جز
 الْنَّينَ


 الْلَّا الكَعِّفِرونَ


 '







.PA. به مكتب نرفت و خط تنوشت: „آيا توانايى بر خواندن و نوشتن، چيز خوب، و درس نخواندن، چيز بدىست؟« شايد شنيدن اين سؤال، خندهآور باشل و همكى به آن پاسخ مثبت بدهيم؛ اما اين مطلب، يك استثناى مهم دارد؛ يعنى كسى وجود دارد كه درس نخواندن براى او امتياز محسوب مىشود. آن شخص، پيامبر كرامى اسلام، حضـرت
 و از هيجكس خواندن و نوشتن نياموخت، و به فرمودهى قرآن، »امّى" بود. امّى يعنى كسى كه درس نخوانده و از نظر علمى به همان حالتى مانده كه از مادر متولّد شده است. بدون ترديد اكر پيامبر جراكه در مگڭهى آن روزكار، فقط IV نفر سواد داشتند و آنان را همكان مىشناختند. از اين رو اكر بيامبر صَ و الّعاى قرآن در مورد امّى بودن او، صحيح نيست؛ امّا همين كه هيجيك از كافران به اين آيه اعتراض نكرده، دليل محكمى بر راست بودن آن است. از طرفى، امّى بودن
 هيج عقل سالمى باور فیىكند شخصى كه هيجكاه درس نخوانده، كتابى به بشـريتت عرضه كند كه دانشمندان بزرك در برابر آن زانو بزنند و به حيرت و شكفتي خود اعتراف كنند؛ كتابى كه از آفريدكار هستى و آفرينش او، از انسان و سرنوشت او، از نحوهى ارتباطات انسانى براى داشتن يك زندكى آرمانى، از داستان ييامبران و امّتهاى كذشته، از عالم غيب و موجودات غيبى، و از مطالب مهم و شگفتانگيز بسيار ديكر سخن كفته است؛ كتابى كه در ميان شاعران زبردست عرب نازل شد و همهى آنان را در برابر فصاحت و بلاغت خود به فروتنى وا داشت.

بهراستى آيا مىتوان احتمال داد كه يك انسان درسنخوانده، از سوى خود، چنين كتابى را به بشـريتّ عرضه كند و با شجاعت تمام اذُعا كند كه اكر مَّام جنَ و انس با هم متّحد شوند، نَىتوانند مانند آن بياورند؟! البتّه به ياد داشته باشيم كه پيامبر ما »درسناخوانده" بود؛ نه "بىسواده؛ چקراكه بر اساس روايات، آن حضـرت به لطف خدا و به صورتى اعجازآميز توانايى خواندن و نوشتن داشت؛ ولى هيجگاه جيزى نخواند و ننوشت تا كافرانِ بهانهجو نتوانند سوء استفاده كنند و به آن حضرت و كتاب آسهانىاش تهمت بزنند.
 مكتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسألهآموز صد مدرس شدر.




 (0)









 خداوند زياد يا كم شدن رزق و روزى را به خود نسبت داده است؛ يعنى او روزى هر كس را كه بخواهد، كم يا زياد مىىند. ممكن است برخى از مردم با خواندن اين آيات از خود بيرسند كه در اين صورت، كار و تلاش براى به دست آوردن روزى جه نقشى دارد. در چاسخ اين سؤال بايد به دو نكتهى مهم توجّه كنيم: اـ همه هايز در اين عالم، بر اساس قوانين و اسباب و علل خاصى به دست مىآيد. كار و تلاش براى كسب روزى نيز استفاده از اسباب و عللىست كه خدا براى رسيدن به آن قرار داده، و رسيدن به مال و ثروت با تلاش و كوشش هم نتيجهى خواست خداست، و نرسيدن به مال و ثروت به سبب تنبلى و بيكارى نيز ثَرهى خواست اوست. آيا كشاورزى كه در زمين باير بذر مییاشد و از قانون خدا در مورد جوانه زدن دانهى كندم در زمين استفاده مىكند و و با نيرويى كه خدا به او او داده، آن را پرورش مىدهد و درو مىكند و از اين راه به مالى مىرسد، از راهى جز خواست خدا به ثروت رسيده است؟ در مقابل، كسى كه در خانهاش مىنشيند و قانون خدا در مورد نرسيدن افراد تنبل به رزق و روزى بر او حكم رانده، از راهى جز خواست خدا به فقر رسيده است؟ از اين رو در روايات، بيكارى و تنبلى و پرخوابىى عوامل مهم ايجاد فقر و كم شدن روزى شمرده شدهاند.
 تنبلى و ناتوانى هم با يكديكر ييمان زوجيّت بستند و از آنان فرزندى به نام فقر متولّد
 تنبل باشد، بدم مىآيد. كسى كه در كار دنيا تنبل باشـد، در كـار آخرت تنبلتر است."
 بسته است، و بعضى ديكر بدون تلاشِ زيادى به ثروت هنكفتى مىرسند. اين واقعيت، نشانكر اين است كه خدا كاهى اسباب و علل كسب روزى را از كار مىاندازد يا جهت آن را تغيير مىدهد تا بدين وسيله به بندكانش يادآورى كند كه اين اسباب را خود او پديد
 "من خدا را از آنجا شناختم كه كاهى تصميمهاى محكم، [ناخودآكاه] كسسته مى شود، و كاهى مشكلات و گرههاى سخت [ ناكّانى] باز مىشود، و بعضى اوقات، ارادههاى قوى ناكام مىماند.، البتّه وظيفهى ما اين است كه در هر يك از دو حالت ثروت و فقر،
 زيردستانان توجّه كنيم، و در فقر و سختى، راه صبر و شكيبايى را برويم و شخصيّت خود را در برابر افراد ثروتّند خرد نكنيم و بدانيم كه هيج يك از اين احوال، دائمى نيست، و هر دو، امتحانى از سوى خداست.

