جزء 1 | سورهتوبه


为

 عَنْ



园







9ه. از همزشينى با مردكان بثرهيزيد!: چس از بازكشت لشكر اسلام از تبوك، منافقانى كه با بهانههاى بىاساس از شركت در جهاد طفره رفته بودند، با سرزنش شديد مسلمانان روبهرو شدند. از اين رو با ذلّت و خوارى سوكند دادند كه مسلمانان از توبيخ و سرزنش آنان دست بردارند. خداوند نيز به مسلمانان دستور داد كه با منافقان كارى نداشته باشند؛ البته نه براى اينكه آنها چنين تقاضايى كرده بودند؛ بلكه بدين علّت كه آنان آنقدر بىارزشاند كه حتى نبايد با ايشان همكلام شد. نكتهى جالب توجه اينكه آيه در مورد دليل بىتوجُهى مسلمانان به منافقان مىفرمايد: (اَنْبُم رِجسُ)؛ يعنى آنان پليد هستند. كويى خداوند نیى خواهد هيزى از كثيفى و ناياكى منافقانِ بىايمان به مؤمنان پاك برسد؛ زيرا نشست و برخاست با افراد آلوده، كمكم باعث آلودكى انسان مىشود. اين جمله به اصل مهم تأثيريذيرى و تأثيركذارى در روابط انسانها اشاره مىكند. قرآن كريم و ييشوايان دين، بر انتخاب دوست و همنشين خوب و دورى از دوستى و معاشرت با افراد
 "جهار هيز، دل و جان انسان را به تباهى مىكشاند. يكى از آنها، همنشينى با مردكان است.《 آنان عرض كردند: »ای بيامبر خداه منظور از همنشينى با مردگان چیست؟« حضرت فرمود: „منظور، همنشينى با كسانىست كه راه ايمان را كم كرده و از احكام خدا منحرف شدهاند.ه در روايت ديكر از ييامبر كرامى مىخوانيم: »فرزانهترين مردم، كسىست كه از [همنشينى با] مردم نادان فرار كند.، در حديث ديگر مىخوانيم كه
 برخاست كنيم؟« او فرمود: »با كسى كه ديدنش شما را به ياد خدا بيندازد و صحبت كردنش بر علم و دانش شها بيفزايد و رفتار و كردارش شما را به آخرت [و بهشت] تشويق كند.« آرى، تأثيريذيرى از همنشين آنقدر اهمّيت دارد كه بيامبر كرامى ما فرموده است: »انسان بر اساس دين و راه و رسم دوست و همنشيناش زندكى مىكند.ه


 spisheju


 Suck










Q-1-1. هر كارى مى خواهيد بكنيد؛ ولى ...: خيابانهاى شهرتان را در نظر بكيريد و فرض كنيد كه در آنها مشغول رانندكى هستيد. خداى ناكرده تصميم مىييريد كه بر خلاف مقرّرات راهنمايى رانندكى، مرتكب تخلّفى شويد و مثلاً وارد خيابان ورود ممنوع شويد؛ ولى ناكهان پليسى را مىبينيد كه خيابان را زير نظر كرفته، يا تابلويى را مىبينيد كه روى آن نوشته شده: »ترافيك اين معبر با دوربين كنترل مىشود火火 يس بلافاصله از آن تصميم اشتباه منصرف مىشويد. آرى، يكى از عوامل مؤثّر در پايش رفتار انسان، آكاهى از وجود افرادىست كه او را زير نظر دارند و مراقب رفتارش هستند. هر اين مواقع، انسان از ترس جريمه و كيفر يا خجالت از آن افراد، كار بد را رها مىىند و رفتارى صحيح از خود نشان مىدهد. در قرآن مىخوانيم كه غير از خداوند ـ كه مهمترين بيننده است ـ برخى از فرشتكان نيز اعمال انسانها را زير نظر دارند. همجֶنين بر اساس آيات قرآن، علاوه بر آن موجودات نايِيا، انسانهاى والامقامى از اعمال ما اطلاع دارند. به فرمودهى اين آيه، بيامبرَ
 »امامان دوازدهكانهه است.



 ناراحت مىكنيم [در حالى كه بيامبر در ميان ما نيست]؟« امام فرمود: »آيا نهىانيد كه كارهاى شها به او عرضه مىشود، و هنكامى كه او كناهى را در ميان آنها مىبيند، غمكين مىشود؟ بنابراين [با كارهاى بد] پيامبر خدا را ناراحت نكنيد و [با كارهاى
 دين با توجّه به آكاهى از احوال شيعيانشان، براى آنان دعا مىكنند. همجچنين در روايت
 شما كاملاً آكاهى داريم و هيج چيزى از اخبار شما از ما پوشيده نيست ... ما در رعايت حال شها چيزى كم غهى ڭذاريم و هركز شها را فراموش فیىكنيم؛ كه اكر چنين اتفاق بيفتد، سختىها بر شها فرود مىى آيد و دشمنانتان شها را ريشهكن مىكنند."

جزء 1 | سورهتوبه









 s.






 كروهى از مسلمانان، در سرزمين قبا ـ در نزديكى مدينه - مسجدى را ساختند و از



 را براى آن افراد ناتوان كرفتند و سپس از ايشان خواستند كه به آنجا تشـريف آورده، ناز







 كروهى از مسلمانان را مأمور كرد كه آن مسجد را وا ويران كرده، به محلّ نكهدارى زيان آلها




فريب دشمنانى را نخورند كه در لباس دين، قصد نابيودى آن را را دارند آند.







