.








 Jo



 واحِحَّة

- *. خداياء قوم من قرآن را رها كردند!: خداوند در آيات اين سوره بـه بعضى از حـوادث قيامت اشاره مىفرمايد؛ حوادثى مانند ديده شدن فرشتكان، نابود شدن كارهـاى دشـمنان خدا، قرار كرفتن دوستان خدا در بهترين جايكاه در بهشت، شـكافته شـدن آسـمان و فـرود آمدن فرشتكان، حال و روز سخت كافران و يـشيمانىشـان از كنشـته، و »ااظهـار نـاراحتى
 بيامبر خدا و بهترين بندهى او، در بيشگاهش مىايستد و از مردمى كه به قرآن بىاعتنايى كرده و به آن توجّه نكردهاند، با ناراحتى ياد مىكند. آن رهبر الهى، بيستوسـه سـال رنـج كشيد، كتك خورد، توهين شل، در محاصرهى اقتصادى قرار كرفت، عزيـزانش را از دسـت داد، از زادكاهش هجرت كرد و جهاد كرد، و خلاصه، هر مصيبتى را به جان خريد تـا ييـام خدا را به مردم برساند و به وسيلهى آن، ايشان را از هاه جهل و نادانى نجات دهــد و در آسمان علم و روشنى به بَرواز درآورد. يیيامى كه اكنون پيش روى ماست و راه سعادت را براى ما توضيح مىدهل، راهنمايىسـت كه هر كس آن را بيش روى خود قرار دهد و به آن عمل كند، بهشت جاودان را به دسـت مى آورد، و هر كس به آن چشت كند، به سوى دوزخ رهسچار مىشود. متأشَفانه امّا بـسيارى از مردم با اين تحفهى آسمانى برخورد مناسبى نكردند و به آن بىاعتنـايى كردنـد. اگـر از كافران و مخالفـان اسـلام ــكه قـرآن را از اصـل دروغ مـىشـمرند ــبــنريم، بـسيارى از مسلمانان نيز به قرآن جفا كردهاند. كروهى از آنان اصلاً با قـرآن كـارى ندارنـد، و جمعى ديكر آن را در گوشهاى از خانه يا بر سر سفرهى عقد و هفتسين و... مىگذارند. كروهى هـم آن را بـا صــداى زيبـا مـى خواننـد؛ ولى بـه معـانى ارجمنـدش تـوجّهى ندارنــد و بـهـ دستورهايش عمل فیىكند. شايد اندكى از مسلمانان قرآن را مرتّب مى خوانند و در معانى آن مىانديشند، و از همه مهمتر، به دستورهايش عمل مىكنـنـ. آرى، ايـن واقعيـت تلـخ


 چيز به خدا شكايت مىكنند: مسجدى كه به سبب توجّه نكردن مردم و فاز نخواندن در آن به ويرانهاى تبديل شده است؛ دانشمندى كه در ميان افراد نادان قـرار دارد و از علـم او بهرهاى برده غهى شـود؛ و قرآنى كـه رهـا شــده و غبـار بـر روى آن نشـسته و خوانـده

园


 را ياورش قرار دادیِم كه همر اه او باششل.هr





 وَّ آصی


















 بى يايان نعمتهايش غرق كرد؛ ولى مردم بتچپرست و مـشرك، بـه جـاى اقـرار بـه وجـود

 خوشبختى خويش را از آنان تقاضا كردند؛ خدايانى مانند الههى باران، الهـهى بـا بـاد، الهـهـى آتش، الههى روزى، الههى جنك و ... . از اين رو، نخستين مأموريت قمام بيـامبران، دعـوت


 او را بيرستند؛ اين بت خطرناك، »هواى نفس انسانه است؛ يعنى خواسـتههـا و اميـال او كه به سبب بىتوجّهى و مراقبت نكردن انسان، هنان در قلمرو وجودش قدرت مـى كه رهبر درونى او ـ يعنى عقل و انديشهاش ـ را سرنكون مـىكنتــن و و بـر وجـود او مـسلّا مىشوند و قواى انـسان را در اختيـار خـود كرفتـه، هـر طـور كـه بخواهنــد، او را بــه كـار مىكيرند. البته اين اميال و خواستهها، ابزارىست كـه آفريـدكار فرزانـه در ور وجـود انـسان

 فرمانروايى عقل قرار داشته باشند، و اكر از تسلّط او خارج شوند، مىتوانند هر نوع كناه
 ييروى كند و بى آنكه به توصيهى بيشواى درونى خود ـ يعنى عقل - و يـيـوايان بيرونـى



 شايد افرادى را ديده يا حال و روزشان را شنيده باشيد كه هڭكونـه بـه سـبـب هوايرسـتى و اطاعت از خشم و شهوت، به كناهان و جنايتهـاى بزرگى دسـت زده و سـعادت دنيـا و و



