان مىشود كه در آن، افراد به ظاهر رشد يافتهاند، و در
حقيقت، كودكانى هستند كه تنها قد و هيكلشان رشد كرده است، و نه عقل و دركشان. قرآن كريم از مردم زيادى سخن مى خدا معجزات خارقالعادهاى به آنان نشان دادند: از ميان سنكهاى براى بیان كوه، شتر ماده و كودكش را بيرون آوردند؛ عصاى خشك و بیروح را به مار تبديل كردند؛ در ميان دريايى مؤاج، راهى خشك باز كردند؛ مردكان را به زندگى باز كرداندند؛ ماه را به دو قسمت تقسيم كردند؛ كتابى آسمانى آوردند كه ڤقام انسانها از آوردن يك سوردهى مانند آن ناتوان هستند و... . از نظر عقل، طبيعىترين برخورد با اين معجزات، سر فرود آوردن و یذيرفتن آنهاست؛ ولى با كمال تعجّب مىبينيم كه كروه زيادى از مردم، اين معجزات را ديدند و به جاى ايمان آوردن، تنها بر مخالفت خود افزودند؛ درست مانند آن كودك كه هر چه بيشتر یند مىشنيد، بيشتر لجاجت مىكرد. حقيقت اين است كه انسان اميال و خواستههاى فراوانى دارد كه ممكن است برخى از اين خواستهها به ضرر او باشد. ييامبران از سوى خدا مأمور شدهاند كه راه سعادت را به انسانها نشان دهند، و امكان دارد برخى از تعاليم آنان در ابتدا با خواستههاى مردم مطابقت نداشته باشد. در اينجا اكر انسانها از خواستههاى خود چششم بيوشند و دست خود را در دس دست پيامبران بكذارند و راه آنان را طى كنند، پس از مذت كوتاهى، چنان لذّت حركت در مسير سعادت حقيقى را مى جشند كه ديگر هيج هيزى براى آنان مهمتر از انجام دستورهاى خدا نخواهد بود؛ ولى اگر چشم خود را بر حقيقت ببندند و با پيامبران الهى لجاجت ورزند، كمكم به روى چشهانشان مىافتد كه چیيزى جز خواستههاى زودكذرشان را فیىبيننل، و به فرمودهى اين آيه، »اگر ثمام نشانهها و معجزات الهى را ببينند، باز هم ايمان فْى آورنده.
 ناروا] عاشق چیزى شود، آن چیز، چشهانش را كور و دلش را بيمار مىكند. در آن حال، او با هشمى بيمار مىنكُرد و با كوشى ناشنوا مىشنود. خواهشهاى دل، يردهى عقلش را دريده و دوستى دنيا دلش را ميرانده است و او شيفتهى دنيا شده است. پس او






 عَ
 رهـ







ه٪. اگر خدا مى خواست، همه را هدايت مىكرد: همهى ما با معنا و مفهوم "اختيار" آشنا هستيم؛ زيرا هر روز كه چشم باز مىكنيم، تا هنكامى كه به خواب مىرويم، با اين واقعيت زندكى مىكنيم. ما با اختيارِ خود سخن مىكوييم، راه مىرويم، عبادت مىكنيم، يا خداى ناكرده مرتكب كناه مىشويم. قام دادكامها و مجازاتهايى كه براى مجرمان تعيين مىشود، بر اساس داشتن اختيار است، و اكر انسانها مجبور به انجام جرم بودند، ديكر مستحقّ مجازات فیشدند. آفريدكار بزرك انسانها نيز بارها به اين ويرگّى مخلوقاتش اشاره كرده و بيان فرموده است كه انسانها در انتخاب راه خير و شرُ اختيار دارند و هيجكس - حتّى ييامبر او - فیىتواند آنها را به قبول دين الهى مجبور كند. آرى، اين آفرينش خداست، و او خواسته است كه انسانها راه سعادت را با اختيار خود انتخاب كنند، و اكر مى خواست، به آسانى مىتوانست تمام مردم را به آوردن ايمان و انجام كارهاى خوب مجبور كند. از كذشته تاكنون اما برخى از افراد كافر، براى توجيه بىايمانى و كارهاى زشت خود، مغلطه مىكنند و مىكويند: ״حتماً خدا خواسته است كه ما بىايمان باشيم، و اكر او مى خواست، حتماً ما انسان خوبى مىشديم.« قرآن بارها از اين تفكُر جاهلان سخن كفته و آن را با صراحت قام رد كرده و تنها بهانه و دستاويزى براى كفر و بىايمانى شمرده است. اين آيه نيز هنين انديشهى آلوده و منحرفى را رد مىكند و
 خدا را قبول فىىكند، اكر مىتوانى در زمين معبرى حفر كنى يا راهى براى صعود در آسمان بجويى و بدينوسيله معجزهاى برايشان بياورى كه آنان را به ايمان آوردن مجبور كند، اين كار را بكن؛ ولى بدان كه آفرينش خدا، مبتنى بر اختيار انسانهاست، و اگر خدا مى خواست، خودش همهى مردم را مجبور مىكرد كه به راه راست هدايت شوند؛ ولى هنين اراده نكرده و خواسته است كه مردم خودشان سرنوشت خويش را رقم بزنند؛ هرا كه هدايت اجبارى، نه ارزش محسوب مىشود و نه انسان را لايق پاداش مىكند. بنابراين جنين تفكّرى از اساس غير منطقىست و كسى كه اينگونه فكر كند، انسان جاهل