 است، و اكر در زمان حيات آن بزركوار نباشد، سزاوار لطف و توجّه معنوى آن مرد

جزء 1 | سورهتوبه




















 كارها در ميان دستورهاى اسلامى، "جهاد و مبارزه با دشمنان دين، است. جهاد، صحنهى انى عجيبىست كه در آن، مهمترين سرمايهى انسان يعنى جان او او در خطر مىافتد، ور

 پيامبر كرامى ما فرموده است: "برترين كارها، سخترينرين آنهاست."




 شما را به وسيلهى برخى ديكر بيازمايد، و كسانى كه در راه خاه خدا بها به شهادت رسيدها رانداند خدا هاداش كارهايشان را از بين فهى برد و به طور كامل به آنان خواهد واهد داد.ه در اين
 و دشوار باشد ـ دست زدن به پرسودترين معاملهى زندكى آست. در اين معامله، خدايى كه خود جان و مال انسان را به او بخشيده، آن را به قيمت بسيار زيادى خريده و و بهشت


 IIT بدين صورت بيان شده است: اـ اهل توبه، عبادت و راز و نياز با خدا هستند

 ارتباط دارند(السّسِحِحونَ)؛ عـ بدنهايشان در برابر خدا خاضع و فروتن است و بسيار فاز
 اوضاع دينى و فرهنكى جامعهى خوره، بىتفاوت نيستند و با با روشهاى مناسب و و اخلا







 مرده است و پاداشش بر عهدهى خداست و سزاوار كرفتن ثواب كارهاى خوبى نيّت انجام آنها را داشته [و نتوانسته است انجام دهد] و نيّتش به جان باى شمشير كشيلن

جزء 11 سورهتوبه 9




罒 مِنَ الاَعَابِج اَنَ يَتَخَلّْفوا عَن رَسِولِ اللَّهِ وَ لايَرَغَبوا










 بازكشت لشكر اسلام از جنك تبوك، خداوند منافقانى را كه بدون عذر از شركت در جنگ سر باز زده بودند، به باد ملامت كرفت و آنان را به شدّت توبيخ كرد. اين برخوره، افراد باليمان را بيش از كذشته به شركت در قّام جنكها واداشت تا مبادا از ننك منافقان،
 غهى
 مسلمانان يادآورى كرد كه اكر چه شركت در ميدان جهاد بسيار مهم است، فراكيرى حقايق
 ميدانهاى جنگ حركت كنند؛ بلكه كروهى از آنان از هر آبادى و شهرى بايد نزد
 بازكشتند، مردم را از دستورهاى اسلام آكاه كنند. رعايت اين مطلب نهتنها در دوران
 كروهى از مسلمانان به مراكز علوم اسلامى بروند و پس از آشنايى با تعاليم دين، به سرزمين خود بازگشته، مردم را با آن آشنا كنند. از اين رو در سخنان بيشوايان دين، تأكيد فراوانى بر آموختن علوم اسلامى و ياد دادن آن به ديكران شده، و براى كسانى كه در اين انـ مسير مقدّس كام مىنهنده، باداش فراوانى مشخّص شده است. در روايتى از امام صادقفالِّلِّا مى خوانيم: "شيعيان دانشمند ما، مرزدارانى هستند كه در مواقع حساس، به دفاع از دين خدا برمى خيزند و از حملهى شيطان و دار و دستهاش به شيعيانى كه در علوم دينى ضعيفانده جلوكيرى مىكنند و فهى كذارند كه شيطان و هيروانش ـ كه دشمن ما اهلبيت هستند - بر آنان مسلّط شوند. آكاه باشيد هر كس از شيعيان ما به هنين وظيفهى مهمّى مشغول شود، هزار هزار بار از كسانى كه با دشمنان ظاهرى مىجنكّنده برتر است؛ زيرا اينها از دينِ دوستداران ما محافظت مىكنند و آنان
 محمّد حنفيه دربارهى ارزش و اهمّيت دانشمندان علوم دينىست، چنين آمده است: »احكام دين را درياب؛ چֶرا كه فقيهان در دين، وارثان پيامبراناند... و بدان كه آنهچه در آسمانها و زمين است، براى كسى در هی فراكيرى دانش است، طلب آمرزش مىكنند؛ حتّى چرندكان آسهان و ماهى هاى دريا.،

جزء 1 | سورهتوبه







 )

园







 ارائه مىىكردند. يِيامبر اسلام نيز معجزات متعلّدى به مردم نشان داد. يكى از معجزات ييامبِئَلْ مرد آسمانى چنان خلق و خويى داشت كه هر انسان آزادهاى را به سوى خود مىكشاند و
 رو خداى مهربان در آيهى 09 اسورهى آلعمران به ييامبر خود مىفرمايد: ״تو، به بركت و لطف و رحمت الهى، با مردم مهربان و نرمخو شدى.، خداوند در اين آيه نيز به همهى مردم يادآورى مىكند كه چه راهْاى مهربان و دلسوزى برايشان فرستاده است. ويرگىهايى كه اين آيه براى پيامبر مىشمرد، چنين است: اـ او از ميان مران مردم مبعوث

 خداوند در آيهى 1 سورهى كهف به او مىفرمايد: ״كويا تو مىخواهى به خاطر ايمان

 مردم سراغ او بيايند و راه سعادت را از او بثرسند؛ بلكه خودش همحچون چزشكى دلسوز سراغ مردمى مىرفت كه از درد كفر و بىايمانى و دورى از خدا رنج مىكشيدند و به
 طبابتش به اينسو و آنسو سر مىزده؛ عـ اكرچه او به فرمودهى قرآن، براى همهى جهانيان مايهى رحمت بود، به مردم باايمان لطف و مهربانى ويزّاى داشت. تاريخ زندكى
 مىكرد و از لطف بىكرانش بهره مىبرد. در تاريخ نقل شده كه خدمتكارانى كه در مدينه زندكى مىكردند و نيز كودكان آن شهر دوست داشتند هر روز براى آن حضرت آب بياورند تا ايشان دست و پاى مبارك خود را در آن بشويد. آن حضـرت نيز هيجكاه آرزوى آنان را بىجواب نیىذذاشت و در سردترين روزهاى سال نيز دست و پاى خود را با آبى كه آنان مىآوردند، مىشست تا آن افراد ـ كه ظاهراً در جامعه جايكاهى نداشتند احساس كنند به بيامبر خدا خدمتى كردهاند. آن بزركوار اكر سه روز يكى از مسلمانان را فَىديد، سراغش را مىگرفت؛ اگر به مسافرت رفته بود، برايش دعا مىكرد، و اگر حاضر بود، به ديدارش مىشتافت، و اگر بيمار بود، به عيادتش مىرفت. آرى، آن مرد الهى، چنان اخلاقى داشت كه آفريدكار جهان لب به ستايش او گشود و فرمود: ״بهراستى كه تو

