


 (0) فَهِّهِ










 مردودى و سرانجام قبولشدكان و مردودشدكان را توضيح مىدهند. با با وجود اين فرض كنيد كه كروهى از دانشآموزان از همان ابتدال ماجراى امتحان و و رد و و قبول را با به شوخى

 بىشك فرجام جنين افرادى روشن است: هُرههاى كم، بـتوجّه

 هستند كه از طرف يكانه مدير و مدبّر آن، وظيفهى تربيت انسانها ران را بر عهده دان دارند

 بسيار دقيق به ما داده خواهد شد و همهى ما از وضعيتّ قبولى يا مردودى خود آيا آكاه مىشويم. آنان به ما كفتهاند كه براى قبول در امتحان هه بايد بكنيم و بيوسته به ما يادآورى كردهاند كه جه كارهايى باعث مردودى در آن آن میشود، و براي آثان اثبات حق بودن






 سخن مىگويد و بيان میكند كه اين افراد، ینج مجازات شديد دارند: اـ اـ فراموش
 شدن آنها از جانب خداd به معناى بىاعتنايى و بیتوجّهى او به ايشا ايشان است؛ همانطور
 يك انسان فراموششده بان با او رفتار كن و مهر و و محبّت و ديدار و د دلجويى و احوالياليرسى



جز 77 سورهاحقاف















9. پيامبرى مانثد همهى پیِمبران: بر اساس آيات قرآن كريم، هنگامى كه حضرت محمّد شد. يكى از آن بهانهها اين بود كه آنان توقًّع داشتند يِيامبر پيوسته كارهاى عجيب و و غريب انجام دهد و از آينده و مسائل غيبى سخن بكويد؛ هنانكا فرقان مى خوانيم: »كافران كفتند: اين چه هيامبرى وست كه غذا مى خورد و در بازارها راه
 بر او افكنده غىیشود؟ و چرا باغى ندارد تا از ميوههايش استفاده كند؟« در آيات •ף تا

 و انگّور داشته باشى و در ميان آنها، نهرهايى را روان كثى؛ يا اجرام آسهانى را

 بالا روى، و بالا رفتنت را نيز باور فَى كِكيم مكر اينكه نوشتها آورى كه آن را بخوانيم.، شايد ريشهى اين سخنانِ جاهلانه، تفگُرات شركآلود آنان بان بوده كه كمان مىكردند ييامبر خدا، كسىست كه همواره بار بايد اسباب و ضوابط دقيقى را كه خداوند در جهان قرار داده، بر هم بزند و خواستههاى غير معقول آنان را اجابت كند.
 بوده است.



 او اجازه دهد؛ نه اينكه هر زمان كه شما بخواهيد، هر كار عجيبى را انجام دهمر و ور هر

 طريق وحى است و مأموريت اصلى من، هشدار دادن به مردم در بارهى آيندهى


 يا هر كس ديكرى كه صلاح بداند، علوم و قدرتهاى مخصوصى را مى بخشد، و اين همان حقيقتىست كه ما شيعيان در مورد پيشوايان معصوم خويش معتقديم. البتَه اين مطلب

 امكانات بهره برثند و در چهه وضعى، مانند همهى مردم رفتار كنند.















 زحمات ديكران سیاسگزارى مىكند. البتّه هر قدر زحمت كشيدهشده بيشتر باشد، انسان بايد تشكّر بيشترى به جاى آورد. بدون شك در ميان كسانى كه در زندگى ما برايمان زحمتى كشيدهاند، هيجكس به اندازهى پدر و مادر براى رشد و خوشبختى ما رنج نديدهاند؛ دو انسان ارزشمندى كه بدون هيجكونه چشمداشتى، زندكى خود را به های ما ريخته و بهترين روزهاى عمرشان را عاشقانه براى ما خرج كردهاند. از اين رو قرآن بارها ما را به احترام و نيكى به پدر و مادر و سیاسگزارى از آنها سفارش كرده است. البتّه در ميان آن دو، مادر زحمت بيشترى براى انسان مىكشد. بدين جهت، آيهى مورد بحث، يس از سفارش كلّى به نيكى كردن به پدر و مادر، بهويرّه در مورد زحمات مادر سخن مى مكيد

و با يادآورى اين مطلب، همگان را به احترام و احسان ويرّه به مادر فرا مى خواند. بهراستى فداكارى و ايثار مادر براى فرزند، حقيقت شكفتانكيزىست كه جز لطف ويرْهى خدا به انسان غَىتواند آن را تفسير كند. توجّه به بيجيدكىىهاى باردارى و تولد فرزند، از جمله اينكه جنين بىدفاع در بدن مادر و در جايى امن رشد مىكند و از مواد غذايى بدن او قدرت مىكيرد؛ اينكه مادر نُه ماه رنج و سختى را به عشقِ ديدار كودى دلبندش به جان مى خرد و خواب و خوراك را بر خود حرام مىكند؛ اينكه درد و رنج فراوانى را براى به دنيا آوردن فرزند تحمّل مىكند و بلافاصله پس از آن، او را در آغوش مىكشد و با بخشش قام، از شيرهى جانش به او مى خوراند؛ اينكه نوزاد ضعيف را تر و خشك مىىكند و روزها و شبها را به اميد رشد و بالندگى او مىكذراند و يير و فرتوت مىشود تا فرزندش جوان و بانشاط شود؛ و با رنج او رنج مىكشد و از خندهاش مى خندد، هر انسان منصف و قدرشناسى را در پيشكاه مقدّس مادر به زانو در مى آورد و او را به سیاسكزارى و جبران زحمات مادر وا مىدارد؛ هرچند جبران اندكى از زحمات بىشمار او نيز غيرممكن است و تنها خدا مىتواند اينهمه از خودكذشتكى را جبران كند. در حديثى مى خوانيم كه مردى، مادر يير و ناتوان خود را به دوش گرفته و مشغول طواف


