,







 (1)




 علمى ـ تفريحى، از يكى از مناطق بكر و دورافتادهى ايران بازديد كنيد و براى رسيدن به آنجا بايد از جاذّههاى صعبالعبورى كه از ميان كوهها، دزّهها، جنكلها وانا و... كذشته، عبور كنيد. بدونشك نغستين وسيلهى مورد نياز شما، نقشهى دقيق و كاملىست كه راه را به خوبى نشان مىدهلد. البته خواندن نقشه كه بسيارى از علايم آن، حالت رمزى و فادين دارد و تنها افراد خاصّى مىتوانند آن را به خوبى بفهمند و براى ديكران توضيح دهند، نيازمند مهارت ويرْاىست. بنابراين شما سراغ نقشهخوان حرفهاى مىرويد و از او كه هم راه را به خوبى مى شناسد و هم با خواندن نقشه كاملاً آشناست، درخواست مىكنيد كه به يارى شها آمده، يشش روى كروهتان شما را به مقصد مورد نظر برساند. البته اين مثال براى نسل قديم كه از وسايل بيشرفتهى امروزى

محروم بودهاند، بسيار آشناتر است.
ما انسانها نيز مقصد مشخّصى داريم كه براى رسيدن به آن بايد از راهى برييجوخم كذر كنيم و خود را از شر راهزنان شيطانصفت نكه داريم و با روحى پاك و سامل به يشکكاه خداى مهربان در بهشت جاودان برسيم. از اين رو خداى بزرى، نقشهى دقيق و كاملى به نام ״قرآن" براى ما فرو فرستاده و راه سعادت را در آن به ما نشان داده است؛ ولى خواندن اين نقشهى كامل، مانند بسيارى از نقشههاى ديكر، به نقشهخوانِ متخصصى نياز دارد كه بدون او، بسيارى از موارد آن به خوبى فهميده هیىشود. نگاهى به تاريخ اسلام و اختلاف نظر مفسّران قرآن، نشاندهندهى اين حقيقت است كه هرجند ظاهر كلمات و جملات قرآن، از نظر ادبيّات عرب، بسيار شيوا و محكم است، معناى بسيارى از آيات آن بدون رمزكشايى ممكن نيست و افراد معمول فهىتوانند معناى
 فرمان مجازات كافران فرا برسل، برايشان موجود زندهاى را از زمين بيرون مىآوريم كه با آنان سخن مىكويد [در مورد اين] كه مردم به آيات و نشانههاى ما يقين نداشتهاند.« مفشَران، اين آيه را به هند كونه تفسير كردهاند؛ امًا حقيقت اين است كه تفسير اين آيه ـ مانند آيات فراوان ديكر - تنها از كسى برمىآيد كه به شكلى فراتر از اشكال معمول، از معناى آيات قرآن خبر داشته و از اشتباه و خطا معصوم باشد. خوشبختانه اين مفسّران بىخطا و نقشهخوانهاى
 عالمان حقيقى قرآن، جهارده معصوم چاكاند كه مسلمانان وظيفه دارند براى آكاهى دقيق از مفاهيم قرآنى، به ايشان مراجعه كنند. اين آيه نيز به همين نكته اشاره كرده، مىفرمايد كه »آكر فَىدانيد، از آكاهان بيرسيده. در روايات فراوانى مىخوانيم كه مهمترين معناى اين آيه،
 الذكره (دانشمندان دينشناس) توضيمات صفحهى FVr را مطالعه فرماييد.
 (1) هاْ











 وَذْكُ
Y. Y. دليل مههُى بر يكانگّى خدا: توحيد و يكانگى خدا، مهمترين اصل اديان آسمانى و نخستين مطلبىست كه قام پيامبران، مردم را به آن دعوت مىكردند. در آيهى هץ همين سوره مىخوانيم: ״ما ييش از تو هيج پيامبرى را نفرستاديم مكر اينكه به او وحى كرديم كه هيج خدايى جز من وجود ندارد؛ بنابراين تنها مرا بپرستيد." البتّه بيامبران براى وحدانيت خدا دلايل متنوعى آوردهاند تا مردم با انديشه در آنها، با عقل خود ـ و نه از روى تقليد و اطاعت محض - به يكى بودن خداى جهان چی ببرند. اين آيه به يكى از للايل مهم يكانگى خدا اشاره مىكند. بر اساس اين آيه، اكر جهان آفرينش، دو يا چند خدا داشته باشد، بىشك نظام آن به هم میريزد و نظمش دهار مشكل مىشود؛ زيرا دو يا هند خدا ـ هر قدر هم دانا باشند ـ در مواردى با هم اختلاف نظر پيدا مىكنند، و همين اختلاف نظر ـ هرجند هم اندك باشد ـ هماهنكى مخلوقات جهان را دهار مشكل مىكند.

فرض كنيد كه امور جارى يى وزارتخانه، بر اساس نظر دولت و زير نظر شخص وزير بهخوبى اداره مىشود و فعّاليتهاى متنوع آن به درستى سامان مىگيرد؛ امّا ناكاه وزير ديكرى از راه مىرسد و تصميم مىكيرد همراه با وزير فعلى و با همان اختياراتِ او، در سامان دادن به اوضاع وزارتخانه مشاركت كند. بدونشك اين دو وزير- هر قدر هم دانا و همفكر باشند ـ در مواردى اختلاف نظر دارند. همين اختلاف نظر، در حركت منظم وزارتخانه مشكل ايجاد مىكند. جهان آفرينش ـ كه بزركىاش تصورشدنى نيست ـ به طور حيرت آورى دقيق و منظم است و تك تك اعضاى آن ـ از اتمهاى نامرئى كُرفته تا كهكشانهاى عظيم ـ كاملاً با يكديكر هماهنگ هستند و دقيقاً بر اساس همين نظم و هماهنگى ست كه دانشمندان، اكتشافات و اختراعات جديد را به ثَر مىرسانند. بهراستى دانشمندانِ فضايى جكونه مىتوانند سفينههاى فضاييما را با دقَّت كامل به فضا بفرستند و قايق ماهنشين آن را دقيقاً در همان محلى كه بيشبينى كردهاند، فرود آورند؛ سپس آن را از آنجا حركت داده، در محلّ پيشبينىشدهاش در زمين بنشانند؟ يا چگونه زمان دقيق خورشيدگرفتكى و ماهكرفتگى را محاسبه مىكنند؟ يا از جاذبهى زمين، قوانين متنوع فيزيكى به دست مىآورند؟ يا مطمتن هستند كه آب در دماى صد درجه بخار مىشود و در دماى صفر درجه يخ مىزند؟ يا تَام نوزادان جهان كه مشكلى برايشان بيش نيامده، چس از 9 ماه به دنيا مىآينل، و جوجهى هر پرندهای، چس از كذراندن زمان مشخّصى، سر از تخم در مىآورد؟ پس تمام اين قوانين و تك تكل اعضاى جهان، كواه اين حقيقتاند كه اين عالم، تنها يك آفريدكار دارد، و خلقت بىانتهاى او، فقط بر اساس تدبير و برنامهريزى بىنقص و كامل وى، و بدون مشاركت احدى ديكر اداره مىشوه.