جز







 جـ'






ץ تا هـ يك بیشكويى عجيب: در دوران فرمانروايى خسرو چرويز، اختلافات ايران و روم شرقى به اوج خود رسيد و جنگى بسيار طولانى و نفسكير در ميان اين دو امثراتورى عظيم دركرفت؛ جنكى كه به كواهی تاريخ، از سال F. F تا FYA ميلادى به مذت MF سال طول كشيد. در حدود سال 9 و ميلادى، لشكر ايران به قلمرو روم شرقى حملهى سنكينى كرد و آنان را به سختى شكست داد و به منطقهى شامات و مصر و آسياى صغير تاخت و دولت روم شرقى را تا آستانهى انقراض بيش برد. آن سال با هفتمين سال بعثت بيامبر اسلام فَئَّ فال نيك كرفتند و نشانهاى از شكست و نابودى مسلمانان برشمردند؛ چراكه ايرانيانِ آن زمان، آتشيرست و مشـرك بودند، و روميان، مسيحى، و در ظاهر، بيرو يكى از اديان آسمانى بودند. اين ماجرا به روحيهى برخى از مسلمانان ضربه زد و مشركان را به طعنه و ياوهويى تشويق كرد. در اين هنكام، بيک وحى از سوى خداى جهان اين آيات را بر حضرت محمّد خبر داد.

اين يششويى قاطعانهى قرآن ـ آن هم در زمانى كه روميان به شدّت در هم كوبيده شده بودند ـ وضعيت عجيبى را در مكّه ايجاد كرد؛ زيرا اكر اتّفاق مىافتاد، دليل محكمى بر حقّانيت اسلام بود، و اكر محقّق فیشش، ضربهى سختى را به قرآن وارد مىكرد. در سال KYY ميلادى، كتاب سرنوشت روميان ورق خورد و هرقل - یֶادشاه روم شرقى ـ تهاجم خود را به ايران شروع كرد و شكستهايى پیدريى به سیاه خسرو پرويز وارد كرد. اين وضعيت تا سال \& \& ميلادى ادامه يافت و در آن سال، خسرو پرويز كه از روميان شكست سختى خورد، از سلطنت خلع شد و پسرش شيرويه به جاى او نشست و بدين ترتيب، تّام كسانى كه هندين سال قبل، پيشگويى قرآن را در مورد پيروزى روم شنيده بودند، به راست بودن آن يى بردند، و بار ديكر حقَانيت قرآن براى همکان ثابت شد.
r. جزء






 S\%


 (i) (1)


 (10)

- • . فرجام كناه: بررسى زندكى بسيارى از ياغيان و جانيان نشان مىدهد كه آنان از ابتدا سركش و طغيانكر نبودهاند؛ بلكه مانند مردم ديكر، حق و باطل را درك مىكردند و به خوبىها علاقهمند و از بدىها متنفّر بودهاند. اين حقيقت در قرآن و روايات
 از آلودكىها تنفّر دارند. بهراستى امّا جهه اتّفاقى مىافتد كه این موجودات پֶاك، كاهى به هيولاى ديوسيرتى تبديل مىشوند كه به دشمنى با خدا بر مى خيزند و نشانههاى روشن او را انكار مىكنند و بيامبران و معجزاتشان را به مسخره مىكيرند؟ قرآن كريم در چندين مورد، به اين نكته اشاره فرموده و علت اصلى اين فرجام نايسند را ״ارتكاب كناه و اصرار بر آن« مىداند. آرى، نافرمانى خدا، كار انسان را به جايى مىرساند كه نشانههاى خدا را دروغ، سخنان او را افسانه، و پاداش و جزاى او را خيالات مىشمرد. در آيات •ا تا 10 سورهى مطفّفين مىخوانيم: ״وای به حال تكذيبكنندكان در روز قيامت؛ همانها كه روز جزا را دروغ مىشمرند؛ در حالى كه فقط افراد سركش و كنهكار آن را دروغ مىشمرند. هنكامى كه آيات ما برايشان خوانده مىشود، مى گويند: اينها خرافات و افسانههاى قديم است! هركز هֶنين هیزی نيست؛ بلكه كارهاى زشت آنان بر دلهايشان زنگار بسته [تا حقايق را نفهمند]. در آيات Q و 9 سورهى قيامت نيز آمده است: »انسان مىخواهد [آزاد باشد و بدون ترس از دادكاه قيامت] در قّام عمر گناه كند. [از اين رو با تعجْب و مسخره كردن] مىیچرسد: قيامت كى فرا مىرسد؟« آيهى مورد بحث نيز به همين نكته اشاره مىكند و مىفرمايد: „سرانجام كناهِ كنهكاران اين شد كه آيات خدا را دروغ شمردند و آن را به باد مسخره گرفتند.ه آرى، ارتكاب گناه، در دل انسان ظلمت ايجاد مىكند. البتّه خداى بخشنده و مهربان، راه استغفار و توبه را براى بندكانش باز كذاشته تا به وسيلهى آن، ظلمت و تاريكى گُناه را از بين ببرد؛ ولى ارتكاب كناه و پشيمان نشدن از آن و ادامه و اصرار بر كناهان ديگر، كار انسان را به جايى مىرساند كه ديكر هيج روزنهى اميدى در وجودش باقى غهىماند و نشانههاى خدا و
 بيان شده است: „هنگامى كه يك نفر كّناه مىكند، در صفصهى قلبش نقطهى سياهى ايجاد مىشود. اكر توبه كند، آن نقطه پاك مىشود، و اكر بر كناهانش بيفزايد، آن نقطهى سياه نيز زياد مىشود تا اينكه تّام وجودش را فرا مىگيرد. در آن صورت، هيجگاه رستگار نخواهد شل."
r. جزء ا






 (j) تُحْ







 (10)

زا Y. مايهى آرامش: يكى از نشانههاى علم و قدرت خدا در جهان آفرينش، »قانون زوجيت« است. اين قانون در كياهان و جانوران نيز وجود دارد و حتّى از يكى نكاه، اين قانون بر ذره ذزهى جهان هستى حاكم است؛ زيرا همانطور كه مىیدانيم، اجزاى ماذه از اتم تشكيل شده، و هر اتم از دو بار الكتريسيتهى مثبت و منفى پديد آمد آمده است. جالب توجه اينكه در آيهى PQ سورهى ذاريات مى خوانيم: »از هر چيزى، دو نوع آفريديم."