 نقل شده كه در یاسخ شخصى كه از او پرسيده بود »به چه كسى نيكى كنم؟«ه سه مرتبه نيكى به مادر را توصيه كرد، و در مرتبه ههارم، به او سفارش فرمود كه به يدرش نيكى

جز جزء


 عَن عالِهَتِنَا فَاتِنَا


 آلَيُ



 (1) = يَرجِونَ )
 اين دو با هم متضاد هستند؛ ولى بهتر است بدانيم كه در زبان قرآن و روايات، جاهل در برابر عام قرار ندارد؛ بلكه در برابر »عاقله قرار دارد. آرى، از نظر آموزههاى دين، مهمترين ابزار رسيدن به سعادت،»عقل، است، و به كار نكرفتن آن، ״جهله است. عقل، نيرويىست كه انسان با آن، خوب و بد را از يكديكر تشخيص مىدهد و خوب را انتخاب و بد را رها مىكند. اكر انسان از اين موهبت ارزشمند بهخوبى استفاده كند، عاقل شمرده مىشود، و اكر آن را بهدرستى به كار نبندد، جاهل است. از اين رو، از نظر قرآن و روايات، ممكن است كسى عالم يا عابد باشد؛ ولى عاقل نباشد. مثلاً ابليس كه به سبب عبادتهاى فراوانش به مقام فرشتگان رسيده بود، بهخوبى از حقيقت خبر داشت و مىدانست كه با سرييچى از فرمان خدا، بدبختى جاودان را براى خود رقم مىزند؛ ولى غرور و تكبّر، جلوى عقل او را گرفت و او را دهار جهالت كرد. يا مردم كوفه كه امام
 بودند؛ ولى دنياپرستى و هوسرانى چنان بر عقلهايشان چرده افكنده بود كه علم قطعي خود را زير پا كذاشتند. به همين علت، برخى از دانشمندان بزرگ اسلامى، كتابهاى مهم حديثى خود را با فصلى به نام »عقل و جهله آغاز كردهاند و ييش از آنكه در بارهى توحيد، نبوّت، معاد، امامت و موضوعات ديكر سخن بكويند، روايات مهمى را از

 از عقل نيست. امام صادق هِلِئِّخِ نيز فرموده است: ״هر كس عاقل باشد، ديندار هم هست، و هر كس ديندار باشد، وارد بهشت مىشود." همچنين در روايت ديكرى از بيامبر خواب عاقل، از شبزندهدارى جاهل بهتر است.ᄊ از آنجه كفته شد، و برخى روايات ديكر مىتوان نتيجه كرفت كه علم و دانش و حتى عبادت، هنگامى ارزشمند است كه در كنار عقل قرار كيرد و باعث رشد و كمال حقيقى انسان شود. در غير اين صورت، با ״عالمى













 :


 تا مردم آنجا را به اسلام دعوت كند؛ امّا هيجكس به دعوت او پاسخ مثبت نداد. ناهار
 رسيد و شبهنكام در آنجا قرآن تلاوت كرد. در آن هنگام، كروهى از جنيان از آنجا مى كذشتند. هنكامى كه قرائتِ قرآنِ ييامبر كفتند: ساكت باشيد. هنكامى كه تلاوت حضرت پايان يافت، آنها ايمان آوردند و براى تبليغ دينِ اسلام به سوى قوم خود رفتند و آنان را به اسلام دعوت كردند. كروهى از آنان ايمان آوردند و با هم به محضر ييامبر
 يكى از آنها را بزرك آنان قرار داد و ايشان مرتّب خدمت بيامبر
 دينى را به آنان آموزش دهد.

وا⿰ْ0ى "جِنّ" به معناى »موجود پنهان، است. از آيات قرآن استفاده مىشود كه در ميان جاندارانِ روى زمين، دو جاندار، داراى عقل و شعور و قدرت انتخابِ راه درست و غلط هستند؛ انسان و جن. از اين رو در آيهى ا" سورهى رحمن، به انسانها و جنيان، " موجوداتى ناديدنى و خارج از حواس پنجكانهى انسانها هستند، تاكنون راهى تجربى براى آكاهى از وضعيّت آنها پيدا نشده است و همين مطلب باعث شده كه زندكى آنها در هالهاى از ابهام فرو رفته و با خرافات و خيالبافىهاى مردم آميخته باشد. از اين رو مطمئنترين راه براى آشنايى با اين موجودات، آيات قرآن كريم است كه از هر كونه كشف علمى، مستندتر است؛ هراكه مستقيماً از سوى آفريدكار هستى نازل شده است.

