جزء $\$$






 وَيُطْهِّرَكِّ تَطهيرًا









 يكى از همسران محترم و نيكوكار او بود ـ تشريف داشت كه مهمان عزيزى وارد خانه شل؛






 ديكر انداخت. در اين هنكام، خدا آيهى تطهير را بر ييامبر خويش نازل كرد و خطاب به
 "خدا مى خواهد هر گونه آلودكى را از شما خاندان [معصوم و پاک] بزدايد و شها را به طور كامل چاك و مطهر فرمايد." آنگاه ييامبر به سوى آسمان بلند كرد و به خدا عرضه داشت: ״خدايا، اينان، خاندان و خويشان مخصوص من هستند؛ چس هر گونه پֶليدى را از آنان بزداى و آنان را كاملاً پֶاك و مطهّر فرماء.

امّسلمه كه اين ماجراى عجيب را ديده بود، سرش را وارد اتاقى كرد كه بيامبر

 موقعيتت نيكويى دارى [؛ ولى مشمول اين آيه نيستى].
آيهى تطهير و ماجراى معروفى كه در مورد نازل شدن آن از طريق شيعه و اهل سنت

 ارادهى قطعى خدا بر اين بوده كه اين پنج نفر از هر كونه كناه، خطا، شك و ترديد و فساد و آلودگى دور باشند و در كمال پاكى و عصمت زندگى كنند. بر اساس رواياتِ

 به اين درجه از طهارت و عصمت دست نيافته و نخواهند يافت.

جزء
 هِ ضَ



四







 هر عصر و زمان، »آرامش" بوده و هست. همهى انسانها در دنياى آرزوهاى خويش، زندكى آرام و دور از پريشانى و اضطرابى را تصوّر مىكنند و براى رسيدن به آن مىىوشند. حتّى اگر افكار جنايتكاران و ظالمان جهان را جرّاحى كنيم، به اين واقعيتّ مىرسيم كه آنان براى رسيدن به آرامش، به ظلم و جنايت دست مىزنند! حقيقت امّا اين است كه جان انسانها تنها با يك چیيز آرام مىشود، و آن، ياد خداى بى هممتا و توجّه به آن منبع علم و قدرت است؛ هنانكه خداوند در آيهى Y^ سورهى رعد مى آفرمايد: „آكاه باشيد كه تنها با ياد خدا دلها آرامش مىيابد.ه آرى، انسان با توجّه به آن نيروى بىنهايت به ياد مىآورد كه سريرستى مهربان دارد كه او را براى هدف مهمّى آفريده و ابزار رسيدن به آن هدف را به او داده است؛ به ياد مىآورد كه سختىها و مشكلات، بخشى از امتحان خداست كه براى رسيدن به آن هدف بايد از آنها كذر كرد؛ به ياد مى آورد كه خدا به بندكان باايمان خود، وعدهى يارى داده و از اين رو، عمر بارزش
 آباد كردن دنيا و آخرت خود اهتمام مى وكند. همچچنين به ياد مىآورد كه تنها راه رسيدن به سعادت، عبادت خدا و فرمانبردارى از اوست و بايد زمانى در ييشعاه عدالت الهى، چاسخگوى تكتك كارهايش باشد؛ از اين رو قّام نيروى خود را در فرمانبردارى خدا و ترك نافرمانى او صرف مىكند.

پيشواى ششم ما شيعيان نيز هه زيبا در اين باره فرموده است: „دل، حَرَم خداست؛ پـس در حرم خدا كسى غير از او را ساكن مكن.، اين آيه نيز به همهى افران إراد باليمان فرمان مىدهد كه خدا را بسيار ياد كنند و پيوسته او را از بدىها پا را مشمول لطف و رحمت خويش كند و از تاريكىهاى جهل و غفلت خارج كرده، به نور علم و معرفت برساند. البتّه روشن است كه منظور از ياد خدا، تنها ذكر زبانى نيست؛ بلكه توجُه به خدا با قام وجود است كه در زبان و عمل انسان آشكار مىشود. از اين رو

 ريا و خودنايى، يكى از شروط مهم ياد خدا ذكر شده است. از آيات قرآن و روايات

 باعث روشنى دل و به دست آوردن خشنودى و پاداش الهى مىشود. در حديثى از امام
 مىشود، خير و بركتش زياد است و فرشتكان در آن حاضر و شياطين از آن دور مىشوند

جزء $\$$ \$ سور0آحزاب














 (0.)
 برمىشمرد: ا- كواه: طبق اين آيات و آيات ديكرى از قرآن، حضرت محمّا
 بوده، بر اعمال مردم كواه است. در آيهى هـا ال سورهى توبه نيز مى اخوانيم: ״بكو: هر كارى مى خواهيد، بكنيد؛ ولى بدانيد كه قطعاً خدا، بيامبر و مؤمنان [در اينجا يعنى


 حضرت عرضه مىشود، و هنكامى كه كناهى را در ميان آنها ما مىبيند، ناراحت ماحت میشود؟


 سود را به دست آورد و خود را از هر نوع ضر و و زياني حفظ كند.



 آنان را در مسير رشد و كمالَ حركت مىدهـد و از غرور بيجا يا نوميدى و يأس باز
مىیارد.

F يادشده در اين آيات است؛ چراكه بزركترين مسأله براى همهى انسّانها اينا بان بوده و هست كه هچكونه مىتوانند آفريدكار جهان را بشناسند، با او ارتباط برقرار كنند و



 آخرين و كاملترين ايشان است. هـ هـ هراغى فروزان: بررسى وضعيت انسانها وانـا در دوران بيش از بعثت و نكاهى به آداب و رسوم و عقايد بيروان اديان و مذاهب كفرآميزي بها




 آنان كفت كه در جه مرحلهای قرار دارند و به كجا مىروند و واه رسيدن به سعادت و و خوشبختى كدام است. آرى، او خورشيد آسمان انسانتّت است.