 كذر از مرحلهى بلوغ احساس مىكند به جنس مخالف خود علاقه دارد و دوست دور دارد زندكى خود را در كنار او بكذراند. اين احساس نياز، روز به روز بيشتر مىشود و انسان به جايى مىارسد كه در زندكىاش احساس خلأ مىكند و جاى كسى را را خالى مىبيند؛ كسى كه در كنارش به آرامش برسد، از كفتوكو و همنشينى با او لذّت ببرد و همراه با او ديكر احساس تنهايى نكند. به عقيدهى دانشمندان، اين علاقه، يكى از مهمترين نيازهاى انسان است كه اكر به آن پاسخ صحيح داده نشود، به بيمارىهاى روحى و جسمى در وجود انسان تبديل مىشود.
 كه بر اساس اين سنّت مقدّس، با همسر دلخواهشان ازدواج كنند و در كنار او به آرامش برسند. بهراستى پيوند ازدواج و زندكى زناشويى، يكى از نشانههاى بزرى خداست. اينكه انسانها ناخودآكاه به داشتن همسر احساس نياز مىكنند؛ اينكه به طورى باورنكردنى به همسران خود عشق مىورزند؛ و اينكه سالها در كنار هم زندكى مى النتند و از زندكى
 اين آيه و آيات و روايات فراوان ديكرى استفاده مىشود كه رسيدن به آرامش حقيقى در اين مورد، تنها با ازدواج و تشكيل خانواده پديد مى آيد و عشق و علاقهى حقيقى نيز در آن محيط كرم ايجاد مىشود؛ نه با دوستىهاى خيابانى و دلبستكىهاى دروغين؛ چه اينكه چنين علاقههايى با هيج قانون و ضابطهاى تضمين نشده و بر اساس عقل و مسئوليتيخيرى شكل نكّرفته است؛ بلكه تنها دليل چنين دوستىهايى، هوسهاى زودكّر است كه با پديد آمدن هوسى تازه، از بين مىروه. نكتهى ديكر اينكه اين آيه، نتيجهى ازدواج را رسيدن به آرامش و ايجاد محبّت و دوستى ميان زن و مرد برمىشمرد. بىشى براى رسيدن به هنين آرامش و عشق و محبتّى بايد در انتخاب همسر كاملاً دقًّت كرد و ور كسى را به همسرى برگزيد كه داراى ايمان، اخلاق نيكو و زمينهى مطلوب براى زندگى مشترك باشد. از اين رو در روايات، ويرڭكىهاى فراوانى براى يك همسـر مطلوب ذكر شده است. از جمله در روايتى از پيامبر درَ خوشمنظرى كه در لابهلاى كثاڤات روييده، بيرهيزيد.، از ييامبر در مورد منظورش سؤال شد. فرمود: »منظورم زن زيبارويىست كه در خانوادهى بدى رشد كرده است."
r. جزء








 اَضَ


跃


 خواستههايى كه زندكى و سعادت ما به آنها وابسته است و از جانب آفريدكار فرزانهى ما در نهادمان قرار داده شده است. احساس كرسنكى و علاقه به غذا، نياز جنسى و علاقه به همسر، علاقه به تكامل و تنفّر از يكنواختى و در جا زدن و ...، هر يك باعث مىشوند كه انسان براى برآورده كردنِ آنها كام بردارد و زندكى خود را به سوى هدفش ادامه دهد. يكى از قّايلات محكم و نيرومندى كه در وجود همهى انسانها نهاده شده، »ميل به چچرستش و فروتنى در برابر قلرت برتره است. مطالعهى تاريخ زندكى بشـر از ابتدا تا كنون، آثار به جا مانده از بشرِ قبل از تاريخ تا بشر ييشرفتهى كنونى، و بررسىهاى روانشناختى و جامعdشناختى، همه و همه به روشنى گواهى مىدهند كه حس پرستش و علاقه به نيايش با قدرت برتر و گرايش به دين و مذهب، در تمامى قرون و اعصار وجود داشته است. اين همان مطلبىست كه آيهى مورد بحث نيز بدان اشاره كرده و آن را »آفرينش تغييرنايذير خداه برشمرده است. البتّه ممكن است غرايز و قّايلات انسانها كاه به سبب تربيت نشدن يا ناآكاهى به انحراف كشيده شود؛ مثلاً افرادى خود را با غذاهاى ناسامٍ سير كننده يا از راههاى نادرست - و نه ازدواج - با جنس مخالف خود ارتباط برقرار كنند. به همين ترتيب مىبينيم كه تمايل به پֶستش، در بسيارى از مردم به انحراف كشيده شده و آنان را به
 است. از اين رو خدا براى هدايت اين كششِ حياتى در ميان انسانها، بيامبرانش را به سوى آنان فرستاده تا با آموزش صحيح و دقيق مردم و معرّفى آفريدكار و چروردكار حقيقى جهان هستى، پرستش آنان را در مسير صحيح خود قرار دهند تا به وسيلهى اين پپستش خالصانه و درست، شايستهى دريافت پاداش جاودانهى او شوند. در روايات
 و حقيقت و به توحيد و يكانهيرستى علاقه دارند؛ ولى در چیى تربيت و آموزش نادرست، به راههاى انحرافى كشيده مىشوند، و يكى از مهمترين اهداف جيامبران الهى، تربيت و هدايت اين كشش مقذّس است.
r. جزء


 سُسلطنًا فَهُ











 يارانش به سوى مركز توطثههاى يهوديان يعنى "خيره" حركت كرد. در آنجا جنك سختى
 را فرماندهى كند، و يس از شكست سپاهيان اسلام به فرماندهى ابوبكر و عمر، سرانجام
 حضـرت توانستند دز محكم خيبر را فتح كنند. يهوديان بدون مقاومت تسليم شدند و از
 قرار شد كه يهوديان نيمى از زمينها و باغهاى خود را را به آن حضرت واكندار كار كنند و نيم