 Tr







. تا تا Y. هثن مععجزهى علمى قرآن: در قرآن از موضوعات گوناگونى سخن به ميان آمده كه از جملهى اين موضوعات، برخى از مطالب علمىست كه خدا براى آشنايى بندكانش با قدرت و دانش بىایايان خود، در قرآن طرح كرده است؛ مطالبى كه مردم زمان
 خواهد داشت.

آيات مورد بحث به هچد نونه از اين موارد اشاره كرده كه در اينجا سه نكته را توضيح مىدهيم: ا- خداوند در آيهى •r مىفرمايد كه آسمانها و زمين در ابتدا به هم بيوسته بودند و او آنها را از هم باز كرده است. مفسّران در مورد اين آيه نظريات متفاوتى ابراز كردهاند. بسيارى از آنان اعتقاد داشتهاند كه منظور از باز كردن آسمانها و زمين، باريدن باران از ميان ابرها و خارج شدن گياهان از دل زمين بوده است. برخى از آنان امٌا با استفاده از بيشرفتهاى علمى اين نظر را بازگفتهاند كه شايد بههمرييوستكى آسمانها و زمين در اين آيه، اشاره به خلقت آغازين باشد كه طبق نظر دانشمندان، به صورت يك مادّهى بسيار بزرگ و حجيم بوده كه در يى انفجار عظيمى از هم كسسته و به ستاركان و سيّارات بىشمار تبديل شده؛ و بدين ترتيب، آن آسمان و زمينِ بههمبيوسته، از هم باز شده است. 「_ در آيهى •ץ مى خوانيم كه ״هر چيز زندهاى را از آب پديد آوردهايم"، شايد در كذشته، منظور از آب در اين آيه را آب باران مىدانستند؛ ولى امروزه دانشمندان معتقدند كه حيات نخستين بار در درياها جوانه زده، و به همين سبب، آغاز حيات و زندكى را از آب مىدانند. اين موضوع نيز شايان توجّه است كه طبق تحقيقات دانشمندان، قسمت عملهى بدن انسان و بسيارى از حيوانات(حدود •V درصد)، از آب تشكيل شده است. זـ در آيهى Y Y مى خوانيم كه خدا آسمان را سقفى حفاظتشده قرار داده است. امروزه ثابت شده كه جوّ زمين كه به ظاهر از قشر لطيفى از كاز و هوا تشكيل شده، به قدرى محكم و پرمقاومت است كه هر موجود مزاحمى را كه از بيرون به سوى زمين بيايد، نابود مىكند و از كرهى زمين در برابر بمباران شبانهروزي شهابسنگها كه از هر بمبى خطرناكترند، محافظت مىكند.


 عايْتى فَالَسَتَعَجِلوِِ远






 L)





FV. FV. انسان؛ عجول و شتابزدها: ما انسانها - چهه بخواهيم و چه نخواهيم - در محدودهى زمان قرار داريم و از آينده بى خبريم؛ ولى علاقهها و خواستههايى نيز داريم كه دوست داريم هر چه زودتر به آنها برسيم. به همين سبب كاهى بدون توجّه به عواقب يك كار، فقط جون به آن علاقه داريم، در انجام آن شتاب مىكنيم يا با عجله به سوى آن مىرويم. اين شتابزدكى، در بسيارى از موارد، باعث دردسرهاى بزرك و حوادث جبراننايڭيرى مىشود. عجله در رانندگى، عجله در ازدواج، عجله در إعمال خشم ور صدمه رساندن به طرف مقابل، عجله در ارتباط برقرار كردن با ديكران يا قطع رابطه با آنان و ... ، مواردىست كه شايد براى همهى ما اتْفاق افتاده باشد يا داستانهاى عبرتآموزى از آنها شنيده باشيم. قرآن كريم بارها به اين ويركى نايسند انسانها اشاره و افراد عجول را سرزنش كرده است. ييشوايان معصوم ما نيز در روايات فراوانى از عجله و شتابزدگى نهى كردهاند.
 عجله و شتابزدكى، از جانب شيطان است.« در كارهاى خدا هم اگر دقّت كنيم، صبر و حوصلهى پروردكار را بهروشنى در آنها مى بينيم. جوانه زدن يك كل از دل خاك تا زمان رشد و بالندكىاش، به دنيا آمدن يك انسان تا رسيدن به دوران جوانى و ييرى، حركت نرم و زيباى سيّارات و ستاركان در مدار خويش و ...، همكى با كمال صبر و حوصله انجام
 يك لحظه همهى اين كارها را انجام دهد، روش او در انجام كارهايش، بر اساس صبر و حوصله است. حتّى او در مجازات دشمنانش هم شتاب نمىكند و صبر مى اتىند تا شايد آنان توبه كنند و از راه خود بازكردند. در مقابل اما شيطان در كارهايش بسيار عجول و و شتابزده است. بزرگترين فونهى اين شتابزدكى، عجله در قضاوت در مورد حضرت
 حالى كه ارزش آدم به سبب روح الهىاش بود. مىدانيم كه شيطان به علّت همين شتابزدكى، براى هميشه از دركاه خدا رانده شد. ييامبر فرزانهى ما چه زيبا فرموده است: ״مردم فقط: براى شتابزدكى و عجله هلاك مىشوند، و اگر مردم در كارهايشان درنگّ مى كردند، هيجكس هلاك نیىشد.ه آرى، اگر مردم در زمانى كه به فكر كناه، خيانت، آدمكشى، خودكشى و ... مىافتادند، در عاقبت كارشان درنگّ مىكردند، هيجكاه در هاه بدبختى سقوط غفىكردند. در روايت ديكرى از همان حضرت مى خوانيم: "هنگامى كه به كارى تصميم مىگيرى، در بارهى عاقبتش انديشه كن؛ چس اگر آن كار خوب و رشددهنده بود، آن را انجام بده، و اكر بد و گمراهكر بود، از آن دست بكش."