جز جزء MV سورهعحّد
















V. ایر خدا را يارى كنيل، يارىتان مىكند: يكى از صفات خداd »غنى" به معناى بىنياز است. خدا از همهاهيز و همهكس بىنياز است و واڭهى احتياج نزد او معنايى ندارد. او هيج نيازى به ايمان، عبادت، انفاق، جهاد و كارهاى خوب ما ندارد؛ ولى پروردكار ماست و از هر كس بيشتر به ما علاقهمند است؛ از اين رو در مواردى با زبان خود ما با ما سخن كفته تا توجّه ما را به خود جلب كند. مثلاً صدقه دادن ما را نوعى قرض دادن به خود برشمرده و از ما خواسته كه بخشى از اموامان را به وسيلهى انفاق به او قرض دهيم تا چاداش آن را چندبرابر كند و در جهان آخرت كه بيش از هر زمانى به آن نياز داريم، به خودمان بازكرداند. در آيهى مورد بحث نيز وعده داده كه اگر او را يارى كنيم، به ما يارى مىرساند و كامهايمان را استوار مىكند. روشن است كه خدا به يارى ما نيازى ندارد؛ بلكه منظور از يارى او، يارى دين، ييامبران و امامان معصوم است كه هنان مهم است كه خدا آن را يارى خودش ناميده است. البتّه يارى دين خدا، در هر زمان و مكانى، به يك شكل است. زمانى، به صورت شركت در جبهه و جهاد در راه خداست؛ در زمان ديكر، به صورت تلاش و كوشش علمى براى اقتدار امٌت اسلامى و استقلال از دشمنان خدا درمى آيد؛ كاهى نيز به شكل مبارزهى علمى دينى با افراد منحرف و كفرييشه است. بدون شك يكى از روشنترين فونههاى يارى دين خداd يارى امامان معصوم در هر زمان است؛ كسانى كه مهمترين مأموريت آسمانى
 كناهان، با تلاش و كوشش، با عفّت و پاكدامنى، و با راستى در رفتار و كردار، مرا يارى

 [ظهورش] باشد و با پرهيزكارى و اخلاق نيكو رفتار كند. چنين شخصى، منتظر [حقيقى]
 درك امام را داشته است. پس تلاش و كوشش كنيد و منتظر باشيد [؛ كه پاداش الهى] كوارايتان باد، اى كروهى كه مورد لطف و رحمت خدا هستيد."

چV سزء سورهمحمّد







的


 الـنـا



ها. نهرهاى بهشتى: خداوند در قرآن بارها بهشت برين را با اين جمله توصيف كرده
 ست. از اين فرموده فهميده مىشود كه يكى از ويزڭكىهاى مهم بهشت، نهرهاى آن است. البتّه ما فهىتوانيم تصوّر دقيقى از بهشت داشته باشيم؛ زيرا آنجا عالمى بسيار يششرفتهتر از عالم ماست؛ عالمى كه در آن هيجكونه بدى، مرى، بيمارى، فقر و كمبودى وجود ندارد. از اين رو خدا با توجّه به اطلاعات محدود ما، برخى از ويزُكىهاى بهشت را براى ما توصيف كرده است؛ و البته همين توصيف نيز بسيار شادىانگيز و خواستنىست.
 برخلاف دنيا، روى سطح زمين جارى هستند و پخش ثمىشوند]. از برف سفيدتر، از عسل شيرينتر و از كف روى آب، نرمتر هستند. خاك آن نهرها، همجون مشك معطّر، خوشبوست. ريُههاى آن، مرواريد و ياقوت است، و هر جا كه دوستِ خدا بخواهد و ميل داشته باشد، آن نهرها را در باغش روان مىكند. پس اكر تّام اهل دنيا از جنيان و انسانها را [در باغ خود] ميهمان كند، براى همهى آنان غذا و نوشيدنى و لباس و زيورآلات فراهم مى آورد و [پس از یڭيرايی] هيج كمبودى برايش ايجاد غهى شود.« آيات مورد بحث، به جهار نهر از نهرهاى بهشتى اشاره كردهاند: اـ به فرمودهى اين آيات، بهشتيان در باغهاى خود، نهرهايى از آب دارند؛ آبى زلال با ماندكارى طولانى كه با كذر سالهها هيجگاه طعمشش تغيير نمىكند. 「ـ نـهرهـايى از شير؛ شيرى گوارا كه هركز فاسد فَىشـود. ّــ نهرهايى از شرابِ پֶاك كه مايهى نشاط و لذّت بهشتيان است و برخلاف مشروبات ناهاك دنيا، هرگز مايهى مستى و هرزهکويى غیىشود. F- نهرهايى از عسل خالص كه به بهشتيان نيرو و نشاط فوقالعاداى مىبخشد. جالب توجه اينكه بر اساس
 يك باغ. در آن روايت مىخوانيم: ״هيج فرد بايمانى در بهشت نيست مكر اينكه باغهاى زيادى دارد... و [در آن باغها] نهرهايى از شراب، نهرهايى از آب، نهرهايى از





 الَّدِّنَ



 U




 كتاب نيز آداب خاصى دارد كه شايد در مورد كتابهاى ديكر لازم نباشد؛ آدابى مانند داشتخ
 از خواندن، تلاوت با صداى زيبا و لحن عربى، سكوت در هنكام شنيدن آن، و... . امّا يكى از مهمترين آدابى كه همراه با تلاوت قرآن بايد رعايت كرد، »تدبّر و انديشه، در معانى والاى آيات آن است؛ چچراكه قرآن، كتاب هدايت انسانها و برنامهى كاملى براى زندكى آنهاست
 در معانى آن انديشيد. انديشه و تدبّر در قرآن، هنان مهم است كه خدا در آيهى هو با سورهى ص به پيامبر خود مىفرمايد: »اين كتاب پرخير و بركت را بر تو نازل كرديم تا [مردم] در آيات آن
 كردهاند.

