






 (1) (v)



 S(G) 11.



هـ ما خودمان از قرآن مراقبت مىكنيم: بر اساس آيات قرآن، خداوند هندين كتاب از سوى خود براى هدايت انسانها نازل كرده است. در روايتى از پيامبر اسلام مى خوانيم كه F. ا كتاب بر پيامبان نازل شده است. البتَه بيشتر اين كتابهاى آسمانى از بين رفته و تنها سه كتاب تورات، انجيل و قرآن بر جاى مانده است. دو كتاب انجيل و تورات هم اكرجه از كتابهاى آسمانى هستند و ما مسلمانان نيز به نزول آنها ايمان داريم، بنا بر اعتراف خود يهوديان و مسيحيان، تورات و انجيل كنونى، غير از نسخهى

 به همين سبب، تورات و انجيل كنونى بىشى با تورات و انجيل اصلى تفاوت دارد و در موارد زيادى تحريف شده است؛ هرهند ممكن است برخى از مطالب آن، منطبق بر متن اصلى باشد. قرآن كريم امّا ـ كه آخرين كتاب نازلشده از سوى خدا به انسانهاست ـ به

 حضرت گرد آمل و در ميان مسلمانان توزيع شد، و پس از رحلت ايشان، با رعايت امانتدارى كامل، از يك نسل به نسل ديكر منتقل شده تا به ما رسيده است. خداوند در اين آيه مىفرمايد كه قرآن را خود نازل كرده و خودش از آن محافظت مىكند. روايات
 همان رادر اختيار داريم - تأييد كرده و مسلمانان مأمور شدهاند آن را بخوانند، آموزههايش را ياد بكيرند و به توصيههاى آن كوش فرا دهند. بدونشك اگر قرآن تحريف شده بود، امامان از آن دفاع فى كردند و مردم را به سوى آن فى خواندند و با صراحت مى گفتند كه اين قرآن با قرآن اصلى تفاوت دارد. آرى، با اينكه قرآن از ابتدا تاكنون دشمنان فراوانى داشته است، به خواست خدا از هر گونه تغييرى در امان مانده، و اين هديهى بزرگ آفريدكار هستى كه نقشهى سعادت و خوشبختى انسانهاست، بىكم و كاست به ما رسيده است. چس ما نيز قدر آن را بيشتر بدانيم و با خواندن، ياد گرفتّ مفاهيم و عمل به دستورهايش، اين نعمت بزرى پيوردكار را شكرگزارى كنيم.


 , رون













Y.K. باد و باران: بدون شك مهمترين مادّى حياتى روى زمين، »آب" است. به همين سبب، نخستين و مهمترين انكيزه براى اقامت در يك منطقه، وجود آب در آنجاست، و
 رسيدن آن با بارش باران و برف به جاندارانِ روى زمين، يكى از شكارْتىانكيزترين
 يكى از نشانههاى علم و قدرت خدا برشمرده است. شايد در كذشته، فهم مردم از از اين
 از اين پديده برداشته كه مىتواند در شناخت ما از بزركى آفريدكار هستى بسيار اثركذار



درمىآورند؛ ولى اكنون در علم هواشناسى، نقش بارورى بادين بادها ثابت شده است. طبق كشفيات دانشمندان، با برخورد جريانهاى آب با يكديكر، حبابهايى بر اير روى سطع اقيانوسها و درياها تشكيل مىشود. وقتى اين حبابها میا میتركند، هزاران آر ذرّه با قطرى

 مىروند و با بخار آب مخلوط مى شوند. بخار آب در اطراف اين ذرّات متراكم شدر آر با به
 تشكيل مىدهند. بدينترتيب، باد، ذرّات بخار آب را دا در هوا بارور مىى آكند و ابرها را را شكل

 پيديههاى طبيعى اطلاعات بسيار اندكى داشتند، در قرآن به اين نقش حياتى بادها در

تشكيل باران اشاره شده است. يكى ديكر از شکفتىهاى چرخهى آب، جابهجايى صدها تن آبِ پاك و شا شيرين از يك

 كمترين فاصلهى تشكيل تودههاى ابر از زمين، ارتفاع . . ديگرى در اندازه و سنگينى قطرات باران از اين ارتفاع سقوط كند، لحظه به لحظه بر

 زيادى بر جاى خواهد كذاشت. بنابراين اكر باران به اين شي شيوه بيارد، همهي محصولات كرهى زمين را از بين مىبرد و به ساختمانها وا واتوما اتومبيلها آسيب مىارساند و مردم هـم
 كمترين ارتفاع است؛ در حالى كه برخى از ابرها



 همين شكل خاص طراحى شده و از آن استفاده مى شود. البتَه اينها تنها نكات اندا اندكى از شكفتىهاى اين پديده است و پيشرفت بيشتر علم و دانش، اين حقيقت را آشكارتر



 قالَ فَاْنَّكَ مِنَ المُنظَرِّنَ



 (1)

 (in (1)