 شهاست/ حونكه آن بت، مار، و اين بت، ازدرهاست"،















 معمّاهاى دشوارى در آن نوشته شده و به شها اجازه دادهانـد بـراى حـل آنهــا از هــر راه ممكن استفاده كنيد. بدون شك شما دو راه بيشتر نداريد: اـ به كار كرفتّ فكر و انديـشه
 ״تفگّر و انديشيدن براى رسيدن به پاسخ سؤالات و پيدا كردن راهحلهاه و »كـوش كـردن به سخنان كسانى كه از پاسحخها و راهحلهــا آگـاهانـدش، تنهـا راههـاى رسـيدنِ انـسان بـه حقيقت است. از اين رو خداوند در قرآن، بندكان خويش را به هر دو راه توصـيه كـرده و از آنان خواسته كه عقلهاى خود را به كار گيرند، يا به سخن دانايـان كـوش فــرا دهنــد، و نيز در مورد به كار نبستن عقل و كوش نكردن بـه سـخن دانايـان، هـشدار داده اسـت. در حقيقت آنهه انسانهــا را از حيوانـات جـدا مـىكـــد، همـين قـدرت تـشخيص درسـت از نادرست و حق از باطل است، و اگر اين ويزگُى در انسانى وجود نداشـته باشـلد، ديگـر بـا حيوانات تفاوتى نخواهد داشت. اين آيه در اين باره مىىويد كه بيروى از هوا و هوس، راههـاى فهـم حقيقـت را بـه روى انسان مىبندد و او را از انديشيدن به حقايق يا شنيدن آن از دانايان باز مـىدارد؛ از ايـن

 فَّىتوانند حقيقتى را درك كنند؛ ولى هوإيرستان نخواستهاند كه درك كنند؛ 「ــ جهاريايـان، حـساب و كتـابى ندارنــد؛ ولـى چنــين افـرادى بايــد در يـيـشكاه خــدا پاسـخخكـو باشــنـ؛
 مفيد است؛ ولى افـراد هوإثرسـت و كـوردل، هيـزى جـز مـصيبت و ننـگ بـراى جامعـهى انسانها ندارند و انسانهاى بسيارى، آرامش و زندكى شان را بـه سـبب هوايرسـتى چانـين
 افرادى بسيار خطرناكاند؛ هـ چهاريايايان از برنامهاى كه خدا به طور غريزى برايشان معين كرده، پيروى مىكنند؛ ولى چنين افـرادى از برنامـهاى كـه خــدا بـراى سـعادت ابـدىشـان فرستاده، پيروى غىى جنان مىنايند كه هستند؛ ولى هوايرستانِ كركصفت معمولاً خود را در زير چهرهاى زيبا جنهـان مـىكننــد و جنايـت و كناهــان خـويش را توجيـه كــرده، گـاهى وظيفـهى الهـى برمىشمرند! بىسبب نيست كه خداوند در آيهى Y M سورهى انفال، افرادى را كه نه عقـلـ خود را به كار مىیيرند و نـه حـاضر بـه شــيلدن سـخن حـق هـستند، "بــترين جنبنـده"






 sper 1,





 (10)


شو تـا SV. فـروتن در يـيشكاه خـداه متواضـع در برابـر مـردم: ايـن آيـات، بـه برخـى از ويزكىهاى »عبادالرحمن" (بندكان خاص خدا) اشاره مىكند؛ صـفات ممتـازى كـه آنـان را نزد خدا و خلق خدا محبوب مىىنـد و در سـعادت دنيـا و آخرتـشان تأثير ويـرَّاى دارد. برخى از آن صفات چنين است: اـ تواضع: نخستين ويزگى بنـدكان خـاص خـدا، تواضـع و فروتنىست. آنان كه خود را در ييشگاه عظمت خدا هيج مىدانند و والاترين افتخارشـان بندكى اوست، هركز در برابر بندكان خـدا تكـبر فــىورزنـد و در ميـان مـردم بـا تواضـع و


 دوستان خدا، افراد بردبار و صبورى هستند كه با توهين افراد نادان و كمخرد از كـوره در فَىروند. آنان در برابر سخنان توهينآميزِ جاهلان سكوت مىكنند و وقت كرانبهاى خـود را به مشاجره و بحث با آنان تلف غَىكنند. در حديثى مى خوانيم كه روزى چس از سخنان
 در اين هنكام، مردم از شــتّت خـشم بـه او حملـه كردنـد تـا او را بـه قتـل رسـانند؛ ولـى