جزء
.
















rه. دو نكتهى مهم تربيتى: اين آيه شامل هند دستور مهم اخلاقى و تربيتىست كه در اينجا به دو دستور اشاره مىشود: ا- جز با اجازهى بيامبر
 اختصاص ندارد و هيج كس در هيج موردى نبايد بدون اجازه وارد خانهى كسى شود. كرفتن اجازه حتى براى ورود به خانهى خويشاوندان نزديى نيز لازم است؛ چنانكه در حالات يِيْ بيرون در مىايستاد و اجازه مىكرفت. خوب است بدانيم كه در آموزههاى دينى، حرم بيامبر يشش از ورود به آنها، »اذن دخوله (اجازمى وارد شدن) بخوانيم. 「ـ شما حق آزار و اذيت ييامبر
 آيهى QV همين سوره مى خوانيم: »كسانى كه خدا و پيامبرش را آزار میدهند، خدا در دنيا و آخرت آنان را لعنت مىكند و برايشان عذاب خواركنندهاى آماده كرده است.« در
 برشمرده است. در روايات فراوانى كه شيعه و سنى از پيامبر


جزء



 شَ شَهِّ
 الَّذّو






 ای يِيامبر، به هِمسران و دخخترانت و زُنان مؤمنان بكو: روسرى هاى بلند خود رابر خويش بيفكنند.



 Y⿺辶̈ X




 كسى را برتر از محمّد كَ
 درود مىفرستند. از اين رو فرمان مىهد كه مردم باايمان نيز با اين پيام جهان هستى


 زيرا هر كس بر بيامبر درود بر آن شخص مىفرستد، و هيع چيزى از مخلوقات خدا باقى غمىماند مكر اينكه به خاطر درود خدا و فرشتگان او بر آن بنده، بر او درود مىفرستذ.ه البته در احاديث فراوانى كه از پيامبر درود بر خاندان معصوم او همراه باشد؛ در غير اين صورت، آن صلوات، ناقص شمرده
 حاضران عرض كردند: صلوات ناقص هيست؟ فرمود: اينكه فقط بكوييد (االلْهُمَّ صَلِّلِ عَلْ
 بارهى پاداش صلوات، احاديث فراوانى نقل شده كه ارزش و اهمّيّت آن را نشان مىدهد. از جمله در حديثى از امام صادق لِئِّلِّ مى موانيم: ״[در روز قيامت] هيج عملى در ترازوى اعمال، سنكينتر از صلوات بر محمّد و آل محمّد نيست. [در قيامت] كارهاى شخصى را در ترازوى اعمال مىكذارند و [كفهى ترازوى] آن اعمال (به سبب بىارزشى و
 و در ترازوى اعمالش مىگذارد و آن سنگين مىشود و پايين مىآيد.《 در روايت ديكرى
 صلوات بر محمّد و آل محمّد شروع كند؛ آنكاه حاجتش را بخواهد، و يس از آن [دعايش را] با صلوات بر محمّد و آل محمّد قام كند؛ زيرا خدا بزركوارتر از آن است كه دو طرف دعا را بپذيرد و وسط آن را رها كند؛ چهرا كه صلوات بر محمّد و آل محمّد [از استجابت خدا] خوشيده غْىماند [و دعايىست كه بىشك مستجاب مىشود].

جزء



 (10)




 (v.







V. V و V الا ای مؤمنان، درست و سنجيده سخن بكوييل: دانشمندان علم اخلاق مىكويند كه زبان، هربركتترين عضو بدن و مؤثرترين وسيلهى اطاعت و هدايت و اصلاح انسان
 مسلمان شناخته مىشود؛ با زبان خود، نام مبارك خدا و اذكار فاز و ادعيه و اذكار ديكر را مىگويد؛ و با آن، علوم و معارفِ كوناكون را به ديكران مىآموزد و از ديكران ياد مىكيرد. همين عضو كوچك و چربركت اما مىتواند خطرناكترين، دردسرسازترين و هپركناهرين عضو بدن محسوب شود و خودِ انسان و ديكران را به مشكلات و مصايب بسيار دهار كند. دروغ، سخنجينى، چايلوسى، غيبت، تهمت، بدزبانى، آزار ديكران با سخنان زشت، كفران نعمت و ...، نُونههايى از گُاهان بزرگ زبان محسوب مىشوند. اين دو آيه به افراد باايمان فرمان مىدهد كه تقواى الهى بيشه كنند و زبان خود را از سخنان نادرست نكه دارند و سنجيده سخن بكويند تا خدا كارهايشان را اصلاح كند و كناهانشان را ببخشد.

در حقيقت، تقوا، باعث اصلاح زبان مىشود، و اصلاح كفتار، به اصلاح رفتار انسان مىانجامل، و اصلاح رفتار انسان، مايهى جبران كذشتهى او مىشود. در حديثى از بيامبر شود، و قلب هيجكس درست غفىشود مكر اينكه زبانش درست شود.< در روايتى
 احوالڭپسى مىكند و میگويد: چگونه صبح كرديد؟ همهى آنان در پاسخ اين اظهار محبت زبان مىگويند: حال ما خوب است؛ اكر تو بكذارى!« سیس اضافه مىكند: »تو را به خدا سوكند، حال ما را رعايت بكن كه بيشتر پاداش و كيفر ما به واسطهى توست«.



تقواى الهى ييشه كنيد و درست و سنجيده سخن بكوييد]."
(ar) ${ }^{2}$




 .

 بكا
 200



 عالن دزدن.