در روايات میخوانيم هنكامى كه آيهى مورد بحث(یّ روم) نازل شد و به بيامبر



 بسيارى از مردم ـ كه شايد انكيزههاى ماذنى برايشان قوىتر از از انكيزهمای ايما ايمانى بود ـ بـه




 آنكه در بارهى يك قطعه زمين باشد، در بارهى انحراف بزركى بود كا كه در امّ امت اسلامى


 داستانهاى تاريخ اسلام است و در دورانهاى بعد نيز، مورد كشمكش و ردّ و و بدل در
r. جزء آ سوردروم











 تَسَتَبشروَنَ


.FV چذيرش دعوت او، ييمان يكطرفهاى نيست كه از سوى انسان با خدا بسته شود؛ بلكه قراردادى دوطرفه ميان انسان و پروردكار است و هر يك از دو طرفِ قرارداد، تعهُداتى را مىیָذيرند. طبق اين قرارداد، انسان تعهّد مىدهد كه به خدا، فرستادكانش و روز جزا ايمان آورد و از دستورهاى او اطاعت كند. در مقابل، خداى جهان تعهّد مىدهد كه راهنايى افراد باايمان را به عهده بكيرد و به آنان كمك كند كه به سعادت و خوشبختى ابدى برسند. يكى از فونههاى قرآنى اين قرارداد، همين آيه است كه مىفرمايد: (وَ كانَ
 البتّه بايد توجّه داشته باشيم كه يارى خدا به افراد بايمان، به اين معنا نيست خدا خا خلا خود وارد عمل شود و بهترين زندكى را براى مؤمنان فراهم كند و دشمنانشان را تار و مار كند؛ بلكه بدين معناست كه حركت و تأثير اسباب و مسبّبات اين جهان، به نفع افراد بايمان تنظيم شده است؛ هرچند ممكن است تأثير آن به سرعت ديده نشود و پس از كذشت
 باليمانترين شخص جهان است ـ ـا سال در مكّه آزار و اذيت ديد و سرانجام براى حفظ جان خود، زادكاهش را ترك كفت. آن حضرت يس از هجرت به مدينه، مسلمانان را بسيج كرد و آنان را به فعّاليّتهاى حسابشدهى سياسى، اقتصادى، فرهنكى و نظامى واداشت.
 هندين برابر ايشان بودند، حفظ كرد و سرانجام، مسلمانان به يارى خدا و و با تلاش ور ور ور ور جدّيت فراوان، مكه را فتح و از چنكال آلودهى مشركان آزاد كردند. يا مثلاً امام
 و عزيزانش كنشت. هرجند سِر مبارك آن حضرت در سال 9 هو هجرى از بدن جدا شد و و در ظاهر يزيد به بيروزى رسيل، خون ناحقريختهى آن حضـرت، به سرعت كار خودش را را كرد و در مذّت كوتاهى، حكومت يزيد و امويان را از ريشه بر كند و حقيقت چنهانشده را
 خود با كفر و آلودكى ريروز شد. حتى همين كه دشمنان خدا غرق آلودكى و كناه هستند و مؤمنان حقيقى به پاكى و صداقت شناخته مىشوند، يكى از كمكهاى بزرك خدا خا به افراد باايمان است؛ چراكه همين گناه و آلودگى، سرانجام ريشهى آنان را مىزند و وسايل نابودىشان را با دست خودشان فراهم مىكند و مجازات الهى را سراغ آنان مىفرستد. البتّه يارى و نصرت اصلى و نهايى خدا به مؤمنان، در جهان آخرت آشكار مىشود؛ آنجا كه حقًانيّت آنان و باطل بودن دشمنانشان آشكار مىشود و اينها به پیاداش ابدى خود مىرسند و آنها به كيفر جاودان محكوم مىشوند.
r. جزء















or or or هر مردكان و زندكان واقعى: برخى از كلمات، در اوضاع گوناكون، معانى متفاوتى را به ذهن آدمى مىرسانند. مثلاً وازًاى "صَنَم" كه به معناى بت است، در سخن مفسّران قرآن و فقها، معناى منفى و بدى دارد؛ در حالى كه همين وازه در اشعار شاعران، بار مثبتى دارد و به معناى دلدارِ زيباروست. فونهى ديكُرى از اين وازڭكان، دو واءْى "مرده" و » كسى كار مىكند و علايم حياتى او آشكار است، آن شخص زنده است، و هنگامى كه علايم حياتىاش از كار مىافتل، مرده محسوب مىشود؛ امّا از ديدكاه قرآن، افراد زيادى هستند كه از نظر جسمى زندهاند؛ ولى در شمار مردكان به حساب مىآيند. همچچنين از آيات قرآن استفاده مىشود كه برخى از انسانهايى كه در ظاهر مردهاند، زندكان حقيقى بهشمار مىآيند؛ مانند ييامبران، امامان و شهدا. آرى، از نظر قرآن، كسى كه به ظاهر زنده است، امّا چچان در شهوترانى و هوآرستى فرو رفته كه نه نالهى مظلومى را مىشنود و نه صداى حقگويان را، نه اشك بينوايى را مىبيند و نه نشانههاى قدرت خدا را، نه به كذشته و بدرفتارى خود مىانديشد و نه به آينده و حساب و جزاى خود، نه كار خوب و و
 كوش باطنش از كار افتاده است؛ هرچند به ظاهر در ميان مردم زندكى مىكند و از نعمتهاى زودكذر دنيا بهره مىبرد.
 بد را در دل و با دست و زبانش ترى كند، مردهاى در ميان زندكان است.، آيهى مورد
 قطع اميد كند؛ زيرا مهمترين شرط براى هدايت شدن، باز كردن پنجرهى قلب به حقيقت است، و كسى كه منافذ خانهى قلبش را به روى حقيقت بسته باشد، فیىتواند از آن بهر0اى ببرد. البتّه خيامبر اين، وظيفهى عمومى آن حضرت در مورد قّام انسانها ـ چهه مردهدل و چهه زندهدل ـ بود؛ ولى آن حضرت، علاوه بر اين، وظيفهى ويرّهاى در مورد كسانى داشت كه به دعوتش پیاسخ مثبت مىدهند. آن مأموريتت خاص، هدايت، دستكيرى و رساندن ايشان به قلّههاى كمال و سعادت است كه وظيفهاى فراتر از ييامآورى خداست و امامت و يششوايى آن حضرت را شامل مىشود. البثّه بر اساس آيهى په، فقط كسانى از اين لطف خاص بيامبر دستورهايش تسليم شوند.
( 8 28)
, $\qquad$