 قرآن آشكار مىشود: »آكاه باشيد: در تلاوتى كه در آن تدبَر نباشد، خيرى نيست. قرآن در هر صورت داراى پاداش الهىست و حتّى بر اساس روايات، نكاه كردن به صفحهى قرآن

 آنها فهىتوان در معانى آيات قرآن بهخوبى انديشيد. نخستين كام معانى آن است، و براى رسيدن به اين مرحله بايد با زبان قرآن يعنى زبان عربى آشنا شويم، يا ترجمهى قرآن را با دقَت مطالعه كنيم. دؤمين مرحله، شمرده خواندن قرآن و دقَّت و انديشه در
 "قرآن را شمرده مى خوانند [و با خواندن آن به كريه مىافقتند] و بدينوسيله جانهايشان را غمكين مىكنند و داروى دردهاى [روحى] خود را برمىانكيزند؛ يس هر كاه به آيهاى مىرسند كه در آن تشويق [و نويد به نعمتهاى خدا] وجود دارد، با علاقه به آن دل مىبندند و جانهايشان از شوق به سوى آن بیرواز مىكند و كمان مىكنند كه آن نعمت بيش رويشان است؛ و هنكامى كه به آيهاى میرسند كه هر آن [در بارهى عذابهاى جهنّم] هشدار باشد،
 تدبّر در قرآن، فرمانبردارى از دستورهاى خدا و دورى از كناه و و معصيتّ است؛ زيرا كناه، دل
 بيدا كند. آيهى مورد بحث (YF محمّد) به همين نكته اشاره كرده، مىفرمايد: ״آيا در قرآن تدبّر

 كَ كَ
 Suls

 الْ آ


居





צّب. ایى مؤمنان، كارهاى خوبتان را بیثهر نكثيد: هر يك از ما در زندكى خود، اموال و دارايىهايى داريم؛ دارايیهايى مانند خانه، اتومبيل، چول و... . همهى اين دارايىها در مذّت مشخّصى در اختيار ماست و ممكن است به سبب حوادث و اتّفاقات كوناگون از ما كرفته شود، و اگر هم تاّ پايان عمر برای ما ب̣اند، مرك بىشك آن را از ما خواهد كرفت؛ امّا از آيات قرآن استفاده مىشود كه يك هيز تا ابد براى همهى ما باقى خواهد مانده و آن اعمال ماست. آرى، كارهاى ما با كذر شبها و روزها و آمدن حوادث و فرا رسيدن
 كار و تلاش خود ندارد و بهزودى كار و تلاشش ديده مىشود.< البتّه اين داراييي ماندنى ممكن است خوب يا بد باشد؛ كه در حقيقت، مهمترين عامل سعادت يا نكونبختى انسان خواهد بود. بر اساس آيهى مورد بحث(ץّ محمْد) ممكن است برخى از كارهاى خوب در وضعى خاص به دست خود انسان باطل شود و اثر خوبش از بين بروه. از آيات قرآن و روايات معصومين طإِّهِ فهميده مى فود كه عوامل متعددى باعث از بين رفتن اثر كارهاى خوب مىشود. بعضى از اين عوامل هنين است: ا- سرييهى از فرمان خدا و ييامبر كَ كنند و با سرييجى از دستورهاى ايشان، كارهاى خوبشان را باطل نكنند. rـ منّت كذاشتن و آزار دادن: در آيهى FوF سورهى بقره مىخوانيم: ״ایى كسانىكه ايمان آوردهايد، صدقات خود را با منّت كذاشتن و آزار دادن باطل نكنيد.ه ّا حسادت: در حديثى از امام
 بين مىبرد.« \&- ريا و انجام دادن كار خوب براى خوشآمد ديكران: در روايتى از
 مىبرد. هنگامى كه كارهاى خوب او را بالا مىبرد، خداى بزرك مىفرمايد: >اين اعمال را در سـياهچال دوزخ قرار دهيد؛ زيرا او اين كـارها را فـقط براى من النجام نداده است."
 مادرش را آزرده باشد، مىفرمايد: هر كارى مى خواهى، انجام بده؛ من تو را فهى آمرزم."
 را تباه مىكند؛ همانطور كه سركه، عسل را تباه مىكند. Vـ غيبت: در حديثى از ييامبر اسلام سريعتر است.ه امام پنجم ما شيعيان در بارهى سختى نكهدارى از كارهاى خوب فرموده است: »نگّهدارى عمل، از انجام آن سختتر است."

جزء 7 سورهفتح
(19) ( 马 B
 $\qquad$










 (V)


 هيامبرى مبعوث شد و سيزده سال در آنجا ساكن بود؛ تا اينكه مشركان در توطثهاى شبانه


 مسلمانان، جنگ اُحُد با شكست آنها، و جنگ احزاب با شكست فاجعهآميز مشركان، از جمله جنكّهاى مهم چس از هجرت است. در سال ششم هجرت، پيامبر
 مىدانست اين خواب، يك خواب معمول نيست، و در حقيقت نوعى مأموريت است، بر به

 مىشوند و مراسم حج را به جا مى آورند. البتّه برخى از افراد سستايمان از فرمان

 حالى كه لباس احرام پوشيده بودند و هر يك تنها شمشيرى با خود همراه آن هم سلاح مسافران محسوب مىشد ـ بدون هيجّكونه تجهيزات جنكى به سمت مكّه حركت كردند. هنكامى كه بيامبر هِ تصميم كرفتهاند از ورود مسلمانان به مكّه جلوكيرى كنند؛ از اين رو در سر سرزمينى به نام "


 آسيبى نرسانند و با يكديكر نجنكند، و مسلمانان در آن سال از عمره جشمريوشى كنـند و ور سال ديكر به مكّه بيايند و به مذّت بّ روز، با امنيت كامل، مراسم خود را برگزار كنند.
 است. خداوند امّا اين صلح را بيروزى آشكار معرّفى كرده است. راز آن، اين است كـ كه به رغم همهى خطراتى كه مسلمانان را در اين سفر تهديد مى دكرد، سرانجام مشركان ران راضى
 در اختيار مسلمانان قرار دهند. اين روشنترين بيروزى خدا براى بيامبرش بور بود. همجنين اين صلح، مقدمهاى براى فتح مكّه شد؛ زيرا مسلمانان با امنيّت خاطر از تهديد مشركان مكه، به حساب دشمنان ديكر خود ـ مانند يهوديان ـ رسيدند و افراد فراوان ديكرا ديرى را با به اسلام جذب كردند، و پس از شكسته شدن ييمان صلح توسّط مشركان مكّه، با قدرتى بسيار يعنى جمعيّتى در حدود دوازده هزار نفر براى فتح مكّه حركت كردند.