1. جزء 11 سورهيونس


 Sacce



 ?



 )








ّ تا ها ه. آياتى براى خداشناسى و معادشناسى: اين چند آيه، آيات بسيار مهمّىست كه در مورد شناخت چروردكار جهان، هدف او از آفرينش موجودات، و فونههايى از علم و قدرت بیییايان او سخن مىگويد. بيشتر ما انسانها چنان سرگرم امور روزانهى خود ـ مانند درس خواندن، كاركردن و ... ـ هستيم كه از موضوعات مهم جهان هستى غافل|ايم. از همين رو خداوند ييوسته اين حقايق مهم را در قرآن به ما يادآورى مىكند. يس خوب است كه ما نيز با دقَّ و حوصله، به برخى از اين نكات كه در اين آيات طرح شده، توجه كنيم: آيهى ז: وارْهى (اربّا)، به معناى مالكى و صاحباختيار چيزىست. اين آيه مىفرمايد كه مالك و صاحباختيار انسانها، خداوند است و زندكى و مرگ و سعادت
 فَاعبُدوهُ)؛ يعنى خدا، مالكى و صاحباختيار شماست؛ پس تنها او را پيرستيد و براى سعادت خويش، با فروتنى از يششاه او كمك بخواهيد. آيهى f: اين آيه به هدف آفرينش ما اشاره مىكند. به فرمودهى اين آيه، هدف از آفرينش جهان هستى، با همهى بزركى و شگفتىهايش، بريايى قيامت و رسيدن انسان به جزاى اعمال خود است. آرى، تعيين سرنوشت انسان كه كل سرسبد آفرينش است، مهمترين هدف آفريدكار جهان از آفرينش است. اين نكته، نشاندهندهى اهمّيَت بسيار زياد زندكى ماستى آر اين در آيهى آ سورهى نجم نيز بدينصورت تكرار شده است: „آنهه هر آسمانها و زمين است، تنها براى خداست و هدف [از آفرينش همهى آنها] اين است كه بدكاران به سبب اعمالشان كيفر ببينند و نيكوكاران به پاس كارهايشان، به نيكى پاداش داده شوند.< اين آيات به همهى ما يادآورى مىكند كه ارزش خود را بيشتر بدانيم و هدف
 فرموده است: »آيا آزادمردى نيست كه اين [جاذبههاى نامشروع دنيا را كه همجپون] چسماندهى غذا در لابهلاى دندانها [باقى مانده،] رها كند و به كسانى كه سزاوار آناند، واكذارد. براى جانهاى شها هيج بهايى جز بهشت وجود ندارد؛ پس خودتان را به غير آن نفروشيد./ آيهى ه: اين آيه به دو چديدهى مهم جهان هستى يعنى خورشيد و ماه اشاره كرده، آنها را از نشانههاى وجود خدا برمىشمرد و بيان مىكند كه خدا از آفرينش آنها، هدف مهمّى داشته است. نكتهى جالب توجّه در اين آيه، اشاره به جايگاههاى متفاوت ماه در آسهان و اشكال گوناگون آن ـ از هلال تا بدر كامل ـ است. خدا با اشاره به اين پديدهى مهم بيان مىكند كه وجود اين حالتهاى متفاوت، بيهوده نيست؛ بلكه يك تقويم بسيار دقيق و زندهى طبيعىست كه هر فرد عام يا جاهل مىتواند آن را بخواند و حساب تاريخ كارها و امور زندكى خود را نكه دارد، و اين، اضافه بر نورىست

1. جزء || سورهيونس













 10


 كه مبادا اين صفات زشت و نايسند، در وجود او قدرت كيرد و و او را از از حركت در




 اشكهايى كه به علت از دستدادن آنهها مىريزند، بزركترين دليل اين حقيقت است. شايد خود ما افرادى را ديده باشيم كه به طور معمول به دين و و دير دستورهاي




 با غرور و تكّبّر به زندكى آلودهى خويش ادام





 قرآن و ويشوايان دين به ما توصيه كردهاند كه نهتنها در هـ هنكام مشام
 كنيم و به ياد داشته باشيم كه بودن يا نبودن نعمتهاه، امتحان خداس است است كه در در برابر آن


「ــ شكر و سیاس خدا در هنكام نعمت و خوشى."
2. جزء 11 سورهيونس






 اسْ


 قـا






-r. امور غيبى فقط به دست خداست: هر پيامبرى براى اثبات اينكه ٪ز سوى آفريدكار مأموريّت داشته، كار فوقالعادهاى را براى مردم انجام داده تا آنذها سخن او را با باور كنند.
 همهى ييامبران و نيز پيامبر اسلام امّا معمولاً با مشكلى حلناشدنى بها نا نام ״"لجاجت" مواجه بودند. آرى، بسيارى از مردم، با ديدن معجزاى بيا بيامبرشان به حقانيّت او يقين مى مكردند؛ ولى كروهٍى كه بيروى از دستورهاى بيامبر خدا با منافعشان مخالف بالف بود، بهانه

