






















 خدا از مسجدالحرام به مسجدالاقصى سفر كرد و در اين مسافرت، برخى از نشانههاى

 همراه جبرئيل(فرشتهى وحى) و در حالى كه بر مركبى بهشتى به نام ״بُراقه" سوار شده بود، از مكّه به سوى مسجدالاقصى حركت كرد و پس از اقامهى فاز و عبادت در مسجدالاقصى، به آسمانها برده شد و در اين سير آسمانى، با برخى از فرشتكان مانند فرشتهى مرگ(عزرائيل) و فرشتهاى كه مأمور نكهبانى از دوزخ است (مالك) و با ارواح
 را با چششان خود ديد و به جايكاه و مقامى رسيد كه هيج مخلوقى حتّى جبرئيل امين ـ كه فرمانده فرشتكان و يكى از نزديكترين مخلوقات به خداست ـ نرسيده بود و يس از آن، بدون واسطهى فرشتهى وحى، با خداى يكانه و بىهمتا سخن كفت.


 به معراج رفته است. به هر حال ـ همان طور كه كفته شد ـ آيات قرآن و روايات
 اينكه علوم مادّى و تجربى قدرت تحليل اين حادثه را ندارند، به هيجوجه در اين اعتقاد ما تأثيرى غىىذارد؛ زيرا علوم ماذى، در محدودهى جهان مادّه ـ آن هم به قدرى كه ما به آن دسترسى داريم - حرفى براى كفتّ دارد؛ در حالى كه فراتر از جهان ماذّه و قوانين حاكم بر آن، جهانى غير ماذى با قوانين خاص خودش وجود دارد. البته فراتر از همهى اين توجيهات، بايد به اين نكته توجّه داشته باشيم كه تمام قوانين ماذى يا غيرماذى جهان را آفريدكار آن وضع كرده و خود او مىتواند آنها را به هر صورت كه صلاح بداند، تغيير دهل، و قرآن كه سخن مستقيم اوست، براى ما دليل محكمىست كه از هر دليل ديكرى



















 يك مدرسهى بزرك قرار دارند. اين مدرسه، دنياست و ما دانشآمورآ آموان آن هستيم. انسان، موجود عجيب و شكفت/نكيزىست كه بدون ترديد بسيارى از مسائل مربوط به او هو هنوز شناخته نشده است. هر هه ما با با وجود خودمان بيشتر آشنا شويم، بهتر مىتوانيم خودمان را حفظ كنيم و به سعادت حقيقى دست يابيم. آيات فراوانى از قرآن كريم، در بارهى

 نيكوكاران باشد، اين نامه در قيامت به دست راستش، و اكر از بدكاران باشل، به دست هيش
داده مىشود.

در آيهى 19 سورهى حاقه مى خوانيم: ״كسى كه نامهى اعمالش به دست راستش داده شود، با سرفرازى و افتخار مى كويد: بياييد و نامهى اعمالم را بخوانيد.ه در آيهى م ب همين سوره آمله است: „كسى كه نامهى اعمالش به دست چیش داده شود، مى كويد: ایكاش نامهى آما اعهالم را به من هُى دادند. در آيهى وع سورهى كهف نيز مى خوانيم: ״ثامهى اعمال هر كسى، در برابر ديدكانش كذاشته مىشود؛ آنكاه افراد كنهكار را مىنيينى كه از آنهه در آن نوشته شده، وحشت




 هيج سخنى و هيج كامى و هيج كارى از او سر نزده مكر اينكه او آن آن را به ياد مى آوردك
 واى بر ما! اين چه كارنامهایست كه هيج كار كوهِك و و بزركى انجام ندادهايم مكر اينك آيه آن را











 بيش از يشش در اعمال و رفتار خويش دقّت كنيم تا فرداى قيامت، همراه كسانى كه نا نامهى اعمالشان به دست راستشان داده مىشود، از خوشحالى فرياد برآوريم: ״بياييد و كارنامهى مرا














 و شيطان نسبت به بيوردكارش بسيار ناسّاسباس بود. $\qquad$
 دارد. مذّتى در دنيا مىمانيم و پس از آن، به عالمى به نام »آخرته منتقل مىشويم.
 ارتباطمان با عالمى كه هر آن هستيم و سرايى كه به آن خواهي اينجا به جهار نكته اشاره مى شود: اـ دنيا و امكانات آن، ابزار رسيدن به آخرت است، و اكر كسى در در دنيا به خدا ايما آيان داشته

 محسوب مىشوند - براى به دست آوردن سعادت آخرت، لازم است؛ امّا مهم اين است است كه
 از مال خود انفاق كند، خانوادهاش را كانون توجّه به خدا و دستورهاى او قرار دهد و از از

 تجارت چرسودى است؛ زيرا انسان به وسيلهى نعمتهاى محدود و پايانیذير دنيا، به نعمتهاى نامحدود و بییاياين آخرت دست مىيانيا


 آرزوى انسان، نامحدود است،و انسان هر چهه بيشتر براى به دست آوردن دنيا بدوده، خستهتر مىشود. از اين رو در روايات پيشوايان دين، دنيا به آب شور دريا تشبيه شده كه شا شخص



 مهمتر است، اينكه دنيايرستان به سبب توجّه افراطى به دنيا و و غفلت از از آخرت، سرمايهى

 مَذْونما مَدحورًا
ץ_ دنياخواهان و آخرتطلبان، هر دو در زندكى دنيايىشان از لطف عمومى خدا برخوردارند




 شواهد اين تفاوتاند. البته دنيا محدود است و تفاوتهاي دراى دنيايى نيز محدود است؛ ولى
 نيست. در روايتى مى خوانيم: »فاصلهى بالاترين درجهى بهشت و يايينترين درجهى آن، به
