جزء 7 سورفتحت






 وَالدُمُوْمِنونَ







-ا. بيعت رضوان: در توضيح صفحهى بيش خوانديم كه در ماجراى صلح حديبيه،
 عفان" بود. او با ابوسفيان نسبت خويشاوندى داشت و شايد همين نسبتِ خانوادكى باعث شد كه هيامبر هِّ مأمور شد به مشـركان بكويد كه مسلمانان به قصد جنگ نيامدهاند و هدفشان، زيارت خانهى خدا و احترام كعبه است؛ امّا قريش او را بازداشت موقّت كرد. هنكامى كه عثمان نزد مسلمانان بازنگشت، در ميان مسلمانان شايع شد كه او كشته شده است. از اين رو
 تأكيد بر اين كار مهم، از مسلمانان دعوت كرد كه با او تجديد بيعت كنند. چس مسلمانان در زير درختى كه آنجا بود، جمع شدند و با آن حضرت بيعت كردند و بيمان بستند كه هركز به دشمن چشت نكنند و تا آنجا كه توان دارند، در نبرد با كافران بكوشند. اين بيعت، به نام »بيعت رضوان" معروف شد؛ يعنى بيعتى كه موجب خشنودى خداوند شد آلـ هنكامى كه آوازمى آن بيعت در مكه بيحيد، مشـركان به وحشت افتادند و عثمان را آزاد كردند.

خداوند در آيات •1 و 1 اين سوره، مسلمانانى را كه در آن لحظات حسّاس با

 بيامبر دستانشان را مىفشرد، مورد لطف و عنايت خاص خدا قرار داشتند. در آيهى \\ا نيز خداوند بيان مىكند كه از مؤمنانى كه در زير آن درخت با ييامبر بيعت كردند، خشنود شده و به سبب نيّتهاى چاكششان، آرامش خاصى را در آن وضع بحرانى در دلهايشان قرار داده است؛ وضعى كه شايد هر فرد ديكرى روحيهى خود را مىباخت. هممچنين خدا
 برايشان رقم زد؛ يعنى بيروزى بر يهوديان خائن اطراف مدينه در جنك خيبر. همهنين ثروت بسيار زيادى را به صورت غنيمت جنگى در اختيار مسلمانان كذاشت. ماجراى صلح حديبيه و بيعت رضوان، از جهات متعدد سزاوار بررسى و عبرتآموزىست؛ ولى يكى از نكات كليدى اين حادثه، مشخّص شدن مسلمانان راستين بود؛ كسانى كه به سخن
 شدند و در اضطرابآورترين احوال، با قام وجود از بيامبر خدا دفاع كردند. ما نيز مىتوانيم با همين معيار، ايمان خود را بسنجيم و دريابيم كه در اوضاع سخت زندكى تا هیه حد به دستورهاى خدا و يِيامبر منافع ماذى يا ييروى از دين خدا قرار مىكيريم، كداميك را برمىگزينيم.


 لَيَ







 ,


 مقدارى از مُحرّم سال هفتم هجرى را در مدينه توقَف كرد؛ سِيس با با هزار و جهاروصد نفر



 جنك يارى فرمايد. شبهنكام، مسلمانان به كنار خيبر رسيدند و و صبحكاهانان كه اهن اهل خيبر



















 را از جا كند. به اين ترتيب، قلعه كشوده شد و مسلمانان، آن را را فتح كردند. يهونا يوديان

 زمينها و باغهاهى آنجا را به دست خود يهوديان سيرد؛ مشـروط به اينكه نيمى از درآمد

جزء











 وَوْمُقَصْ



YV و Y Y F تحقق وعدههاى الهى: در توضيح آيهى ا اين سوره خوانديم كه شش سال پس از هجرت ييامبر وارد مسجدالحرام شد و مراسم و عبادات خاصِ آنجا را به جاى آورد. از اين رو به مسلمانان بشارت داد كه بهزودى به مگّه خواهند رفت. هنگامى كه ماجراى صلع حديبيه رخ فُود و قرار شد مسلمانان در آن سال به مدينه بازكردند و سال بعد به مكه بيايند،

 فرمود: مكر من به شما كفتم اين رؤيا همين امسال تعبير مىشود؟ هنگامى كه مسلمانان در راه بازكشت به مدينه بودند، خداوند آيهى rV را نازل كرد و تأكيد فرمود كه رؤياى
 ييشبينى نيز كرد كه بهزودى پيروزى ديكرى در سرزمين خيبر نصيب مسلمانان خواهد شد. آيهى ^^ چنين پيشگويى كرده كه اين پيروزى، بسيار بزرگتر از ورود به مكه و پيروزى در جنگ خيبر است.