Y Y تا FY. با دشمن بزركمان بيشتر آشنا شويم: يك راهناى خوب، علاوه بر نشان دادن دقيق راه، انسان را از خطرات مسير و دشمنان و آسيبهاى راه آكاه مىكند و خصوصيات آنها را برايش توضيح مىدهد تا مبادا از روى بى خبرى و ناآكاهى در دام
 چرخطرى را طى كند. به همين سبب، آفريدكار مهربان، به وسيلهى فرستادكان خويش،
 كرده است. بر اساس آيات قرآن، يكى از بزركترين دشمنان ما در مسير سعادت،
 متعدد، به علّت كينه و تنفّر بى حذّ و اندازهى او از ما و نيز روش حملهى او به ما اشاره كرده است.
آيات مورد بحث بيان مىىند كه شيطان به علّت خودبزركبينى و برتر دانستن خود از آدم، فرمان خدا در مورد سجده و احترام به آدم را زير پا كذاشت و و به همين سبا سبا از صف فرشتكان اخراج شد و مقام والايى را كه چس از سالها عبادت به دست آورده بوده در يك لحظه از دست داد و براى هميشه از دايرهى لطف و رحمت خدا رانده شد و وتا قيامت مشمول لعنت او قرار گرفت. در آن هنكام، شيطان از خدا درخا درا دراست كرد كه جان
 موافقت كرد تا هم پاداش عبادتهاى چار هم براى انسانها آزمون دشوارى قرار دهد تا آنان در نبرد با دشمنى قوى وراد وريد و افراد قوى و نيرومند از افراد ضعيف و ناتوان مشخَص كردند و ها كسانى برسد كه لياقت آن را دارند. البثّه خدا با درخواست ابليس موافقت كامل نكرد و نه تا قيامت، بلكه تأ زمان مشخّصى بدو مهلت داد؛ زمانى كه در قرآن معيّن نشده، ولى از برخى روايات فهميده مىشود كه ابليس پس از ظهور حضرت مهدى حضرت كشته خواهد شد. امًا شيطان ـ كه آتش انتقام از آدم و فرزندان او در ور وجودش
 را براى كمراه كردن انسانها به كار مى برد و براى رسيدن به اين هدف، كارهاى زشت وري باطل و نافرمانى خدا را در نظر آنها زيبا جلوه مىدهدن. آرى، اين بزرگترين شكرد ابليس براى بيچاره كردن انسانهاست. بررسى چروندههاى موجود در دادكامها و وزياندانها به خوبى نشان مىدهد كه بيشتر مجرمان در هنكام ارتكاب جرم، از نادرست برد بودن كارشان آكاهى دارند؛ امّا نيروى مرموزى آن را در چشم ايشان درست جلوه مىدهد و ور آن
 اشتباهات و كناهان را داشته باشيم و به خوبى درك كنيم كه در هنگام انجام خطا جگونه قدرت ناييدايى ما را به آن كار تشويق مى
 نتيجهى شومى دارد، به حفظ خود از كناه كه شايد كمى دشوار باشد و البتّه سرانجامى شيرين دارد، ترجيح ندهد و از شّر شيطان به خدا چناه برد.










 حَيثُ تُوْمَرونَ



\&ه. فقط كُمراهان از رحمت خدا نوميد مى شوند: همهي ما مىىدانيم كه يكى از اسباب مهم موفّقيّت انسان در زندكى، »اميده است. اميد، انسان را به تلاش و فُّاليّت وا مىىاردا و چس از شكست يا اشتباه، او را به اصلاح كذشته و ساختن آينده تشويق مى وكند. درا مقابل، يأس و نوميدى، هر كونه انگيزه را از انسان مىكيرد و و او را وا به تسليم در برابر مشكلات وادار مىكند. از اين رو دانشمندان و و مربّيان هر ملّت و مكتبى تلاش مى وكنند با
 آنان روحيه بدهند و به آينده اميدوار كنند. در اسلام بهويرّه هيج جايى نوميدى وجود ندارد؛ زيرا انسانى كه به خدا خدا ايمان آورده و او او را سريرست خيرّ خود انتخام




 مىكند و آيندهاش را آباد. از نظر قرآن و پيشوايان دين نيز نوميدى از لطف و و بخشا


 را از يارى به خود عاجز دانسته، و با اين اعتقاد، به خداى توانا توهين كرده و به او كفر

ورزيده است.
از همين رو قرآن كريم، كسانى را كه از رحمت الهى نوميد مىشوند، كافر و كمراه برشمرده است. ييشوايان دين نيز بيروان خود را از يأس و نوميدى از لطف و رحمت خدا
 ״نوميدان [از لطف خدا] در روز قيامت، روسياه محشور مىشوند." در روايتى از امام
 بزركتر است". از نظر اسلام، هيج گنهكارى نبايد از بخشش خدر خدا نوميد شود؛ زيرا كناه انسان هر قدر هم بزرگ باشد، از رحمت خدا بزرگتر نيست. در روايتى از امام
 وحى كرد كه به قومت بكو: رحمت من از خشم و غضبم سبقت كرفته است؛ بنابراين از رحمت من نوميد نشويد [و از كناهانتان توبه كنيد]؛ زيرا هيج كناهى آنقدر بزركّ

 از دعا كردن نوميد نكند؛ زيرا خداى مهربان، دعاهاى ما را مىشنود و هنكامى كه به صلاحمان باشد، آنها را مستجاب مىكند، و اگر در ظاهر نيز آنها را مستجاب نكند،
 شخصى پذيرفته مىشود؛ ولى بر اساس مصلحت خدال، حاجتش بيست يا جهل سال بعد با به
 سَكَرَتِهْمَ يَعْمَهونَ


 كَ كَلِّمِينَ


 يَكِسِبونَ





M. . مبادا به مال و ثروتشان هشم بدوزى!: خداوند در اين آيه به بيامبر خود يك دستور
 آورد و دلهاى مردم را به آيين اسلام جذب كرد. اين فرمان مهم، بىتوجّى به مال و ثروت كافران است. خداوند با اين فرمان، به همهى انسانها اعلام كرده كه فاصلههاى طبقاتى و مقدار سرمايه و مال و ثروت، هيج ارزشى نزد او ندارد، و دين اسلام، دين ارزشهاى حقيقىست؛ نه ارزشهاى يوج ماذى. آرى، اسلام هرجند مسلمانان را به كار و تلاش براى كسب روزى دعوت مىكند، به آنان مىآموزد كه مال و ثروت، امانتى از سوى خداست كه بنا بر مصلحت او، در دست كسى بيشتر و در دست كسى كمتر قرار دارد، و زياد يا كم بودن آن، بههيجوجه نشانهى خوبى يا بدى افراد نيست؛ و تنها عامل ارزشمندى در نزد خدا، ايمان و تقواست. از همين رو، مهمترين شخص جهان اسلام يعنى ييامبر كرامى خدا حضرت محمّد ساده و فقيرانه زيست تا به همه بياموزد كه مكتب او، مكتب ارزشهاى انسانىست. بر اساس گزارش نزديكترين شخص به ييامبرَ
 مى خورد و مانند بردكان مىنشست و با دست خودش به كفش و لباسش وصله مىزد و بر چهارياى بیییالان سوار مىشد و كسى را نيز پشت خود سوار مىكرد و از تجمّلكرايى متنفّر بود و بسيارى از اوقات را با كرسنگى به سر مىبرد.