 انسانها اين است كه او خود را با كتابهاى آسمانى و پيامبرانش براى ما معرفى كرده است. بهراستى اگر اين لطف نبود، ما از آفريدكار خود شناخت درستى نداشتيم. خداوند در اين آيات، خويشتن را شناسانده و كوشهاى از صفات و ويزكّىهاى خود را توضيح داده است. ويرُكىهايى كه اين آيات براى خدا برمىشمرد، به سه بخش تقسيم مىشود: ا- مالكيت مطلق خدا: آيهى 1 مىفرمايد كه آنحهه در آسمانها و زمين است، براى خداست. خدا در آيات فراوانى به اين واقعيتت مهم اشاره و تأكيد كرده كه مالك حقيقى همه هيز، تنها خود اوست.
در واقع هيجكس و هيجچچيزى در اين جهان، به خودى خود صاحب چییى نيست و مالكيّت انسانها و جانداران ديكر، مالكيتّى موقّت و كذراست كه چِس از مدّتى به هايان مىرسد. آرى، تكتك سلولها، رگها، اعصاب، اعضا و جوارح، و هر جپه ما داريم، براى خداست و ما بخشى از دارايى او هستيم كه به خواست و ارادهى او، صاحب اختيار، ثروت، قدرت، زيبايى، سخنورى و چيزهاى ديكر شدهايم، و همهى اين نعمتها پس از مذّتى از ما گرفته خواهد شد. 「ـ مهربانى خدا: آيهى ז، خدا را با دو صفت ״رحيم" و "غفور" معرّفى كرده است. رحيم به معناى شخص بسيار مهربان است كه مهربانىاش دالمّى است، و غفور به معناى بسيار آمرزنده و باكذشت است. توجّه به لطف و مهربانى بىآيان خداه سراسر وجود انسان را سرشار از خوشحالى و شعف مىكند؛ چچراكه انسان احساس مىكند يروردكارى دارد كه در عين اقتدار و قدرت، بسيار مهربان و بامحبت است و او را بيش از هر كس ديكر دوست دارد. ّــ علم بییايان خدا: شايد بتوان كفت كه بيشترين تأكيد اين آيات، بر علم و آكاهى خداست. آيهى ا، او را »خبير<(آكاه) برمىشمرد. آيهى مىفرمايد كه او از هر جه كه در زمين فرو مىروود و هر چه از آ آن بيرون مىآيد و از هر چه از آسمان فرود مىآيد و هر چهه در آن بالا مىروه، خبر دارد. آيهى ץ نيز مىفرمايد كه هيجچچيزى ـ حتى به سنگينى ذرّات معلّق در هوا ـ در سراسر آسهانها و زمين، از علم او پنهان نيست و او از همه هيز در قلمرو فرمانروايى خود - يعنى سراسر جهان هستى ـ آكاهى كامل دارد. آرى، او از تكتك قطرات باران كه به زمين مىريزد و دانههاى كياهان كه در آن فرو مىرود و كياهانى كه از زمين سر برمىآورند، آكاه است؛ او خبر دارد كه پپه امواجى از آسمان به زمين مىرسد و چپه فرشتكانى به فرمان او براى مأموريتهاى گوناگون به زمين نازل مىشوند و جهه مقدار بخار آب و كاز از زمين متصاعد مىشود؛ او از دعاهاى بندكانش كه از زمين به آسمان مىرود، باخبر است و نيازهاى تكتك ايشان را مىداند. به فرمودهى خودش، (وَلا رَطبٍ


جنزء









和






 .




 مىىنند. در اينجا به سه نكتهى مهم از نكات اين آيات اشاره مىشود: اـ اين آيات به اتْفاقاتى عجيب و باورنكردنى در مورد اين دو پيامبر اشاره مىكند. همآواز شدن كوهها و

 اندازهى مسافت حركت در يك ماه، روان شدن خارقالعادهى چشمهاى از مس و كذاشتن
 از جنّيان براى انواع خدمات مانند ساختن معبدها و مجسْمهها و ظرفنهاى بسيار بزرك غذا و ديگهاى عظيم و ثابت، همه و همه، امورىست كه با قوانين جارى و طبيعى جهان كه اساس علوم مشهور مانند فيزيك و شيمى هستند، موافق نيست؛ ولى همان خدايى كه اين قوانين را بنا كرده، كاهى براى نشان دادن قدرت خود، آنها را تغيير مىدهد و از حالت عاذى خارج مىكند. بنابراين غَىتوان به تَام اتفاقات جهان با عينك مادّى نكاه كرد؛ بلكه بايد بپذيريم كه ما از بسيارى از حقايق جهان بى خبريم، و به فرمودهى آيهى ^Q سورهى اسراء، تنها از بخش بسيار بسيار اندكى از حقايق جهان اطّلاع داريم. 「- فايش اين اتْفاقات خارقالعاده به دست دو انسان بركزيدهى خدال، نشانكر اين حقيقت است كه خداوند مىتواند به برخى از بندكان خويش، توانايى دخل و تصرّف در

قوانين طبيعى جهان را بدهد و اجازه دهد كه آنان كارهاى خارقالعادها


 زمان زندكى خود و حتّى چس از آن، حاجات مردم را برآورند و بيمارىهايشان وان را شا شا بخشند. از اين رو به ايشان توسّل مىكنيم و از آنان مى خواهيم كه حاجات و مشكلات ما
 خويش تكيه زده بود، جان داد و مذّتى در همان حال باقى ماند. در روايات آمده است كه فرشتهى مرى به شكل جوانى زيبارو نزد او آمل و بى آنكه به او مهلت نشستن يا
 و در هر قدرتى باشد، سرانجام در كمال ناتوانى به هنکال مرگ خواهد افتاد و قدرت و
 "إكر كسى در اين جهان مىتوانست نردبانى به عالم بقا يابد يا مرى را از خود دور كند، آن كس سليمان پسر داود بود كه حكومت بر جنّيان و انسانها همراه نبوّت در اختيارش