اين آيه چنين فرموده كه زمانى فرا خواهد رسيد كه دين اسلام نهتنها بر آيين بتچرستى


 تكتك خانههاى روى زمين، اسلام وارد خواهد شد. آن روزكار زيبا، زمانىست كه آخرين حجّت خدا يعنى امام مهدى(عج) به فرمان خدا قيام كرده، حكومت عدل الهى را در
 مكه و فتح خيبر تحقق يافت، بدون شك وعدهى خدا در مورد فراكير شدن اسلام در زمين نيز محقّق خواهد شد. يس مبادا ما نيز مانند مسلمانانى كه در مورد آن وعدهى خدا ترديد كردند، در مورد اين وعدهى مهم ترديد كنيم؛ هرچند سالهاى سال از كفته شدن آن كذشته باشد؛ جیراكه خدا هركز در وعدهاش تخلّف نهىكند: الِنَّ الشَ لايُخلُِ

جزء جو سوره حجرات






 , $\qquad$








 آن حضرت رسيدند، با بىادبى فرياد كشيدند: ای محمّد، از خانه خارج شو و نزد ما بيا!
 موضوعى اختلاف نظر بيدا كرده، بحث و جدل كردند و صداى خود را بالا بردند. اين حوادث باعث شد كه اين آيات نازل شود و به مسلمانان يادآورى كند كه با انسانى معمول روبهرو نيستند و حق ندارند با ييامبر خدا شوند؛ بلكه بايد در حضور او، ادب و احترام را كاملاً رعايت كنند و بهآرامى سخن بكويند. اين احترام و ادب، در محضر جانشينانِ راستين ييامبر هَ بايد حفظ شود، و البته همانطور كه در زمان حيات آنان، احترام به ايشان لازم است، يس از آن و در كنار حرمهاى مقدس آنان نيز واجب است؛ زيرا بر اساس روايات، آن انسانهاى والامقام، توجّه ويرْهاى به زائرانِ حرمهاى خود دارند و سلام آنان را یاسخ مىאويند و از وضعيتشان كاملاً آكاهاند. از اين رو همانطور كه در حضورشان بايد ادب

را رعايت كنيم، لازم است در كنار قبورشان نيز كاملاً مؤدّب و متواضع باشيم. در آموزههاى دينى مى خوانيم كه زيارت حرمهاى ييامبر كه خوب است شخص زائر پيش از زيارت و در هنگام آن، آنها را رعايت كند ثا از پاداش بيشترى برخوردار شود. برخى از اين آداب جنين است: اـ غسل زيارت؛ ٪ـ داشتن وضـو؛ ץـ ترك سخنان بيهوده در راه حرم و كفتن اذكارى مانند تسبيحات اربعه و صلوات؛ F F سر به زير بودن و نگاه نكردن به جهات مختلف در مسير حرم؛ V- خواندن اذن دخول(اجازهى وارد شدن) ييش از ورود به حرم؛ ^ــ توجّه به مقام و عظمت و بزركى صاحب حرم و كوهكى خود در برابر آنها، و يادآورى اشتباهات خود و نافرمانى از بيامبر خدا، و تصميم براى جبران آينده (در حقيقت، مهمترين ادب زيارت، اين مورد است.)؛ هـ احترام به زائران ديكر و نيازردن آنها با هجوم به سمت ضريح؛ • اـ توجّه بيشتر به مراقبت چشم از نكاه به نامحرم و حفظ حجاب؛ 11- خواندن زيارتنامههايى كه در كتابهاى معتبر آمده است؛ ثاـ خواندن قرآن و فاز زيارت، و اهداى ثواب آن به يیامبر







 قَ






V. رهبرى و اطاعت: ما انسانها موجوداتى اجتماعى هستيم؛ يعنى خداوند ما را در ميان ساير انسانها قرار داده و ناجاريم با آنان ارتباط برقرار كنيم، داد و ستد كنيم، رفت ور وري
 هر اجتماع كوهك يا بزرك، براى اينكه روابط ميان انسانها سر و سامان ييدا كند و از
 كسى بيروى كنند كه از لحاظ علم و دانش و تدبير، از ديكران برتر است. تجربه نشان داده كه جوامعى كه رهبران عادل، شجاع و مدبر بر آنان حكومت كردهاند، به سعادت نزديكتر بوده و امنيت و آسايش بيشترى در زندكىشان ديده شده است. از نظر قرآن،

 رستكارى حقيقى، خيروى از خدا و رسول اوست. البته اين اطاعت بايد كامل باشد؛ نه بر اساس ميل و خواستهى افراد. آيهى مورد بحث(V حجرات) به اين نكته اشاره مىكند كه اكر انتظار داشته باشيد كه

 تبعيت از ايشان، در اولين اقدام مهم خود، حكومت اسلامى را تشكيل داد؛ جرا كه در سايهى حكومت اسلامى مىتوانست احكام و دستورهاى الهى را كامل اجرا كند. يس از از آلا ايشان نيز ادارهى حكومت اسلامى و اجراى حدود الهى، به جانشينان برحق آن حضر آن واكذار شد كه البته به علت نبود پيروى و حمايت مردم، تنها براى مذت اندكى در زمان
 حكومت كامل صالحان بر اين كرهى خاكى، در زمان آخرين بيشواى الهى تحقق خواهد يافت. در اينجا اين سؤالات به ذهن مىرسد كه اكنون كه بيامبر در ميان ما حضور ندارد و آخرين پيشواى معصوممان نيز در غيبت به سر مىبرد، تشكيل حكومت اسلامى به عهدهى كيست، و حدود الهى چگّونه اجرا مىشود، و مسلمانان براى اجراى حدود و احكام الهى بايد از چه كسى پيروى كنند. در پاسخ به اين سؤالات بايد كفت كه طبق

 بيان و اجراى احكام و دستورهاى الهى هستند. از اين رو همان وظايف و اختياراتى كه بيامبر هِ داشتند، ايشان نيز دارند و مسلمانان بايد در قّام احكام و دستورهاى دينى، جه فردى ورى و جچه اجتماعى، از ايشان پيروى كنتد.