وس. از آنچه آكاهى نداریی، بيروى نكن: اين آيه به يكى از مهمترين اصول زندگى اجتماعى اشاره مىكند؛ اصلى كه بىتوجّهى به آن، نتيجهاى جز هرج و مرج اجتماعى و از بين رفتّ روابط انسانى و پيوندهاى عاطفى ندارد. بهراستى اكر اين برنامهى قرآنى بهدقّت اجرا شود، بسيارى از نابسامانىها در جامعه رفع مىشود و بسيارى از مشكلات كه در پی شايعهسازى، جوسازی، قضاوتهاى عجولانه، گمانهاى بیاساس، و اخبار مشكوى و دروغ به وجود مىى آيد، از ميان مردم برچيده مىشود. بر اساس اين آيه، تا زمانى كه انسان به چيزى يقين بيدا نكرده، حق ندارد از آن بيروى كند و آن را براى ديكران بازكويد؛ يا اينكه بر اساس خيال و كمان خود، كسى را محكوم كند و بر ضد او سخن بكويد يا در دادكاه كواهى دهد. قرآن كريم در موارد ديكرى نيز مردم را از يبروى از حدس و كمان نهى كرده است.

در آيهى غץ سورهى يونس مى خوانيم: ״[مشركان، دليل و منطقِ درستى براى اعتقاداتشان ندارند؛ بلكه] فقط از حدس و كمان ييروى مىكنند؛ در حالى كه كمان، انسان را از حق و حقيقت بىنياز فىىكند." پيشوايان ما نيز تأكيد فراوانى بر پيروى از مطالب قطعى و يقينى، و چرهيز از حدس و گمان و خيال كردهاند. در روايتى از امام
 چيزهايى كه مىدانى، فراتر نرود [و تنها چيزى را بگويى كه از درستي آن اطمينان



 كسى كه از برادر ايمانىاش دينداري محكم و راه و روش درست سراغ دارد، به هيجوجه نبايد به سخنان بيهودهى مردم در بارهى او كوش كند. آكاه باشيد! بين حق و باطل، تنها جهار انگشت فاصله وجود دارد." [در اين هنكام، از آن حضرت پرسيدند كه منظورشان از اين سخن چیست؟ آن حضرت، چهار انكشتش را بست و بين گوش و هشم خود قرار داد و فرمود:] »باطل اين است كه بگويى: شنيدم، و حق اين است كه بگويى:






 لاتَفَقَهونَ







.PF تسبيح كائنات: اين آيه، يكى از آيات يِيهيه و سؤالبرانكيز قرآن مجيد است؛ زيرا بهروشنى مىفرمايد كه تمام موجودات، به تسبيح و تقديس خدا

 و عدهاى ديكر بر اين باورند كه تسبيح موجودات، با ״زبان كفتاري است. براى درك بهتر نظر يكم، به هجند مثال توجّه كنيم: يك تابلوى زيبا كه شا شاهكار هنوىست،



 عيب و نقصى پاك مىشمرد. آرى، نظم عالم هستى مىىويد كه آفريدكار آن از هر عيب و نقصى پیاك و صاحب دانش
 كوشههايى از اسرار و رازهاى اين عالم يهناور، حمد و تسبيح عمومى موجود يودات، آشكارتر

 اين بركها نه يك دفتر، كتابها نوشتهاند و وازهايى فراواوان از ساختمان انمان اسرارآميز كوهكترين جزء آن يعنى سلولها تا طبقات هفتكانهى برى و دستكاه تنفسّى آن و و

 مىىند؛ البته تسبيح موجودات ديكر، با الفاظ و كفتارى نيست كه ما انسانها دانها با آن آشنا هستيم؛ بلكه هر موجودى طبق شعور و درى خاص خود، خدا را ستايش مىكند، و همانطور كه اين آيه میفرمايد، ما از هكونكى اين تسبيح و ستايش، آكاه نيستيم



 تو مىكويند روزان و شبان/ ما سميعايم و بصيريم و هُشايم/ با شما نامحرمان ما















"ه. بهترين سخنان را به يكديكر هديه كنيم: سخن كفتن، يكى از ويرگّىهاى جدانشدنى بشر است. انسانها در هر جاى جهان با زبان خاص خود با يكديكر سخن مىگويند و آنجهه را كه در دل دارند، به طرف مقابل منتقل مىكنند. اين نعمت بزرگ الهى امّا مانند مَرَّبىت كه اگر رام باشد، بهترين سوارى را به انسان مىدهد، و اگر به حال خود رها شود، به سوار خود و ديكران آسيب مىرساند. از اين رو قرآن كريم بارها به مسلمانان توصيه كرده كه زبان خود را از سخنان زشت و نادرست حفظ كنند و و با يكديكر به خوبى

سخن بگويند. در آيهى ז^ سورهى بقره مى خوانيم: ״با مردم به نيكى سخن بكُوييد." آيهى ए سورهى مؤمنون مىفرمايد: ״مؤمنان واقعىى كسانى هستند كه از سخنان زشت و بيهوده برهيز مىكنند./ اين آيه نيز به مسلمانان دستور میدهد كه بهترين سخنان را بر زبان خود جارى كنند؛ سخنانى كه از طعنه، دشنام، غيبت، بدكويى، زشتى و بیادادبى پاك باشد و ادب و احترام و نزاكت بر آن سايه بيفكند. به فرمودهى اين آيه، يكى از كمينكاههاى بزرى شيطان، سخن كفتن انسانها با يكديكر است، و او كه دشمن قسمخوردهى انسانهاست، پيوسته تلاش مىكند به وسيلهى سخنان تند و آتشين و چچرطعنه، در ميان بندكان خدا اختلاف و دشمنى بيندازد. جهه بسيار خانوادههاى كرم و صميمى و دوستان پرمحبّت كه به سبب بىادبى و بیثروايیى زبان يى نفر از هم كسستهاند، و چه مشكلات و آشوبهايى كه در ميان كشورها و جوامع به علّت رعايت نكردن ادب در ميان حكمرانان آنها به وجود آمله است. از نظر اسلام، نهتنها مسلمانان با يكديكر، كه با دشمنان خود نيز نبايد با پرخاش و بیادبى سخن بكويند، و بايد در همه حال، ادب و احترام ديكران را حفظ كنند. در روايات مى خوانيم كه حضرت موسى| مأمور بود فرعون كافر و جنايتكار را با بهترين نامش صدا بزند تا شايد در دل تاريك او اثر كند. ييشوايان دين ما نيز به پيروى از سخن خدا، همواره پيروان خود را به رعايت ادب و مهار زبان توصيه كردهاند. در حديثى از امير مؤمنان على الِّلِّهِ مى میوانيم: "زبان، حيوانى وحشىست كه اگر رها شود، مىدرد.< در روايت ديكرى از همين امام آمده است: »سخن بكّييد تا شناخته شويد؛ زيرا انسان، پشت زبانش پنهان است.《 در روايتى
 سخن بكوييد؛ زيرا خداى متعال، كسى را كه بيوسته فحش مىدهد و مسلمانان را لعنت مى مى آيد و افراد باحيا، بردبار و باعفّت را كه هميشه عفّت خود را حفظ مىكنند، دوست