بدينترتيب، يِيامبرَّ و ثروت تلاش كنند ـ هيجگاه به مال و ثروت افراد ديكر چشم ندوزند و حسرت داشتههاى آنان را نخورند و دوران كرانمايهى عمر خود را با چنين اندوههاى بى حاصلى نكذرانند؛ بلكه از عمر خود بيشترين استفاده را براى عبادت و نزديك شدن به خدا بكنند. در روايتى مى خوانيم: ״هنكامى كه اين آيه [لا تَمُّدَّ عَينَيكَ ...] نازل شد، آن حضرت روى دو پاى مباركش نشست و فرمود: هر كس در برابر سختىها صبر نكند و از خدا يارى نجويد، دلش از اندوه دنيا پارهیاره مىشود، و هر كس كه چشمش دنبال چیيزهايیى باشد كه در دستان مردم است، هميشه اندوهكين مىماند و خشمش فرو فُىنشيند بهراستى اگر همين يك دستور اسلام در زندگى مسلمانان اجرا مىشد، چقدر از اندوهها و غضّههاى بى حاصل و حتى بيمارىهاى روانى و اختلافات خانوادكى و جدايىها كاهش






$\square$
(III)


جرِ

 (1) عِبادِّ




99. بندكى ثا هنكام مرى: بررسى و دقّت در جهان هستى و یديدههاى شكفتانكيز و ييحيدهى آن، به ما اطمينان مىدهد كه اين آسمان پرستاره و اين زمين نرم و هموار، بىهدف آفريده نشده و خالق دانا و تواناى آن، از چديد آوردنش هدف مهمّى داشته
 دنيا داريم كه بىشى يكى از مهمترين وظايف ما، شناخت آن هدف مهر انم استى به همين سبب، خداى مهربان از طريق وحى به پيامبر گرامى خود، به ما پيغام داده كه هدف او از آفرينش ما، ״رسيدنِ ما به سرهشمهى هستى و و منبع علم و قدرت در جهان" است. ما آمدهايم ثا در اين دنيا براى رسيدن به لطف و رحمت بیا بیايان خدا آماده شويم،
 و همان خدايى كه هدف آفرينش ما را برايمان بازكفته، بيان فرموده كه تنها راه رسيدن

به آن هدف، »عبادت و بندكى اوه است. در آيهى هوه سورهى ذاريات مى خواني



 رسيدن به اوج كمال انسانى، يعنى (الِقاةالهِلهِ)، بايد برابر خدا تواضع و فروتنى كنيم و در


 يك انسان در زندكى، عبادت و بندكى خدى خراست و اين آيه نيز به خيامبر خود دستور مىدهد كه تا پايان عمر، عبادت خدا را ادامه دهد. تام مسلمانان نيز در فازهايشان و و در هنكام تشهّل، هيش از آنكه به نبوّت يِّ

 باشيم، و تنها راه دستيابى به صفا و واكى دلى دل، عبادت خدا و و تسليم بودن همچجون
 يك تكليف غىىدانستند؛ بلكه به آن عشق مىورزيدند و از آن لذّت مىبردند. در روايتى از پيامبر گرامى اسلام مى خوانيم: ״برترين مردم، كسى وت كه به عبادت عشق بورزد و آن را در آغوش كشد و با دل و جان دوستش داشته باشد و جسمش آن را طس كند و [در ميان كارها و سركرمىههاى كوناكّون دنيا] خود را بدان مشغول كند.ه البتّه بايد توجّه داشته باشيم كه مهمترين بخش عبادت، اجراى دستورهاى خداست، و عمل بـا به كارهاى
 به آنچه خدا بر او واجب كرده، عمل كند، از عابدترين مردم است."

جزء


 （⿴囗⿰丨丨⿱一土丷⿵）






 مُسْسَخِّرِّ



 د0




 آنقدر ساده و بىدردسر است كه گويى آنها وظيفهاى جز خلمترسانى به انسانها ندارند. اين واقعيتىست كه آفريدكار هستى در اين آيات به آن اشاره كرده و فرموده
 آفريده است. آنگاه خدا برخى از موارد استفاده از آنها را بيان كرده است.


 كُرك آنها توليد شده باشد. يس از اين منفعت مهم، خدا به منافع ديگرى كه از جهاریايان كرفته مىشود، اشاره مىكند(و منافع). منافعى مانند دنبه و جربى، لباسهای
 برخى چهارپايان مانند كاو و كوسفند، و حثّى از كود آنها براى زمينهاى كشاورزى استفاده مىشود. مهمترين منفعت چهاريايان، شير آنهاست كه
 مصصول ديكر از آن گرفته مىشود. سوّمين خاصيت چهاريايان، گوشت لذيذ و مقوّى
 هرچند امروزه ثابت شده كه افراط در خوردن گوشت قرمز ضرر دارد، نخوردن آن هـم آسيبهاى جذى به بدن مىرساند. در روايات بيشوايان دين مى كوشت تا چهل روز، به بدن ضر جهاریايان برمىشمرد، زيبايى و جمالىست كه از جراندن و بازكرداندن آنها نصيب
 اهلى به خودى خود زيبا و مايهى نشاط است، تربيت و پروار كردن چهاريايان و تلاش و
 و افتخار آن با هييج زيبايى ظاهرىای مقايسهشدنى نيست. آيهى V به بنجمين خاصيت


 تنها قدرى آب و علف رايكان بوده است! هماكنون نيز در بسيارى از نقاط جهان، الز الز چهاریايان براى باربرى استفاده مىشود. ششمين و آخرين خاصيتى كه اين آيات براى چهاريايان برمىشمرد، سوارى آنهاست. اين نعمت بزرى، علاوه بر كمك انسانها
 هست. جالب توجه اينكه در پايان اين آيات، خداوند به با وسايل نقليهاى اشاره مىكند كه