 و عذابهاى آسمانى، در اختيار اوست و او بايد بنا به درخوان باست ايشان، انواع و و اقسام
 عذابهاى آسمانى، امور خارقالعادهاى هستند كه تنها با صلاحديد خداى بزرگى، از يشت چردهى جهان هستى كه از چششمان ما پنهان و به ״عالم غيب" مشهور است، بيرون مىآيد و براى مردم آشكار مى در قرآن و روايات، بَ فَونههاى متعذّدى از پָديدههاى غيبى اشاره شده كه كافران مى خواستند بيامبران آن امور غيبى را برايشان آشكار كنند: نازل شدن فرشتگان، فرود
 در پايان دنيا ظهور كرده، زمين را از ظلم و كفر پاك میى آكند. حقيقت امّا اين است كه
 فیىتوانند با دلخواه خود، عذاب خدا را نازل كنند. از همين رو خداوند


 زمان آن به بيامبرِّلْ



 امام است. اين حادثهى بزركى، يارى بزركى براى مؤمنان و عذاب هولناكى براى كافران








 هرده بردارم و دنبال يافتن مطلبى نباشم كه تو صلاح مىدانى فعلاً يوشيده هماند؛ و در
 ممكن است و چها شده كه صاحب فرمان خدا آشكار فیى شود؛ و مرا به كونهاى صبور كن كه تام اين امور را به تو واگذارم." آرى، مؤمنان حقيقى براى فرج امام زمان انتظار
3. جزء 11 سورهيونس







 (1) الدُنْ







را و و هF را از زمان تولّد تا هنكام مرگ توضيح دهيم، به صفحات زيادى نياز داريم؛ امّا اين آيات، با مثالى زيبا و كوتاه، تاريخ پرماجراى عمر يك انسان را به تصوير مىكشد؛ مثالى كه براى هر انسانى در هر زمان و مكانى فهميدنىست. به فرمودهى اين آيات، زندكى دنيا مانند باغى بر از درخت و سبزه و گياه است كه به بر بركت آبِ باران، سبز و خرّم شده است. اين باغ، روز به روز زيباتر مىشود و با كلهاى رنگارنگّ و شاخسارهاى سبز، زينت
 چيدن آن مىشوند؛ كه ناگهان سرمايى سخت يا توفانى شديد سراغش مىآيد و يكشبه
 كويى ديروز باغى در آنجا نبوده است! آرى، ماجراى زندگى و مرگ انسان نيز مانند زندگى و مرگ همين باغ است. انسانها روزى به دنيا مىآيند، كمكم رشد مىكنند، زيبا و بانشاط مىشوند، آرام آرام ثروت مىاندوزند و صاحب مقام و موقعيت اجتماعى مى شوند؛ تا آنجا كه هس از سا سالهها رنج و زحمت، به آنچهه دارند، دل خوش مى وكنند، و در حالى كه به دورهى ميانسالى و
 زيادى در رفاه و آسايش زندكى كنند؛ امّا ناكاه با وقوع حادثه يا اتفاقى مانند بيمارى، زلزله، جنگ و ...، فرصت حضورشان در سراى دنيا به چايان مىرسد و فرمان كوجشان به آخرت بلند مىشود. در آن هنكام، انسان با حيرت و حسرت به دستاورد يك عمر زند اندكىاش
 خود ببرد. آرى، اين واقعيتىست كه براى تكتك انسانها اتْفاق مىافتد و همكى آن را با قام وجود مى چششنل. از همين رو خداوند چس از اين مثال چرعبرت مىفرمايد: ״در برابر دنيا كه سراى ناهايدار است، خدا مردم را به دارالسلام دعوت مىكند.، دارالسلام، يعنى سراى سلامت و امنيّت؛ محلى كه هيج تباهى و ناامنىاى در آن وجود ندارد و براى
 هر هيز كه در آن است، هيجكاه بير و فرتوت غَى شود؛ سرايى كه به فرمان خدال، ساكنانش هميشه جواناند و بير غَى شوند، هميشه ساماند و بيمار نَى شوند، هميشه ثروتمندند و
 سخنان زيبايى فرموده است: »إى بندكان خدا، تلاش و كوشش خويش را در ایر اين دنيا براى توشه كرفتن از هند روز كوتاه آن براى آباد كردن دوران طولانى آخرت صرف كنيد؛ زيرا دنيا، سراى عمل [و توشهبردارىست؛ نه سراى اقامت]، و آخرت، سراى اقامت ور و كيفر و ور
 [زينتهاى] دنيا را بخورد؛ چچرا كه هر قدر هم عاشقان دنيا دربارهى آن آرزوپیردازى














 (0)