 حقيقت، خطاب به مردم است. آرى، اختيار، خواست قطعى خدا براى ما و البتّه بزرگترين عامل برترى ما بر موجودات ديكر است؛ زيرا پذيرش راه درست، هنگامى ارزشمند است

جزيء V سورهانعام 7















 مىفرستد. او براى مردم دلايل روشن و معجزاتى مىآورد؛ ولى بيشتر آنان به او ايمان فی آورند و او را دروغ گو مىشمرند. خداى مهربان اما باز هم مهلت ديگرى به آنان مىدهد؛ مهلتى كه به ظاهر تلخ و در حقيقت به سود آنان است. البته اين فرصت، آميخته با مشكلات و مصايب و بيمارىهاست. آرى، خدا آنان را به سختىهاى روزگار كرفتار مىكند تا مكر به خود بيايند و از خواب سنكين غفلت بيدار شوند و دريابند كه جهان، چیروردكارى دارد و اسباب رهايى از مشكلاتشان تنها به دست اوست؛ چس به دركاه او بروند، با زارى و تضرع از او عذرخواهى كنند و بخواهند كه مشكلاتشان را برطرف كند. اسفانكيز اينكه معمولاً چنين اتّفاقى فیافتد؛ زيرا دلهاى مردم در پیى لجاجت با حق و حقيقت سنگ مىشود و پردهاى از تاريكى و ظلمت بر جانهايشان مىافتد، و شيطان، كارهاى زشتشان را در نظر آنان زيبا جلوه مىدهد؛ به طورى كه خود را درست كار مى یندارندو نيازى نمىبينند كه به دركاه خدا توبه و زارى كنند. به همين سبب، به جاى زارى و تضـرع، با غرور و تكبّر مىگويند: جاى نكّرانى نيست؛ كذشتكان ما نيز كاهى دهار اين مشكلات مىشدند! و بدين ترتيب، آخرين پل چشت سر خود را ويران مىكنند. در اين هنكام، يكى از قوانين الهى در مورد آنان اجرا مىشود؛ يعنى مشكلات يكى چس از ديكرى برطرف مىشود و سختىها جاى خود را به نعمتها مىدهند. البته نه به سبب اينكه مورد لطف و بخشش خدا قرار كرفتهاند، بلكه برعكس، دوران لطف و مهربانى قّام شده و خشم خدا به صورت نعمتهاى رنگارنگٌ جلوه كرده است! كاهى آدميان چֶان غرق نعمت مىشوند كه به فرمودهى اين آيه، »درهاى همه چیز به رويشان باز مىشود". مردم از نعمتها سرمست مىشوند و با خود مىكويند: دوران سختىها كذشت و دنيا به كام ماست. پس ديكر ذزهاى براى وعدهى بيامبران ارزش قائل فَىشوند؛ بلكه با اين وضعيت جديد، آنان را دروغ كو نيز مىخوانند و ادعا مىكنند كه اكر آن وعدهها راست بود، ما در اين نعمتها غرق فـىشديم، و بدين ترتيب، تّام روزنههاى اميد به رويشان بسته مىشود. در اين هنكام ناگهان فرمان خدا فرا رسيده، فرصت طلايى عمر به پايان مىנسد. آرى، مرگ، كلوى آنان را مىفشرد و آنان در اوج كفر
 در اين باره مىفرمايد: ״ای فرزند آدم، هنكامى كه مىبينى در حال نافرمانى خدا هستى
