 عبادتهاى شبانهى آنهاست. آنان شبها را تا به صبح به خواب و غفلت نمىكذرانــد و بخشى از شب را به هاز و راز و نياز بـا خـدا ســـرى مـىكنــد و از خــدا مـى خواهنـد كـه سرانجام شوم كافران - يعنى آتش دوزخ - را از ايشان دور كند. fــ ميانهروى در هزينههـا: دوستان خدا نيز مانند همهى مردم، هزينههايى در زنـدكى دارنـد؛ هزينـههـاى خـانواده، مهمانىها، صدقات، مسافرت و ... ؛ ولى آنان نه اهل اسراف و ريخت و پاش هستند و نــه افراد بخيل و تنـىنظر؛ بلكه انسانهـايى بـافكر هـستند كـه هـر هزينـهاى را بـا دقّت و
 مشتى سنگريزه از زمين برداشت و محكم در دست گرفت و فرمود: ״اين سختكيـرى و بخل است." سپس مشت ديكرى برداشت و هنان دست خود را كشود كـه همـهى آن بـه روى زمين ريخـت و فرمـود: »ايـن اسراف و زيـادهروىسـت." بـار سـوم، مـشت ديكرى برداشت و كمى دست خود را كشود؛ به كونهاى كه قدرى فرو ريخت و قدرى در دسـتش





 رحي
 مَّوْوا
 هَهَ Mne $=$

 فيهاهَحَحْنَ











 خوبى ادامه دهد. ايـن واقعيـت هنكـامى روشـن مـىشـود كـه برخـى از از اسـباب و علـلـ،


 ديكر برايشان ثابت مىشود كه اسباب و علل از دستـشان خـارج اسـت و بايــد بـه خــداى سببساز اميد داشته باشند.

 مشكلى برخورد كرده باشيم. يكى از دلايل مهم توصيهى دين در مورد شروع هر هر كارى بـا بـا
 موضوع اشاره مىكند و مىفرمايد كه اكر شما به خدا توجّه نداشته باشـيد و و بـه دركـا ونـاه او


 براى دعا جايكاه بسيار والايى معرفى كرده و آن را يكى از بهترين و محبـوبتـرين كارهـا






 نيز در دست دارد.ه البتّه بايد به ياد داشته باشـيم كـه معنـاى دعـا، تنبلى و دسـت روى روى
 و فعاليَتى كه در كنار آن، خدايى مورد توجّه قرار دارد كـه قــام علـل و اسـباب در اختيـار

جزء 19 سورهشُقَاء 7 (
,












 (iv (1) وin Cosice
 يحرى مهربان كه بزركترين آرزويش، رشد و شكوفايى فرزندانش است؛ يا طبيبى ماهر كه براى درمان بيمارانش مىكوشد؛ يا معلّمى دلـسوز كـه از بيـشــرفت دانـشآمـوزان خـوب، خوشحال، و از شكست دانشآموزان ضعيف، ناراحت اسـت. او بـا اخلاقى وصـفنانیـير، مردم را به سعادتشان دعوت مىىرد. البته او در جاى خود ننشسته بود تا ديكران سراغش
 داروها و مداواها را عرضه مىكرد. او براى اثبـات ادعـايش معجزاتى آورد؛ معجزاتى كـه
 خواندند و به او تهمت شاعرى زدنــد؛ و كروهـى كفتـــد: رهـايش كنيـد كـه عقـلـل از سرش
 بى بران بود كه با اين سيلها آلوده نى شد؛؛ بلكه به سبب فرجام تلخى كه در انتظار خود آنها بود. هر بار كه قومش آزار و اذيـت را از حـد مـى آكذراندنـد و تـوهين مـىكردنــد و كاهى او را مورد ضرب و شتم هم قرار مىدادند، به دركاه خدا روى مىكـرد و مـىگفت:
 نزديك بود جان دهد. از اين رو خدا يِيام فرستاد كه »محمّده با خودت په مى آكنى؟ نكند كه مى خواهى براى كفر و تكذيب اينها، خودت را به هلاكت بيندازى؟ ما قرآن را بر تـو


جانت را از دست بدهى!".
 انسانها بود؛ هدايت من، تو و تكـتكى انسانهاى روى زمين. ايـن هــــايت امـا بـه عامـل
 انسانها براى هدايت شدن، بود. آرى، خداى بزرك مى خواست و مى خواهد كه انسانهــا خودشان راه خود را انتخاب كنند و با اختيار و انتخاب خويش و با جـشمانى بـاز بـه اوج آسمانها ير كشند؛ يا اكـر بـه اعـماق دزرههـاى جهـل و تـاريكى افتادنــد، بـاز بـه انتخـاب خودشان باشد. از اين رو خداوند بارها در قرآن به يـيـامبرش
 خدا مبتنى بر اختيار انسانهاست و ايمان اجبارى فايدهاى ندارد. آيهى مورد بحث نيز به آن بزرگمرد تاريخ و آن چدر دلسوز و مهربان دلدارى مىدهد كه »إى رسول عزيز، مبـادا خود را از اندوه اينكه ايمان فهى آورند، به هلاكت انـدازیى. اكـر بخـواهيم، از آسـمان بـر آنها معجزه نازل مىكنيم تا در برابر آن با خوارى و فروتنى سر فرود آورند."