为

 ,

 sis


. آزمايش شدند، سخن مىگويد. نخست، خوابى ست كه خدا به بيامبرش نشان دران داد، و دوم، درختىست كه در قرآن لعنت شده است. ما در قرآن آيهاى كه اين دو پديده را تفسير

 خواب ديد كه بوزينههايى از منبرش بالا و پايين مىروند و مردم را از راه خدا خدا باز داشته،

 و كفت كه به زودى افراد نااهل و كمراهى بر جاى تو مىنشينند و مردم را از راه راست منحرف مىكنند.
در روايات مى خوانيم كه روى كار آمدن سلسلهى چليد بنىاميّه، تعبير اصلى خواب بيامب大َ "درخت لعنتشدهى در قرآن« كه در اين آيه آمده نيز بنىاميّه هستند. آيهى غץ سورهى
 مانند درخت ناهاكىست كه از زمين ريشهكن شده و هيج ثباتى ندارد.، در روا روايات ييشوايان دين مى خوانيم كه سلسلهى بنى|ميّه، فونهى روشنى از اين درخت افرادى كه هيجكاه به خدا و پيامبرش ايمان نداشتند و همواره براى خاموش كردن نور
 بيان كرد و به آنان در مورد آن درخت نفرينشده هشدار داد واد و بارها به مسا مسلمانان نهيب
 برود، بدون هيج ترديدى جامعه به انحراف و نابودى كشيده خواهد شد؛ امًا اسفانكيز


 زمان خليفهى دوّم، حكومت شام به معاوية بن ابىسفيان سپرده شد؛ كسى كه كه به نقل
 در شام باعث شد كه در زمان حكومت امام على كنارهيرى از حكومت شام سريبچى كند و جنگُهاى خونينى را در جامعهى اسلامى به راه اندازد.

چس از شهادت امير مؤمنان على
 از معاويه، يزيد ـ فرزند منحوس او - به خلافت منصوب شد و بزركترين جنايت تاريخ اسلام يعنى كشتار خاندان بيامبرَ از آن به قتل عام و جنايت ردّه در مدينه و سنگباران خانهى خدا رو آن آورد. بيهوده نيست







 Pen










 شکفتانگیيزترين علوم در ميان دانشهاست. پرشماري موجودات زندهاى كه فقط در روى زمين وجود دارند و ما انسانها به آنها دا دسترسى داريم، اين سؤال را در در ذهن هديد











 زمين، برايمان مركبهايى قرار دار داد تا بتوانيم به راحت در هر جا جاى زاي
 اسبهاى تيزرو، شتران بااستقامت و چهاريايايان قوى، همحْنين پديدههايى كه با با فكر خودِ انسانها به وجود آمده است، فونههایاى روشنى از لطف خاص خار خدا
 و اتومبيلهاى راهوار و قطارهاى استوار را داده است؟ دوّمين لطف خاص خلد خدا به

 كوناگونى از آلودگى مىزدايد و سيس با آداب و رسوم خاصّى مى خورده، ما انسانها


 صعودى يا نزولى بى ايايان قدم كذارد، و در صورت يكم، از فرشتكان والامقام برترى يابد، و


 وجود فرشتكان، تنها عقل قرار داده و هيج شهوتى "در آنها وجا وجود ندارد، و ور ور وجود
 هم عقل قرار داده و هم شهوت. پس هر كس كه عق علش بر بر شهوتش بيروز شود، از فرشتكان بهتر است، و هر كس كه شهوتش بر عقلش پيروز شود، از حيوانات خست است.ه بهراستى چچقدر حيف است انسانى كه هنين مورد عنايت خدا خلا قرار كرفته و مىتواند به هنان مقام والايى برسد، خودش را به لذَّات زودكذر دنيا بفروشد. خيشواى آزادكان جهان، على







 .




 با بrex






 آيا حقيقتِ ما، بدن مادْىمان است كه از قدرى كوشت، استخوان، ركا عصب ون و... تشكيل

 سلولهاى بدن ما حتّى سلولهاى مغزمان عوض مىشود؛ در حالى كه خاطرات و و وقايع

 در كتاب خود به اين نكته اشاره كرده و بارها فرموده كه حقيقت انسانى، جيزى فراتر از جسم ماذّى اوست.



 عهده داشته و چس از مرى از بين مىرود. آرى، حقيقتِ ما انسانها، روح ماست كه



 متعفّن بدبو كرفته شده، بيافرينم. يس هنكامى كه [بدن] إو او را درست كردم و از از روح خودم در او دميدم، در برابرش به سجده بيفتيد.ه از اين آيه نيز بهخوبى فهريم فهيده

 كردند، روح الهى او بود؛ صديدهى شكفتانكيز و اسرارآميزى كه بیواسططه به انسانها بخشيده شده و آنان را به موجوداتى بینظير تبديل كرده كه در صورت تربيت صصيح و به كار بردن برنامهى دقيق آفريدكارشان مىتوانند در مسير كمال بـنهايت قرايت رار كيرند.