جزء









 اَنَزَلَ رَبُكُ قالوَا آسَاطيرُ لأَوَّليَ





خـ) IA If If خدا به النسانها اشاره مىكند و آنان را به شكرگزارى و فروتنى در برابر خداى نعمتبر انشش

 استخراج مرواريد و اشياء زينتى دريايى از آن استفاده مىكندا درا دريا دريا، نعمت بزرى خدر خدا وري شايان تأمّل بسيار است. آيا حركت كشتىهاى غوليّا شكفتانگيز نيست؟ آيا به دست آوردن يكى از لذيذترين و سالمترين انواع گوشتها از از دريا، سزاوار شكرگزارى نيست؟ دوّمين نعمتى كه در اين آيات بدان اشاره شده، نعـي
 قرآن، مردم بهدرستى از حقيقت اين مطلب آكاه نبودند؛ ولى همالكنون ثابت شار شده است
 همين بيوستكى كوهها، از لرزشهاى شدي شاي لايههاى زمين به سبب فشار كازهای تا حد زيادى جلوكيرى مىكند. از اين كذشته، وضع خاص كوهها، مقاومت خوستهى زمين را در مقابل جاذبهى ماه (جزر و مد) زياد مىكند و اثر آن آن را به كمترين حد مى آرساند. از سوى ديگر، كوهها از آثار توفانهاى شديد و و حرای
 داشت و توفانهاى يیىدريى، آرامش را از موجودات زمين مىكرفت. نعمت سوّمى كه در اين آيات بيان شده، نعمت رودها است. اكر به عكسهايى كه با ماهوارهها از زمين
 رودخانهها هستند. رودها معمولاً از كوهها - يعنى از بلندترين نقاط زمين - سرحشمه مىكيرند و به درياها - يعنى پستترين نقاط زمين - مىرسند و بدين ترتيب، از سرزمينهاى فراوانى عبور مىكنند و به آنها حيا حيات و نشاط مى بخششند. نعمت جهارم ذكرشده در اين آيات، نعمت راهناهاى طبيعى زمينى و آسمانىستى وا شايد همهى ما ما تصورى از اين داشته باشيم؛ امّا جهانگردان و كسانى كه شغلشان با سفر كره خورده
 طبيعى در ميان كوهها و بيابانها، يكى از شگفتىهاى جهان آفرينش است. علامتهايى طبيعى كه مسافران براى خود معلوم مىكنند نيز در خور توجّه استا علا علامتهايى مانـند


 بود و همهى كوهها به يك اندازه، دشتها به يك يك رنگّ و درّهها شبيه هم بودند؛ آيا با باز هم انسانها مىتوانستند بهآسانى راه خود را ييدا كنند؟ غير از اين علامتهای زای زمينى، شكل خاص ستاركان آسمانى نيز از كذشته تا كنون، جهات اصلى را به مسافران نشان
 نعمتهاى او را بشماريم، بىشك عمر ما به پايان مىرسل و نعمتهاى او پايان

جزء

 . الِيَوَوَ السّوَ

共


 .0










$\qquad$

$\qquad$

$\qquad$
 آفرينش است كه بدون هيج شك و ترديدى، همهى ما آن را تجربه خواهيم كرد.

 متفاوتى نكاه مىكنند؛ برخى آن را حادثهاى تلخ و ناكوار برمىشمرند و بعضى ديكر آن را







مىشود (آيهى ^ז و و ץ) .









 اين بندهى خدا جكونه كرامى داشته شده است؟ شما شما كجا بوديد كه اين اين شخص را وا بفريبيد و كمراهش كنيد؟ آنان مىكويند: ما براى كمراهىاش اشت تلاش كرديم؛ ولى او او از ما

 میفرمايد: »اءكر حال و روز كافران را مىاديدى در آن هنكام كه فرشتكان جانشان ران را







جزء

















FV كه از گمراه شدن گروهى از مردم توسّط خدا سخن مىگويد؛ مانند همين آيه كه با

 سؤال در ذهن انسان طرح شود كه مكر خداوند كسى را كمراه مىكنده و اكر اكر واقعاً هنين

 اكر عذاب شود، مورد ظلم و ستم قرار كرفته است! تاريخ نشان مىدهد كه اين سؤال از

 حقيقت دور ماندند و حتى ظلم كردن را براى خدا جايز شمردند! حقيقت امّا اين است كه اين آيات از مطلب ديكرى سخن مىكويد و مفهوم آنها هيز ديكرىست. فرض كنيد كه شخصى آكاهانه و با اختيار خودش، هشم خود را را با هاقو كور كند و تا تا
 حادثه را از دو جهت مىتوان بررسى كرد: ا- خود شخص كه را نابود كرده و بدون ترديد مقصر اصلى شمرده مىشود؛ 「 بـ برندكى هاقو دادهى آفريدكار جهان به اين جسم است، و چاقو برنده شده و توانسته چشم آن شخص را از از بين ببرد. بنابراين، كورى آن فرد از يك سو به
 اختيار خودش، از قوانين خدا طورى استفاده كرده كه به نابودى چشمانش منجر شار شده است؛ در حالى كه او مىتوانست با اختيار خود، از قوانين ديكر خدا كها كه هشم او را را سام نكه مىداشت، استفاده كند و براى هميشه بينا باشد؛ مثلاً هميشه از هشمانش آن مراقبت
 خدا بينا بِاند. آرى، داستان هدايت يا مُمراه شدن انسان توسط خدا خدا نيز مانند همين مثال است. حقيقت اين است كه بر اساس قانون پروردكار هستى، انسان به سبب نیذيرفتن حق و حقيقت و لجاجت با آن، كمكم قدرت تشخيص حق و باطل را از دست مىدهد و و ديكر حق را درست و باطل را نادرست غنى بيند؛ بلكه بالعكس، پيرو باطل و دشمن حق شده،