 a













-0. كتابى بربربت: آفريدكار هستى، كتاب خود يعنى قرآن را با ويزُىیهاى كوناكونى توصيف كرده است؛ ويركى هايى مانند مبين(روشنكر) ، مجيد(باشكوه) ، عظيم(بزرى) ،
 خير و بركت« است. در قرآن، پديدههاى متعددى با كلمهى مبارى توصيف شدهاند. كببه، حضرت عيسى هديههاى خدا به جهانيان هستند كه زندكى و حيات را به جسم و جان در اين ميان، هر چديدهاى كه سودش براي مردم بيشتر باشد، مباركتر است و بدونشك هيج چيزى مانند قرآن به انسانها سود نرسانده و و و نخواهد رياند رساند؛ كتابى كه مستقيماً از سوى پروردكار جهان براى بشر فرستاده شده و انسانها را از جهل و تاريكى خارج كرده،

 ثابت مىكند. مردمى كه در توحّش و فقر و جنگ و خون خونريزى به سر مىبردند، در يرتو اين كتابِ مقدّس، به انسانهايى خداشناس، ايثاركر و حقدجو تبديل شديند، و و اين دليل روشنى براى مبارك بودن قرآن است. قرآن به انسانها میآموزد كه براى هجه منظورى به دنيا آمداند و مقصدشان كجاست. به آنان مىآموزد كه آفريدكارشان كيست و وران براى

 دورى از غرور و خوديسندى و خيانت دعوت مىكند. بدراستى كه هزاراران كتاب تأليفى انسانها نيز اثر بینظير اين كتابٍ تكّجلدى را ندارد. البته شرط تاثيركذارى قرآن، بيروى ما از اوست؛ و اگر آن را در كتابخانهاى قرار دهيم و از داز دستورهايش بيروى نكنيم، مانند
 آن عمل فهى بودند، هماكنون حال و روز ديكرى داشتند. برترين قرآنشناس جهان يعنى امير مؤمنان

 "بدانيد كه اين قرآن، خيرخواهىست كه خيانت فیىكند، و راهثايىست كه كمراه فُىكند، و سخذكويىست كه دروغ غفى غويد. هيجكس با قرآن غَىنشيند مكر اينكه

فَجْعَلَهُمرجُذ＇ذا إلّا





而



完

宛







 شانزدهساله بود كه در برابر انعراف قومش ايستاد و آنان را از شر انرك و بتتيرستى نهى كرد. بر اساس آيات اين سوره، او ابتدا از راه منطق وارد شد شد و با با عموى خويش و و قومش

















 بر منطق و عقل ترجيح دادند. از اين رو آتشى بسيار بزرى برافروروختند تا دشمن

 افكندند. در روايات آمده است كه در در اين هنكام، فرشتكان از خدا خدا تقاضا كران كردند كه اين قهرمان توحيد را حفظ كند. صحنهى عجيبى بود. مردم شوقآميز فرياد مىزدند كـد كه شكنندهى بتها براى هميشه نابود مىشود؛ ولى خداى جرای جان، جيز ديكرى مى اخواست. از اين رو قدرت سوزانندكى را از آتش كرفت و در همان حال كا كه شعلههاى آتش به



 جهان را وضع كرده، و اكر صلاح بداند، آنها را تغيير مىدهد.

 عَبْدينَ

 S


 ا إِ


 O




 كفت، به فرزند و نوهى كرامىاش يعنى اسحاق و يعقوب اشاره كرد و از ييامبر همعصرش
 ييشوايانى قرار دادهايم كه مردم را به فرمان ما هدايت مىكنند، و انجام كارهاى خوب و بريا كردن فهاز و دادن زكات را به ايشان وحى كرديم، و آنان هميشه ما را عبادت مىكردند." نكتهى مهم آيه اين است كه آن بيامبران الهى، 》اءّْه" (جمع امام) ناميده شدهاند. مقام نبوّت يعنى دريافت يِيامهاى خدا و رساندن آنها به مردم؛ اما مقام امامت يعنى اجراى دستورها و برنامههاى الهى. آنها در اين مرحله، مربّى انسانها و مجرى احكام خدا هستند و وظيفه دارند محيط پاك و شايستهاى را براى مردم فراهم كنند. وظيفهى يِيامب، نشان دادن راه است، و مأموريت امام، رساندن پيروان به مقصد. چس مقام امامت، مقامى بسيار مهمتر و سنگينتر از مقام نبوّت است؛ هرجند ممكن است برخى از ييامبران ـ مانند حضرت ابراهيمالِّكِّ ـ ـ هر دو مقام را دارا باشند و نيز امكان دارد كه برخى از امامان ـ مانند امامان دوازدهكانهى ما ـ يـيامبر نباشند. آرى، امام، ناخداى كشتى نجات انسانهاست كه به يارى خدال در توفانهاى سهمكين حوادث روزڭار، كسانى را كه از او پيروى كنند، به ساحل نجات مىرساند. امامت، منصبىست كه از سوى خدا به شخصى داده مىشود و تنها او مىیاند چهه كسانى مىتوانند از عهدهى اين مأموريت حساس برآيند. در روايتى از امام هشتم مىخوانيم: "مكُر مردم مىتوانند منزلت حقيقى امامت و جايكاه آن را در امّت اسلامى درى كنند تا مجاز باشند امام را خودشان انتخاب كنند؟ قدر و منزلت امامت، بالاتر از آن است كه افكار مردم، حقيقت آن را درك كند و آراء و نظرياتشان به آن برسد يا امامى را با اختيار
 "یيامبر" و ״دوست" خود قرار داد، به او عطا كرد؛ فضيلتى كه با آن به ابراهيم شرافت ويرهاى بخشيد و ياد و نام او را اعتلا داد... سپس خدا او را بدين صورت گرامى داشت كه امامت را در بيامبان و امامانى كه از نسل خالص و پاك او بودند، قرار داد و فرمود: وَ وَهَبنا لَّةِ إيعِقَ وَ يَعقوبَ نافِلَة..." [و امام آيهى مورد بحث و آيهى قبل آن را تلاوت
位 دو （1）نانح


 unc罒





 M
等


 - نينوا - به سخنان او هيج توجّهى ثىىكردند، و نتيجهى سالها دونا دعوت و تبليغ

 كه با اين قوم لُجباز كمراه چه بايد كرد. مرد عامل اعتقاد داشت كه بايد با با صبر و تحمّل به راه خود ادامه دهنل، و مرد عابد معتقد بود كه ديكر شكيبايى دليلى ندارد و يونس




 شروع به لرزيدن كرد و نهنك غولييكرى سر از آب بيرون آورد و دهانش ران را باز كاز كرد؛ جنانكه كويى مأموريت خاضّى دارد و منتظر شخص معيّنى مست. سرنشينان كشتى كفتند: به نظر مىرسد شخص خاضى در ميان ماست كه بايد طعمهى اين ثهنگك شود. چس قرعه



 برابر خداى بزرك و خلق او بينديشدا








 قوم باايمان خود بازگشت و رهبرى آن جامعهى نجاتيافته را از سر گرفت.