9. خريداران سخنان بيهوده: يكى از ويرّكىهاى سخنان خدا و بيامهاى حكيمانهى او كه

 آن هيج مزدى از ما نخواسته است. يك بار دي ديكر در آيات r تا تا ها هم همين سوره دقَّت كنيم. خداوند، آيات كتاب حكمتآموز خويش را در اختيار مردم كذاشته است؛ آياتى كه افر افراد




 به لطف آيات حكمتآموز قرآن به دست مىآيد كه رايكان در اختيار انسانها قراي آرار داده




 سخخان ممكن است در قالب كتابهاى كفرآميز و شركآ آلود باشد؛ يا يا فيلمهاى زشاي آلوده؛ يا اشعار انحرافآميز و شيطانى؛ يا ساز و و آوازهاى غافلى ونكننده و كمراهير. آرى، هر محتوايى كه انسان را از خدا غافل كا كند و به زشا








 معصوم ما با توجُه به علوم برترى كه در در اختيار داشتهانداند، ما را را از آنها آنا آكاه كردهاند؛









 كُمُتُرتَعَمَلونَ





家 جبراكه زشتترينِ صداها، صحبت كردن) صدايت رابايين بياور

 لقمان به فرزندش فرمود: "يسر جان، اكر عمل تو به سنگينى دانهى خردلى باشد و در صخرهاى قرار داشته باشد يا در آسهانها يا در زمين پنهان باشل، خدا آرا آن را در قيامت براى محاسبه خواهد آورد؛ زيرا خدا باريكبين و آكاه است." »خردل«، كياهى با دانههاى بسيار كوچكى است. توجّه به اين حقيقت كه كوحكترين اعمال انسان از از خدا مخفى نيست و در قيامت، قام كارهاى ريز و درشت انسان آورده مىشود و او در بارهى آنها بازخواست خواهد شد، يكى از مهمترين عوامل بازدارندهى انسان از كارهاى بد و و در دان
 مى خوانيم: »از كناهان كوحچك بیرهيزيد؛ چچراكه سرانجام كسى از آن بازخواست مى وكند. ممكن است يكى از شما بكويد: كناه مىكنم و بعداً استغفار مىنايم؛ ولى خدا



 صفت نهى كرده و مردم را به تواضع و فروتنى و كشادهرويى فرا مى خواندهاند.
 ييامبر

 است؛ ولى همين عمل مىتواند بيانكر حالات روحى انسان و شخصيت او باشد.
 با آن كبر بورزد، خداوند او را در كنار دوزخ به قعر زمين مىفرستد و همرنشين قارون
 مى خوانيم: „هنكام صحبت كردن، صدايت را پايين بياور؛ زيرا زشتترين صداهاه صدای خران است." هرجند اين پند نيز در ظاهر ساده است، به نكتهى مهمّى در بارهى آداب
 كشيدن، نشانهى قدرت و بزركىست، لقمان حكيم آن را نشانهى بى شخصيتى و بىعقلى
 فرياد خران فیىسد! بر اساس فرمايش ييشوايان معصوم ما، نهتنها بلند صحبت كردن بىمورد، زشت است، عطسهى بلند نيز نايسند است و انسانِ بايمان در هر حر حالتى بايد















. . . لذّتى زودكذر؛ رنجى طولانى: قرآن كريم بارها به مردم توصيه كرده است كه در زمين سير و سياحت كنند و در مورد آثار بهجامانده از اقوام كذشته بينديشند. يكى از فايدههاى جهانكردى اين است كه انسان به بناهاى تاريخى و خالى از سكنهى شهرها و آبادىهاى ويرانشده مىنكُرد و با خود مىانديشد كه چههبسيار انسانهايى كه در اين قصـرها، خانهها، باغها و شايد زندانها و سياههالنها زندگى كردهاناند، خنديدهانداند،
 و هماكنون هيج خبرى از آنان نيست؛ نه صدايى، نه آوايى، نه زمزمهاى و نه همرمهةاى! در اين هنكام، اين آيه از قرآن هیه خواندنىت: "چههبسيار نسلهايى را پيش از آنان هلاك كرديم. آيا كسى از آنان را مىيابى، يا هيچ زمزمه و صداى آهستهاى از آنان مى شنوى؟
بهراستى ستمكرانى كه شلُّاق به دست بر سر بيحاركان كوفتنل، يֶادشاهانى كه از سرهاى مردم منارهها ساختند، دزدانى كه دسترنج مردم را غارت كردند، و كافران مغرورى كه به يِيامبران خدا دهن كجى كردند و آنان را دروغگو شمردند، كجا هستند؟ كجا هستند آنانى كه بلند بلند مى خنديدند و براى خود فنايى فْىتنداشتند و كمان مىیكردند هميشه خواهند بوه!؟ شايد اكنون كه ما به ويرانههاى خانههايشان مىنكريم ـ اكر ويرانهاى مانده باشد ـ قرنها و بلكه هزاران سال از مركشان كذشته باشد؛ هزاران هزار سال رنج و عذاب و بدبختى، در برابر هندده سال سرمستى و خوشكذرانى هانیاى حرام! بهراستى آيا
 آيهى ييش از آن، به ييامبر خود دلدارى مىدهد كه مبادا از كفر و لجاجت كافران غمكين شود، و مبادا مال و ثروت و خوشىهاى ظاهرىشان، به روحيهى محكم او ضربه وارد كند. همهى اينها، نعمتهاى زودكذر خداست كه به زودى از آنان گرفته مى شوده، و به جاى آن، عذابى شديد و دائىى، وجودشان را فرا مىكيرد. ييشوايان فرزانهى ما نيز بارها به اين نكته اشاره كرده و ما را از استفادهى نادرست از زندگى كذراى دنيا بازداشتهاند. در