جزء 19 سورهشُعَاه 7 7



 إنَ كُنُّ










 نشان دادن چچند معجزهى الهى به او اشاره كرده است. در بـين نكات ايـن آيـات، بـه دو
 معصوم بوده و ييش از برانگيخته شدن، مرتكب كناهى نشدهاند؛ زيرا يـيامبران، مـسئوليتِ رهبرى همهجانبهى مردم را بر عهده داشتهاند، و مردم نيز موظّف بودهاند كه بدون چون و هرا از آنان اطاعت كنند. اگر امًا مردم از پيامبرانشان كناهى سراغ داشـته باشـنـد، حـاضر
 مىدهند كه آنان در رساندن پيامهاى خـدا و دسـتورهاى او نيـز دجـار اشـتباه شـوند. بــه همين علّت، خداوند به پيامبرانش چنان آكاهى و علمى بخشيده كه خود را با آن از كـنـاه حفظ مىكنند؛ همانكونه كه ما با آكاهى از آلـودكى خـاك يـا هــر هيـز كثيـف ديكـر، از خوردن آن پرهيز مىكنيم.
 ستمكار كفت: »من آن كار را در حالى انجام دادم كـه از ضـالين بـودم." در اينجـا شـايد

 كمراه نيست؛ بلكه منظور، شخصىست كه از عاقبت كـار خـود خـبر نــدارد. در حقيقـت،
 شخص ستمكرى كلاويز شد و در آن دعوا ـ بدون اينكه قصد كشتين او را داشته باشــد ـ بـا ضربهى مشتى كه به او زد، او را از پایى درآورد و بنابراين مرتكـب هـيـج كنـاهى نـشد. آن حضـرت امّا در آن موقع فَىدانـست كـه ايـن مـاجرا، باعث زيـر و رو شــن زنــدكى او و
 فرعون فرمود كه من از عاقبت كار خود خبر نداشتم و نمىدانستم كه دفـاع از آن شـخص

 فرعونيان رفت. يكى از آن معجزات كه در اين آيه نيز آمده، ״يد بيـاء«(دسـت سـفيد و
 دست در كريبان خـود كـرد و آن را بيـرون آورد؛ در آن هنكام، دسـت آن حضرت هنـان مىدرخشيد كه نكاه به آن ممكن نبود؛ همانطور كه نكاه به خورشيد امكان ندارد.

جزء 19 سورهشُعَاه 7 7






 كَ



 كَ لَشِرَدْمَةِ قَليلونَ (1)


 اين آيات به يكى از حوادث عجيب و شكفتانگيز اين داستان يعنى ״ايجاد تحوّلى عميقا


 و در همان ابتدا، نورِ دعـوت او را خـاموش كنـد. در حقيقـت، جـادوكران فرعـونى، نـوكـ



 از كذشتهى خويش چشيماناند، و در برابر تهديد فرعون به مرك، با نهايت شجان

 ساعت يا كمتر به بهترين ياوران او تبديل شدند.



















 امروز را به فردا بيفكنيم.















 خود را يافتيم كه هنين می كردند,


 ~و











 درست است. البتّه روشن است كه سهم و نقش هر يك از آنهــا در سـاختّن خانـها، متفـاوت

ساختمان جهان هستى نيز به فرمان خداى بزرك ساخته شـده اسـت؛ امٌا خـا خواسـت آفريـدكار









 نانى به كف آرى و به غفلت نخورى،. آرى، بناى خدا بر اين است كه جهـان را بـه وسـيلهى
 را جز با واسطههاى مخصوص آن انجام دهد، پرهيز دارد.، در آيات مورد بحث مـى مـوانيم

 قيامت] زنده مىكند." بىشك حضرت ابراهيم مىدانست كه خدا خدا مستقيماً به او غذا و و آب





 كنند و بيمارانهان را شفا بخشند. از سوى ديكر، همين درخواستها را از خدا نيـز مـىـكنـيم؛




جزء 19 سورهشُعَاه 7 7
 النَعِيمِ يُبعَعْوَنَ

 (1)