P^. Aاهنايايان قافلهى بشريت: انسان داراى ذهنى يرسشكر است و از كودكى همواره

 به دو دستهى كلّى مىتوان تقسيم كرد: ا- سؤالاتى كه با عقل، علم و و تجربه به ها باسخ


 مینگرد و دربارهى آن مىانديشد، به دستهى ديكرى از سؤالات برخورد مىىكند كه به

 اينكه هه كسى او را آفريده است، در كجاى هستى قرار دارد، براى هه هـه منظورى آفريده
 از همه، جهه آيندهاى در انتظار اوست. آيا از كار افتادن قلب و قطع شدن تنفّس و و آن
 در انتظار انسانهاست، و مرى، بايان جهان نيست؟
 ناتوان است. وجود ظلم و فساد در طول تاريخ و در همهى جوامع، دليل روشنى بر اين مطلب است.
وجود اين مشكلات و سؤالهاى بىياسخ، همكى نشانكر اين واقعيت مهم است كه
 هدايتى فراتر از انديشههاى انسانى نيازمند استه،
 كسانى كه با آفريدكار جهان هستى در ارتباط بودند و حقيقت را ال از زلالترين منبع علم ور ور

 يك انتقال نيست، و حياتى كه هماكنون در در آن قرار داريم، نسبت به آن زندكى يس از آن آن،

 مردم را از خطرات راه آكاه كرده، به مقصد نهايى اميدوار مىكنتند؛ كارى كه قرآن آن را ״اذذاره (بيم دادن) و ״"تشير" (بشارت دادن) مىنامد و مهمترين وظيفهى بيامبران

جزء 7 سورهانعام








 تَسَّعَعِلون







هQ. خدايى كه از همه هپيز آكاه است: انسان با اندكى تفگر مىتواند به وجود آفريدكار تواناى خويش بیى بررد؛ امّا شناخت و ويركىهاى او براى ما ممكن نيست؛ مكر اينكه
 انحراف بسيارى از مردم نيز همين بوده كه آنان در عام فكر و خيال خويش براى آفريدكار جهان ويرگى هايى قائل مىشدند و او را چنان كه خود مى خواستند، توصيف مىكردند، و به همين سبب، براى خود خدايى ساختند كه بيشتر شبيه خيالاتشان بود، و نه خداى يكانه. خداوند امّا با آيات قرآن و سخنان پيشوايان معصوم دين، خود را به خوبى براى مردم معرفى كرده است، و كسى كه در پیى آشنايى با او باشد، بدينوسيله مىتواند بهترين شناخت را از خداى جهان به دست آورد. در اين آيه، خدا يكى از ويرگّىهاى خود را براى بندكانش برمىشمرد. آن ويزڭّى، »علم نامحدود و آكاهى او از قام اجزای جهان« است. بر اساس اين آيه و آيات ديكر قرآن، در چس آنچه در جهان ديده مىشود، جيزهاى مهم ديكرى وجود دارد كه از مخلوقات خدا پوشيده است و به آنها "غيب" كفته مىشود. اين امور چنهان، علّتهاى اصلى چايدارى جهان و همچچون منبع و مخزنى براى تغذيهى عالم هستند كه حيات و زندكى انسانها و قّام موجودات ديكر به آنها وابسته است.