 چشيمانى به بار آورد، هيج خيرى نيست.ه البته كوتاهى عمر دنيا هرچند موجب حسرت طولانى دشمنان خدا خواهد بود، براى دوستان خدا نعمتى بزرگ محسوب مىشود؛ زيرا آنان مىدانند كه خوب و بدِ آن مىكذرد، و آنچهه مىماند، فرجام نيك و آخرت جاودان
 را با صبر و شكيبايى سپرى كردند و يس از آن به انجامى نيكو و راحتى طولانى دست

جزء
















KF محكمترين رابطههاى احساسى، رابطهى چدر و مادر با با فرزندانشان است. اين احساس كه
 به شذّت از فرزندانشان حمايت كنند و به آنان در برابر مشكلات و موانع زندكى وشان يارى
 مردكان در جهان آخرت، اين رابطهى احساسى از ميان انسانها رخت برمى انبندد و يدران


 يا ثروت فراوان يا درخواست و التماس مىتوانستند فرزندان مقصـر خود را از هنـى قانون و مجازات برهانند.
همحچنين شايد در دنيا فرزندانى مىتوانستند بر اشتباهات و ستمهاى پدراندانشان سريوش
 است و انسانها در موارد فراوانى مى توانند حقيقت را چنهان كنند؛ امّا اكنون كار كه انسانها انها
 فرزندى خبرى نيست. هيج حقيقتى پوشيده فهى ماند و قام حقايق آشكار مى شودا






 در آن روز، هر كس وضعيتى دارد كه او را كاملاً به خود مشغول مىكند.
 نيكوكار در قيامت براى فرزندان و چیدران خود و بسيارى از مردم ديكر شفاعت مى وكنند.
 شفاعتكنندكان به برخى از كنهكاران مىرسد و هيجكس فـى براى كسى شفاعت كند. همهچنين بر اساس آموزههاى دين، تنها كسانى مشمول شفاعت





جزء





 اَاْفَلا تَتَذَ كَوْونَ

 اَحِسَنَّ كُلَّ شَى



罒 $\vec{e}$
 .in




 آفرينش یديد آورده است؛ تابلويى بینظير و بدون كمترين نقص و اشتباه كه عناصر آن

 نقَاش زبردست آن است. آفرينش كهكشانها، منظومهها، ستاركان، سيّارهها، موجودات بیجان آن و و جاندار؛ زندكى














 و توانايى رشد و كمال بینهايت و وبرخوردارى از از زندكى جاود اودان و و بهرممندى از از لطف و و










 Ob






 جَنَّ


 مهربان در اين آيات از بندكان خوب خود سخن مىگويد؛ بندكانى كه او را دوست دارند و او نيز آنان را دوست دارد و پاداشى وصفناشدنى برايشان در نظر كرفته است. اين آيات به سه ويرڭكي مهم افراد بايمان اشـاره مىكتـد: اـ آنان در برابر آيات و نشانههاى خدا بىتفاوت نيستند؛ بلكه با ديدن نشانههاى قدرت و عظمت خدا در جهان هستى و شنيدن آيات او كه بر پيامبرش نازل فرموده، به خدا توجّه مىكنند و در بيشكاه او به خاك مىافتند و در برابر شكوه و بزركىاش اظهار كوچكى و فروتنى مىكنند. ٪ـ آنان در تاريكى شب و در آن هنكام كه همكان به خواب رفتهاند و از هياهوى كار روزانه خبرى نيست، از بسترهايشان برمى خيزند و به فاز و راز و نياز با يروردكار مهربان خود مشغول
 - بهويثه در دقايق سحر و پيش از اذان صبح - توصيه كرده و براى آن پاداش فراوانى
 اینكه پֶاداش روشنى در قرآن براى آن بيان شده است؛ مكر فناز شب كه خداى بزرگى، ثواب آن را به سبب اهميّتش روشن بيان نكرده است."

البتّه ممكن است همهى ما توفيق اين را نداشته باشيم كه هر شب براى عبادت و راز و نياز بيدار شويم؛ ولى چه مانعى دارد كه بعضى از شبها براى مناجات با خدا برخيزيم و با منبع علم و قدرت و مهربانى خلوت كنيم. ّــ به مستمندان و فقرا توجه و به آنان انفاق مىكنند. سیس خدا در آيهى IV، در جملهاى كوتاه، همكان را براى به دست آوردن چاداشهاى بىنظير جهان آخرت تشويق كرده، مىفرمايد: ״هيجكس غنىداند كه چهه چچيزهايى كه مايهى روشنى چشمهاست، براى آنان پنهان شده است.ג آرى، واقعيّت اين است كه نسبت دنيا به آخرت، مانند نسبت عام جنينى به دنياست و ما تصوّر روشنى از پاداشهاى بىنظير آن نداريم و تنها با توصيفهايى مبهم از وجود آن اطلّاع ييدا كردهايم. آيا جنينى كه در محيطى تنگ و تاريك زندكى مىكند، از دنيا و خورشيد و ستاركان و از غذاهاى رنگانك و لباسهاى زيبايش خبر دارد؟! امّا خداى مهربان به ما خبر داده كه چاداشهايى وصفناشدنى در انتظار ماست كه با ديدنش چشمانان روشن
 نعمتهايی را فراهم كردهام كه هيج چشمىى نديده و هيج كوشى نشنيده و به فكر كسى هم نُكذشته است." خوب است بدانيم كه آيهى ها، نخستين آيهى سجدهى واجب در قرآن است، و هنانجه كسى قّام آن را تلاوت كند يا از ديكرى بشنود، واجب است سجده كند. البتّه براى چنين سجدهاى وضو واجب نيست؛ ولى احتياط واجب اين است كه پيشانى را بر چیزى بكذارد كه سجلده بر آن صحيح است.