 ترديدى همهى ما انسانها به آن مىرسيم و در دادكاه آن جهان، هاداش و كيفر اعمالمان را ـ از كوچكى تا بزرك ـ خواهيم ديد. طبق قوانين حاكم بر زندكى انسانها، هر كار خوب يا بد، پاداشى متناسب با خود دارد؛ امًا اين قصه در مورد قوانين الهى به كونهاى ديكر است؛ بدين صورت كه خداوند علاوه بر اينكه پاداش اعمال نيك انسانها را به طور كامل به آنها عطا مىكند، همواره بر اين پاداش مىافزايد. بر اساس آيات قرآن، اعمال نيكوكاران دستكم تا ده برابر، و در حالتى، تا هفتصد برابر، و در حالثى ديكر، بدون حد و اندازه پاداش مىگيرد. اين پاداش، چییى فراتر از عدالت خدا و مربوط به لطف و مهربانى بىحذ و حصر اوست. ييشوايان دين نيز براى برخى از كارهاى خوب، پֶاداشهاى بسيار زيادى برشمردهاند؛ كارهايى مانند حج خانهى خدا، زيارت قبور معصومينغإِّهُ فاز جماعت، و نيكى به پیر و مادر. يكى از كارهايى كه بֶاداش بسيار زيادى دارد، برطرف كردن حاجت يك مسلمان است. بيشوايان ما فرمودهاند كه پیاداش برطرف كردن يك مشكل از مشكلات يك مسلمان، از بيست حج بيشتر است؛ همجنين كفتهاند كه هر كس حاجت مسلمانى را برطرف كند، خداوند در قيامت، صد هزار حاجت او را برطرف مىكند كه نخستين آن، ورود به بهشت است. در مقابلِ اين همه لطف و محبّت امّا هيجكاه خدا كيفر كار بد را بيش از خود آن قرار فىدهد؛ زيرا اين كار ظلم است و خداوند به هيجوجه به بندكانش ظلم غهىكند. البتّه همين كيفر عادلانه، بسيار تلخ و دردناك است و هيج انسانى طاقت آن را ندارد. در آيهى rV مى خوانيم: »كسانى كه همواره مرتكب كارهاى بد شدهانده بدانند كه سزاى هر بدى، مانند خود آن است، و نه بيشتر، و در قيامت، ذلّت و خوارى، سراسر وجود آنان را مییوشاند و هيجكس فیىتواند آنان را در برابر خشم خدا حفظ كند. صورتهاى آنان چنان سياه است كه گويى با تاريكى شبِ ظلمانى چوشيده شده است. آنان اهل آتشاند و هميشه در آن خواهند ماند.ه كمى انديشه در اين باره كه پاداش جندبرابر بهتر است يا

1. جزء 11 سورهيونس















 انسان اشاره مىكند. نخستين عامل، "يیشواى ظاهرى" آنهاست؛ كسى كه او را را سرمشق خود قرار مىدهند و راه زندكى خود را از او مىگيرند. آيهى ه"، بيانكر اين نكته است كه اسِ كسى مىتواند بيشواى انسان باشد كه بهخوبى از حقيقت آكاه باشد و بتواند ديكران را به آن برساند، و شخصى كه خود حق را به درستى نیى شناسد و در فراز و نشيب زندكى فَىتواند آن را از باطل جدا كند، شايستكى شيروى ندارد. تاريخ زندكى بشر بهروشنى نشان مىدهد كه انسانهايى كه راهڭايانى مانند خود انتخاب كردند و اجازه دادند كه آنها راه زندگىشان را تعيين كنند، دير يا زود در سرزمين هلاكت و نابودى سركردان شدند و از بين رفتند؛ زيرا خودِ آن بيشوايان نيز به درستى فَىدانستند كه در هر موقعيتى چگونه عمل كنند و به پيروان خود چچه دستورى بدهند. در مقابل امًا كسانى كه از راه ييامبران الهى و پيشوايان معصومى بيروى كردند كه از سوى خدا بري بركزيده شدهانداند، هيجكاه از عملكرد خود چشيمان نشدند؛ هرچند آن ييروى به مرى و نابودى ظاهرى آنان بينجامد. حادثهى عاشورا، فونهى بسيار روشنى از اين حقيقت است. در آن زمان، كروهى بسيار اندك از مردم با امام حسينى دادند، و هر چهند بيروى و همراهى شان به تكّهتكَه شدن بدنهايشان انجاميد، آنان را به قلّهى سعادت و شرافت رساند. در مقابل آنان، كروههاى مختلفى بودند كه از بيشوايان

كمراه و گمراهكر ييروى كردند و سرانجام سزاى تلخ يِروى اشتباه خويش را چشيدند.
 كرده و از دانش و حكمت پنهان خود به آنان دانشى داده كه به غير از آنان ندادها و بههمينسبب، دانش آنان، بالاتر از دانش مردم هر زمان است، و اين در سخن خدا آمده
 اين آيات كفته شده، پيروى او از عقل يا حدس و كمان است. يكى از بزركترين آفات
 مردم فى خواهند حقايق زندكى را بپذيرند و راه خود را بر اساس آن انتخاب كنند. باور نكردن يِيى و مرك، مؤثر دانستن شانس و اقبال در خوشبختى، ايمان داشتن به طالع سعد و نحس، و از همه بدتر، پرستش خدايان سنگى و چو زندگى انسانها يافت مىشود و آنان را از هدايت حقيقى باز مىدارد. امير مؤمنان على
 جهالت و نادانى" بر شمرده است. آرى، اين دو عامل مهم، بزركترين رمز سعادت انسان
 براى مردم قرار داده است [كه به وسيلهى آنها، راه حق را به بندكانش نشان مىدهده]: راهنهاى آشكار و راهنماى پنهان. راهنهاى آشكار، پيامبران و امامان هستند، و راهنهاى

1. جزء 11 سورهيونس
 لاَيُصِيَرونَ

 , وَما كانوا مُهنَتَدينَ










 خود ديدهاند؛ بزركمردانى كه با بهترين اخلاق، بهترين درس، بهترين كتاني

 نظر شما، اشكال كار اين افراد جیست؟ فرض كنيد كه بهترين معلّم در كلاس درس حاضر است و با عالىترين وسايل كمكآموزشى تدريس مىكند؛ امّا باّ برخى از از دانشآمآموزان،


 بر اساس قرآن، كسانى كه نشانههاى خدا را را با بیطرفى مى بييند و و آيات خدا را را مىشنوند


