جزء 19 سورهحجرات


 d山l il




 il $\operatorname{cig}_{0}^{2}$

 نشده أست.



 a, sul $\operatorname{col}_{0}^{\dot{j}}$





ץا. كرامىترين شها نزد خدال باتقواترين شماست: يكى از معجزات اسملام اين بود كه ارزشهاى دروغين را با صراحت قـام كنار زد و ارزشهاى حقيقى را به جاى آنها معرّ مرّفى كرد. اسلام در زمان و مكانى ظاهر شد كه افتخار به آباء و اجداد و و قبيله و طايفه در ميان مردم رواج بسيار داشت و نداشتن اسم و رسم معروف، مايهى ننگ و سرشكستگى
 قرآن امّا بر اين عقايد نادرست خط بطلان كشيد و فرمود كه مرد يا زن شدنِ يك انسان، تنها به خواست و حكمت خدا مربوط مىشود، و وجود اقوام و قبايل مختلف، يكى از تدبيرهاى الهىاست تا مردم از يكديكر شناخته شوند و قـام انسانها بها به يك شكل نباشند. آنكاه با صداى بلند اعلام كرد كه ارزش انسان انـ به تقوا و و يرهيزكارى و اطاعت از فرمان خدا و آراستن خود به صفات و ويركّىهاى نيكوست.
 و ابوسفيان، و مقام كرفتّ افرادِ به ظاهر كوچچكى همحچون بلال حبشى و سلمان فارسى
 غذا مى خورد و به آنان احترام مىگذاشت، و در مقابل، با مشركانِ ثرومّند، دشمن بود و




 حجرات نيز به بسيارى از ارزشهاى معنوى و اخلاقى اشاره شده است. به كفتهى برخى
 اخلاقى اشاره شده است. ارزشهايى كه در اين سوره آمده، اينهاست: اـ گوش به فرمان



 حالى؟

 غيبت و بدگويى از ديكران؛ • اـ توجّه به ارزش تقوا و پرهيزكارى كه انسانىست، و حرهيز از فخرفروشى به ارزشها بودن به نام و نسب خاص؛

$\qquad$















¢ تا 11. رستاخيز زمين؛ نشانهى رستاخيز انسانها: در آيات ابتدايى اين سوره، خداوند از تعجب كافران و انكار بريايى قيامت از سوى آنان سخن مىگويد و توضيح مىدهد كه منكران معاد، زنده شدن مردكان را چجيز بسيار عجيبى برمىشمردند و با شگفتى و مسخره مى كفتند: آخر چگونه ممكن است موجودى كه مرده است، دوباره زنده شود؛ آنهم در حالتى كه بدنش پوسيده و متلاشى شده و ذرات آن در اينسو و آنسو چراكنده شده است! خداوند در ابتدا به آنان پاسخ مىدهد كه جمع كردن اجزاى بدن آنان براى او كار دشوارى نيست و او بهخوبى مىداند كه اجزای بدن مخلوقاتش در جه سرزمينهايى چراكنده شده است، و همچچنين جمع كردن آنها و زنده كردن مردكان برايش كارى ندارد؛ امّا براى اينكه امكان بريايى قيامت را براى مردم توضيح دهد و به آنان بفهماند كه زنده
 شگفت انگيزى اشاره مىكند كه با قدرت بییايايان خود در جهان هستى پيد آسمان زيبا و بلندى كه در ميان جوٌ محكم و استوار آن، هيج حفرهاى وجود ندا ندارد تا تا سنگهاى آسمانى يا نور زيانبخش خورشيد از ميان آنها عبور كند و مزاحم زندكى ساكنان زمين شود؛ زمين پهناور و آرامى كه همحهون گهوارهاى نرم، ساكنان خود را را حركت مىدهد؛ كوههاى بلندى كه باعث ثبات و استقرار زمين مىشوند و جلوى حركت لايههاى آن را مىگيرند؛ و كونههاى متنوع كلها و گياهان كه به بينندكان خود شادى و نشاط مىبخشند. آرى، اين مجموعهى عظيم و بىنقص، آفريدهى خداى يكتا و بى وهمتاست و همو مى خواهد كه در جهانى به نام آخرت، دوباره بندكانش را زنده كند، و هنين خور كرد. آنگاه خدا براى اينكه به مردم بفهماند كه بيرون آوردن مردكان از خاك در در قيا برايش كارى ندارد، به پیيدهاى شبيه به اين كه بيوسته در هر سال در دنيا اتّفاق مىافتد،
اشاره مىكند؛ يعنى یديدهى رويش كياهان از خاك.

آرى، واقعيتّ اين است كه ما در عمر خويش بارها نوعى از رستاخيز را با چشمان خود ديدهايم. اينكه خداوند زمينِ مرده و خشك و بى آبوعلف را با نعمت باران زندكى دوباره مى بخشد؛ يا دانهى ميوه به درختى بارور تبديل مىشود و و ميوهى لذي
 آفتابكردان و... در زمين مردهاى پديد مىآيند و دانههاى خوراكى خود را در اختيار ما مىكذارند؛ يا درخت بلند و سر به فلكکشيدهى خرما كه از يكى هستهى خشك در در دل خاك بيرون مىآيد و ميوهى مقوّى خود را در خوشهاى منظم و روى هم چیيده تقديم مىكند، همكى نوعى رستاخيز است كه همهى انسانها از ديرباز با آن آشنا هستند و هرساله آن را مىبينند. با وجود اين، آيا خدايى كه مىتواند هزاران و ميليونها بار اين رستاخيز را تكرار كند، از رستاخيز انسانها عاجز خواهد ماند؟! آيهى 10 همين سوره با توبيخ منكران معاد مىفرمايد: „آيا در نخستين آفرينش درمانده شديم؟ آبا آرين همه
0. جزء 7 M سوره