 روحى دارد كه حقيقت انسانى اوست؛ هيزى كه با مرى بدن هنىميرد و تا ابد زنده خواهد ماند.
 سوال كرده بودند، میفرمايد: ״روح، از امور ويرّهى خداست و واز علم و دانش آن هيز زيادى به شها داده نشده است.ه در هر صورت، اعتقاد به روح و بقاى آنا يكى از از اعتقادات قطعي بيروان اديان آسمانىست و ماذّى ريانرايان (ماترياليستها) كه وجود روح را انكار مىكنند، از تفسير بسيارى از حقايق جهان مانند ديدن خوابهاى راست و ...








 ir آتا






 و (به آنان) بيناست. زيرا الو همولاه به بندكانش آكاه و شما كافىست؛

9P. هيامبرى از خودتان: همه مىدانيم كه خداوند هزاران پيامبر را به سوى انسانها فرستاده تا آنان را از تاريكىهاى جهل و گمراهى بيرون آورند و به نور ايمان و حقيقت
 باد تسخر گرفتند و دروغكويشان شمردند. اين رفتار نادرست مردم با ييامبران، علل متفاوتى داشت؛ ولى به فرمودهى آيات قرآن، مهمترين علت اين بود كه مردم از اينكه
 خدا يك انسان باشد. شايد آنان توقٌ داشتند بيامبر خدا، موجودى آسهانى و خارقالعاده باشد و نه فردى معمول كه مانند آنان غذا مى خورد، ازدواج مىكند، بيمار مىشود و مىميرد. قرآن در آيات متعددى، به اين انديشهى باطل اشاره كرده و سخن مشركان را در اين باره بازگفته است.
 فقط انسانى مانند خودتان است كه مى خواهد بر شها برترى يابد. اگر خدا مى خواست، فرشتكان را [براى هدايت ما] نازل مىكرد." اقوام بىايمانى كه در زمان ييامبرانى

 راه مىرود؟ چرا فرشتهاى بر او نازل نشده تا همراه او مردم را هشدار دهد؟!« آرى، مخالفانِ يِيامبان، انسان بودن فرستادكان خدا را عيب مىىانستندا بسيار مهمّى براى راهڭايان راه سعادت بشر است؛ زيرا كسى مردم را به راه خدا درا دعوت مىكند كه از دردهاى آنان آكاه است و نيازهايشان را كاملاً درك مىكند، و مردم به روشنى حس مىكتند كه مىتوانند در جاى چایى آن انسانِ كامل قدم كذارند. فرض كنيد علّهاى از مردم بايد از جادهى پرييجوخمى عبور كرده، به مقصد مشخّصى برسنل، و براى طي اين راه، به راهنايى راهآشنا نياز دارند. حالا اگر راهغاى اين كروه، اتومبيل تندروى
 افراد اعتراض كرده، از ادامهى حركت خوددارى مىكنند؛ زيرا اتومبيل، بدون خستكى و با سرعت زياد حركت مىكند و از خستكى و كرسنگى مردم خبرى ندارد، و حتّى اكر - به

 نيازهايى دارند، كجا مىتوانند با سرعت حركت كنند و كجا بايد استراحت كنند و به جه مقدار مواد غذايى نياز دارند. يِيامبران، مانند ما به آب، غذا، خواب، تشكيل خانواده و و ... نياز داشتند و بهخوبى از دردها و رنجهاى ما آكاه بودند. خداوند نيز اين انسانهاى پاك را از جنس خودمان براى هدايت ما بركزيد تا ما آنان را سرمشق خود قرار دهيم و مانند















. . . آدمىزاد بخيل: ما انسانها علاوه بر مراقبت از جسم خويش بايد از جان خود نيز مراقبت كنيم تا آفات و امراض روحى و اخلاقى، روح و جان ما را به تباهى نكشد. يكى از آفات مهم اخلاقى براى روح انسان، صفت نايسند »بخل، است. اين آيه به اين صفت نايسند اشاره كرده، مىفرمايد كه اين ويزكى بد، انسانها را به شذّت تهديد مىكند، و اكرَ از خود مراقبت نكنند، به جايى مىرسند كه در صورت داشتن قام منابع رزق و روزى جهان، باز هم از انفاق و دادن مال به ديكران مىترسند؛ زيرا انسانِ پرورشنيافته، بخيل و تنكنظر مىشود. از اين رو قرآن كريم و بيشوايان دين، بارها و با تأكيد فراوان، پيروان حق و كسانى را كه در ييِ تربيت خود هستند، به سخاوت و انفاق مال توصيه كردهاند. بر اساس تعليمات دين، مال و ثروت، امانت خدا در دست انسان است كه روزى از او كرفته مىشود، و بنا بر وعدهى قطعى الهى، دارايى انسان با انفاق و خرج شدن در راه
 صدقه، مال و ثروت را زياد مىكند.ه البتّه سخاوت نهتنها در مورد نيازمندان، بلكه در
 سخى و دست و دلباز را دوست دارد و از شخص بخيل و تنگنظر، ناخشنود است. در روايتى از امام رضا نزديك است، و به مردم هم نزديك است؛ ولى شخص بخيل از خدا دور است، از بهشت دور است و از مردم هم دور است.ه در روايات، غذا دادن به مردم، يكى از محبوبترين كارها نزد خدا برشمرده شده، و حتى سخاوت و دست و دلبازى افراد مشرك، مورد توجّه
 در دوران جاهليت عرب، زبانزد است ـ فرمود: ״به سبب سخاوقّندى پدرت، عذاب شديد از او دفع شد.ه البتّه ذكر اين نكته نيز لازم است كه مهمترين نشانهى سخاوت، هرداختن حقوق واجب دينى ـ مانند خمس و زكات ـ است و كسى كه وظايف خود را انجام فهىدهد و در موارد ديكرى سخاوت دارد، بهرهى زيادى از اين ويزكّى ندارد. در
 جيست؟« حضرت فرمود: »اينكه حقوقى را كه خدا بر تو واجب كرده، از دارايیات خارج كرده، در موارد مشخّص آن هزينه كنى."