در آيهى I سورهى حجر مى خوانيم: ״هيج چچيزى نيست مكر اينكه منابع و خزاينش نزد ماست و ما آن را فقط به اندازهى معينى فرو مىفرستيم." خدا در اين آيه مىفرمايد كه منابع جهان هستى، تنها در اختيار اوست و فقط او از آنها اطلاع دارد. همهنين مىفرمايد كه او از قام موجوداتى كه در خشكىها و درياها به سر مىبرند، آكاهى قام دارد و هيج چچيزى برايش پوشيله نيست. از اين رو هيج بركى از شاخهى
 مكر اينكه او از آن اطلاع دارد. به طور كلى، هيج تر و خشكى در جهان وجود ندارد، مكر اينكه در كتاب علم خدا ثبت شده است. آرى، او از جنبش ميلياردها موجود زنده در اعماق درياها، از لرزش بركهاى درختان در جنگلها و كوهها، از زمان دقيق شكفتن غنحههها و كلبركها، از جريان باد و نسيم در بيابانها، از شمار سلولهاى بدن برن هر انسان، از حركت بيش از حد سريع الكترونها دور هستهى اتمها، و حتّى از قّام انديشههايى كه به فكر ما خطور مىكند، كاملاً آكاه است. آيا مىتوان تصور كرد كه اين علم و دانش پپه كسترهاى دارد؟ نه؛ اما تنها كارى كه بشر مىتواند در برابر اين دانش بینهايت انجام دهد، خضوع، فروتنى و اعتراف به نادانى خود در برابر اوست. با وجود اين آيا انسان مىتواند جايى را ييدا كند كه خدا در آن نباشد و در آن به كارى دست زند كه خداوند او را نبيند؟

جزيء V سورهانعام 7







 تُمَّ انَتُتُ تُشُركونَ








 همه مهمتر اينكه ديدن رؤياهايى كه با واقعيت منطبق است و كاهى ازي از آيندها
 طرح مىشود، همه و همه نشانكر اهميت اين مطلب براى بشر بور بوده است.



 مخصوص در بدن مىشود كه روى سيستم عصبى بدن اثر میى مكارد و حالت خوا

 نتيجهى عاملى عصبى



 بدون اعتقاد به روح و شناخت صحيح آن، توضيحدادنى نيست. خدا ياوند در اين آيه به
 بدينصورت كه در هنكام خواب، به فرمان خدال، روح از بدن جدن الدا مى شود و جز شز شعاع


 آسهان صعود مىكند و جانش در بدنش باقى مىماند، و در در ميان روح و جانش، ارتبا



 راننده شچشت فرمان نشسته. اين حالت، حالت بيدارىست. كاهى اتومبيل روشن است؛
 معده و كليه كار مىكند؛ ولى روح از بدن بـد جدا شده است است. كاهى، هم اتومبيل خاموش مىشود و هم راننده بياده میشود. ور در اين وضع، مرك ر رخ داده است.

T W 7 T 7
 ذِ ذِ我







 Form



 فَيَكَونُ

.v. زمين، انسان است؛ مخلوقى كه اگرحه در ظاهر قواى جسمى فوقالعادهاى ندارد، با قدرت انديشه، تّام زمين را تصرف كرده و اكنون به فتح اجرام آسمانى ديكر مىانديشد. تاريخ بهروشنى نشان مىدهد كه اگر اين موجود دويا به حال خود رها شود، نهتنها موجودات ديكر، بلكه خودش و نسل انسانهاى همنوع خود را نيز به تباهى مىكشد. به همين سبب، آفريدكار داناى او، با برنامهاى دقيق، روش زندكى او را مشخص كرده و به او آموخته است كه براى رسيدن به هدف نهايى، يعنى بهترين زندكى در دنيا و آخرت، به چها چيزهايى اعتقاد داشته باشد و چهه كارهايى بكند. اين برنامهى كامل و منظم، " نام دارد. دين، حقيقتىست كه پینج پيامبر اولوالعزم در زمانهاى گوناكون از سوى خدا براى مردم به ارمغان آوردند و دهها هزار ييامبر ديكر آن را در ميان مردم تبليغ و ترويج كردند؛ ولى بسيارى از مردم، به جاى اين كه اين برنامه را با دقَّت در زندكى خود به كار بندند، آن را وسيلهاى براى سركرمى خود مىدانند و هر طور كه مى خواهند، آن را به بازى مىییرند و تغييرش مىدهند.