وَ الَّتىَ اَحصرَـنَت فَرجَهـا فَنَفْخنــا فيها مِر. روحنــا
















荌











ع9. نيكىها را مىنويسيم: جهان هستى، بر اساس قوانين آفريدكار دانا و تواناى آن اداره مى شود و علم و دانش، هيزى جز كشف اين قوانين نيست. برخى از اين قوانين را از راه علوم بشرى مانند فيزيى و شيمى مىتوان درى كرد؛ مانند قانون بقاى ماذّه و انرڭى. برخى ديكر امّا از دسترس عقل و حواس بشر دور است و به وسيلهى وحى و ارتباط بعضى از انسانهاى بركزيده - يعنى پيامبران و امامان ـ با عالم غيب فهميده مىشود. يكى از قوانين قطعى خداوند كه در قرآن كريم به آن اشاره شده، »ثبت و ضبط دقيق اعمال انسانهاء است. بر اساس آيات قرآن، تكتك اعرمال انسانها را موجوداتى نامرئى به نام فرشته مىنويسند و در نامهى اعمال هر كس ثبت مىكتنند. اين آيه به اين نكته
 بهدقَّت نوشته مىشود. ييشوايان معصوم ما اين حقيقت را بهخوبى توضيح دادهاند.
 كه در برابر ديد او قرار داريد و زندگىتان به دست او، و جنبش و حركتتان در اختيار اوست. اگر نيتّهايتان را پنهان كنيد، از آن آكاه است، و اگر آشكارش كنيد، آن را مىنويسل، و براى اين كار، ثبتكنندكان كرامى اعمال را كمارده است كه هيج حقّى را از قلم غیىاندازند و هيج دروغ و باطلى را ثبت غهىكنند." در روايت ديكرى مى خوانيم كه آن حضرت از كنار مردى رد شد كه سخنان بىمورد و نامربوط مى كفت. از اين رو فرمود: "إى مرد، تو براى نويسندكان اعمالت، مطالبى را فراهم مىكنى تا بنويسند و براى پروردكارت ببرند؛ بنابراين سخنانى بكو كه به تو مربوط مى شوده، و آنجه را كه به تو ربطى ندارد، رها كن." ثبت اعمال، مطلب هشداردهندهايست. نوشته شدن كارها انسان بدين معناست كه او بايد در دادگاه عدل الهى در برابر تكتك كارهايش پاسخگو باشد؛ ولى از سوى ديكر اين نويد را به ما مىدهد كه هر كار خوبى كه انجام دهيم، به
 بسيارى از كارهاى خوب، مورد بىتوجّهى و بىمِهرى مردم قرار مىكيرد و البته كاه انجامدهندهى آن از ادامهى رفتار خوبش نوميد مىشود؛ ولى اين عكسالعمل از خدا
 پاداش مىدهد. چس چهه نيكوست كه از فرصت نه هیندان طولاني عمر، بهترين فايده را
 مى خوانيم: »انسان مسلمان، سه دوست دارد: نخست، دوستى كه به او مىكويد: من با تو هستم؛ چه زنده باشى و چه بڭیری. اين دوست، اعمالش است. دوّم، دوستى كه به او مى مويد: من تا قبرت با تو هستم. اين يكى، فرزند انسان است. سوّم، دوستى كه به او مىكويد: من تا هنكام مركت با تو هستم. اين دوست، مال و ثروتش است كه يس از

لايَسـمَعوبَ حَسيسَهاُوَهُمُم فيمَا اشتَهَت انَفُسُهُم





 (











 (1.9)
 میى اند. .





٪ ا. سرانجام حكومت زمين: قرنهاست كه تاريخ، حكومت افراد كوناكونى را در حافظهى خود ثبت كرده و مىىند؛ افرادى كه بيشترشان خاطرهى خوشى از خود به جاى نكذاشتند و بر آتش ظلم و قتل و تجاوز و خونريزى و فساد دميدند. ما نيز در زمانى زندكى مىكنيم كه اكثر قدرتهاى بزرگ، با خدا و خدایرستى بيگانهاند و با ظلم و هوايرستى آشنا. شايد اين سؤال در ذهن بسيارى از ما ييش آمله باشد كه فرجام حكومت زمين چه خواهد بود. آيا تا زمانى كه دنيا برياست، حكومت ستمكاران نيز پابرجاست؟ يا اينكه روزى فرا مىرسد كه خورشيد بر زمين چر از عدل و انصاف طلوع مىكند؟ آيا زمانى مى آيد كه انسانها در هوايى تنفّس كنند كه عطر خوبى و مهربانى آن را آكنده باشد؟ پاسخ قرآن به اين سؤال مثبت است. بر اساس اين آيه و آيات ديكرى از قرآن، زمانى خواهد رسيد كه يكتايرستى و عدالت در سراسر زمين حاكم مىشود و نشانههاى شرك و ظلم از زمين محو شده، افراد شايسته، حكومت آن را به دست خواهند كرفت. در احاديث فراوانى از اهلبيتى

 و روايات، سرانجام حكومت جهان به دست شايستكان خواهل افتاد. در روايت معروفى از
 روز هانده باشل، خداوند آن روز را هنان طولانى مىكند تا مرد شايستهاى از خاندان مرا برانگيزد كه صفحهى زمين را ير از عدل و داد كند؛ همانكونه كه از ظلم و جور پر شده باشد."

توجُه به زندكى آخرين بيشواى الهي بشر، از دو جـهت بـسيار مهم است: اـ اعتقاد به امامت آن حضـرت در دوران غيبت و تلاش براى خشنودى ايشان. بر اساس تاريخ، از زمان
 سال قمرى مىكذرد و اعتقاد به زندكى طولانى آن حضرت، تنها در سايهى ايمان به غيب امكانیڭير است. ץـ اعتقاد به ظهور آن حضرت و بريايى عدالت در سراسر زمين به دست ايشان. وجود هنين اعتقادی، تشنگى و انتظارِ فرا رسيدن آن دوران طلايى را در دل و جان انسان پديد مىآورد و به كسب لياقتِ حضور در آن جامعهى هونه و و شايسته تشويق مىكند. از اين رو ايمان به امامت ايشان، يكى از برترين ويركىهاى شيعيان در

 هستند، برترين مردم هر زمانى هستند." همهنين در روايت ديكرى از پيامبر گرامى


هر




 كا


而





ا و r. روزى كه هوش از سرها میروها: اين آيات به يكى از حوادث بزركى كه در آستانهى قيامت رخ میفايد، اشاره كرده و برخى از آثار آن را را به ياد ما آ آورده است؛