كَ كَدَد


 قَلِيلـ











هاتا أ. قوم سبأ: قرنها ييش، در جنوب شبهجزيرهى حجاز (عريستان كنونى) و در
 بوده است. آنجا سرزمينى يهناور با خاكى حاصلخيز بود؛ ولى از آب رودخانههايش بهرهبردارى مناسبى فَى شد و آبهاى جارى، در دشتها به هدر مىرفت. چس از هندى، مردم باهوش آن سرزمين به فكرِ استفاده از اين آبها افتادند و سدهاى زيادى در نقاط حساس وطن خود ساختند كه از همه مهمتر، سد "مَآرِب" بود. آن سد، آب بسيار زيادى در چشت خود ذخيره كرده، و به بركت آن، باغها و كشتزارهاى فراوانى احداث شده و به بهرهبردارى رسيده بود؛ بهويرّه در دو طرف رودخانهاى كه به سد مىرسيد، باغهايى بسيار سبز و خرّم و هرمحصول پديد آمده بود. علاوه بر اين، به لطف خدا، راههاى مسافرتى آنان به شهرهاى حاصلخيز و یربركت اطرافشان كاملاً امن بود؛ چراكه در طول راه، آبادىهايى با فاصلههاى كوتاه و نزديى به هم قرار داشت و يك مسافر بدون ترس و سلاح، همچچنين بىنياز از داشتن آذوقهى غذايى زياد مىتوانست در هر زمان از شبانهروز به مسافرت رود و در هر آبادى كه بخواهد، استراحت كند. آرى، نعمتهاى خدا آنان را از آسمان و زمين احاطه كرده بود؛ ولى متأسفانه آنان به جاى شكرگزارى، راه ناسیاسى را يیش كرفتند و خدا را به فراموشى سیردند و به كفران نعمت و فخرفروشى و ظلم و كناه رو كردند. حتى قشر ثرومّند آن قوم كه از دارايیهاى فراوان خويش سرمست شده بودند، از خدا تقاضاى ابلهانهاى كردند؛ آنان تقاضا كردند كه آبادىهايى را كه در راههاى مسافرتى آنان قرار داشت، به بيابانهايى خشك تبديل كند تا افراد كمدرآمد ديكر نتوانند به راحت سفر كنند، و مسافرت، مخصوص كسانى شود كه ثروت فراوانى دارند و مىتوانند در مسيرى طولانى، از خود محافظت كنند و ذ ذخيرهى غذايى زيادى با خود ببرند. تداوم اين ناسياسىها، صبر خدا را لبريز كرد، و به فرمان او، چند موش صحرايى سراغ ديوارهى سذّ مَآرب رفتند و آن سذ خاكى را از درون سست كردند. ناكهان باران شديدى باريد و سيلاب عظيمى حركت كرد و ديوارهى سد را ـ كه ديكر توان تحمّل آن فشار را نداشت ـ در هم شكست و آب فراوان سد غرششكنان بيرون ريخت و تّام آبادىها، باغها، كشتزارها، زراعتها و جهاریايان آن سرزمين را نابود كرد. آن قصرها و خانههاى باشكوه، به ويرانهاى تبديل شد و از آن سرزمين خرّم، صصرايى خشك و بى آب و علف بر جا ماند. آرى، خدا براى قدرتمنايى و درهم بيهيدن پروندهى كردنكشان، به اسباب بيحيده و مهيب نياز ندارد و تمدّن عظيمى را با جند موش بر باد مىدهد تا انسانها به قدرت خداداد خود مغرور نشوند.










 ©





هr. هر كس مسئول اعهال خودش است: بر اساس آيات قرآن، كارهاى خوب و بد هر كس به خودش تعلّق دارد و مردم در برابر كارهاى خود بازخواست مىشوند؛ نه كارهاى ديكران. در اين آيه مىخوانيم: ״بكو: شها از كناهان ما بازخواست هنىشويد و ما نيز از كارهاى شها بازخواست نخواهيم شد.، در آيهى عFFI سورهى بقره نيز آمده است: شآنها
 خودشان است و كارهاى شما براى خودتان؛ و شها از كارهاى آنان بازخواست نخواهيد شد." همحچنين آيهى 199 سورهى انعام میفرمايد: ״هيج كس بار كناه شخص ديكرى را به دوش نخواهد كشيد.< بنا بر اين حقيقت، مهمترين دغدغهى انسان بايد اصلاح رفتار و كردار خودش باشد، و يشش از آنكه كسى به كارهاى بد و عيوب مردم توجّه كند، بايد رفتارِ نايسند خود را اصلاح كند. بيشوايان معصوم ما نيز بر اين نكته تأكيد فراوانى كردهاند.
 است.، همان حضرت مىفرمايد: „خوشا به حال كسى كه توجّه به عيبهايش او را از توجّه به عيبهاى مردم بازداشته است.ه در روايت ديكرى از آن ييشواى فرزانه مى خوانيم: ״هر كس در عيوب مردم دقَّ كند و از آنها بدش بيايد و آنكاه آنها را براى خود بيسندد، احمق واققىىت.ه از اين رو ييشوايان ما سفارش كردهاند كه هر كس بايد رفتار و كردار خود را بيوسته بازرسى كرده، نقاط منفى آن را اصلاح كند. در حديثى
 بدين صورت كه اكر كار خوبى كرده، از خدا بخواهد كه بر توفيق او بيفزايد، و اكر كار بدى كرده، از خدا آمرزش بخواهد و به بيشكاهش توبه كند.، البتّه اين توصيهى مهم، به معناى بىتفاوتى در قبال رفتار ديكران و ترك امر به معروف و نهى از منكر نيست؛ بلكه بدين معناست كه مهمترين دغدغهى هر كس بايد سلامت خودش باشد، و توجّه به افراد بيمار نبايد او را به غفلت از سلامت خود بكشاند. بنابراين، كسى مىتواند به كمك بيماران ديكر بشتابد و آنان را از بيمارى نجات دهد و جلوى سرايت بيمارى آنان به

> جامعه را بكيرد كه خود سالم و از بيمارى دور باشد.










 :
 (1)



צ世. مطمنتّترين سرمايهكذارى: اموال و دارايیهاى ما همواره در حال كم شدن و از بين رفتن است و سرانجام خواه و ناخواه همهى آن از دست ما بيرون خواهد رفت؛ امّا خداوند راه مطمثنّى را براى حفظ و حتّى چند برابر شدن اموال ما معرّفى كرده و خود نيز آن را ضمانت كرده است. خداوند در اين آيه مطلب بسيار مهمّى در بارهى انفاق بيان فرموده است. او مىفرمايد: ״هر چيزى كه [در راه خدا] انفاق كثيد، او جاى آن را چير مىكند." طبق اين وعده، هر مالى كه در راه خدا انفاق شود، از بين فیىروذ؛ بلكه به دارايی انسان باز مىگردد. هرجند چاداش كامل انفاق در جهان آخرت به انسان برمىگردد، در دنيا نيز شاهد بازكشت مستقيم يا غيرمستقيم آن هستيم. در روايتى از ييامبر كرامى
 را پر كن." در حديث ديكرى از آن حضرت مى خوانيم: »كسى كه به جايگزين شدن انفاق يقين داشته باشد، در انفاق كردن سخاوتّند مىشود.، البته شرط مهم اين است كه انفاق از مالى حلال و مشروع باشد؛ در غير اين صورت، مقبول خدا قرار فهىيرد.
 و در راه حلال انفاق كند، هيج درهمى را انفاق نىىكند مكر اينكه خدا عوضش را به او مىدهد.ه البتَه پاداشى كه خدا به هر كار خير يا صدقه يا انفاقى مىدهده معادل آن نيست؛ بلكه هند برابر آن است. در آيهى MFQ سورهى بقره مىخوانيم: ״كيست كه [با انفاق مالش در راه خدا] به خدا وام نيكويى بدهد تا خدا آن را برايش چند برابر بيفزايد؟" در روايتى از امير مؤمنان على فلِئِّخ مى خوانيم: »رزق و روزى را با صدقه