 سورهى صف مىفرمايد: ״هنگامى كه آنان از حق منحرف شدنده خدا خدا نيز دلهايشان را منحرف كرد.« آرى، بر اساس قانون خدا، كرهى زمين جاذبه دارد، و اين قانون، نكهدار زندگى موجودات در آن شده است؛ امّا اگر كسى به جاى استفاديا كـى صحيح از اين قانون الهى، خود را به قعر درهى عميقى پرت كند و استخوانهايش بشكند، آيا مىتواند













 of ©
 براى اطُلاع از اوضاع ستاركان سراغ ستارششناسان مىرويم؟ هرا برا براى آكاهى از تاريخ
 جانورشناسان سؤال مىكنيم؟ ياسخ اين سؤالات، روشن و شبيه يكديكر است: ״ادر هر دانشى بايد به متخصّص آن مراجعه كرد.، خداوند در اين آيات، به همين قاعدهى



اهمْيت علومى كه ما به آنها نياز داريم امّا يكسان نيستند و برخى از از بعضى ديكر



 نياز داريم و براى آكاهى از آن بايد به متخصّصان آن مراجعه كنيم. آن آ اين رو ما ما موظّْفايم براى آكاهى از علم دين ـ كه ضامن سعادت ابدى ماست ـ به دانشم آندان آن آن يعنى
 بياموزيم كه هيج خطا و اشتباهى در نظرياتشان وجود ندارد. در روايات فراوانى از پيشوايان دين مىخوانيم كه ايشان خود را »اهل ذكر، (دانشمندان دينشناس) معرفى



 شيعيان افتخار مىكنيم كه براى فهم معانى والاى آيات قرآن و آكاهى درست از دين و و
 شدهاند و بدون هيج خطايى از كتاب او آكاهى كامل دارند. در اين دوران نيز كه آن آخرين امام معصوم به خواست خدا غايب است، براى آشنايى با دين، به مجتهدان مراني مىىنيم! كسانى كه به طور تخصّصى سالها براى فهم دستورهاى خدا كا كه در در قرآن و
 دريافت كرده، براى ما توضيح مىدهند.
















 به فرمودهى قرآن، مردم بر لبهى چرتگاه جهنّم قرار داشتند، و به كفتهى امير مؤمنان



كه نخستين قومى كه به اين جنايت هولناكّ دست زدر، قبيلهاى به نام
 شـكست خوردنل، و به دستور كسرى، زنان و فرزندان ايشان به اسارت در آمدند و در در
 شد و پادشاه ايران، زنان اسير بنى
 به بازكشت ترجيح دادند و نزد قوم خود باز نكشتند. به همين سبب، مردان بران بنىقيم



 نداشتّ در توليد و اقتصاد نيز اعرابِ نادان و دنياپرست آن روزكار دار را به هنين كارى واداشته باشد. از آيات قرآن همحچنين استفاده مىشود كه عربهان آى مشرك، چسران را فرزند خود مىدانستند و اعتقاد داشتند كه دختران، فرزندان خدا هستند، و و آنها

 مسلمانان با ييامبرَ آن حضرت به شدّت پريشان شده، مىگريست. اسلام نهتنها در مقابل اين عمل نفرتانكيز ايستاد و براى دختران نيز مانند يسـران حق حري حيات قائل شد، بلكه دختر را موجودى هرخير و بركت معرّفى كرد و او را صاحب احترامى ويرّه شناساند.
 محبت است، هم كمككار است، هم مونس و هملدم است و هم غم و اندوه را از دل و و
























 كردن هر چهه بيشتر انسانها با پروردكار دانا و توانايشان است. به همين سبب، قرآن،
 مىدارد. اين آيات، به دو پديدهى شناختهشده و مورد استفادهى انسانها به مثابه دو نشانه از نشانههاى وجود و عظمت خداى جهانآفرين اشاره مىكند. نخستين پديده، نحوهى توليد شير است. شايد كسى در كرهى زمين وجود نداشته باشد كه از اين مايع لذيذ و مغذُى استفاده نكرده باشد؛ مايعى كه توجّه به شيوهى توليد آن، انسان را در حيرت و شكفتى فرو مىیبرد. بر اساس مطالعات دانشمندان، هنكامى كه غذا در معدهى
 برابر ميليونها رگ نازك مويين قرار مىكيرد و عناصر مفيد و لازم آن به خون جذب مىشود و در فرايند بسيار عجيب و شكفتانكيزى در پستانها به شير سفيدرنگ و خوشبو و خوشطعمى تبديل شده، از بدن حيوان خارج مىشود. شير، يكى از كاملترين غذاهاى جهان است؛ غذايى كه به گفتهى تّام دانشمندان و پزشكان، براى سلامت انسان
 غذا را بكيرد، شير است." دوّمين پديدهى شكفتانكيزى كه اين آيات به آن اشاره مىكند، فرايند توليد عسل است.
 خواص بىشمار آن برداشته مىشود و بيشتر مورد توجّه قرار مى بیيرد. اگرچه امروزه

 مادّهى غذايى نام بردهاند. در هر حال، شيوهى توليد آن، يكى از نشانههاى علم و قدرت چروردكار هستىست. حركت زنبورها به سرزمينهاى دور و بازكشت دقيق و بهوقع به كندوهايشان، توليد عسل در شكم آنها و تبديل مواد اوتليه به عسل نرم و لذيذ و ور و خوشكوار، نحوهى ذخيرهسازى حيرتانكيز عسل و ساخت اتاقكهاى ششضلعى معمارى بىنظير، و شگفتىهاى ديكر در اينباره، همه كوياى اين حقيقت است كه ادارهكنندهى جهان هستى، بىنهايت دانا و تواناست. بهراستى كدام ورام قدرت از ميان غذاى وراي هضمشده و خون، شير خالص به وجود مىآورد، و چها كسى شهد كلهها و شيرهى درختان
 مىكند؟ آيا جهاريايان شيرده و زنبورها در توليد شير و عسل، از خود اختيارى دارند؟ آيا تا به حال شنيدهايم كه كروهى از اين موجودات پرمنفعت تصميم كرفته باشند كه شير يا عسل درست نكنند؟! هركز! زيرا آنها به فرمان پروردكارشان براى توليد چنين مواد
 بهتر است كوش به فرمان پروردكارمان باشيم و بيش از پيش در نشانههاى او بينديشيم