بررسى تاريخ مسيحيت بهخوبى نشان مىدهد كه اين انحراف در ميان پيروان اين دين تا

 رعايت نكردن حجاب و عفاف ميان مرد و زن، و ترك هاز و روزه و بسيارى از دستورهاى
 نشان مىدهد كه بسيارى از ييروان اين راه و روش، نام دين الهى را تنها براى سركرمى و تفريح با خود حمل مىكنند و هيج دغدغهاى براى فرمان بردارى از دستورهاى خدا ندارند. البته اين انحراف، نهتنها در ميان مسيحيان و ييروان اديان ديكر، بلكه در ميان مسلمانان نيز وجود داشته و دارد. يكى از بزركترين فونههاى اين انحراف، ״بدعت" در دين است؛ يعنى انسان جيزى را جزء دين بشمارد كه در دين وجود ندارد. تاريخ اسلام، كوياى بدعتكذارىهاى فراوانى از سوى حاكمان و دانشمندان بىتقواست. ارتكاب كناه

 نادرست نىىاننن. همجنين تفسير آيات قرآن در جهت منافع خود و استفاده از دين براى رسيدن به منافع دنيايى، يكى ديكر از فونههاى اين انحراف است. حقيقت اين است كه دين، برنامهى زندكى انسان است كه بايد مو به مو اجرا شود تا انسان به سعادت حقيقى خود برسل؛ نه وسيلهاى براى پر كردن اوقات فراغت و بركزارى مراسم پر











 الّْا آَ آَ



v9. يرستش خالق يا مخلوق: برخى از شما شايد داستانِ كفتوكوى حضـرت ابراهيم






 را مكيرستيدند نيز همين رفتار را كرد و به آنان فهماند كه هيزى كه هو هميشه در كنار شهما
 است. آنكاه به آنان اعلام كرد كه تنها كسى شايستهى يرستش و و دل دل بستن است كـ كه همه

 مخلوقى در اين جهان، علامتى از وجود آفريدكارىست كه اكرجه دير ديده غنى آشود، بيوسته
 بهراستى اينهمه كياهان رنكارنى، جانوران شكفتانكيز، بريندان كونان انكانكون، حيوانات





 همهى دانشمندان را از آفرينش خود مات و مبهوت كرده است. اكر ما ما با با اين نكاه بها كشفيات علمى و شكفتىهاى آفرينش توجّه كنيم، با هر يك از آنها مثاتوانيانيم خداى
 به روز افزايش مىيابد، بايد متأشّف بود كه اين يردهبردارى از از رازهاى جهان آن آفرينش، بها

 كه فكرت نكند، نقش بُوَد بر ديوار،.
 وَهُمُم كُهِّدَدونَ




 AP (1)

据







 علاوه بر اين، در آيهى AV، به يـيامبران ديكرى اشاره شده كه از يدران، فرزند آندان يا يا برادران



 نكات مهم و كليدى اين آيات، "بركزيدن و هدايت بيامبران از از سوى خداء اهر است كه در در
 بركزيديم؛ هَدَيْبُم: آنان را هدايت كرديم) به آن اشاره شده است. بايد بدريّ بدانيم كه اين بركزيدن و هدايت شدن، لطف و عنايت ويرّهاى از سوى خدا به بيامبران بوده تا بتوانند رهبرى انسانها را بهخوبى به عهده بكيرند و قافلهى بشـريت را به سرمنزل متصود برسانند.
 هدايت كرد و بيامهاى خود را براى آنان فرستاد تا آنها را با به مردم برسانند، و و براي اين اينكه
 آنان را از خطا و اشتباه در اين مورد حفظ كرد. همهعنين بدينعلَّت كه بيامبران سرمشق مردم بودند، به ايشان آكاهى و شناختى بخشيد كه هركز مرين مرتكب كناهى نشوند؛ زيرا

 وظيفهى ايشان را انجام دادند. اين امامان هر جهند بيامبر نيستند، مانند انبياء، از سوى خديا بركزيده و هدايت شدهاند. وجود اين انسانهاى بركزيده، يكى از بزركترين نعمت هان انى خدا به جهان بشريت است؛ زيرا آنان راه سعادت را به روشنى به مردم نشان دان دادند
 اين نعمت بزرى يادآورى كرده و به شكر آن فراخوانده است. در آيهى اء آ سورهى
 از جنس خودشان در ميانشان برانكيخت تا آياتش را بر آنان بخوان آند و و ايشان ران را از از آلودكىها پاك كند و به آنان كتاب آسمانى و سخنان حكيهانه بيامياموزد، و بیشك بيش از آمدن يِيامب، آنها در كمراهى كامل قرار داشتند.،

جزيء V سورهانعام 7















 محضر ايشان بودند و از وجود نورانىاش بهره مىبردند. مردى وارد مسجد شد و در كنارى به ثاز ايستاد؛ ولى نازش عجيب و غريب به نظر مىرسيد. هنوز به ركوع نرفته،
 آن مرد نگاه كرد و با ناراحتى فرمود: ״مانند كلاغ كه به زمين نوك مىزنده سر به زمين مىكوبد! اگر اين مرد بميرد و نازش به همين صورت باشد، بر دين و آيينى غير از دين من مرده است.《 يكى از مهمترين دستورهاى دين اسلام، فاز است؛ تا آنحد كه اين عبادت به ستون دين تشبيه شده، و ترك آن، مساوى با از بين رفتّ ساختمان دين در وجود انسان شمرده شده است.