 إِ


99. اسلام؟ آيين تفكّر: بدون ترديد هيج مكتب و آيينى به اندازهى اسلام بر اهمّيتّ تفكر
 مردم بكويد: من فقط شما را به يك مطلب پند مىدهم، و آن اينكه دو نفر ـ دو نفر يا تكتك و دور از هر كونه غوغا و شلوغى محيطهاى احساسى، با خود خلوت كنيد و براى خشنودى خدا ـ و نه هيجّكس ديكر ـ تصميم بكيريد كه بينديشيد؛ انديشهاى دور از تعضب و يششداورىهاى ناآكاهانه. آرى، نخستين و مهمترين توصيهى دين ما، دعوت به تفكّر و انديشيدن در سايهى توجّه به خداست؛ زيرا هيج تحوّل و ييشرفتى بدون تفكّر ايجاد نى شود. اسلام از مردم مى خواهد كه در بارهى آفريدكار خويش، در بارهى اينكه در كجاى هستى قرار دارند، در بارهى اینكه به كجا مىروند و براى چه هدفى خلق شدهاند، بينديشند. اسلام، مردم را به تفكُر در بارهى مخلوقات خدا بهويرٌه وجود خودشان فرا خوانده و نيز از آنان خواسته كه در بارهى سخنان خدا و آيات بىشمار او بينديشند. اسلام همچچنين از انسانها مىخواهد كه در رفتار خود بينديشند و آن را اصلاح كنند. آرى، اسلام، آيين تفكّر است. در رواياتِ بيشوايان معصوم ما نيز فكر و انديشه در درجهى نخست اهميّت قرار كرفته است. امام على لِّيِّلِّلِ مىفرمايد: »آكاه باشيد كه هيج خيرى در عبادتِ بدون تفگّر نيست.ه كاهى مىشود كه عبادت براى انسان به صورت عادت در مىآيد؛ يعنى چون عادت كردهايم، ثماز مى خوانيم. در اين صورت، عبادت ما فقط عمل و
 روزه [بىتفگّر] نيست. عبادت حقيقى، انديشيدن در كار خدا [و اسرار جهان آفرينش]
 [انسان را] به كارهاى خوب و انجام دادن آنها دعوت مىكند.ه












 يَ

Y. هيجكس ثُمىتواند مانع لطف و رحمت خدا شوه: جهان، مجموعهاى از هستها و نيستهاست. چيزهايى كه هستند، به فرمان يֶووردكار مقتدر عام وجود دارند، و چيزهايى كه اصلاً پديد نيامده يا از بين رفتهاند، به خواست خدا وجود ندارند. در
 موضوع اين آيه نيز از همين حقيقت مهم سرجشمه كرفته است. خداوند در اين آيه بيان مىكند كه "هر رحمتى را كه خدا براى مردم بكشايد، هيجكس ثهى تواند جلوى آن را بكيرد، و آنهچه را كه خدا از مردم باز دارد، هيج كس غهى تواند آن را براى مردم بفرستلد." زندگى بسيارى از انسانها در دورانهاى دور و نزديك، بهروشنى به اين واقعيتت كواهى


 مى خواستند او را از ياد پدر ببرند و آوارهى كوه و بيابان كنند؛ غافل از اينكه بر خلاف خواست آنان و مطابق ارادهى خدا، با توطئهى خويش، جادّهى عزّت و سربلندى او را هموار مىكردند. دشمنان محمّا حفظ جانش، شبانه مكّه را ترك كرد؛ امّا چس از چند سال، مكّه و قُّام اهالى آن در اختيار
 كوشيدند؛ ولى به خواست خدا، نام او در صدر بزرگمردان تاريخ بشريّت قرار كرفته
 همين اشتباه، نام او را تا قيام قيامت بر سر زبانها و يادش را در اعماق جانها نشا نشاندندا شايد خود ما نيز در زندكى خود يا نزديكانمان اين تجربه را لس كرده باشيم كه كاهى بر خلاف قَام اسباب و علل ظاهرى، لطف و مهربانى خدا شامل حالمان مىشود و كاهى با با
 اينجاست كه انسان درمىيابد كه فراتر از هر دستى، دستى نيرومند قرار دارد كه در عين چنهانى، قلمرو فرمانروايى خود يعنى عامٍ هستى را با حكمتى فراكير اداره مىكند. ايمانِ به اين مطلب، هنان آرامشى در وجود انسان ايجاد مىكند كه ديكر از سختىها فیىهراسد و با ديدن مشكلات، پا پس غیىگذارد؛ زيرا مىداند كه وظيفهى او، اطاعت از فرمان خداست، و رسيدن يا نرسيدن به هدف، به خدا مربوط مىشود، و نه به او. چنين
 استفاده از ابزار و وسايل زندكى، نتيجهى كار را به خدا واكذار مىكند و با

 (0)













^. تزيين شيطان: شايد تاكنون تركيب وصفى "جهل مرگّب" را شنيده باشيد. جهل مرگب يعنى نادانى و جهالثى كه انسان دچارش شده و خودش هم از از آن خبر ندارد؛ مانیند دانشآموزى كه درسى را درست نفهميده، ولى خيال مىكند كه آن را آموخته، و بنابراين