 ,




 هُ




 V

 S

دو VQ V Vه. دو مثال زيبا براى آشنايى بيشتر با خداى يكانه: بدونشك نخستين و مهمترين دعوت قرآن، دعوت به خداى يكانه و يكتابرستىست؛ دعوتى كه به صورتهاي كون كوناكونى در قرآن طرح شده است. اين آيات نيز با دو مثال زيبا، مردم را به خداى يكتا توا توجه دانـا دادها و توحيد و يكتإيرستى را با شرك و چندخدا شخصِ متفاوت فرض شدهاند؛ يكى، بردنى زرخريدى كه مالك هيج هيز حتّا حتى مالك خودش نيست و به خودى خود، حقّ انجام هيج كارى را ندارد و و تنها كارهايى را را مرا مىكند كه اربابش دستور مىدهد؛ در مقابل، شخصى كه آزاد و صاحب مال و و ثروت وار فراواوان است
 روشن و زيبا، كسانى را كه دنبال معبودان باطل و دروغين هستنده به اين نكته توجه مىدهد كه خدايان ايشان، نهتنها مالك هيج جيزى در اين جهان نيستنل، مالك وجود خودشان هم نيستند و بدون اختيار خودشان، روزى به هستى پا كذاشتهاند و و و روزى از از ميان مىروند. آيا چنين موجودات ضعيف و ناجيزى، با خداى توانا و بىنياز كه قَام جهان هستى به خواست و ارادهى او چديد آمده و هر گونه بخواهد، در آن دخل و تصرّف مىكند و هميشه زنده است و هيجكاه فَىميرد، يكسان هستند؟ پاسخ روشن
 براى خداست و تنها او سزاوار يرستش و بزرگداشاشت است.


 كار مفيدى از او ساخته نيست. او به هر جا و و براى هر كارى كه كه فرستاد

 جسمى و روحى به سر میبرد و هميشه ديكران را به ميانهروى در كارها ورا و ور ورهيز از افراط و تفريط توصيه مىكند و زندكى خودش را را نيز بر اساس درستكارى و راستى بنا كرده، همهى كارهايش پسنديده و زيباست. آيا اين دو نفر مقايسهشدنى هستند؟ پاسخ اين سؤال نيز مشخص است. بتهاى بىجان و معبودان باطل مشركان، مانند شخص نخست هستند؛ نه هیيزى را مىفهمند، نه مىتوانند حقيقتى را بيان كنند، قَام هستى و وجودشان به خدا وابسته است و هيج كار مفيدى در جهان انجام غیىدهند. آيا هنين موجودات بى خاضْيتى، با خداى يكتا كه جهان شكفتانگيز را آفريده و وجودش سراسر



 سعادتى از اين والاتر كه انسان در برابر خداى بىنياز كه علم و قدرتش بـى بینهايت است، سر تعظيم فرود آورد و برنامهى زندكىاش را از خداى بى دهمتا فراكيرد.







 (با بايْ




 يُنظَروبَ罒




- 1 و ا^. شش نعمت ارزشمنل: يكى از بيشترين موضوعاتى كه در سورهى نحل فود يافته، يادآورى نعمتهاى خدا و متوجّه كردن مردم به آنهاست تا از يك آك سو مردم با آفريدكار نعمتبخش خود بيشتر آشنا شوند و از سوى ديكر، شكرش را بيشتر به جا جاى آورند. از اين رو
 نعمتهاى خدا اشاره شده است. در اين دو آيه نيز به بعضى از نعمتها ناي خدا خدا اشاره شده كه
 بدون شك، خانه، يكى از مهمترين نعمتهاى خداست كه اكر نباشد، نعمتهاى ديكر كوارا نيستنن.
انسان در خانهاش احساس آرامش و امنيت مىكند و تن و جانش را از خستكى تلاش روزانه





 محكم و مقاوم كه آنان را در برابر كرماى آفتاب و سرماى هوا و برف و و باران حفظ مى وكند و و در در ور



 خيمهها و ... . اين توليدات، به سبب داشتن منشا طبيعى، با جسم انسان سارنا بارنارتر است و
 همانكونه كه انسان در زندكى خور بار به تابش نور نياز دارد، به سايه هم نياز داردر؛ زيرا
 سايه براى ما ساكنان زمين، سايهى كرمى زمين است كه شبي نار نام دارد و نيمى از سطح زمين را را



 نعمت خانههاى ثابت و سيار محروماند و در يك آفتاب داغ آن تابستان يا يا سوز سرماى زمستان
 انسانها و حيوانات زيادى را از مرى حتمى نجات مى وبخشد؛ بهاي
 متعددى براى انسان دارد؛ امًا اين آيات به يك فايدهى مهم لباسها اشاره مىكند و آن خاصيت حفظكنندكى آنهاست. اين محافظت، دو نوع دارد: اـ لباسهايى كه انسانها را دا در برابر سرما و كرماى هوا حفظ


 نيز انواع پوششهاى ضد كلوله و ضد آسيبهاى ديكر جون كازها و اشعهى زيانبخش وجود ور و

اَلَّيَـَ كَفَروا وَصَدّوا عَن سَبيلِ اللهِ زِدنُهُم عَذابًا فَوقَ
 العَذابِ بِما كـانوا يُفسِدونَ هَهِ وَيَمَنَعَثُ فيْلِ أَمَّةٍ



























-9. كاملترين برنامهى اجتماعى: يكى از ويزگى هاى قرآن كريم، ارايهى مفاهيم والا و

 داريم كه در آيات اين كتاب ارزشهمند بينديشيم و راه زندكى خئى خود را را از آيات آن بيدا
 كرده است. از اين شش فرمان، سه دستور، جنبهى امرى، و س سه دستور، جنبهى بازدارندكى دارند.
سه موردى كه به آنها امر شده، اينهاست: اـ عدل: شايد بهترين تعريفى كه از عدل