 نشود، هنكام وقوع وحشتناك میثاياي، و اكر آمادكى برايش بيدا كند، لذّتبخش و و دلنواز جلوه مىكند. بر اساس اين آيه، رستاخيز با يك انقلاب و تحوّل شديد در عالم هستى بريا مى مشود؛









 آن. در آيات • ا و ال سورهى انسان، از قول افراد نيكوكار مى خوانيم: پما از از روزى عبوس و خشمكين ـ كه سختىاش از جانب خداست ـ ـ میترسيم. خداون اوند نيز آنان را را از شرّ آن




 است: بهشت، جايىست كه: ا- مهمانانش از آنجا فمىروند؛ بــ حال وال و روزشان تغيير









جزء V V سورهنتّ


















11. ايمانى بر لبهى ورتكاه: بر اساس تعليمات اسلام، هر كس كه شهادتين يعنى دو

 اقرار زبانى، پايينترين مرحلهى ايمان است و تا ايمان حقيقى، فاصلهى زيادى دارد؛ زيرا ممكن است شخصى كه به زبان اظهار اسلام مىكند، در دل هيج اعتقادى به آن نداشته باشد و در عمل، از بسيارى از دستورهاى آن سريهچى كند. تاريخ، نام و خاطرهى بسيارى از مسلمانان ظاهرى را به حافظهى خويش سچرده است؛ كسانى كه در لباس اسلام، به هر كناه و جنايتى دست مىزدند و خود را مسلمان معرفى مىكردند؛ ورد ور حالى كـ كه ايمان حقيقى، ايمانىست كه در دل و جان انسان نفوذ كرده و با روح و روان او آميخته باشد؛ چنانكه انسان حاضر نباشد آن را با هيج چيز ديكرى معاوضه كند؛ همانطور كه حاضر نيست قلب و مغزش را با هيز ديكرى معاوضه كند.
خداوند در آيهى Fاسورهى حجرات، از برخى از بياباننشينانِ به ظاهر مسلمان سخن مىگويد كه در يكى از سالهاى قحط و خشكسالى وارد مدينه شدند و به اميد دريافت

 شما ايمان واقعى نياوردهايد؛ بلكه مىتوانيد اذعا كنيد كه اسلام آوردهايد؛ زيرا هنوز ايمان در دللهاى شما وارد نشده و تنها به زبانهايتان جارى شده است. آيهى مورد بحث(11 حج) نيز به همين نكته اشاره كرده، مىفرمايد كه برخى از مردم، محافظهكارانه دين دارند و همواره دين را در كنار منافع خويش مى خواهند؛ مانند كسى كه در كنار لشكر حركت مىكند و منتظر نتيجهى جنگ است؛ اگر پيروزى باشد، جلو مىرود و غنيمت مى خواهد، و اگر شكست باشل، ها به فرار مىگذارد. وضعيّت افراد سستايمان نيز همينگونه است؛ آنان تا زمانى دين را دوست دارند كه منافعشان حفظ شود؛ ولى اگر زمانى ديندارى با منافع ماذىشان موافق نباشل، پنهانى يا آشكارا آن را كنار مىكذارند.
 فرموده است: »[بسيارى از] مردم، بردكان دنيا هستند و دين را با زبانهايشان مزمزه مىكنند. تا زمانى كه زندكىهايشان به خوبى جريان دارد، كرد دين مى چچرخند؛ امّا هنگامى كه با سختىها آزموده شوند، دينداران راستين اندكاند.ه آرىى، اين افراد ـ كه
 حقَانيت آن را روى آوردن دنيا به خويش مىيندارند، و اگر روزى گرفتار مشكلات شوند،
 كرامى ما چهه زيبا فرموده است: نشانههاى اسلام ظاهرى، براى همه آشكار است؛ ولى






 ,




 وَالْ (1)





19 تا غr. لباسى از آتش؛ لباسى از ابريشم: آفرينش انسان، بيچيده و عجيب است، و فرجام او شكفتانكيزتر؛ فرجامى كه ممكن است آتش و عذابهاى دوزخ باشد، يا بهشت و باغهاى پرنعمت آن. اين آيات با بيانى شيوا به كوشههايى از اين دو سرنوشت اشاره مىكند و وضعيت دوستان و دشمنان خدا را در جهان آخرت شرح مىدهد. ابتدا در بارهى دشمنان خدا سخن مىگويد و جهار نوع مجازات برايشان معيّن مىكند. نخست، لباسهايى از آتش است؛ لباسهايى كه به فرمودهى جبرئيل امين، اكر در ميان آسمان و زمين آويزان شود، ساكنان زمين از بوى گّند و حرارت بىمانندش خواهند مُرد! دوّ، آب جوشانىست كه بر سرشان ريخته، و در اثر آن، پوستها و درون بدنشان كداخته مىشود. البتّه بر اساس آيهى هf سورهى نساء، چس از هر بار سوختن و بريان شدن، يوستهاى جديدى بر بدنشان مىرويد تا بار ديكر عذاب آتش را بیشند. سوم، كرزهاى آهنينى كه بر سر و بدنشان فرود مىى آيد و آنها را خُرد مىكند. جهارم، ممنوعيت خروج از هر نوع عذاب و ناراحتى در دوزخ است؛ به طورى كه بر اساس روايات، دوزخيان به اندازهى هفتاد سال به قعر جهنْم چرتاب مىشوند و چس از آنكه براى رهايى از دوزخ، از اين مسير باز مىگردند، دوباره به آن افكنده مىشوند. در حقيقت، اين فرمان حبس ابد، بيش از آنكه جسم دوزخيان را بيازارد، روحشان را عذاب مىدهد. در مقابل اين نكّونبختان كه لحظهاى آسايش ندارند، دوستان خدا با پֶج لطف ويرّهى او روبهرو مىشوند. نخست اينكه خود خدا آنان را به باغهاى سرسبز بهشت وارد مىكند؛ باغهايى كه زير درختانش نهرهاى زلالى جارىست. دوّم و سوّم اينكه با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت مىشوند و لباسى از ابريشم خالص بر تن مىكنند. به اين ترتيب، مردان در بهشت، زيباترين لباسهايى را به تن مىكنند كه در دنيا از آن محروم بودند و دستبندهاى جواهرنشان در دست دارند، و زنان با زينتها و لباسهايى آراسته مىشوند كه هيجّاه با آنهه در دنيا داشتهاند، مقايسهشدنى نيست. در روايت زيبايى از پيامبر
 چشمانشان تحمّل ديدن آن را ندارد و بىشك از شوق نكاه كردن به آن جان خواهند «اد!

البتّه ما هر چهه در بارهى بهشت و دوزخ بشنويم، بسيار پايينتر از واقعيت آن است و ما تنها در حذ درك و فهم ناقص خويش مىتوانيم تصوّرى از آن داشته باشيم. امير مؤمنان
 و آنهه از آخرت است، ديدنش بزركتر از شنيدنش."