 وَأَطيعونِ

 ويرڭكىهاى آن را توضيح مىدهد و بعضى از صـحنههـايش را بـراى مـا ترسـيم مـىكنـد؛ سرنوشتى قطعى كه دير يا زود با آن روبهرو خواهيم شد. در اينجا به هند نكتـه از نكات اين آيات اشاره مىكنيم: اـ آنجه در قيامت فايده دارد: در آيات M و و 19 مى خـوانيم كـه مال و فرزند ـ هر قدر زياد هم باشد ــدر قيامت فايدهاى ندارد و تنها چـيـز مفيـد در آن روز، دل و جان پاك و سام است؛ دل و جانى كه از شرك و ريا، غرور و تكبّر، كينه و حسد و هر صفت ناشايستى یاكى بوده، سرشار از عشق و محبّت به خـدا باشـد. بـهراسـتى اكـر مردم اين حقيقت را باور مىكردند، باز هم حاضر مىشدند براى كـسب مـال و مقـام بـه يكديكر دروغ بكويند، از هم متنفّر شوند و به كناه و خيانت آلوده شـوند؟ rــ بـهـت را نزديك مى آورند: در آيهى •q مى خوانيم كه در قيامت، بهشت را براى هرهيزكاران نزديـيك مىآورند. اين مطلب، نشاندهندهى مقام بسيار والاى آنان است؛ زيرا نفرموده كه آنان به بهشت نزديك مىشوند؛ بلكه آنان همحون ميهمانان عزيزى هستند كه آب كوارا و غـناى آى
 دوزخيان با افسوس خواهند كفت: ״ما نه كسى را داريم كه بـرايمان شـفاعت كنـد و نــه دوست مهربانى داريم كه به فريادمان برسد.ه؛ جهه اينكه آنـان تمـام درهـاى اميـد را بــه

روى خود بستهاند و در زندكى دنيايىشان، با آكاهى از حقيقت، آن را انكار مىكردند. از اين آيات فهميده مىشود كه در قيامت، شفاعت وجود دارد و برخـى از افـراد بـايمان كه به سبب اشتباهاتى كرفتار هستند، شفاعت مىشوند؛ در حالى كه كـافران لجـوج از آن
 امامـان هـستنـد، و دوسـتان صميمى(صديق حميم)، افراد باايمانى هستند كه بـا مؤمنـان دوستى داشتهاند و قيامت نيز براى آنان در نزد خدا شفاعت خواهند كرد. Fـ ا ای كاش بـاز
 همنشينى با شياطين و نوميدى از هر نوع شفاعت و ميانجىگرى، با افـسوس مـىگوينـد:

 روزىست كه همهى انسانها در آن حسـرت مى خورند: كافران حسرت مى خورند كه هــرا
 شـدند، و مؤمنـان حسرت مـى خورنـد كـه هــرا از بوسـتان دنيـا بيـشتر توشـه نجيدنـد تـا نعمتهاى بيشترى داشته باشند. چس چهه خوب است كـه قـدر كـوهر نـاب عمـر خـود را بيش از بيش بدانيم و از دوران كوتاه و كذراى زندگى، بهترين بهره را بريم.

جزء 19 سورهشُعَاه 7 7
 لَوَشَعُرونَ




 عادُ لمُرسَلينَ




 وَوجنّتِ وَعُيونِ .
 مىشوند. البتّه برخورد مردم با اين رهبران بزرگ، يكسان نبوده و نيست، و ارزشهايى كهـ در ذهن و جان مردم ريشه كرده، در نوع مواجهه با دعـوت يــامبران، اثـر مـستقيم دارد. يكى از اين ارزشها، عدالتخواهى و ظلمستيزىست. از اين رو معمولاً افراد كمدرآمـل و تهىدست كه از ظلم حاكمان ستمكار و بىعدالتىىهاى ثروتَندان تجاوزكر خسته شدهاند، زودتر به يِيامبران پاسخ مثبت مىدهند، و در مقابل، اقشار قدرمّند و ثروتمندى كه با ظلم و تجاوز به قدرت و ثروت رسيدهاند و بزرگترين ارزش در چششمانشان، پول و مقام است، در برابر بيامبران به شذَت موضع مى و اعلام كرده كه ارزشهاى مطرح در اديان آسمانى، غيـر از ارزشهــاى صـاحبان قـدرت و ثروت است. اين آيات به همين نكته اشاره مىكند و بيان مىفرمايد كه از زمان نخـستين