 باشند و به اندازه و به دور از افراط و تفريط عمل كنند. از اين رو ائ مو مهمترين نياز

 تنهايى هنىتواند نياز مردم را برطرف كند؛ زيرا
 جنك يا بروز حوادث طبيعى فنى وتوان دست روى دست كذاشي عادلانه و ساير قوانين عادى شد؛ بلكه بايد با با مام وجود به يارى هم هونوع شتافت و و از حق





 است، و منظور از آن در اين آيه، احتمالاً كناهان زشت پینهانىانست. كناهان پینهانى،



 مشكلات هر جامعهى ناسالمى به اين صفت نايسند و خودخواهاهانه مربوط میشيود. اين
 را به كاستان تبديل كند. يِيامبر كرامى اسلامَ



 مص















9V خلاقيت و هنرمندى اوست. شايد بهدرستى معلوم نباشد كه از هجه زمانى انسانها هنرهاى كوناگون را ايجاد كردهاند؛ ولى بدونشك تاريخ هنز به هزاران سال قبل باز


 است. آرى، انسانها در دوران كوتاه و زودكذر عمر، يكى جس از ديكرى میآي آيند و
 زندىى زيبا و هاكى را از خود به جاى مى ایذارند. سركذشتهاى بيامبران و امامان، هر يك اثرى جاودان و ماندنى مىكند. امّا جاكونه میتوان جنين اثر زيبايى را از خود به جا نهاد؟ آفريدكار مهربان انسان
 آوردن به او و اطاعت از دستورهايش، به انسان بينش خاضى مى ابخشد كه در برتو آن، حق و حقيقت را بهخوبى تشخيص مىدهد و ويقين مىكند كه تنها وجود ماندنى در در جهان، وجود خداى بىهمتاست و جيزهاى ديكر - هر قدر هم زيبا و فريبنده باشند روزى از بين خواهند رفت.
به همين سبب، شخص بايمان و نيكوكار، با قّام وجود به خدا دل مكا مبندد و تلاش و فعاليتش را يكسره براى خشنودى خدا و نزديك شدن به او به كار ما مكيرد. در اين حالت،
 امكانات و شرايط زندكى براى رسيدن به اين هدف، دست به دست هم مىیهند. بدين ترتيب، سلامت و بيمارى، ثروت وت و فقر، قدرت و و ناتوانی، شهرت و و كمنامى، همه و و همه، مسائل فرعى زندكى مىشوند كه انسانِ باليمان، بدون دل بستّن به آنها، به راه خود يعنى جلب رضايت خدا ادامه مىدهد. در اين حالت، تغيير اوضاع و احوال وال براى انسان

 بيمارى و نابودى در او راه ندارد. قرآن، اين زندكى را „حيات طيبه« مینامد؛ يعنى زندكى هاك؛ زندكى همراه با قناعت و وروزى حلال و توفيق اطاعت و و عبادت خداوني اوند، و رضايت
 و خيانتها. داستان كربلا، يكى از هنارمندانهترين آثار تاريخ بشريت است؛ سركذشت






 شهادت، لحظه به لحظه برافُروختهتر و بانشاطتر مى ششد. در واقع باك و و زيبا زيستّن با با زندكى رفاهآلود و بیدرد و رنج متفاوت است؛ زيرا در حالت يكم، دل و و جان انسان به
 دوّم، روح و جان انسان مانند ظرف كوجكى از آب است كه انسان بيوسته غضهَى آلوده

جزء
 ,





 كَ كَنَ
 \%









 نيست، و برخى از كارها، زشتتر از كارهاى ديكر است. حتّى كاهى يك كار بار بد، منشأ هند كار نايسند ديكر مىشود، و اكر انسان از آن خوددارى كند، از انجام كارهاى بد ديكر نيز در امان مىماند. يكى از روشنترين فونههاى چنين كناهانى، دروغگّويىست. دروغ، يكى از زشتترين كارهايىست كه در ميان تام مردم جهان ـ با هر دين و آيينى - بد و نفرت|نگيز محسوب مىشود، و هر انسانى كه از سلامت روحى و روانى مناسبى برخوردار باشد، آن را نايسند مىشمرد؛ زيرا دروغ، ارزشمندترين گوهر انسانى يعنى حقيقت را پنهان مىكند و چيزى را كه وجود ندارد، به جاى چییزى كه وجود دارده، مىنشاند. دروغ، اعتماد متقابل را در ميان مردم از بين مىبرد و بدبينى و سوءظن را رواج مىدهد. دروغ، بزركى كُناه و تبهكارى و خيانتِ به ديكران را در چشم انسان كوهك مىكند؛ زيرا انسانِ دروغڭو چس از هر كار زشت، اميدوار است كه آن را بتيوشاند و خود را درستكار جلوه دهد. در يك كلام، دروغ مانند غدّهاى سرطانى وست كه در وجود انسان ريشه مىدواند و هيج جاى سالمى براى او باقى فیىذذارد. از همين رو قرآن كريم و يشوايان دين، دروغ را در رديف كفر به خدا دانسته و وجود اين ويركى در انسان باايمان را محال برشمردهاند.
 بيان زشتى دروغ چنين مىفرمايد: ״هركاه انسان مسلمان دروغ بكُويد، هفتاد هزار فرشته او را لعنت مىكنند و از قلبش بوى بدى خارج مىشود كه تا عرش خدا مىرسد
 مى خوانيم: »"مام چليدىها در اتاقى قرار داده شده و كليد آن دروغ است." رابطهى دروغ و كناهانِ ديكر اين است كه انسان كناهكار هركز فیىتواند راستكو باشد؛ زيرا راستگويى موجب رسوايى او مىشود و برای پوشاندن آثار كناه معمولاً بايد به دروغ متوسّل شد. آرى، دروغ، راه را براى كناهكارى انسان مىگشايد، و راستكويى، او را
 متأسفانه مرتكب برخى از كناهان مىشود. سپس از آن حضـرت راهنايى خواست كه