 فَى

















国

اء. شرم حضور: رفتار همهى ما در هنگامى كه تنها هستيم، در مقايسه با زمانى كه افراد ديكرى در كنار ما حضور دارند، بسيار متفاوت است. ما در تنهايى بدون هيج ملاحظهاى مى خوابيم، چاهايمان را دراز مىكنيم، آواز مى خوانيم و ... ، ولى در حضور افراد ديكر، مراقب رفتارمان هستيم. البته هر قدر مقام و منزلت حاضران بالاتر باشل، رفتار ما سنجيدهتر مىشود. مثلاً رفتار ما در حضور مدير مدرسه، با رفتارمان در حضور دوستاهان تفاوت دارد. اكنون فرض كنيد كه قرار است نزد بعضى مقامهاى عالىرتبهى كشور حاضر شويم و تكتك حركات ما زير ذزهبين حاضران رصد شود. در آن هنكام، در اداى قام كلماتى كه به زبان مىآوريم و در انجام مّام كارهايى كه از ما سر مىزند، احتياط كامل مىكنيم. كتاب خدا در اين باره به ما مىفرمايد كه ما در همين لحظه و در هر لحظهى ديكر، در محضـر آفريدكار جهان هستيم؛ خداوند دانا و نيرومندى كه عام هستى با

همهى بزرگىاش، در برابر بزرگى او چيزى به حساب فیى آيد. بد نيست كه كاهى به تصاوير كهكشانها نكاهى بيندازيم تا متوجّه كوچكى خود در جهان بشويم و آنكاه بينديشيم تا دريابيم كه خداى جهانآفرين در همين لحظه ما را مى بيند و تكتكى كارهاى ما را زير نظر دارد، يعنى جهه. اين توجّه، هنان تأثيرى در وجود انسان مىكذارد كه هيج قانون و محدوديتى غىتواند چنين اثرى داشته باشد؛ حالتى كه انسان در هر لحظه مراقب خويشتن است كه مبادا كارى بر خلاف رضايت خداى حاضر و
 شذت مىگريست. در قرآن كريم و سخنان بيشوايان دين، اين حالت، يكى از برترين حالات انسان برشمرده شده و يكى از بيشترين پاداشها را به خود اختصاص داده است. در آيهى \&F سورهى رحمن مى خوانيم: ״هر كس از مقام و منزلت پروردكارش بترسد، دو
 فرموده است: ״هر كس بداند كه خدا او را مىبيند و سخنش را مىشنود و از كارهاى خوب و بدش آكاه است و همين دانش او را از كارهاى زشت باز دارد، كسىست كه از مقام و منزلت چیروردكارش ترسيده و خود را از هواى نفس خويش باز داشته است.< در روايت ديكرى از همان حضرت مىخوانيم: ״هر كس در خلوت بتواند مرتكب كناهى شود، ولى خدا را در آنجا مراقب خودش ببيند و از فرشتكانى كه اعمال را مىنويسند،

1. جزء 11 سورهيونس












 (








廆 مىكنند و خود را به رنج و سختى مىاندازند؛ ولى جرخ جهانى كه مردم در آن زندكى
 بسيارى از اوقات، انسانها چيزهاى دوستداشتنى شان را به عللى كه حتّى در به وجود آمدن آن دخالثتى ندارند، از دست مىدهند و از اين ييشامد غمكين مىشوند. در كنار اين غم و اندوه، از آن مىترسند كه مبادا آنچه را كه دارند، از دست بدهند. بدين ترتيب، زندكىشان در ميان »اندوه كذشته" و »ترس از آينده" سچرى مىشود. اين آيات، از انسانهايى سخن مىگويد كه از اين ترس و اندوه آزادند و با شادى و خوشحالى در
 كرفتار مشكلات مىشوند و چيزهاى دوستداشتنىشان را از دست مىدهنـد؛ ولى جهان و مشكلات آن به كونهاى ديكر نكاه مىكنند و از زندكى در دنيا توقًّع متفاوتى
 همواره مراقب رفتار خود هستند كه مبادا بر خلاف خشنودى خدا كارى انجام دهند
 نزديك شدهاند و امور زندكى خود را كامل به او سیردهاند و همانطورى زندكى مىكنند كه او مییسندد. از اين رو اكر جهان هستى بر اساس قوانينى كه خدا بر آن حاكم كرده، چيزى را از آنان
 بشوند، آن را امانتى از سوى خدا بر مى وشمرند كه مذّتى در اختيارشان هست و پس از آن از ايشان گرفته خواهد شد. در مقابل، خدا نيز سريرستى امور آنان را به عهده میى ميريرد و بهترين سرنوشت را برايشان مقرّر مىكند. بدين ترتيب، اين انسانهاى بزرگ، نهتنها در جهان آخرت از هر ترس و اندوهى حفظ خواهند شلد بلد بلكه در همين دنيا نيز از
 امان مىمانند. در روايتى از پيشواى ششممان مى رخوانيم: ״در ميان مطالبى كه خدا به
 از بندهى باايمانم نيافريدهام؟ هه اينكه من او را با كرفتن چيزهايى امتحان مىكنم كه فقط به نفع خود اوست، يا به او سلامت و تندرستى مىدهم كه اين نيز فقط به سود
 را جايكزينش كنم، و من بهتر مىدانم كه بندهى بايمانم با داشتن چه احوالى شايسته مىشود؛ چس او نيز بر بلاهاى من صبر كند و نعمتهايم را شكر كويد و به خواست من راضى شود تا به خاطر عمل به كارهايى كه من از آن خشنود هستم و و اطاعت از فرمانم، نام او را در ميان بندكان بسيار راستگوى خويش ثبت كنم إن

1. جزء 11 سورهيونس






 Y .