بيامبر اولواالعزم - يعنى حضرت نوحفالِّكِلِّ - اين دركيرى فكرى وجود داشته است.
 آوردند و كفتند: آيا در حالى به تـو ايـمان آوريـم كـه افـراد يـست و حقيـر از تـو يـيـروى مى منند؟ در حقيقت، منظور آنها اين بود كه يك رهبر بزرك بايد شأن اجتماعى خـورش را حفظ كند و با افراد والامقام معاشرت داشته باشد؛ نه بـا افـراد خـوار و بـىارزشـ البتــه اصل اين سخن درست بود؛ ولى اشكال كار اين است كه آنها در معناى حقارت و هـستى
 نظر خدا، ملاك حقارت و پستى، كفر و بىايمانى و آلودكى بـه كناهـان و كارهـاى زشـت
 را از خود طرد نخواهم كرد؛ هرچند فقير و ناتوان باشند. از آيات قرآن اسـتفاده مـىشـود
 سورهى كهف به بيامبر خويش فرموده است: ״همراه با كسانى باش كه پروردكـار خـود را صبح و عصر مى خوانند[عبادت مىكننــ] و در پـى خـشنودى او هــستند، و هركـز بـراى زيورهاى دنيا، چشهان خود را از آنها بر مكير، و از كـسانى كـه قلبـشان را از يـا يـاد خـود غافل كردهايم، اطاعت مكن؛ همانها كه از هواى نفس يــروى كردنــد و در كارهايـشان،
 كمدرآمد داشت و همواره با آنان نشست و برخاست مىكرد و همراه آنان غذا مى خـورد.





 فَا
 (is) وَتَنَحِتونَ
 وَلايُصِلِحونَ


我


 دادنِّ مردم به لطف و رحمت خدا و »بيم دادنِّ، آنان از خشم و عـذاب او بـوده اسـت. در آيهى FA سورهى انعام مى خوانيم: „ما يِيامبان را فقط براى بشارت دادن و بـيم داد وادن فرسـتاديم.« در حقيقت ايـن دو وظيفـهى مهـم، توجيـهـكرِ يـيـروي مـردم از دسـتورهاى




 اميد قرار دارند؛ بيم از نافرمانى خدا و فرجام دردناك آن، و اميد به فرمانبـردارى از از خــدا
 زيرا خود را در ييشكاه خداي مهربان مىبينند كه مىتواند كناهانشان را ببخشد و آنـان را
 ادامه غَىدهند و خود را از خشم و عذاب خدا در امان فیىدانند؛ زيرا مىدانند كه خدا با هيجكس خويشاوندى ندارد تا در برابر نافرمانىاش بىتفاوت باشد.




 خود ادامه مىدهل و هيج تصميمى براى تغيير حال و روزش همىكيرد؛ درست مانـنـ قـوم

 كرفتار شدند. البته خداوند نهتنها مردم عادى، بلكه بهترين بنـدهى خـويش يعنـى بيـامبر
 يروردكارم سرييچى كنم، از عذاب روزى بزركى مىترسم./ از اين رو پيشوايان دين نيز بـهـ
 داشتند، بيشتر از همه به لطف خدا اميـد داشـتند و از خـشم او مـىترسـيدند. بـركهــاى

 زيبا فرموده است: »آيا به شما بكويم كه فرد بسيار دانا و خردمند كيست؛ كسى كه مردم

جزء 19 سورهشُقَاه 7 7






 الْلَاعَجْوِّا

 لَيْكَحِ المُرسَّلينَ رَسوولُ آمينُ







 بايمان با ديدن يا شنيدن يك كناه و كار زشت، از آن كار احــنـا



 بكند، كارى ساختكى و بیثمر كرده است.

 تنفّر دارد. علاوه بر قرآن كريم، هيشوايان معصوم ما نيز تأكيد فراوانى بر لزوم تنفـّـر قلبى

 مى خوانيم: „هر كس در هنكام انجام كارى حضور نداشته ولى از آن خشنود باشله مانثن كسى ست كه حضور داشته و آن را انجام داده است.، در حديث ديكرى از اميـر مؤمنـان




 رويتان مىبينيد[و بىتفاوت مى كذريد]؟ او عرض كرد: »فدايت شوم؛ ديكر هيجكس از
 [مستقيماًّ كشته باشد يا در كشتن كمك كرده باشد؟ مكر نشنيدهاى كـه خـدا [در قـرآنـ]



 بدين علت قاتل شمرده شدند كه به كشته شدن بيامبران كذشتها [توسّط پدرانشان] راضى


 عدالتخخواهان جهان لازم است كه از ظلم ستمكران در هر جاى دنيا ابراز تنفًر كنند.