 از كار كذشته و بايد تاوان نادانى و بیى وخبرى از نادانى خود را بيردازد؛ در حا حالى كه اكر اكر او از نادانى خود خبر داشت، اميدى به اصلاحش وجود داشت است: »آن كس كه نداند و بداند كه نداند/ لنكان خرك خويش به مقصد برساند/ آن كس


 وسيعترى در جهان آخرت آماده مىشوند. برخى از مرئى مردم اما به جاى تو توجّه به معلّانمان
 هوسرانى خود غرق مىشوند كه درس و مدرسه را فراموش مى وكنند و مىیپندارند دنيا، جايى براى بازى و خوشكذرانى غست و هر كس دم رم را در نيابد، قافيه زندكى را با باخته



 فرعون و دار و دستهى كافرش كه قرآن در بارهشان مى ورمرمايد: آنان آيات و نشانهاهاى ما

 موجودى كمراهتر از چهارپايان تبديل مىشود؛ زيرا انسانيّت انسان، در كرو كشف



 مىفرمايد: »آيا كسى كه كار زشتش براى او آراسته شده و به همين سبب آن را را خا خوب مىداند، مانند كسىست كه در پرتو ايمان، حقيقت را بهخوبى در مىییايب؟«اء؛ در آيات
 كنم؟ آنان، كسانى هستند كه سعى و تلاششان در زندكى دنيا نادرست است؛ ونى ولى مى يندارند كه درست عمل مى كنند.
 كناهى باخبر كن كه اكر آدمى آن را انجام دهده بر او مسلّط مىشُوى. او كفت: هنگامى
 چشمش كوچکى شود، بر او مسلًّط مىشوم.

To جزء











 تَكَعُ مُثِقَّةَ


 كه در ينج آيه آمده، يكى از اصول مهم و زيربنايى انديشهى اسلامىست. در حقيقت اين جمله از سه جهت داراى اهمّيتت است. نخست، بيانكر عدل خداست و اينكه خدا هر كس را در ازای كارهاى خوب و بدِ خوه او باداش و كيفر میدهل، و نه در برابر كارهاى ديكران؛ زيرا جزا دادنِ كسى به سبب كار ديكرى، ظلم است، و ظلم و ستم از خداى عادل دور است. دوّم اينكه به همهى انسانها درك و فهم وسيعى مىبخشد كه صالح يا فاسد بودن جامعه و خوب يا بد بودن مردم نبايد در خودسازى فردى و اصلاح اجتماعى و مبارزهى آنها با ظلم و ستم اثر بكذارد؛ زيرا همهى ما در بيشكاه خدا مسنولايم و خوب يا بد بودن بيشتر مردم، جواز خوب يا بد بودن ما نيست، و سرانجام قّام انسانها تكبهتك بايد در بيشكاه خدا بايستند و در برابر رفتار خويش پاسخكو باشند، و كسانى كه به وظيفهى خود عمل كردهاند، سعادمّندند، و آنان كه كوتاهى كردهاند، زيانكار خواهند بود. نكتهى سوّمى كه از اين آيه استفاده مىشود، شـّت و سختى روز رستاخيز است كه هيج كس حاضر غیشود در آن روز بار كناه ديكرى را به دوش كشد؛ هرجند او از بستكان نزديك يا دوستانش در دنيا باشد؛ در حالى كه در دنيا بسيارى از افراد، به سبب رفاقت، خويشاوندى يا حتّى سود مادى حاضرند بار كناهان ديكران را بر دوش كشند.

آرى، احوال قيامت هنان سخت و هولناك است كه نهتنها كسى بار كناه ديكرى را به دوش فمىششد، بلكه به فرمودهى آيات قرآن، انسانها از شذّت ترس و وحشت، تمام بيوندهاى دوستى و خويشاوندى را به فراموشى مىسهارند و با ديدن نزديكترين خويشاوندان خود، پֶا به فرار مىذذارند، و هه بسا آرزو دارند كه بار كناه خود را بر دوش عزيزترين كسان خود در دنيا بكذارند. البته دوستان خدا از اين وضعيّت مستثنى هستند و آنان در آخرت در كنار يكديكر در كمال دوستى و محبّت زندكى خواهند كرد.








 مِبَ تَمَرَّتٍ







^ז. دانشمندان حقيقى: شايد هنگامى كه وازگّان علم و دانش و عامٍ و دانشمندان به كوش ما برسد، به ياد درس و بحث و دانشگاه و آزمايشكاه و كتابخانه بيفتيم؛ ولى تعريف قرآن از دانش و دانشمند، با تعريف ما متفاوت است. از نظر قرآن، دانشمندان، كسانى نيستند كه مغزشان صندوقجههى آراء و افكار اين و آن و چر از فرمولها و قوانين علمى جهان باشد. از نظر قرآن، نشانهي دانشمند حقيقى، اين نيست كه بيشتر عمر خود را در دانشکاهها و كتابخانهها سیرى كند و كتابها و مقالات فراوانى به جاى كذاشته باشد؛ بلكه قرآن، دانشمندان حقيقى را كسانى بر مىشمرد كه در نشانههاى خدا در جهان هستى و وجود خود مىانديشند، در سخنان او و فرستادكانش تدبّر مىكنند، و اين فكر و انديشه، آنان را در برابر عظمت و بزركى خدا خاشع و فروتن مىكند و به انجام وظايف خود در قبال او وا مىدارد. آرى، عالمان راستين، كسانى هستند كه خدا ور ور ور وعدههايش را با تَام وجود باور كردهاند و قام تلاش خويش را براى جلب خشنودى او به كار مىبندند؛ كسانى كه از تك تك هديدههاى هستى، درس خداشناسى مىگيرند و با ديدن هر موجودى، به ياد پديدآورندهى دانا و تواناى آن و علم و قدرت بییاياين او مىافتند، و اين يادآورى مقدّس، به علم و آكاهى ايشان از خدا مىافزايد و بر فروتنى آنان در برابر خدا اضافه مىیند.
در آيات قبل، به نزول باران و چديد آمدن ميوههاى رنگارنگ از آن اشاره شده بوذ؛
 مشكىست؛ همجچنين به رنگّهاى گوناگون پوست انسانها، جانوران و حيوانات و دامها. آنكاه اين كوناكونى رنگها، يكى از نشانهاى خدا معرفى شده كه تنها عالمان حقيقى از آن درس مىگيرند، و اين علم و آڭاهى، به خداشناسى و خداترسى آنان مىافزايد. ״برگ درختان سبز در نظر هوشيار/هر ورقش دفترى است، معرفت كردكاره. البته پڭوهششگران
 متأشَفانه مطالعاتشان، ايشان را به آفريدكار جهان نزديك فیى كلهاى زيباى باغ خلقت، باغبان زبردست آن را فَى آتايند. از اين رو، از نظر قرآن، چنين
 كامل فَىبرند. امُا علمى كه انسان را با خدا آشنا كند و در برتو ايمان به او و خشنودىاش
 "علم، مايهى زندكى انسان و رهايى او از جهل، مايهى روشنايى چشمها و وها رهايى آنها از تاريكى، و مايهى قوت بدنها و رهايى آنها از ناتوانىست. [علم و دانش، به منزلكاههاى خوبان و اقامتكاههاى نيكوكاران و بالاترين درجات در دنيا و آخرت مىرساند. [ارزش] بحث و مذاكره در بارهى علم و دانش، با روزهدارى برابر است، و