, $\qquad$



 در آن خواهند ماند.


 دنيا رحلت فرمود. در طول اين بيستوسه سال، حضرت جرئ جرئيل ـ فرشتهى وحى ـ ـ مرتّب


 قرآنى،. وحى قرآنى، آياتى بوده كه جبرئيل از سوى خدا بر بيامبرئى




 ديكر سابقه نداشته و كتابهاى آسمانى ديكر م مانند تورات و و انجيل ـ يكان ايكباره بر بيامبر زمان نازل شدهاند. از اين رو يهوديان و مسيحيان صدر اسلام و و مشركان بهان آنهانو - بها
 يكباره نازل نَشوشود.
خداوند در اين آيه و آيهى بז سورهى فرقان، به دو علّت مهم نزول تدريجى قرآن آن اشاره
 آن را بر اساس نياز مردم و مصالح مسلمانان، برايشان بازكو كندا جنك، و در زمان صلح، آيات صلح خوانده شان شود، و در هر موقعيتى، آيات متناسب آن؛

 فرمودهى آيهى זr سورهى فرقان اما يكى ديكر از علل نزول تدريجى قرآن آن اين بود كه





 كه قرآن به دو صورت نازل شده، و غير از نزول تدريجى، يك بار بار ديكر در در شب قدر

جز 10 سوره 10 سهن




 ك










 شهرى به نام »افسوس"، پادشاهى به نام »دكيوس" (كه به عربى ״دقيانوس" گفته مىشود)، فرمانروايى داشت. اين پادشاه ذهتنها به خدا ايمان نداشت، بلكه مذعى خدايى
 عمومى، به دقيانوس خبر دادند كه لشكر ايران به روم حمله كرده و وارد مرزهاى آن شده
 جنان بر خود لرزيد كه تاج از سرش به زمين افتاد. در اين هنگام، يكى از شش وزير
 اذّعاى خدايى دارد، هֶنين مىترسد؛ در حالى كه او دقيقاً مانند ديگر انسانهاست. اين جرقه، آتشى به جان تلميخا افكند و چس از در ميان كذاشتن آن با چنج وزير ديكر دير معلوم شد كه آنان نيز مانند تلميخا دجار ترديد و اضطراب شدهاند. بدين ترتيب، آن شش نفر از اعتقاد شركآلود خود دست برداشتند و يس از مدتى، راحت قصرنشينى را رها كرده، براى چاك ماندن از كفر و گمراهى، شهر خود را ترك كفتند. در ميان راه، حوپانى با آنان

 دادند تا به كوهى رسيده، از آن بالا رفتند و در كنار غارى قرار كرفتند. بر در در غار، چششمه و درختان ميوهاى يافتند. از ميوههاى آن درختان خوردند و خرا خود را را از چشممهى آبا
 كه دست و هاهايش را كشوده بود، بر در غار دراز كشيد. در اين حال، خداوند خواب عميقى را بر آنان مسلّط كرد.
 آموزندهاى هستند كه به برخى اشاره مى آشود: الف ـ در آيات • ا و پّا، به اصحاب كهف، "فتيه" - جمع "فتى" (جوانمرد) ـ كفته شده است. در روايتى مى خوانيم كه امام

 يير بودند؛ امّا خدا به سبب ايمانشان به آنان فتيه [جوانمردان] نام داده است. هر كس به خدا ايمان داشته باشد و تقوا بيشه كند، جوانمرد است.ه ب ـ بر اساس آيات با

 كسانى كه به دعوت پروردكار جهان، چاسخ مثبت مىدهند، از لطف او برخوردار مى شوند و در دنيا و آخرت مورد حمايت او قرار مىكيرند. ج - يكى از درسهاى مهم اين آيات، ثرهيز از تقليد كوركورانه است. اصحاب كهف، بىتوجّه به آيين باطل نياكانشان و تفكّر حاكم بر جامعهى زمانشان، در چیى دليل و منطق بودند و از از قوم مشرك خود كله


جز 10 سوره 10 سهن











 طَعَا


 خداى يكانه ايمان آوردند و از محيط آلودهاى كه در آن زندكى مىكردند، هجرت كردند، لطف خدا شامل حالشان شد و دست غيبى او، آنان را به غار امنى رساند. آنان كه از ظلم و ستم حاكمان دلتنى بودند، با خود مىگفتند: آيا زمانى فرا مىرسد كه مردم از شرك و بتهچرستى دست بردارند، و در برتو يكتآرستى، عدل و انصاف در جامعه حاكم شود؟ در آن حال، هنين آرزويى، تنها يك رؤيا بود. با همين افكار، آنان در دلِ غار به خواب رفتند؛ خوابى كه نه يك شب و دو شب، بلكه १٪ با سال طول كشيد و همين امر خارقالعاده باعث شد كه اين سركنشت در آخرين و مهمترين كتاب آسمانى يعنى قرآن نقل شود و در تاريخ جهان ماندكار كردد. البتّه اين خواب بسيار طولانى و مكان آن، ويرّكىهاى جالب توجّى داشته كه نشانكر قدرت خداى بزرك است. نخست اينكه درِ آن غار، به سمت جنوب قرار داشته است؛ به طورى كه از طلوع آفتاب تا غروب آن، نور خورشيد بدان راه مىيافته، و بدين ترتيب، در قّام روز، غار گرما داشته است. البتّه اصحاب كهف، در وسط غار و در جايى قرار داشتهاند كه نور خورشيد مستقيم به آنها نى خورده و آنان تنها از كرماى آن استفاده مىكردهاند تا هـم بدنهايشان سام مباند و هم به سبب تابش مستقيم نور خورشيد، آسيبى به آنان نرسد. دوم اينكه خواب اصحاب كهف، يك خواب عادى و معمول نبوده و چشمانشان در طول مذّت خواب، كاملاً باز بوده است؛ درست همانند يك انسان بيدار. شايد اين حالت استثنايى براى آن بوده كه حيوانات موذى از آنان بترسند و به ايشان نزديك نشوند؛ يا اينكه منظرهى ترسناكى ييدا كنند تا هيج انسانى جرأت نكند به آنان نزديك شود. جالب توجه اينكه در اين مذت طولانى، سگشان دستهايش را بر دهانهى غار دراز كرده بوده و با حالت ترسناكى كه به خود كرفته بوده، از آنان محافظت مىكرده است. همچچنين در اين مذت، به فرمان خدال، بدنهايشان به سمت راست و چپ مىشد تا سام بِانند. به هر حال، اين مذّتِ طولانى سچرى شد و سرانجام روزى آنان از خوابِ چندصدسالهى خود بيدار شدند. البته آن افراد كه از همه چيز بى خبر بودند، خيال مىكردند كه تنها يك روز يا بخشى از يك روز را در غار سپیى كردهاند، و هيج اطّلاعى از دكركونى اوضاع و احوال كشورشان نداشتند. چس يكى از خودشان را مأمور كردند كه به شهر برود و قدرى غذاى پاكيزه تهيه كند. البتّه به او تأكيد كردند كه احتياط كند و مراقب باشد كه هويتش فاش نشود؛ وكرنه دستكير و اعدام مىشوند؛ يا به زور آنان را به آيين شرك و بتپپستى باز مىگردانند و براى هميشه از رستگارى محروم مىكنند.