جزء 19 سورهشُشَاء 77










 روزى بزد (195) CNDId


 ~~~寝



 "~ 4

 رانبيتند، بهه آن ايمان فُقآورند.



آن اهتا 19ه. توصيفى از قرآن: قرآن كريم، آخرين بيام مستقيم خدا به بششر است و يـس





























 وسيلهى ترجمههاى خوبِ قرآن، با معانى والا و انسانسازش آشنا شود.

جزء 19 سورهشُعَاه 7 7



这

 الِّنَّ بَرَيْ
 (il) السَّميجُ العَليمُ

 وادِ دَهيميانونَ
 IN
(4)
(4.4)
M. MF

 فرمان داد كه مأموريتش را آشـكار كنـد. در نخـستين مرحلـه، آن حضرت مـأمور شـد كـهـ خويشاوندان نزديك خود را به اسلام فرا خواند. از اين رو چهل نفر از بستگان نزديكش را
 كه با ران كوسفندى، آبكوشت بیزد.

 اين مقدار غذا سير مىشوند؛ ولى بـه خواسـت خــا و معجـزهآسـا همـهـى مهمانـان غـذا
 آن حضـرت و انديشه در بارهى اين معجزهى عجيب فرياد زد: »اين مرد، شما را با اين كار

 كرد. سچس فرموه: ای فرزندان عبدالططلّب، من از سوى خـدا مـأمور شـدامام كـه شـها را از از
 تسليم شويد و از من اطاعت كنيد تا هدايت شويد. آنكاه فرمود: چها كسى بـا مـا مـن پـيـيمان
 خانوادهام باشد؟ سكوت سنگينى بر جمعيت حاكم شده بود كه ناگهان صداى نوجوانى از


 اين (نوجوان)، وارث و ياور من است، و چس از من، جانشين من در ميان شماسـت. آنگـاه
 از جا برخاستند و با خنده و مسخره به ابوطالب كفتند: از پسرت اطاعت كـن وا كـن كـه رهـبرت شده است! البته آنان هیىدانـستند كهه بـساط شرك و كفرشـان بـه زودي و و بـراى هميـشه
 كه شيعه و سنّى نقل كردهاند، علاوه بر دلايل فراوان ديكر ـ مانند غدير خم ـ دليل بسيار




, $\qquad$










 سوَ



 خوب و بد، درست و غلط و زشت و و زيبا را میفهمد، و و به وسيلهى اختيار، يكى از آن آن دو را را























 كناهان آنان را به خوبىىها تبديل مىكتند، و خدا بسيار آمرزينده و مهربان استا است.،























 ييامبران معمولاً با معجزات و مسائل شكفتانكيز همراه بوده، بدون شك، زندكى هيجيك، شكفتانكيزتر از زندكى حضرت سليمان نبوده است. آيات قرآن به خوبى نشان مىدهد كه او فرمانروايی مقتدر بوده كه امكانات بسيار عجيبى در اختيار داشته و حوادث شكفتانكيزى در دوران عمرش یديد آمده است. بر اساس آيهى عا سورهى سبأ، مرك او نيز به نحو عجيبى



 لشكر قدرقّند سليمان اشاره مىكند و مىفرمايد كه سیاهيان او از سه كُروه تشكيل مىشدند: انسانها، جنيان و ثرندكان. ذكر اين نكته لازم است كه خداونده جنّيان را به تسخير
 البته ما اطلّاعات زيادى در مورد جنَيان و نحوهى تسخير شدنشان نداريم؛ ولى چون قرآن به

 فرمانروايى سليمان اشاره مىكند. طبق اين آيات، لشكر عظيم و قدرتّند سليمان، در يكى از
 سرزمين در كجا قرار دارد. برخى آن را در شام، بعضى در طاثف، و كروهى در يمن مىدادن

 حالى كه متوجه نيستند، شما را زير پاهايشان لِه كنند. سليمان امّا كه از زبان جانوران آكاه بود، سخن او را شنيد و از خوشحالى لطف ويرّهى پروردكار به خودش، لبخندى به صورتش نشست. البته او هركز به قدرت خويش مغرور نشد؛ بلكه با تواضع و فروتنى از خدا خواست كه توفيق شكركزاري نعمتهايى را كه به او و يدر و مادرش دادر داده، عنايت فرمايد و او او را يارى كند تا در مذت زندكىاش، كارهاى شايسته و پسنديده انجام دهد، و زندكى او را با همنشينيِ بندكان شايستهى خويش به انجام رساند. سيس به بازديد از لشكر پرندكان رو كرد؛ امّا در اين بازديد، جاى هدهد را خالى ديد؛ پرندهى باهوشى كه همكان به زيركى او اعتراف مىكنند.
 باشد؛ و الًا به شذّت تنبيه مىشود، و حتّى اكر كارى انجام داده باشد كه مستحقً اعدام باشل،





 ع