园
 ,


 الشُّجوِ
 مَا (ax)





 از فروع دهُانهى دين، ״حج" است، و بر هر مسلمانى واجب است كه در صورت توانايى، دستكم يك بار در عمرش به مكّه رود و اعمال حج را به جا با آورد. اين آيات به تاريخهֶهى حج و برخى از وظايف حجكزاران و منافع حج اشاره مىكند. ابتدا داستان تجديد بناى كعبه را مىگويد و، به زمانى اشاره مىكند كه خداوند محلّ خانهى كعبه را
 ركوع و سجود در آنجا دارند، پیاك كند؛ بدين صورت كه باد تندى وزيد و خاكهايى را را كه روى ويرانههاى كعبه ريخته شده بود، كنار زد و محلّ آن را آشكار كرد. يس حضرت

 را براى انجام اعمال حج دعوت كند. او عرض كرد: خدايا، صداى من به كوش همهى مردم
 مكانى كه هماكنون به »مقام ابراهيم" معروف است، ايستاد و انكشت بر كوش خود كذاشت و رو به سوى شرق و غرب كرد و ندا داد: ای مردم، حج خانهى كعبه بر شما
 همكان رساند.
اكنون نيز به وسيلهى آخرين بيام خدا ـ يعنى قرآن ـ آن ندا به كوش ما رسيده است. آرى،
 دور و نزديك نزد او بيايند و با انسان كامل و راه و رسم و سخنان توحيدىاش آشنا شوند و با شركت در مراسم حج، منافع ماذّى و معنوى آن را مشاهده كنند. برخى از آن منافع، اينهاست: اـ انسان در حج از علاقههاى دنيايى فاصله مىكيرد و شهرت و ثروت و مقام و لباسهاى رنكارنگش را كنارى كذاشته، با يوشيدن لباس سفيد احرام به ياد مىآورد كه او چيزى جز بندهى كوچک خدا نيست كه برخى از امتيازات ماذى در دورانى كوتاه به
 و فداكارىهاى ييشوايان دين در اين سرزمين، بيش از ييش از زندكى روزمرّهاش فاصله مىكيرد و مىفهمد كه مهمترين مقصد يك انسان مسلمان، بندكى خدا و حفظ دينش است. rـ همحنين مسلمانان با حضور در كنار يكديكر، فرصتى براى تبادل اطلاعات و كفتوكوهاى فرهنگى پيدا مىكتند و حتى مىتوانند چس از انجام مراسم حج، به معاملات حلال و هرسود اقتصادى با هم رو كنند. Fــ در كنار اينها، شكوهِ سياسى امّت



 القَكوبِ










 E


Yץ. ثهادهاى اسلام: دين اسلام، برنامههاى متنوعى را براى رشد مسلمانان پيشنهاد كرده است؛ امّا در ميان اين برنامهها، برخى كلىتر هستند و همحچون سرفصل موضوعات يك كتاب، مهم به نظر مىى آيند. در واقع مىتوان اين نوع برنامهها را „هادهاى دين خداهِ (ََعَّرَاللهِّ) برشمرد؛ برنامههايى كه در نخستين برخورد با آيين اسلام، توجّهبرانكيزند. بدون شك يكى از مهمترين فادهاى اسلام، توجّه به كعبه، صفا و مروه و جايكامهاى حج است؛ مكانهاى باشكوهى كه هر ساله ميليونها مسلمان بدانها توجّه مىكنند، و اعمال عبادى آنان در كنار اين مكانها اجرا و پذيرفته مىشود. البته اسلام فادهاى مهم ديكرى نيز دارد كه بايد مورد توجّه و بزرگداشت مسلمانان قرار كيرد. مثلاً قبور ييشوايان دين، از فادهاى مهم اسلام است كه بزرگ داشت اين مكانهاى مقدّس و زيارت آنها، از اهمّيت فراوانى برخوردار است. در روايات معصومين كإِّهِّفُ، تأكيد


 پيشوايان دين بوده است.

اين آيه در جملهى كوتاهى به يك حقيقت بسيار مهم اشاره مىكند؛ حقيقتى كه توجّه به آن، هرده از يك راز مهم برمىدارد. به فرمودهى اين آيه، بزرگداشتِ فادهاى اسلام، كارى واجب و لازم است؛ ولى منشأ اين بزرگداشت بايد توجّه به خدا و جلب رضايت او باشد، و نه ريا و خودنهايى. آرى، بسيارى اوقات، افراد متظاهر و رياكار، به تعظيم و بزرگداشت شعاير الهى دست مىزنند؛ ولى سعى و تلاش ايشان، از قلبى خالص و باتقوا سرجشمه نكّرفته است؛ بلكه از دل و جانى برخاسته كه نيتتهاى غير الهى مانند كسب شهرت و مقام و خودنايى به مردم در آن جاى دارد. در حديثى مىخوانيم كه پيامبر كرامى اسلام
 است كه با اخلاص و تقوا همراه و از هر گونه ريا و خودهايى پاك باشد.












 وَبئُ


7.ع. چشمهاى بيثاء دل هاى نابينا: در اين آيه و آيات مشابه آن، انسانها به دقّت و توجّه در آثار باستانى و ويرانههاى قصرها و خانههايى كه از جبّاران و ستمكارانِ كذشته به جاى مانده، دعوت شدهاند تا به خوبى با آنها آشنا شوند و يس از آن در دل و جان خويش اين نكته را بررسى كنند كه اين افراد هه انجامى يافتهاند؛ كسانى كه با ثروت مردم، قصـرها ساختند، و با اشك جشم آنان، باغهايشان را سيراب كردند، و بر آهِ دل آنان، برجهايشان را بنا كردند؛ ولى اكنون از آنان خبرى نيست. بدنهايشان كه در ناز و نعمت به سر مىبرد، هماكنون پوسيده، و قصرها و باغهايشان به ويرانهاى تبديل شده يا در اختيار عذهى ديكرىست. آنان هماكنون سالهاست كه از اين نعمتهاى كذرا جدا شدهاند و ارواح پليدشان در شكنجهكاه دوزخ عذاب مىشود. قرآن چه زيبا مىفرمايد: ״په بسيار باغها و چشمهها كه از خود به جاى كذاشتند؛ و زراعتها و قصرهاى زيبا و كرانقيمت؛ و نعمتهاى فراوان ديگر كه در آن غرق بودند! هنين بود ماجراى آنان، و ما ثروت و قدرت آنان را [از ايشان گرفتيم و] به اقوام ديگرى ارث داديم." بهراستى بررسى اين حقيقت، انسان را به چه نتيجهای مىرساند؟ آيا جز اين است كه زندكى دنيايى - هر قدر هم پر زرق و برق و طولانى باشد - روزى به پايان مىرسد و از انسان كرفته مىشود؟ آيا لذّت هنددهساله، ارزش ظلم و بيداد و كناهى را دارد كه فرجامش هزاران سال رنج و زحمت خواهد بود؟ آرى، بهراستى اكر انسان از ابزار شناخت خود ـ مانند جشم و كوش خويش ـ بهخوبى بهره كيرد و حقايق جهان را دريافت كند و بهدرستى از آنها نتيجه كيرد ، آيا باز هم دهار اشتباهات كذشتكان مىشود؟ البته مشكل اين است كه كاهى اين ابزار شناخت، در پیى كناه، غرور و تكبّر، ظلم و فساد و لجاجتِ با حق و حقيقت از كار مىافتد و توانايى تحليل و نتيجهكيرى صحيح انسان از دست میرود. در اين حال، چشمههاى انسان به ظاهر مىبيند و گوشهايش به ظاهر مىشنود؛ ولى چشم و كوش دلش كور و كر شده و دارندهاش از انسانيّت خويش سقوط
 است." در روايت ديگرى از همان حضرت مى خوانيم: ״هنكامى كه خدا بخواهد در حق بندهاى نيكى كند، هشمان قلب او را مىگشايد تا چیيزهايى را كه از او پنهان بوده،