جز 10 سوره 10 سهن













艮





 كه داستان اسرارآميزشان در تاريخ ثبت شود و و از نسلى به نسل دان ديكر انتقال يابدا واند و صدها سال بر اين منوال كذشت. اكنون سراغ مأمور خريد غذا برويم و ببينيم بر سر او چه آمد. هنكامى كه او او وارد شهر













 میتواند انسانها را إس از مرك زنده كندي به هر حال، مأمور خريد غذا، بهسرعت به غار بار بازكشت و دوستا دوسان خود را را از ماجرا آكاه

 شرك و ظلم - هر قدر هم بهظاهر فراكير باشد - روزى از بين مىرود. آرى، اين قانون

 و يزيديان، شكست و نابودىست. به هر حال، بر اساس روايات، اصحاب كهف كه ماجراي شكفتانكيز خود را فهميدند، از خدا خواستند كه اجازه دهد هو هشم از از اين جهان بووشند و به جوار رحمت حق منتقل شوند. خدا نيز دعايشان را مستجاب فـان فرمود و وان جانهاى پاكشان را به جهان ديكر منتقل كرد. در اين هنكام، منكران مان معاد

 تصميم كرفتند بر در آن غار، عبادتكاهى بسازند تا ياد آن مردان بزركى زنده باند.















^٪. ششان آدميّت: همه با ادب و احترام نشسته بودند و از اينكه مىتوانند چهرهى نورانى ييامبر خدا را مشاهده كنند، لذّت مىبردند. در اين حال، مردى وارد مجلس شد. از ظاهر آراسته و لباسهاى كرانقيمتش بهآسانى فهميده مىشد كه شخص ثروّمّندىست. زمانى نكذشت كه مرد ديكرى وارد شد و درست در كنار مرد ثروتمند نشست؛ البته خيلى با او تفاوت داشت. لباسهاى كهنه و پوسيده و ظاهر ثوليدهى او، خبر از فقر و تنگدستىاش مىداد. مرد ثروقند از اينكه آن مرد كنارش نشسته بود، اخمهايش را درهم كرد و خود را كنار كشيد و بخشى از لباسش را كه زير پاى مرد فقير افتاده بود، با عصبانيت به طرف خود كشيد. ييامبرَ مرد ثروتّند كرد و فرمود: چه شد؟ ترسيدى كه از فقر او چیيزى به تو برسد؟! مرد ثرومّند،
 ترسيدى كه كهنگى لباس او، لباس تو را هم كهنه كند؟! مرد كه از شرمندكى مى خواست
 كار را كردى؟ او كه پاسخى براى كفتّ نداشت، كفت: شيطان، كارهاى زشتم را در نظرم زيبا و كارهاى زيبايم را زشت جلوه داد؛ ولى در مقابل اين اشتباهم حاضرم نيمى از
 مرد فقير چاسخ داد: نه. مرد ثروتمند با تعجُب پرسيد: چجرا؟! و در پاسخ شنيد: مىترسم
 مى خوانيم كه مشركان ثرومّند بارها نزد او آمدند و اعتراض كردند كه چرا با افراد فقير و تنگدست رفت و آمد مىكند، و حتى پيشنهاد كردند كه اكر فقيران را از اطراف خود دور دور كند، به او ايمان آورده، از او حمايت خواهند كرد؛ ولى خدا اين آيات را نازل كرد و با قاطعيت به بيامبرش فرمان داد كه به هيجوجه مسلمانان تنكدست را از كنار خود طرد نكند؛ زيرا اكرهه آنان از مال دنيا هيزى نداشتند، ايمان و عبادتشان از ثروت و اموال نابودشدنى كافران ارزشمندتر بود.

ما نيز كه از پيروان مكتب اسلام و دوستداران بيامبر بزرك آن هستيم، بايد اين نكتهٔ مهم را هميشه به خاطر بسیاريم و در زندكى خود به كار بريم. نكند نزديكان، همسايه، همشهرى و يا هر كسى را كه ايمان و اخلاق خوب و نيكويى دارد، ولى ظاهراً از ثروت كمى برخوردار است، كوهچك و بىارزش بشماريم و يا خداى ناكرده مسخره كنيم.
 اَبَدَدٍ