وَالَّنَى آوحَيناَ الَِلَكَ مِنَ الِكتْبِ هُوْ الحَقُّ مُصَهِّقِا لِما








 عَنْ





Y． هماهنگىاش با كتابهاى آسماني كذشته سخن كفته و در اين آيه توضيح داده كه پس از هيامبر عِّ⿸厂⿷土丶⿸厂⿷土丶⿸厂干． البتّه بركزيده شدن آن بندكان خاص و به ارث رسيدن دانش قرآن به ايشان، بىدليل نبوده؛ بلكه از اين رو بوده كه بندكان خدا به سه كروه تقسيم مىشوند：كروهى كنهكار كه به خود ظلم مىكنند؛ كروهى ميانهرو و نيكوكار كه ممكن است كاهى دهار لغزش و اشتباه شوند؛ و كروهى كه در تّام كارهاى خوب از همكان سبقت مىكيرند و هيجكاه به كارهاى ناشايست دست نیىزنند．خداوند نيز اين گروه پاك و معصوم را از ميان مردم
 مردم معرّفى فرمود．
 لطف خدا از قّام معانى و رموز قرآن آكاهى دارند؛ امًا آكاهى مردم ديكر از معانى قرآن، اندك، و در بسيارى از موارد با خطا و اشتباه همراه است．از اين رو همهى مسلمانان وظيفه دارند براى آشنايى با قرآن و برنامههاى حياتبخش آن، نزد آن ييشوايان معصوم روند و حقيقت را از چشمهى زلال دانش ايشان بنوشند．كسانى كه بدون توجّه به مكتب
 قرآن مىروند، بىشك در بسيارى از موارد دهار اشتباه مىشوند و مقصود حقيقى خدا را هیىفهمند؛ درست مانند دانشآموزى كه بدون مراجِه به معلْم دانا، سراغ كتاب درسى هرمحتوايى برود و با حدس و گمان، درسهاى سخت آن را تحليل كند و در موارد مشكل، به دانشآموزانى مانند خودش مراجعه كند！در حديثى از پيشواى ششم شيعيان مى خوانيم：״در هر زمان، خدا كسى را از ميان ما اهلبيت بر مىانگيزد كه از［دانش و
 مى خوانيم：„هيجيك از مردم اذعا نمىكند كه تمامِ［دانشِ］قرآن را به همان صورت كه نازل شده، نزد خود دارد مكر اينكه دروغگوست؛ چراكه هيجكس آن را نزد خود جمعآورى و نكهدارى نكرده مكر على بن ابىظالب و امامانى كه پس از او هستند．＂

جزه






 الْنَّركَانَ حَليمًا غَفورًا







(.P) نكَدارندهى آسهانها و زمين: هر انسانى با سادهترين ذهن و انديشه، براى هر یديدهاى پديدآورندهاى برمىشمرد. از اين رو قرآن هيجكاه در بارهى "خالق هستى" بحث و كفتوكو نكرده؛ زيرا هر فرد باشعورى با نكاه در اين جهان شگفتانكيز به راحت مىیָذيرد كه آفريدكارى بىنهايت دانا و توانا، آن را يֶيد آورده است. در آيهى 9 سورهى زخرف مى خوانيم: »اگر از آنان بيرسى آسهانها و زمين را چهه كسى آفريده است، بىشك خواهند كفت: [آفريدكارى] قدرتّند و شكستناپذير و بسيار دانا آن را خلق كرده است.« مشكل اساسى اين است كه بسيارى از مردم فراموش مىكنند كه همان آفريدكار دانا و توانا، هماكنون و در هر لحظه نيز خلقت خود را اداره مىكند، و اين مجموعهى بىنهايت دقيق و يهناور، به لطف و عنايت او به حركت خود ادامه مىدهذ. از اين رو كاهى ادارهى جهان را به بتهاى بىجان و كاهى به برخى از پديدههاى هستى مانند خورشيد و ماه نسبت مىدهند و كاهى نيز جهان را به چرخى تشبيه مىكنند كه هر ابتدا به حركت درآمده و هماكنون، به خودى خود در حال چچرخش است! اين آيه و بسيارى از آيات ديكر قرآن، بر همين نكته تأكيد مىكند و مىفرمايد: اين خداست كه آسمانها و زمين را از خطر نابودى حفظ مىكند، و اگر در معرض نابودى قرار كيرد، هيج كس جز او فیىتواند آنها را نكه دارد. بهراستى زمين با اراده و تنظيم كدام نيرو، بيش از چهار ميليارد سال است كه با سرعت •ب كيلومتر در ثانيه به دور خورشيد مىچرخد و درست در زمان مشخّص هوب روز ـ كه ثانيهى آن را نيز مىتوان يششبينى كرد ـ به محلّ نخست خود باز مىگردد؟ يا كدام نيروست كه ستارهى غولييكر
 ac....... بىكران نكه داشته و فاصلهى آن را با زمين طورى قرار داده كه دماى درجهاى سطح آن، به زمينيان آسيبى نرساند و نور و كرمايش، مايهى حيات و زندكى آنها شود؟ همهچنين اكر از فضاى بىكران به دنياى اتمها، مولكولها و سلولها سرى بزنيم، باز حيرت مىكنيم كه اين مخلوقات بسيار كوچك چگونه به هم بيوستهاند و يكديگر را رها فَىكند و هگونه از هم متلاشى فَىشوند. آرى، پاسخ اين سؤالات و ميليونها سؤال ديكر، فقط و فقط يك هيز است: ״اين خداست كه آسمانها و زمين را از خطر نابودى