 .












وع و ^ع. يك روز و هزار سالل براى خدا يكسان است: بر اساس آيات قرآن، بيامبران خدا دو وظيفهى مهم داشتند:ا- بشارت افراد باايمان و نيكوكار به رحمت الهى و بهشت ابدى
 سورهى انعام مىخوانيم: "ما بيامبان را بشارتدهنده و هشداردهنده مىڤرستيم." ييامبر اسلام نيز مانند انبياى كذشته، مردم را به عذاب الهى هشدار مىداد و و به ياد كافران و كنهكاران میآورد كه كفر و كناه، خشم خدا را برمىانكيزد و به دوزخ و عذابهاى طاقتفرساى آن منجر مىشود؛ امّا بسيارى از كافران، به جاى پيروى از دعوت

 مأمور آوردن عذاب نيز هست.
پس مسخرهآميز و توهينكنان از او مى خواستند كه در آوردن عذاب الهى شتاب كند و هر هیه زودتر آن را بر سرشان فرود آورد! خداى بزرگ در هاسخ اين درخواست ابلهانهى كافران، به بيامبر خويش دستور داد كه به آنان بكويد: زياد عجله نكنيد؛ خداوند هركز از وعدهى خود تخلّف نىىكند. كسى عجله مىكند كه مىترسد فرصت از دستش برود و امكاناتش قّام شود؛ امّا براى خدايى كه از ازل تا ابد بر هر كارى توانا بوده و هست، عجله معنا ندارد و او هر زمان كه اراده كند، مىتواند وعدههايش را عملى كند. براى او يك ساعت و يك روز و يك سال تفاوتى ندارد؛ زيرا هزار سال از سالهايى كه ما
 براى مسخره كردن اين درخواست را مىكنند، بايد بدانند كه عذاب در انتظار آنهاست و دير يا زود سراغشان مى آيد، و اكر مهلتى به آنان داده شود، فرصتى براى بيدارى آنان و تجديد نظر در رفتارشان است؛ ولى بايد بدانند كه يس از نزول عذاب، درهاى توبه كاملاً بسته مىشود و ديكر راهى به سوى نجات وجود ندارد. آرى، يكى از صفات خداه »حليم" است. حليم به كسى كفته مىشود كه در مجازات عجله فهىكند و آن را به تأخير مىاندازد. خداوند بارها خودش را با اين صفت معرّفى كرده و به ديكران فههانده كه بنا ندارد كسانى را كه از فرمانش سرييچیى مىكنند، بلافاصله عذاب كند؛ زيرا خواست قطعى او اين است كه انسانها در دنيا با اراده و اختيار خود، راه خوب و بد را انتخاب كنند و به مزّدهها و هشدارهايى كه بيامبرانش از غيب براى آنان مىآورند، ايمان آورند (يؤُمِنونَ بِالغَيب) اكر مردم بلافاصله و پس از هر گناهى عذاب مىشدند، ديكر از ترس عذابِ فورى دست به كارهاى بد فیىزدند، و نه به سبب ايمان به وعدههاى خدا هر آ آينده. از اين رو خداوند به مردم مهلت داده است تا شايد در فرصت زندكىشان توبه كنند، و اگر

 ورك

 ,

 1010

 لَعَفْوُّ غَـَفورُ
 (i)




^ه و 09. يֶاداش چإيدارى در راه حق: قرآن كريم و ييشوايان دين براى كسانى كه هر راه خدا به شهادت مىرسند، چاداش فراوانى ذكر كردهاند؛ پֶاداشى كه هر كس آرزوى رسيدن به آن را مىكند. ممكن است اين سؤال در ذهن برخى ايجاد شود كه افراد باايمان و
 به هاداش الهى به شهدا برسند. تاريخ حكايت مىكند كه اين سؤال براى برخى از
 خدا، ما دريافتهايم كه خدا پهه پاداشى به شهيدان مىدهد. ما نيز مانند آنان همراه شما
 داشت؟ در اين هنكام، خدا اين دو آيه را نازل كرد و به مسلمانان پاسخ داد داد كه هر دو كروه، از نعمتهاى فراوان الهى برخوردارند، و مهم اين است كه انسان در ر راه خدا قدم بردارد و پايدار باشد و در همين راه جان دهد؛ چهه از طريق شهادت باشد و هیه از طريق مرگ طبيعى.
يشيوايان معصوم ما نيز به اين نكته توجّه داده و يِيروانشان را به هايدارى بر اعتقاد حق و انجام دقيق وظايفشان توصيه كردهاند. بر اساس آموزههاى دين، مسلمانان در هر زمان وظيفهى خاصى دارند كه در صورت عمل به آن وظيفه، مشمول لطف و رحمت الهى