 .









 (1)


Yا. مجازاتهاى تربيتى: "چ्وب معلُم" براى همهى ما عبارتى آشناست كه جذى يا
 چوب و فلك نيست، هميشه و همه جا، »تنبيه" ـ در كنار تشويق - يكى از بازوان مؤثر تربيت شمرده شده كه در صورت انجام درست و بموقع مىتواند آثارى مناسب در وجود افراد داشته باشد. اين روش تربيتى را در افعال پروردكار حكيم نيز مىتوان مشاهده كرد. در واقع مىتوان كفت كه خداى بزرى، چهار نوع مجازات دارد. يك مجازات، مربوط به جهان چس از مرگ و مخصوص دشمنان و كافران لجوج و مغرور مىشود كه در حقيقت، كيفر انكار حق و ظلم و ستم و تجاوز آنان به بندكان خداست و از خشم و غضب خدا
 مىشود؛ با اين تفاوت كه مربوط به افرادىست كه با خدا دشمنى فیىورزيدند؛ بلكه به سبب فريب خوردن از شيطان و هوسهاى زودكذر، به كناهانى دست زدهاند كه بايد بر اساس عدالت خدال، مجازات آنها را ببينند و چس از آن وارد بهشت شوند. سوّمين مجازات، مربوط به دنيا و امٌتهاى كنهكار و افرادىست كه بهعمد و از روى لجاجت و چس از ديدن معجزات پيامبران، با خدا دشمنى مىكتنند. اين افراد پس از تمام شدن مهلت مقرّر زندكىشان و صادر شدن فرمان عذاب از سوى خدا، همچون علفى خشك و بىمصـرف از مزرعهى دنيا درو و به زبالهدان هستى ريخته مىشوند؛ افرادى مانند قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد و قوم ثَود. چهارمين نوع از مجازاتهای خـى خدا ـ كه آيهى مورد بحث به آن اشاره مىكند ـ ״مجازاتهاى تربيتى" است؛ مجازاتهايى كه از لطف او برمىآيند. خداى مهربان براى هدايت بندكان خود، بيامبرانش را به سوى آنان روانه مىىند. در اين ميان، گروهى ايمان مىآورند، و گروهى راه انكار را يشش مىگيرند. بر اساس آيات قرآن، معمولاً خدا به منكران و كافران مهلت مىدهد و آنان را به برخى از مشكلات مبتلا مىكند تا شايد اين مشكلات باعث شود كه از خواب غفلت برخيزند و از راه اشتباه خود بازگردند و به دركاه خدا توبه كنند؛ مشكلاتى مانند بيمارى و قحط. آيهى -تا سورهى اعراف مىفرمايد: ״ما فرعونيان را به خشكسالى و كمبود ميوهها كرفتار كرديم تا مكر هند كيرند.« آيهى PF همان سوره، در قالب يك قاعدهى كلى مى فرمايد: "ما در هيج شهرى ييامبرى نفرستاديم مكر اينكه اهالى آن را به تهىدستى و سخختى و رنج و بيمارى دهار كرديم تا مكر [به بيشكاه ما] فروتنى و زارى كنند.« البتّه اين مجازاتها معمولاً آخرين فرصتىست كه به انسانها داده مىشود، و در صورت بىتوجّهى، به سه نوع مجازات ديكر تبديل خواهد شد. از روايات استفاده مىشود كه كاهى افراد باايمان نيز به سبب كناهان و اشتباهاتشان، دهار مشكلاتى مىشوند تا

جزء إ سورهآحزاب
,















 بندكان در برابر خداء است. اين موضوع هنان مهم است كه آيهى 19 سورهى آلعمران، محتواى اصلى دين را تسليم مىشناساند. از سوى ديكر مىدانيم كه خداى بزرى با همهى انسانها ارتباط مستقيم ندارد و يلِ ارتباطى ما با تيورردكارمان، هِيامبران او هستند. چس تسليم در برابر خدا، جز با تسليم در برابر بيامبران او ايجاد فمیشود. از اين رو قرآن بارها به مسلمانان يادآورى كرده كه بايد كامل و بى بهون و و هرا تسليم شوند و از سخنان و دستورهاى او اطاعت كنند. براى مثال، در آيهى •^ سورهى

 فرمانى را صادر كردهاند، اختيارى از خود نشان دهند، و هر كس از دستور ييامبرش سريبجى كند، به كمراهى آشكارى كرفتار شده است.، آيهى مورد بحث نيز به
 امور فردى و اجتماعى آنان، لازمُالاجراست و او نسبت به آنان از خودشان سزاوارارتر است.

 منافع شخصى و رسيدن به لذّات زودكذر در تصميمهاى او هيج تأثيرى ندارد؛ بلكه بهعكس، برنامهى او همواره بر اساس ايثاركرى و فداكارى براى مردم است.
 زمانى كه خواستار چيزى باشد كه من از سوى خدا آوردهام.، در روايت ديكرى از همان حضرت آمده است: ״قسم به كسى كه جانم در دست اوست، هيجيك از شما بها حقيقت ايمان غنى هد مكر زمانى كه من نزد او محبوبتر از خودش، مالش، فرزندش و

 كفتند: آرى، ای بيامبر خدا. او فرمود: ״هر كس كه من سريرست او هستم، اين على نيز

 كامل و بدون چون و هرا از آنان لازم است.