بر اساس اين آيه، كسانى كه به آخرت ايمان دارند، داراى دو ويزكى مهم هستند: ا- به قرآن و احكام و دستورهاى آن ايمان دارند؛ זـ از فازهايشان مراقبت مىكنند. در حقيقت، انسانِ مسلمان، علاوه بر اعتقاد به خدا، معاد، نبوّت، امامت و ... ، در عمل نيز به دستورهاى خدا پاى بند است؛ بهخصوص براى مهمترين عمل دينى يعنى فاز اهميت ويرْاى قائل است و مانند كوهر كرانبهايى از آن مراقبت مىكند. در ميان كارهايى كه براى مراقبت از غاز لازم است، دو كـار مهمتر به نـظر مىرسد: ا- خواندن آن در وقت
 كار از كارهاى انسان كه [در قيامت] محاسبه مىشود، ثاز است؛ كه اگر خذيرفته شود، اعمال ديكرش نيز چذيرفته خواهد شد. هنگامى كه ثهاز در اول وقت خوانده شود و به آسمان رود، در حالىى كه سفيدرو و درخشان است، نزد هازگّزار بازمىگردد و مىگويد: از من مراقبت كردى؛ خدا نيز از تو مراقبت كند. ولى هنكامى كه در غير وقتش و بدون رعايت آداب و دستورهايش خوانده شود و به آسمان رود، در حالى كه سياهرو و تاريك است، نزد هازگزار بازمىگردد و مىگويد: مرا تباه كردي؛ خدا نيز تو را تباه كند!ه「_ دومين كار براى مراقبت از غماز، انجام آداب ودستورهاى آن، و توجّه به معانىاش است. امام صادقهِيَّهِّا در اين باره فرموده است: ״تو تنها از آن سهمى از نهازت بهره مىبرى كه




 (v)







 وَوْ

9ه. شكافثندهى دانه: ما انسانها براى جیى بردن به وجود يك هيز و شناختن ويرگى هاى آن، از دو راه استفاده مىكنيم: نخست اينكه آن را ببينيم و با حواس پنجكانهى خود درك كـنيم؛ זـ از راه نشانههايى كه آن چهيز از خود بر جاى كذاشته، با آن آشنا شويم. ما هركز ابوعلى سينا را نديدهايم؛ ولى از آثار و تأليفاتى كه از او بر جاى مانده، يقين مىكنيم كه چنين شخصى وجود داشته و بسيار دانشمند و حكيم بوده است. آفريدكار جهان نيز وجودى ناييدا و لسناشدنىس؛ ولى صحنهى هستى، سرشار از یديدههايىست كه به ما يقين مىبخشد كه در پس اين موجودات، نيرويى بىنهايت دانا و توانا وجود دارد كه به تام آنها زندگى بخشيده است و جهان را اداره مىكند. خداوند در اين آيات و آيات چس از آن، به نشانههاى گوناگونى از علم و قدرت خود اشاره مىكند و در آخر مىفرمايد كه اين آفريدكار دانا و توانا، پروردكار شماست. هيج خدايى جز او نيست. پس او را بيرستيد. او نكهبان همه هیيز است. هشمها او را فَىبيند؛ ولى او چشمها را مىبيند و او باريكبين و آكاه است. ای مردم، اكرجه خدا ديدنى نيست، آيات و نشانههايى از سوى او برايتان آمده است كه چشمان شما را به حقيقت مىאشايد و شها را با خدا آشنا مىكند. خدا امّا در اين آيه به پديدهاى مهم نيز اشاره كرده كه دقّت در آن، انسان را با علم و قدرت او بيشتر آشنا مىكند. اين پديده، شكافتن دانه و بيرون آملن جوانه از آن است. بىشك مهمترين لحظه در زندكى يى گياه، زمان خارج شدن جوانه از دانه و هستهى آن است؛ اين لحظه، مانند زمان تولّد طفل است كه انتقال از يك عام به عام ديكر محسوب مىشود و مهمترين تحول در زندكى اوست. شكفتانكيز اينكه دانه و هستهى گياهان غالباً بسيار محكماند. يك نگاه به هستهى خرما و ميوههايى مانند هلو و شفتالو و دانههاى محكم بعضى از حبوب نشان مىدهد كه آن نطفهى حياتى كه در حقيقت نهال و درختى كوچکى است، هگونه در دزى بسيار محكم محاصره شده است؛ ولى دستگاه آفرينش از يك سو چنان خاصيت تسليم و نرمشى به اين دز نفوذنايذير داده و از سوى ديكر چنان قدرت و نيرويى به آن جوانهى بسيار لطيف و ظريف بخشيده كه چس از مذتها باقى ماندن در درون هسته و دانه، در زمان معين ديوارهى آن را مىشكافد و با قدرت و صلابت از خاكِ سخت سر بيرون مى آورد و به سوى آسمان قد مىافرازد. به راستى اين حادثهى شكرف هچنان در جهان كياهان و حتّى آفريدكان مهم است كه خدا آن را يكى از نشانههاى علم و قدرت خود ناميده و