 روايتى مى خوانيم كه امير مؤمنان على فَىانست، به برخى از يارانش كه هواى جنگى و جهاد را در سر داشتند، فرموه: ״[فعلاً] آرام باشيد و بر سختىها صبر كنيد و دستان و شمشيرهايتان را به هواى آنچه زبانهايتان مىگويد، حركت ندهيد، و چيزى را كه خدا زود آمدنش را براى شما
 حالى كه چروردكار و پيامبرش و اهلبيت ييامبرش را آنطور كه شايسته است، بشناسل، شهيد مرده است و پاداشش بر عهدهى خداست و سزاوار كرفّن پیاداش كارهاى شايستهایست كه نتّتش را كرده، و پָاداش نيّت او، مانند پاداش بركشيدن شمشير خواهد بود. بر اساس روايات اهلبيت بر ولايت و امامت آن حضرت ثابتقدم بمانند، همحֶون مجاهدان و شهيدان در راه خدا
 به درستى بشناسد، زود فرا رسيدن يا تأخير زمان ظهور، به او زيانى نهى كسى ست كه با حضرت مهدى اندكى مكث كرد و فرموه: »بلكه مانند كسىست كه همراه آن حضرت بجنكّد؛ بلكه به



 (0)





 تَحْتَلَفِونَ




而

 )
.TV . هر امّتى عبادتى ويثره دارد: دين، برنامهایست كه خدا براى رشد و كمال انسانها در نظر كرفته است. مىدانيم كه هر يك از بيامبران اولوالعزم براى مردم زمان خود از از سوى خدا دين و برنامهى جديدى آوردهاند؛ برنامهاى كه با ييشرفت انسانها و تكامل درك و وري خرد آنان، از برنامهى ييشين كاملتر بود؛ مانند برنام
 اولوالعزم، يكى پس از ديكرى، دين كاملترى مى آوردند، و براى همين، برخى از عباد احكام دين جديد، با دين قبلى تفاوت داشت. البتّه اصول تمامى اديان، مانند اعتقاد به يكانگى خدا و بريايى قيامت، يكى بود و هست؛ تا اينكه زمان عرضهى كاملترين دين
 آخرين برنامهى آسمانى را از سوى خداى جهان به مردم عرضه كرد. بىشك اين برنامه، با برنامههاى ييامبران قبل مانند دين حضرت موسى است؛ امّا مخالفان يِيامبرَ مى مردند كه هرا عبادتهاى دين شما با عبادتهاى اديان آسمانى ديكر متفاوت است؛ مكر همهى اديان آسمانى از سوى خدا نيامده است.
 مصلحتشان، عبادتى ويرْه قرار داديم كه خدا را طبق آن عبادت مىكردند؛ بـد بنابراين كافران نبايد در مورد اين مطلب با تو بحث و جدل كنند؛ زيرا خدا از مصالح بندكانش آكاهتر است. آرى، مهم اين است كه هر كس در هر زمان بر اساس دين مشخّصشدهى دوران درانش زندگى كند و با آمدن دين جديد، برنامهى قبلى را رها كرده، برنامهى جديد را به كار

 چس از بعثت آن حضرت، ديكر دين جديدى نخواهد آمد. بنا بر آنهَه كفته شد، باقى ماندن بر اديان آسمانى ديكر ـ حتى اگر تحريف نشده باشند - يس از بعثت حضرت
 كلى تحريف شده، بهروشنى مشخص است. نكاهى به كتابهاى تورات و انجيل كنونى نشان مىدهلد كه بخش عمدهاى از اين كتابها با حقيقت مخالف است. مطالب شركآميز و خلاف توحيد، توهين به پيامبران و نسبت دادن كناه و فحشا به آن افراد پاك و معصوم، هونههاى آشكار تصريف است. همهجنين نوع نيايش و عبادت كنونى مسيحيان و يهوديان، شاهد بيكانكى آنها با عبادت حقيقى خداوند جهان است. براى مثال، آيا اعتراف به كناهان و فروختّ آنها به ارباب كليسا و تجمّع در كليسا ـ آن هم تنها يك روز در هفته - را مىتوان با عبادت چرمحتوايى مانند هاز كه هر روز در پنج نوبت بركزار




共



 V


 ك كـx


 (9)

كرده . پـد نكتهى مهم: اين آيه ـ كه آخرين آيهى سورهى حج است ـ به نكات مهمّى اشاره كرده كه سه نكته از آنها را توضيح مىدهيم: اـ آنگّونه كه شايسته است، در راه خدا بكوشيد: معناى اصلى "جهاد"، تلاش و كوشش است، و به جنگ و كارزار از اين جهت جهاد كفته مىشود كه با تلاش و كوششِ فراوانى همراه است. خداوند در اين آيه به افراد باايمان دستور مىدهد كه تا مىتوانند، در راه خدا كوشش كنند. اين دستور، هر نوع تلاش و كوششى را در بر مىگيرد؛ مانند تلاش براى انجام نيكىها و مبارزه با هوسهاى سركش و بيكار با دشمنان ظالم و ستمكر. نكتهى مهم اين دستور اين است كه خداوند براى ما مسلمانان، حساب جداكانهاى باز كرده و از ما توقِّى ويرٌه دارد. او مى خواهد كه ما هدف اصلى زندكىمان را كسب خشنودى او و تلاش و كوشش در راه او بدانيم(فِّن اللِّهُ). بهراستى اكر ما از هنكامى كه از خواب بـرمى خيزيم، بـا اين هـدف به كـار و فعَاليَـت روزانـهى خويـش رو كـنـيم، چها زندگى چرمعنا و زيبـايى خواهيم داشـت. ץـ در دين اسلام، دستورى فراتر از طاقت افراد
 شعار اسلامى و قاعدهى فقهى بدل شده است. بر اساس اين جمله، دستورهاى دين اسلام، با فطرت و توان انسانها كاملاً منطبق است و در اين دين هيج دستورى وجود ندارد كه انسانها با انجام آن به رنج و زحمت طاقتفرسا دجار شوند يا از عهدهى آن برنيايند. براى هونه، تكليف روزه ـ كه يكى از واجبات دين است ـ از دوش افر الفراد بيمار برداشته شده، و حج، تنها بر كسانى واجب است كه توانايى بركزارى آن را دارند. همحْنين افراد بيمار، كور، لنگ، بير و ناتوان، از شركت در جهاد معافاند، و نيز كسانى كه توانايى ايستاده خواندن غاز را ندارند، مىتوانند آن را نشسته، يا اگر فَى توانند، خوابيده بخوانند. البتّه اين بدان معنا نيست كه انجام وظايف دينى، زحمت ندارد؛ بلكه بدين معناست كه در اسلام، دستورهاى غير ممكن يا طاقتفرسا وجود ندارد. ٪ـ ابراهيم، چدر امّت است:

 خدا) برشمرد و فرزندان معنوى خود معرّفى كرد. قرآن براى اين بيامبر الهی، مقام و

 مبارزه با شرى، تسليم شدن در برابر دستورهاى دشوار خدا مانند رها كردن زن و فرزند در بيابان بىآبوعلف مكه و قربان كردن فرزند كوچچى خود و همحچنين اخلاص فوقالعاده و بىنظير آن مرد الهى، سرمشق مناسبى براى مُام كسانىست كه مى مخواهند