جزء إ سورهآحزاب















9. جنكى احزاب: اين آيه و شانزده آيهى بعد، در بارهى جنكّ احزاب سخن مى مويد؛


 هجرى، كروهى از يهوديان مدينه نزد مشركان مكّه رفتند و آنان را را به جنك بار با با مسلمانانان



همرييمانان خود خواستند كه براى جنك باي با مسلمانانان، به مدينه لشكركشى كنند. در نتيجهى اين بيمان شوم، كروههاي مختلف مشركان (احزاي






 تضعيف روحيهى مسلمانان تلاش كردند لشكر اسلام و مردم مدينه را از داز داخل متلاشى





 عبور كنند؛ ولى ناكام ماندند. عاقبت يكى از افراد جنكاور لشكر مشركان انـان بها بها نام پعَمْرو بن





 محكم، و دلههاى كافران را خالى و و إر از ترس كنند. با دست به به دست داد دادن اين پيشامدها، كافران به كلى از بيروزى مأيوس شدند و با ترس و خفّا سرزمينهاى خود بازكشتند.















H.Y. بهترين سرمشق: هر جاندارى براى رسيدن به هدف خود بايد به خوبى پرورش يابد. براى چرورش و تربيت يك جاندار، به عوامل متعددى نياز است كه يكى از مهمترين آنها، سرمشق مناسب براى تربيت است. يك باغبان خوب، هنگامى مىتواند بوستانش را به خوبى چرووش دهد كه مذّتى در كنار باغبان زبردستى حضور داشته و راه و روش صحيح چرورش كل و كياه را از او آموخته و باغ زيباى او را مشاهده كرده باشد. وجور انسان نيز همچچون باغ بزركىست كه با پیرورش خوب، پی از كلهاى خوشبو و كياهان چرطراوت مىشود، و به سبب رسيدگى نامناسب، پر از علفهاى هرز ور و خار. البتّه تفاوت انسان با جانداران ديكر اين است كه خودش باغ وجود خود را يرورش مىدهد يا يا آن را به ويرانهاى تبديل مىىند. از اين رو خداى بزرگ در سورهى شمس پس از سوكند به يازده


بى شك كسى كه جلوى رشد وجود خود را بكيرد، نوميد مى شوده. خداى مهربان، وسايل تربيت انسانها را در اختيار آنان كذاشته و براى ايشان، سرمشق نيكو تعيين كرده است. اين آيه به همين نكته اشاره مىكند و بهترين سرمشق تربيت را به انسانها مىشناساند؛ بزرگمردى كه در خردمندى، مهربانى، شجاعت، سخاوت، بردبارى، استقامت، و خلاصه، در تَام خوبى خها به نقطهى اوج رسيده و و باغ وجود خوريش را به زيباترين شكل چرورش داده، و چس از آن، به يارى مردم آمله بود تا در پرورش

 همكان نشان داد كه میتوان در اوج قدرت، بخشنده بود، و در عين شجاعت، بردبار؛
 زرق و برق دنيا را نخورد و براى خشنودى خدال، از خانه و كاشانه و مال و جان خوري دل كند؛ و در يك كلام، مىتوان بندهى خوب خدا بود. بهراستى لحظه لحظهى زندكى
 است. امام على ڤلِ فرموده است: »اخلاق پسنديده و حالات نيكوى او، براى كسى كه بينديشد، كافى است، و كسى را كه در جستوجوى حقيقت باشد، بهخوبى راهنايى مىكند؛ ويرڭكىهايى مانند بردبارى، كشادهرويى، تواضع، چشمریوشى از خطاكاران، مهربانى با تهىدستان،

 دعوت ديكران را مىیپذيرفت و مانند بردكان [= ساده و بیتكلف] غذا مى خورد و و در ميان مردم، مانند يكى از آنان زندكى مىكرد..." چس چهه خوب است كه هـ همهى ما بيش از هيش در مورد زندكى آن حضـرت مطالعه كنيم و با اخلاق و رفتار كريمانهاش بيشتر
 قَضِ






 شَ






TM. بزركمردانى كه همحچون كوه بر سر بيمانشان ايستاددل: در توضيح آيهى 9 اين سوره خوانديم كه جنك احزاب هكونه به صحنهى عجيبى براى امتحان مسلمانان تبديل شد و
 دجار لغزش و خطا شدند. آن حادثهى سخت امّا براى بعضى ديكر از مسلمانانان، مايهى افتخار شد و پايدارى و استقامت آنان را به اثبات رساند. بر اساس آيهى ها 10 اين سوره، مسلمانان با خدا بيمان بسته بودند كه در هنكام جنك به هيجوجه فرار نكنند و تا بآى جان از اسلام و بيامبر خدا اشاره مىكند و بيان مىفرمايد كه برخى از افراد باليمان، صادقانه به بيمان خود وفا كردند و با قام وجود در برابر دشمن ايستادند. اين مسلمانان وفادادار، به دو كروه مى شوند: كروهى كه در راه خدا شربت شهادت نوشيدند، و كروهى كه زنده مراند ماندند و ور منتظر شهادت و سعادتِ كشته شدن در راه خدا هستند و به هيجوجه در عهد و بيمان
 رشادت و فداكارى تَام در جنكهاى فراوانى شركت كرد و هركز ها با به فرار نكذاشت و هميشه منتظر شهادت بود؛ تا اينكه سرانجام به آرزوى خود رسيد و در هن هنكام راز و و نياز با معبود خويش، به دست يكى از يستترين انسانهاى زمين به شهادت رسيد. آرى، حقيقت اين است كه مسلمانان راستين در هر عصر و زمانى به يكى از همين دو
 تلاش كاهى در جبههى نظامى، و كاهى در جبهههاى فرهنكى، اقتصادى، سياسى و ... هَود مىيابد؛ ولى مهم اين است كه يك مؤمن راستين در هر وضعيّتى، تَام توان خود را براى بيشبرد اهداف دين به كار مىبندد و به هيجوجه عقبنشينى يا فرار نَى كند و و در اين راه حاضر است از جان و مال و آبروى خود نيز مايه بكذارد. از اين رو میتوان ياران
 جبههى نظامى، ياران امام صادق غيبت و در دفاع از دين، و ياران آن حضرت در زمان ظهور، همه و همه، فونههايى از اين آيه هستند. از اين رو در آموزههاى دينى ما توصيه شده است كه هر روز با امام
 فَىبينيم، بايد گوش به فرمان او و آمادهى جانفشانى در راه او و اهداف والايش باشيم.