بץ تا مr. فرمانروايى شعفتانكيز سليهان-ז: مذت زيادى نكذشت كه هدهد بازكشت و البته مىبايست دليل موجّهى براى غيبتش ارايه مىكرد. هدهد كه مىىانست سليمان اهل چایلوسى و بىعدالتى نيست و در قلمرو فرمانروايىاش مىتوان به راحت اظهار نظر كرد، به سليمان كفت: خبرى برايت آوردهام كه از آن بىاطَلاعى؛ خبرى قطعى از سرزمين سبا (سرزمينى كه هماكنون در يمن و در فاصلهى صدوبيست كيلومترى صنعا - پايتخت آن كشور قرار دارد.). يچادشاه آن سرزمين، زنىست كه امكانات فراوانى براى حكومت دارد و تاج و تخت بسيار عظيم و مجلّلى نيز در اختيارش است. متأسّفانه اما آنها بار به جاى خدار آى جهانآفرين كه از قام اسرار هستى آكاه است و فرمانروايى جهان در اختيار اوست، خورشيد
 جلوه داده كه از رفتار جاهلانهى خود رضايت كامل دارند و به هيجوجه به اشتباه بودن آن فَى انديشند.
 مطمئن شود، و ييش از آكاهى كامل از وضعيت طرف مقابل، هيج حركتى انجام ندهد. از از اين رو نامهاى نوشت و به هدهد دستور داد كه به سرزمين سبأ و به قصر پادشاه برود و و آن را نز آنزد
 باشد. هدهد نيز دستور سليمان را موبهمو انجام داد و منتظر ماند كه پادشاه سبأ چهه رفتارى از خود نشان مىدهد. ملكه يس از مطالعهى نامه، بزركان لشكرى و كشورى را فرا خواند و ور آنان را از محتواى نامهى سليمان آكاه كرد. البتّه هون زن فهميدهاى بود، از مضمون نامه بهخوبى دريافته بود كه نويسندهى آن، شخصى والامقام، فهميده و بسيار قدرقَند است. از اين رو به اطرافيانش كفت: ای بزركان، نامهى مهم و پرمحتوايى نزد من افكنده شده، و خلاصهى آن هنين است كه با نام خداى بخشنده و مهربان آغاز شده و از سوى سليمان، اين بيغام را به ما داده كه بدون جنك و سركشى، تسليم او شويم. اكنون اى بزركان كشور سبا، شما هه مىیوييد؟ من هيجكاه بدون حضور و مشورت با شما به كار مهمّى اقدام نكردهامر. بزركان كشور با هم مشورت كردند و چس از كفتوكوى فراوان كفتند: ما نيروى كافى و قدر
 خوب دقّت كنيد كه هه رأيى مىدهيدي؛ زيرا سرنوشت كشور در كرو اين رأى است. ملكه يس از شنيدن سخنان ايشان، به فكر فرو رفت؛ آنكاه كفت: بياييد بيش از هر اقدر إدامى، با سليمان مذاكره كنيم. بايد ببينيم كه او چكونه فرمانروايیست. اكر او پادشاه دنيإيرستى باشد، شايد با كرفتن هدايايى ارزشمند، نرم شود و از حمله صرفنظر كند؛ ولى اكر هداياياى ما را نیذيرد، معلوم میشود كه او از نامهنكارى و اخطارش به ما، هدف ديكرى دارد. به هر حال، جنگ با چادشاهان قدرتّند، ويرانكر است، و هنگامى كه آنان وارد سرزمينى مىشوند، آن را به تباهى مىكشند و بزركانش را خوار و ذليل مىكنتند، و بى وشك سليمان نيز با ما و سرزمينمان هنين






















 خواهم كرد.
در واقع، مهمترين دغدغهى سليمان، هدايت مردم سبأ به توحيد و يكانهيرستى و نجات آنـان از
 آن سرزمين حاكم هستند، امكان هدايت مردم وجود نخواهد داهد داشت. فرستادكان ملكه به سرعت بازكشتند و او را از حكومت شكفتانكيز و قدرت فوقالعادمى سليمان آكاه كردند. همجنين به








 كند. آصف، مرد بزركى بود كه به سبب ايمان راستين و عبادت خالصانهاش، از از برخى علوم













 و خونريزى، مردم سرزمينى را از كمراهى ابدى نجات بخشيد.








 ©وَ







 است؛ قومى بسيار كهن كه در سرزمينى به نام "وادىالقرى" ـ كه در ميـان مران حجـاز و و شـام
 يكى از مردان پاك قومشان را كه »صالحه نام داشت، به پيامبرى مبعوث كرد. اين آيات به



 نيز مانند دو قوم هلاكشدهى كذشتهشان ـ يعنى قوم نوح و قوم عـاه ـ ـاز از سر لجاجـت بـا بـا

 نادرست خود، جانش را نيز به خطر اندازد. بر اساس آيات قرآن، برخى از دشـمنان يـيامبر

 سال دهار خشكسالى و كمبود مواد غذايى شده بودند و از سر كم وخردى آن مشكل را با به
 اين سخن غيرمنطقى و هوجچ، افكار عمومى را از سخنان منطقى آنان منحرف كنند. اصولاً انسان فَىتواند در برابر علل و حوادث گوناگون بىتفاوت بماند و سرانجان




 مىكنند!


 خانهاش شبيخون بزنند و خانوادهاش را بكشند و وس از از آن، از هر كونـنـه مـسئوليتى شـانـانه





 رساندم و برايتان خيرخواهى كردم؛ ولى شما افراد خيرخواه را دوست نداشتيد."