 بارها به آن اشاره كرده است. يكى از موارد مهم اين سركذشت، كشتى نوحالِّفِّا است كه سبب نجات مؤمنان شد. البته اين داستان و ومّام داستانهاينى كه در در قرآن بيان شَده، نهفقط براى آشنايى ما با تاريخ، بلكه براى عبرتآموزى و استفاده از آن در در زندكى آست. يكى از نكات آن ماجرا اين است كه از ميان موجودات روى زمين، هر كس سوار كش كـتى نوح شد، نجات يافت، و هر كس از سوار شدن به آن سر باز زاز زد، كرفتار توفان شد و به هلاكت



 اهلبيت إِّهِ

 راهى غير از راههاى معمول توسّط آفريدكار هستى رشد يافته و به كمال رسيدهاند تا تا





 سوار كرد تا نسل حيوانات آن روز منقرض نشود. يس بـر بـشك آن آن كشتى، كشتى بسيار


 اساس آيات قرآن، در توفان نوح، جز كسانى كه سوار كشتى شدند، بقيهى مردم كه كانر


 و روشى ست كه انسانها را به سرمنزل مقصود مىرساند، و هي آيج راه و و رسم و مكتبى در
 امواج توفانى به سلامت كذر كرد؛ امواجى كه به فرمودمى قرآن كاهى به ارتفاع يك كوه
 هرهند آن راهها و روشهاى غلط، بسيار قوى و فريبنده باشند. هـ كـ كشتى نوح چس از از كذر از آنهمه خطرهاى مهيب، مسافران خور ور را به مقصد رساند، و و آنان با سلام و درود خدا و همراه با لطف و بركت او بر زمين بياده شدند. اهـلبيت نيز بير بيروان واقعى خود را را را
2. جزء 11 سورهيونس




 المُجرِمونَهِنَ




 18)



 stor


 نقل داستانهاى برخى از اقوام كذشته در كتاب مقدّس خود، اهداف مهمى در نظر داشته، و بخشهايى از آن سركذشتها كه كلجين شده، حاوى مطالب كليدى و مهمّىست كه براى هدايت كسانى كه پس از آنها با به جهان مىكذارند، مفيد است.
 بنىاسرائيل بودند. اكرجه اين نكته در اين آيه سربسته و كوتاه آمده است، به حقيقت مهمّى اشاره مىكند، و آن، تأثيريذيرى بيشتر جوانان از حق و حقيقت، نسبت به افراد ديكر است.

آرى، مطالعهى تاريخ از يك سو و بررسىهاى روانشناختى انسان از سوى ديكر بهروشنى كواهى مىدهد كه جوانان بيش از هر قشر ديكر در برابر حق تسليم مىشوند و نقش مهمّى در تصوّلهاى اجتماعى و انقلابها و مبارزهى با ظلم دارند. از همين رو در تعليمات اسلام، تأكيد فراوانى بر توجهِ به اين قشرِ بانشاط و سرزنده شده است. در
 آنان دلنرمتر [از ديكران] هستند. خداوند مرا بشارتدهنده[به نعمتهايش] و بيمدهنده [از عذابهايش، به سوى مردم] فرستاد و چس از آن، جوانان [به من ايمان آوردند و] ييمان بستند كه از من حمايت كنند؛ ولى بيران با من مخالفت كردند.ه در
 رفته بود، فرمود: ״به نظر تو، استقبال مردم آن شهر از يذيرش امامت و ولايت ما چكونه است؟^ او عرض كرد: »به خدا سوكند، اندكى از آنان استقبال مىكنند، و البته اعتقاد همان مقدار كم نيز ضعيف است.، حضرت فرمود: „به جوانان توجه كن؛ زيرا آنان به
 فرموده است: ״دل و جان جوان، همچون زمين حاصلخيزى رست كه هنوز هيزى در آن كاشته نشده است، و هر بذرى در آن پاشيده شود، آن را مییذيرد و مىروياند."

قالَ قَدَأُجيبَت دَوْتُكُما فَستَقيما وَلاَتَّبِعَآنِّ سَبيلَ النَّينَ

 فِيرْ












 يا (1)
 بيش بيايد كه مكر بيامبر خدا در حقّانيت قرآن شك داشت؛ بس هسر جرا خدا بها به او فرموده است: »اكر در [آسهانى بودن] آنهه بر تو نازل كردهايم، ترديد دارى، از كسانى كه بيش
 خود شك داشته باشد؟ آيا مىتوان سخن بيامبرى را يذيرفت كه براى اثبات حقًانيت
 است؛ يس هطور ممكن است در مهمترين مطلب يعنى ارتباط خود با خدا شك داشته

 تأثيركذارى بيشتر، به شخص ديكرى غير از او خطاب مىكنيم و البتّه همه بهخوبى
 كفتن به كار مىرود: »به در مىكويد كه ديوار بشنوده،.

 آنها مكن و بر آنها برخاش نكن و با احترام با آنان سخن بكو.، روشن است كه
 ولادت، یدر خود، و در كودكى، مادرش را از دست داده باد بود. در آيهى ا اسورهى طلاق نيز مى خوانيم: »إى بيامبر، هر كاه خواستيد زنان را طلاق بدهيد ...، مىدانيم كه اين دستور

 قرآن، بر اساس اين مثال نازل شده است: به تو میكويم؛ ولى ای همسايه، تو بشنو." بنابراين، هنكام روبهرو شدن با آياتى مانند اين آيه بايد با دقّت به تفا تاسير معتّبر مراجعه كنيم و به سرعت قضاوت نكنيم. مفتران در توضيح اين آيه كفتهاند كه اكريهه در در آيه به
 ترديد داشتند. قرآن به آنان مىفرمايد كه در اين صورت، به مسيحيان و يهوديان مراجعه كنند؛ زيرا نشانههاى بيامبر

1. جزء 11 سورهيونس










 .