جزيء V










 يَ




1+1.دشنام ممنوع: يكى از مهمترين علل كسترش اسلام، دعوت به منطق و كفتوكوى سازنده است. قرآن كريم بارها مشركان و اهل كتاب را به آوردن دليل فرا مى خواند و خود للايل متعدّدى را براى اثبات سخنانش طرح مىكند. از سوى ديكر، خداوند، مسلمانان را به حفظ آرامش و صبر و تحمّل در برابر مخالفان دعوت كرده است. به همين سبب، در اين آيه، افراد باايمان را از اينكه خوددارى خويش را از دست بدهند و به مقدّسات مشركان و بتهايشان توهين كنند، باز مىدارد؛ زيرا با ناسزا كفتن فیتوان كسى را از مسير اشتباه بازداشت، و جهه بسا توهين و ناسزا، باعث یֶافشارى او در كار غلطش بشود و او را به توهين به مقدسات طرف مقابل وا دارد. از نظر اسلام حتّى هنكامى كه سلاح كفتوكو و منطق از كار مىافتد و سلاح جنگ و نبرد به ميان مىآيد هم فحش دادن و ناسزا كفتن جايز نيست.

در تاريخ نقل شده است كه در جنگ صفّين، برخى از لشكريان امير مؤمنان على ياران معاويه دشنام مىدادند. هنگامى كه حضرت على كار نهى كرد و فرمود: ״من دوست ندارم كه شها دشنام بدهيد؛ ولى اگر كارهاى زشت آنان را توصيف كنيد و حال و روز بدشان را بگوييد، سخنى كفتهايد كه به حقيقت نزديكتر است و براى آنان نيز عذرى باقى غهى كذارد. خوب بود به جاى دشنام دادن و ناسزا كويى مى كفتيد: خدايا، خون ما و آنان را حفظ كن، ما و آنان را آشتى بده، و آنان را از گمراهى خارج كن و هدايت فرما تا كسانى كه حق را نمىدانند، آن را بشناسند، و كسانى كه بر سر ظلم و تجاوز پافشارى مىكنند، از لجاجتشان دست بردارند." آرى، يشواى نخست ما، با لشكريان شام به سختى جنكيد؛ ولى با اين سخن به همكان آموخت كه راه و روش او، بيروى از حق و حقيقت است، و اگر هم دست به شمشير مىبرد، براى بريايى حق است و در اين راه هركز به دشنام و ناسزا و روشهاى نادرست متوسَل نَشود. به طور كلى، از نظر دين اسلام، دادن فحش و ناسزا، كارى زشت و نايسند است و در هيج حالى جايز نيست. پيامبر گرامى ما در اين باره فرموده است: "خداونده بهشت را بر تّام كسانى كه بسيار فحش مىدهند و بدزبان هستند، ممنوع كرده است؛ كسانى كه برايشان مهم نيست جه مىگويند و چه سخنانى به آنها كفته