جزء

 ظَهـرِهـا مِن دآبَّةٍ وَلْكِ يُوَخِّهُهُم الِّآَجَلٍ مُسَمَّى فَا فَا كَا (30)



 $=$







 بَمَغفِرَقِ وَاجرِرَريمٍ



PQ. اءر خدا مردم را به كيفر كناهانشان مجازات مىكرد، ...: آيات قرآن بهروشنى كوياى اين حقيقت است كه شرك و كفر و كناه و نافرمانى خدا، خشم خدا را در يّى دارد و ستمكاران و كنهكاران، مستحق كيفر الهى هستند؛ اما شايد براى برخى اين سؤال مطرح شود كه چچرا ظالان با خيال آسوده به ظلم خويش ادامه مىدهند و كنهكاران در غفلت و بى خبرى، به نافرمانى خدا مشغولاند و باز هم عذاب خدا فرود فىى آيد. خدا بارها در آيات قرآن به اين سؤال پاسخ داده و فرموده كه مهمترين علت نازل نشدن عذاب خدا بر زمينيان، ارادهى قطعى خدا در مورد مهلت مشخّصىست كه به ايشان داده شده تا در اين مذت با اختيار خوه، راه خوب يا بد را انتخاب كنند، و همجّنين مهلتى براى توبه و بازكشت داشته باشند؛ اين مهلت براى تكتك انسانها نا هنكام مرگ هر يك، و براى بشريّت تا پايان دنيا و آغاز رستاخيز است.

بنابراين، عذاب نشدن كنهكاران و ستمكران به هيجوجه بدين معنا نيست كه خدا نسبت به رفتار آنان بىتفاوت است و قصد مجازاتشان را ندارد؛ بلكه به فرمودهى آيهى مورد بحث، اگر خدا مى خواست انسانها را به سبب كناهانشان مجازات كند، هنان عذابى نازل مىكرد كه هيج جنبندهاى بر روى زمين باقى نىماند؛ ولى او هماكنون هنين تصميمى ندارد و كيفر مجازاتِ اصلى دشمنان خويش را به زمانى ديكر موكول كرده است. البته جز اين دليل مهِم قرآنى، بيشوايان معصوم ما، دلايل ديكرى را نيز براى نازل نشدن عذاب بر زمينيان برشمردهاند كه تُام آنها به يك مطلب بازمىگردد: لطف و مهربانى خدا. آرى، خدا چنان مهربان است كه به علل كوناگون، عذاب را از مردم بازمىאرداند و به آنان بيشتر و بيشتر فرصت مىدهد تا شايد به خود بيايند و توبه كنند. در حديثى از يِيمر
 مجازات مىكند. [و بدانيد] اگر بندكان [عابد و] ركوعكننده و مردان خاشع و فروتن [در يششكاه خدا] و حيوانات زبانبستهاى كه به چجرا مشغولاند و كودكان [بىگناه و]















 نام انطاكيه وجود داشت كه از نظر علم و ثروت و تجارت، يكى از سه شهر معروف روم
 بزرگ، دو تن از ياران آن حضرت كه ييامبر نيز بودنل، به سوى مردم انطاكيه فرستاده شدند تا آنان را به دين و آيين حق فرا خوانند. آن دو بيامبر براى البات راست بودن دعوتشان، معجزاتى - مانند شفاى بيماران صعبالعلاج - را به مردم نشان دادند؛ امًا متأسفانه مردم سنگدل آن شهر، به جاى ييروى از حق و حقيقت و به كار انداختن درك و شعور خود، از درِ لجاجت وارد شدند و به پيامبران خدا تهمت دروغگويى زدند، و پادشاه آن شهر، آنان را دستكير كرد و به زندان انداخت. در اين هنگام، حضرت
 و مردم را به خدآرستى دعوت كرد و معجزاتى را به آنان نشان داد. بر اساس برخى از روايات، پادشاه تصميم گرفت آن سه بيامبر را به قتل برساند. اين خبر در سراسر شهر پخش شد و از ميان مردم آن شهر، تنها يك جوانمرد بىنام و نشان به نام »حبيب نجّار" از دورترين نقطهى شهر، دوان دوان خود را به محلّ اجتماع مردم رساند و سكوت سنگين و شيطانى آنان را شكسته، فرياد برآورد كه »ایى قوم من، از اين بيامبران الهى پييروى كنيد«. او با شجاعت قّام و دلايل محكم، قوم خود را مخاطب قرار داد و با سخنان قاطع خود، همچون يُتكَ بر دلهاى سخت آنان كوبيد؛ امًا دلهاى آن مردم مرددل چهان سخت شده بود كه نهتنها تأثيرى در وجودشان نكرد، بلكه با بىرحمى تام، حبيب را لكُدمال و سنكباران كردند، و او در حالى كه از خدا مى خواست كه قومش را هدايت كند، جان به جان آفرين تسليم كرد. طبق رواياتِ پيشوايان ما، آن بزرگمرد انطاكيه، مقام بسيار والايى نزد خدا داشت. در اين هنكام، كاسهى صبر خدا لبريز شد و خشم او به حركت درآمد. البتّه ـ بر اساس آيات
 نفرستاد؛ بلكه تنها يك صيحه و غرّش آسمانى بر آنان فرود آورد؛ كه به سبب آن، قام آنان در دم جان دادند. آرى، هنين است قدرت خداه و چنان است سرنوشت يك قوم گمراه و بىثمر كه »بسوزند جوب درختان بىَبَر/ سزا خود همين است مَر بىبرى رای.