 كنار رود دجله، شهرى به نام ״نينواه وجود داشت. مردم آن شهر، به بتچپرستى و كناهان بزركى آلوده بودند. خداوند براى نجات و هدايت آنان، انسان پֶاك و شريفى به نام "يونس" را نزدشان فرستاد؛ ولى او هر چه تلاش كرد، نتوانست آنان را از گّمراهى نجات دهد؛ زيرا آنان خودشان فَى خواستند از خواب غفلت بيدار شوند. به هر حال، پس از سالها تلاش و دعوت مردم به خدایرستى، يونس آنان را نفرين كرد و از خدا خواست كه به زودى كرفتار عذاب شوند، و آنگاه از ميانشان بيرون رفت. قوم يونس كه مىدانستند پيامبرشان دروغ فَى ايمان آوردند. خدا نيز توبهى آنان را پذيرفت و عذابى را كه برايشان مقرّر كرده بود، برطرف كرد و به آنان تا مذّت طبيعى عمرشان، زندگى بخشيد. از آيات قرآن كريم فهميده مىشود كه فرصت ايمانِ به خدا و توبه به دركاه او، تا قبل از فرا رسيدن مرك و نزول عذاب الهىست؛ ولى هنگامى كه اجل انسان فرا رسل، يا خداى ناكرده عذاب خدا بر او نازل شود، ايمان ديكر سودى به حالش نخواهد داشت. خداوند در آيات IV و IN سورهى نساء مىفرمايد: ״یذيرش توبه از سوى خداء تنها براى كسانىست كه از روى نادانى كار بدى را انجام مىدهند؟ سيس زود توبه مىكنند... نه براى كسانى كه ييوسته كارهاى بد انجام مىدهند و هنكامى كه مركشان فرا مىرسد، مىگويند: الآن توبه كردم." همهچنين در آيات AF و NQ سورهى غافر مىخوانيم: "هنكامى كه [كافران انكاركر] عذاب ما را ديدند، كفتند: هماكنون به خداى يگانه ايمان آورديم و معبودهايى را كه همتاى او مىشمرديم، انكار كرديم؛ ولى هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كردند، ايمانشان ديگر سودى به حالشان نداشت.« البتّه ايمان آوردن به خدا، نتيجهى بيدارى و تسليم در برابر حق و حقيقت است، و در صورتى كه انسان در چذيرش حق لجاجت ورزد، بىشك تا آخر عمر به ايمان و توبه موفّق نخواهد شد. در آيات ء9 و وV سورهى يونس مى خوانيم: "كسانى كه [به سبب كناه و لجاجت با حق] مجازات خدا بر آنان قطعى شده، ايمان فَى آورند؛ هرجند مّام نشانههاى خدا سراغشان بيايد؛ ثا اينكه عذاب دردناك خدا را با چششان خود بينند.《 در روايتى از امير مؤمنان على| براى آباد كردن آخرتت بهره بر و نگكو كه فردا و پسفردا به آخرتم توجّه مىكنم؛ چه اينكه افرادى كه يشش از تو بودنل، فقط براى آرزويردازى و امروز و فردا كردن هلاك
为





$\square$ (III)象
هِ $\qquad$







rو r. ارمغان دين براى دنيا و آخرت: دنيا و آخرت، دو مرحله از مراحل زندكى هستند كه هر انسانى بايد از آنها عبور كند. برخى از افراد سادهانديش خيال مىكنند كه زندكى انسان در دنيا با زندكى او در آخرت هيج ارتباطى ندارد و سعادت و خوشبختى در هر
 بايد بر اساس تفكّر دنيايرستان زندكى كرد، و براى آسايش آخرت، بر اساس راه و رسم دينداران! همحچنين از لذٔتها و خوشىهاى دنيا بايد به هر نحو ممكن بهره برد، و در كنار آن، كاهى هم با خدا راز و نياز و نيايش كرد. آنان غافلاند از اينكه دنيا و آخرت،

 مناسب در همين دنيا خواهد شد. اين حقيقتى بت كه قرآن كريم بارها به آن اشاره كرده و بيان فرموده كه ايمان و انجام كارهاى شايسته، موجب آبادانى دنيا مىشود، و كفر و ور كناه، بدبختى و فلاكت در يیى مى آورد. بر اساس اين آيات، چرستش خداى يكتا، یذيرش نبوّت پيامبرَّ بهشت و دوزخ، خواستن آمرزش و بخشش از خداى مهربان، و بازكشت از اشتباهات و كناهان كذشته، و توبه به دركاه او، علاوه بر نجات و سعادت انسان در آخرت، باعث سعادت و آبادانى دنياى انسان مىشود و دو لطف بزرك را در همين جهان براى او
 مَتاعًا حَسَنُّاه. آرامشى كه ياد خداى يكتا در زندكى فردى انسان ايجاد مىكند، او را از انواع و اقسام ترسها و وحشتهاى بىاساس رها كرده، به لطف و يارى منبع علم و قدرت هستى اميدوار مىكند؛ همجنين به جامعهى انسانها آرامش مى بخشد و آن را از پیليدى ظلم و ناامنى چاك مىكند و عدالت و امنيت را براى مردم ارمغان مىآورد و نعمتهاى خدا را از آسمان و زمين براى دوستان خدا سرازير مىكند. دؤمين لطف دين، برقرارى عدالت در جامعه است؛ نعمتى كه بشر در هر دوره و زمانى، از نبود آن رنج برده و با قّام وجود، تشنهى آن است. دين، حقِ هر حقدارى را به او مىرساند و به هر
 جامعههاى بىايمان كه بر اساس امور بيهوده، بين طبقات جامعه فاصله ايجاد مىكنند، و كروه اندكى به ناحق از بيشترين امكانات جامعه بهرهمند مىشود. البتّه به ياد داشته باشيم كه اين نعمتها، با ديندارى حقيقى به دست مىآيد؛ نه اذعاى ديندارى، و اكر ما در بسيارى از كشورهاى اسلامى، اثرى از ارمغانهاى دين فَىيابيم، بايد در ديندارى