 وَلَّلَ




YF تا تا غFP. غرور ثروت: در اين آيات، خداوند به سركذشت عبرت|نگيز فرد ثروتندى اشاره مىكند كه مال و ثروت فراوانش، او را چنان مست و مغرور كرده بود كه به چپند و نصيحت هيجكس گوش غنى مىینداشت. او دو باغ سرسبز انگور داشت كه دور تا دور آنها را درختان خرما پوشانده بود و در ميان آن باغها نيز زمين كشاورزي حاصلخيزى وجود داشت و نهرى پپآب روان بود و محصول فراوان و يربركتى از آن باغها و مزرعه به دست مى آمد؛ امّا آن مرد ناسياس، به جاى اينكه خداى نعمتبخش را در نظر بكيرد، خيال مىكرد كه اينهمه نعمت به سبب مقام و ارزش او در اختيارش قرار كرفته و هميشه براى او باقى مىماند. از اين رو به اطرافيان خود فخر مىفروخت؛ مخصوصاً به فرد باايمانى كه كاهى با او نشست و برخاست داشت، مىگفت: مال و ثروت من از تو بيشتر است و حاميان من، نيرومندتر از تو و اطرافيان تو هستند! البتّه جنونِ او به اينجا تحام نَى شد و چون خيال مىكرد كه باغ و دارايىاش هركز از بين نمىرود، بريايى قيامت را هم انكار مىكرد و با خنده مىگفت؛ اگر قيامتى هم باشد، بهتر از اين باغها را خواهم داشت! همنشين باايمان او امًا از سر دوستى و خيرخواهى، او را پند مىداد و لطف خدا را به او يادآورى مىكرد. او به خدايى اشاره مىكرد كه انسان را از ذرّهاى ناچيز آفريده و به موجودى قوى و باشعور تبديل كرده است؛ خدايى كه هيج شريكى ندارد و مّام هستى در اختيار اوست و ثروت و دارايى همكان، از آنِ اوست و او با توجّه به حكمت و مصلحت خود، براى متّى كوتاه در اختيار بندكانش قرار داده است. غرورِ ثروت امٌا هنان در وجا وجود آن مرد ريشه كرده بود كه اين پندها در جانش تأثيرى فىىكذاشت. سرانجام مهلت آن مرد به چايان رسيد و فرمان مجازات او صادر شد. شبى كه هֶدهى سياه تاريكى همه جا را فرا گرفته بود، عذاب الهى نازل شد و صاعقهاى مركبار يا توفانى كوبنده و وحشتناك يا زلزلهاى ويرانكر و هولانكيز در لحظات كوتاهى آن باغهاى پرطراوت و مزرعهى زيبا را در هم كوبيد و چيزى از آن باقى نكذاشت. صبحكاهان كه صاحب باغ مانند هميشه با غرور و خوديسندى براى سركشى به باغهايش آمده بود، بهتزده شد. فیىدانست كه در خواب است يا در بيدارى. قصرهاى خيالاتش يكسره فرو ريخته و خاكستر يأس و نوميدى بر ويرانههاى آن قصرها نشسته بود. در اين هنكام، او از شذّت اندوه، كف دستهايش را به هـم ماليد و به ياد ناسپاسىها و و بى خردىهايش افتاد. آرى، در اين هنگام دريافت كه فرمانروا و سريرست واقعى جهان كيست؛ كسى كه مرگ و حيات همه چیيز به دست اوست و دارايىهاى هر كس، از آنِ اوست. سعدى شيرازى چهه زيبا سروده است: ״بر مال و جمال خويشتن تكيه مكن/ كان را
به شبى برند و اين را به تبى".











 (1)



P9 و P9 P9. اعمال نيكِ ماندكار: زندكى انسانها ـ با همهى تفاوتهايشان ـ از يكى نكاه مانند يكديكر است؛ تولد، كودكى، نوجواني، جوانى، ميانسالى، پيرى و مرى. البته ورود از يك مرحلهى عمر به مرحلهى ديگر، به آرامى و بىسروصدا صورت مىیָیيرد و چندان ملموس نيست. از اين رو خداوند در آيهى PD با فونهاى ساده كه براى همهى ما آشناست، زندكى دنيا را معرفى مىكند. به فرمودهى اين آيه، دنيا مانند زمينىست كه با بارش باران، سبز و حاصلخيز مىشود و در نظر بينندكان جلوه و خودنايى مىكند؛ امّا چس از مذّتى، خزان فرا مىرسد و آن كياهان سرسبز، خشك و شكننده مىشوند؛ به طورى كه بادهاى پاييزى آنها را به اين سو و آن سو مییراكنند. بیشك بسيارى از ما اين پديده را بارها تجربه كردهايم؛ بسيارى از درختان را ديدهايم كه در بهار جوانه مىزنند و در پاييز بركهايشان را از دست مىدهند و در زمستان، مانند تكه چֶوبى خشك و پوسيده مىشوند. آرى، ما نيز يك روز مانند غنجهاى نوشكفته، كودى هستيم؛ بعد همچوون كلى پرطراوت به جوانى مىرسيم؛ سیس مانند كياهان پاييزى، رو به پيرى و ناتوانى مىنهيم؛ و پس از آن، مانند كياهان زمستان، خشك و بىجان مىشويم؛ و چس از چهن صباحى، استخوانهاى پوسيدهمان به خاك تبديل مىشود. اين واقعيتىست كه هیه خوشمان بيايد و هه بدمان بان بيايد، با آن روبهرو هستيم. از اين رو آفريدكار مهربان ما در آيهى \&F به ما يادآورى مىكند كه هرجند دارايى انسان و فرزند و خانوادهاش، دلجسب و دوستداشتنى هستند، دير يا زود از دست
 كه بيشترين تلاش انسان، براى انجام كارهاى شايسته باشد؛ كارهايى كه تا ابد با او همراه هستند و از او جدا فَىشوند. كفتنى اينكه آلَّلِقْيُتُ الصُلِّحُتُ) (اعمال نيكى ماندكار)، همهى
 ماندكار به طور خاص نام برده شده و تأكيد شده كه اين كارها، تأثير ويرّهاى بر سعادت جاودان انسان دارند؛ مانند كفتن برخى از ذكرها، خواندن هاز شب و دوست داشتن اهلبيت ناپيايار معرفى شدهاند، مىتوانند با قرار كرفتن در راه خداى هايدار، به اعمال نيك ماندكار
 مىميرد، كارهايش به پايان مىرسد؛ مكر سه چچيز[كه از آنها سود مىبرد]: ا- فرزند شايستهاى كه براى او دعا كند؛ זـ علم و دانشى كه از خود به جاى كذارد و مردم از آن سود برند؛ ّ٪- صدقهاى كه آثار آن ييوسته ادامه داشته باشد [مانند ساختن درمانكاهها،