 دوباره در دلش وسوسههايى براى انجام برخى از كناهان ايجاد شد؛ ولى فورى به ياد
 كارهايش سؤال كند، هه میتواند بگّويد؛ اگر راست بگّويد، رسوا مىشود، و اگر دروغ بكويد، قولش را زير ها كذاشته است. پس از آن كار صرف نظر كرد، و خوددارى او از

جزء 11 سورهنَ 11
كِّ
 ماعَمِلَت وَهُم لايُظْلَموبَ نَ وَضَرَبَ اللهُ كَثَلً قَرَيةً










 نِعْمَتَ اللهِ إن












 in
 سخن مىگويد كه مردمش در آرامش و امنيت زندگى مىكردند؛ نعمتهاى خدا از هر طرف به سويشان مىرسيد و رنگ كرسنگى و فقر را به خود فیىديدند. آنان امّا به جاى سیاسگزارى نعمتهاى خدا، به ناسچاسى و قدرناشناسى روى كردند و پس از فكى خوردن، فكـدان شكستند. خدا نيز به كيفر ناسياسى، آن نعمتها را از ايشان كرفت و طعم تلخ
 ماجرا مربوط به يكى از اقوام بنىاسرائيل است.
 مرفُهى داشتند كه حتى از مواد غذايیى خود ـ بهخصوص از آرد و خمير كندم ـ مجسمههايى كوهی مى ساختند و كاهى با آن بدن خود را نيز پاك مىكردند؛ ولى انجام كار آنها به جايى رسيد كه مجبور شدند همان مواد غذايى آلوده را بخورند، و اين [ماجرا]، همان است كه خدا [در قرآن] به آن اشاره كرده و فرموده: (أَّرَبَ اللهُ مَتَلَّا تَيَّةً ...). .، اين آيه، هشدارى به آنهاست كه هميشه نيمى از غذاى اضافى خود را به زبالهدان مىريزند؛ هشدارى به آنها كه در سفرهاى براى سه - جهار ميهمان، چند نوع غذاى رنكين مى چينند كه بيست نفر مىتوانند از آن بخورند و سير شوند، و حتى حاضر نيستند باقىماندهى آن را به افراد كرسنه و تهىدست بدهند؛ هشدارى به آنها كه مواد غذايى را در خانهها براى مصرف شخصى و در انبارها براى كرانتر فروختن ذخيره مىكنند و آنقدر نكه مىدارند كه كاهى مىאندد و فاسد مىشود، و حاضر غَىشوند به قيمت ارزانتر يا رايكان در اختيار ديكران بكذارند! آرى، همهى اين كناهان، در پيشكاه خدا مجازات و جريمه دارد، و كمترين مجازاتش، از دست دادن اين نعمتهاست. اهمّيْت اين موضوع وقتى روشنتر مىشود كه بدانيم مواد غذايى روى زمين نامحدود نيست و به مقدار اين مواد، نيازمندان و كرسنگانى وجود دارند كه استفادهى نادرست از اين مواد، باعث محروميت گروهى از آنها مىشود. از اين رو در روايات اسلامى به اين نكته توجُه
 ناراحت مىشد از اينكه بخواهد دستش را كه به غذا آغشته بود، با دستمال پֶاك كند؛ بلكه به احترام غذاd دست خود را مىمكيد؛ يا اگر كودكى در كنارش بود و چيزى در ظرف او باقى مانده بود، آن را پاك مى آكرد. پدرم مى سفره بيرون مىافقتلد و من دنبال آن مىگردم؛ تا حذّى كه خدمتكزار منزل مى خندد [كه
 نعمتهاى فراوانى داده بود؛ امّا آنها ناشكرى كردند و مواد غذايى را بى جهت از ميان بردثد. خدا نيز لطف و بركت خود را از آنان كرڤت و آنان را به قحط مبتلا كرد.ه



范


 كا 6
 (ب)





 صا



 بسيار سنكينى به عهده داشت. او وظيفه داشت پيام خدا را به تام انسانهايى كه در زمان او حضور داشتند و نيز انسانهايى كه تا تا پايان دنيا متولُّد مىشوند، برساند و وآنان را با آفريدكار جهان و برنامهريزى دقيق او براى سعادتشان ـ كه دين نام دارد ـ آشنا كند.
 تا روز قيامت هستند، و برقرارى ارتباط با ميلياردها انسان و قانع كردن ايشان، كارى بس
 كه مردم را به سه روش زيبا به راه خدا دعوت كند؛ روشهايى كه هر انسان آزاده و
 به سوى خداd استفاده از حكمت و دانش و منطق و استدلال بود. آرى، نخستين و مهمترين كام در دعوت به سوى حق، استفاده از منطق صحيح و استدلالهاى حسابشده است
 قرآن و آياتى كه هر آنها به عقل و فكر و انديشه اشاره شده، اين ادعا را اثبات مىكند
 كذشتكان در اين باره پذيرفته نيست. آيات قرآن و سخنان ييشوايان دين، سرشار از دليل

 انسان، بيشتر هدف قرار مىگرفت؛ در اين مرحله، عواطف و احساسات او تحريك
 مىكند كه نيكو باشد و از هر كونه خشونت، برترىجويى، تحقير طرف مقابل، تحريك
 معكوس مىگذارند؛ زيرا مثلاً در حضور ديكران و همراه با تحقير طرف مقابل انجام
 ما، همواره از روى خيرخواهى و با ادب و و احترام و حفظ آبرو و شخصيتت طرف مقابل، او

را نصيحت مىكردند.
 در اينجا، وظيفهى بيشوايان دين، مناظره با اين افراد است تا با بار بحثى عامانها و منطقى، درست بودن دين برايشان ثابت شود. البته اين روش نيز بايد از هر گونه توهين، تحقير،
 دستور مىدهد كه به بهترين روش با مخالفان خود بحث كند. سيرهى ييشوايان دين نيز به خوبى نشان مىدهد كه آن بزركواران با مخالفان خود، عالمانه، قاطعانه، و در عين
 دين خدا آشنا شويم و اطرافيان، همشهريان و همنوعان خود را با اين سه روش زيبا به