جز 10 سوره 10 سهن













 جَ
 داشتن سلامت، و رسيدن به سعادت، به برنامهى دقيق و حسابششدهاى در زندكى نياز دارد. البته بايد دانست كه سعادت انسان فقط مربوط به زندكى دنياى او نيست. اماً اختلاف بزرك انديشمندان در طول تاريخ بر سر اين بوده كه آيا انسانها مىتوانـند خودشان براى زندكىشان برنامهى دقيق و بىعيبى تنظيم كنند و بر اساس آن به سعادت برسند يا نه. طبق نظر ييامبران و دانشمندان توحيدى، تنظيم چنين برنامهاي انسانها محال است؛ زيرا كسى مىتواند براى انسان برنامهى دقيق و بـى ونقصى بنويسد كه از تّام ابعاد وجود او، استعدادها و نقاط ضعف و قوّتِ وى باخبر باشد؛ همريٌنين به خوبى بداند كه انسان در كجا و در چهه مرحلهای از اين جهان واقع شده و جه مراحلى هيش رو دارد. آيا انسانى كه چֶند دهه در دنيا زندكى مى خود نسخهى سعادت ببيهد؟! واقعيت اين است كه تاريخ نيز پاسخ منفى به اين پرسش

از اين رو آفريدكار مهربان انسانها كه از قـام نيازهاى بندكانِ خود آكاه است، برنامهى دقيق و بىنقصى را برايشان فرو فرستاده و به آنان تضمين داده كا كه در در صورت به كار بردن اين برنامه، در دنيا و آخرت به سعادت مىرسند. در آيات 10 و 19 سوروهى مائده
 آن، كسانى را كه از خشنودىاش بيروى كنند، به راههاى سلامت راهناهايى مى ركند و آنان را از تاريكىها خارج كرده، به نور میرساند و به راه راست هدايت مى ركند.، آيهى مورد
 هدايت مردم لازم باشد،] بيان كردهايم." آرى، قرآن با زيباترين روش، آفريدكار هستى را به انسانها شناسانده و آنان را از آفرينش جهان و نيز آموخته كه چچكونه در دنيا زندكى كنند، و راه پيش رويشان را با به روشنى به ايشان نشان داده و موانع راه را برايشان برشمرده است، و در يك كلام، آنهچه را كه انسان براى
 متعال به وسيلهى قرآن مطالبى را نازل كرده كه تحام حقايق را روشن كرده است؛ تا آنجا كه ـ به خدا سوكند ـ هيحع چيزى را كه بندكان خدا به آن نياز دارند، فروكذار نكرده است؛ به طورى كه هيجكس فَىتواند بكّويد: اى كاش اين مطلب [نيز] در قرآن بود؛ مكر آنكه خدا آن را هم در قرآن نازل كرده است.ه البتّه به ياد داشته باشيم كه يكى از مهمترين دستورهاى قرآن، مراجعه به پيشوايان معصوم دين و پيروى از آنان است؛
 آكاهاند. در حقيقت، قرآن هنكامى هدايتگر كامل انسانهاست كه با امام معصوم
 آيندكان و داورى و قانونكزارى در ميان شما، در كتاب خدا آمده است و [البتّه] ما
[اهلبيت] از اين مطالب خبر داريم [نه ديگران].،




 Nosich

 مَحْيَ صَبرًا





 (10) قالَ الَ

 سراغ ندارم. در اين هنگام، به موسى وحى شد كه ما بندهاى داريم كه در مجمعالبحرين(محل اتصال دو خليج عقبه و سوئز) زندكى مىكند و (در برخى موارد) از تو دانشمندتر است.

 به راه افتاد تا به صخرهاى رسيد. در آنجا قدرى خوابيدند. در آن هنكام، ماهى در زنبيل جان كرفت و تكانى خورد و به طور شكفتانگيزى به دريا افتاد. يوشع اين صحنه را ديد؛ ولى
 بامداد راه رفتند. در آن هنكام، موسى لِّلِّلِّا به يوشع كفت: صبحانهمان را بياور كه از اين سفر خسته شديم. يوشع، ماجراى ديروز را براى موسى
 بوديم، و از همان راهى كه آمده بودند، بازكشتند تا به كنار صخره رسيدند. در آنجا، مردى را
 كرد و خود را شناساند و هدفش را از آمدن به آنجا بازكفت. خضر كفت: تو تحمّل با من بودن را ندارى. خدا به من دانشى بخشيده كه به تو نداده، و به تو علمى بخشيده كه به من نداده است. موسى كفت: به خواست خدا خواهى ديد كه من فرد صبورى هستم و تو را نافرمانى فَىنم. خضر كفت: اكر مى خواهى دنبال من بيايى، حق ندارى از كارهايى كه من انجام
 افتادند. يك كشتى آمادهى حركت بود. از سرنشينان كشتى خواستند كه آنها را را نيز سوار كنند. آنها خضر را شناختند و هر دو را رايكان سوار كردند. امًا همين كه آن دو سوار كشتى شدند، خضـر، يكى از تختههاى كشتى را با تيشه گّند. موسى كفت: اينها ما ما را بدون كرا كرايه سوار كردند؛ چرا كشتىشان را سوراخ كردى؟ ممكن است همهى آنها غرق شوند. واقعاً كار
 بازخواست مكن و بر من سخت نكير. سچس از كشتى بياده شدند و در ساحل دريا به راه افتادند. در همين حال، به پسربچهاهى رسيدند كه با بحّههها مشغـول بازى بود. خضر، سر يـسر را كرفت و از بدنش جدا كرد ور و او را كشت. موسى با حيرت ثّام هرسيد: هرا خون بىیناهى را ريختى؟ چه كار ناپسندى كردى! ... .