 N





 عٌ

 E)


 (TO.
19. دوست، نزديكتر از من به من است: آيا تاكنون به محضر يكى از عالمان بزرى شرفياب شدهايد؟ آيا از نزديك با رئيسمهورى يا يكى از شخصيتهاى بزرى كشور ملاقات داشتهايد؟ راستى انسان در بيشكاه بزركان جه آدابى را بايد رعايت كند؟ خداوند، در قرآن، خود را با صفات گوناكونى معرّفى فرموده است. يكى از آن ويزگىها، صفت״پقريبه است. البتّه معمولاً ما از نزديكى يا دورى يك جيز، مفهوم ماذّى و مكانى آن را تصوّر مىكنيم. خداوند در كتاب خود توضيح داده كه او از هر جيز و هر كس به ما نزديكتر است؛ حتى از خود ما. در آيهى YF سورهى انفال مى خوانيم: „بدانيد كه خدا بين انسان و قلبش قرار دارد.، يا آيهى مورد بحث مىفرمايد: »ما به انسان از رك كردنش نزديكتريم.火 البتّه اين آيات نيز براى درى بهتر ما از نزديكى خدا به ماست؛ وكرنه شذّت نزديكى خدا به ما تصؤرشدنى نيست؛ زيرا تكتك سلولهاى بدن ما، در بيشكاه خدا و به فرمان او به فُعّالتيت خود مشغولاند و روح و روان ما در حضور اوست. مكر ممكن است خدايى كه بيوسته به مخلوقات خود حيات مىبخشد و وجود آنها به خواست و ارادهى او وابسته است، از آنها دور باشد؟ البتّه هكونكى اين نزديكى فوقالعاده بر ما پوشيده است و ما فمىتوانيم نزديكى او را با نزديكى موجودات ديكر به خود بسنجيم. امير
 باره فرموده است: „خدا از اشياء جداست؛ نه جدايى مكانى. و در اشياء هست؛ نه بدينصورت كه در داخل آنها مخلوط شده باشد.ه توجّه به اين حقيقت مهم، انسان را در دو حالت باشكوه ترس و اميد قرار مىدهد: ترس از رفتار ناشايستِ خود در بيشكاه خداى يكتا، و اميد و نشاط به اينكه آفريدكار بزرك هستى، بسيار بسيار نزديك است، صداى ما را مىشنود، از نيازهاى ما باخبر است، درخواست ما را ياسخ مىدهد و به نداى ما لبيك مىكويد. يس مبادا از حضور خدا غافل شويم و ديكران را نزديكتر از او به خود بدانيم. „دوست نزديكتر از من به من است/ وين عجبتر كه من از وى دورم/ هه كنم، با كه توان كفت كه دوست/ در كنار من و من مهجورم؟ «.









 وَمَا
(1.)管
, $\qquad$



VV. قلب در قرآن: قرآن مجيد بارها وازْهى قلب را به كار برده است. قلب در قرآن به
 كانَلَّرَّلبُّ؛ يعنى: در اين مطالب، براى كسى كه عقل و خرد داشته باشد، پند و عبرت
 ״منظور از قلب، عقل است." 「ـ روح و جان: در آيهى •1 سورهى احزاب آمده است:
 اطراف مايل مىشد و جانها به لب رسيده بود«.זــمركز عواطف و احساسات: در آيهى

 غَليظَالثَّلبِ لَانْفَّنوا مِن حَرِلَّهُ؛ يعنى: »اكر خشن و سنكدل بودى، حتماً از اطرافت چراكنده مىشدند.ه

حقيقت اين است كه در وجود انسان، دو مركز نيرومند وجود دارد: ا- مركز درك و فهم و تجزيه و تحليلِ مطالب كه همان ״مغز و دستگاه اعصاب٪ است، و هنگامى كه مطلبى فكرى براى ما بيش مىآيد، احساس مىكنيم با مغز خويش، آن را تجزيه و تحليل مى مكيم. 「- مركز عواطف و احساسات كه همان قلب صنوبرىست كه در بخش جی سينه قرار دارد و امور عاطفى در مرحلهى اوّل روى همين مركز اثر مىكذارد و نخستين جرقّهاش از قلب شروع مىشود. همهى ما در وجود خود تجربه كردهايم كه در برخورد با يك حادثهى ناكوار يا اتُفاق خوب، در قلبِ خود احساس فشار و درد يا شادى و سرور مىكنيم. البتّه مركز اصلى »ادراكات" و »احساسات" آدمى، همان بُعد ديكر او يعنى روحش است، و در حقيقت، همهى اينها را روح انسان درمىيابد؛ امّا عكسالعمل روح، در مغز يا قلب انسان اثر مىگذارد و ما آن را در اين دو مركز جسمى خود درمىيابيم. از اين رو قرآن، هم مسائل عقلى را به قلب(به معناى عقل و مركز درك و فهم) و هم مسائل عاطفى را به قلب(به معناى مركز عواطف و احساسات) نسبت داده است.











 (iv)



ها تا أا توجُه به خدا و خلق خدا: اين آيات از پرهيزكاران سخن مىكويد؛ از فرجام نيكويشان در بهشتِ جاويد و حضورشان در باغهاى سرسبز و در كنار چشمهسارهاى زلال
 دريافت مىكنند و در قصرهاى باشكوه بهشت و نعمتهاى بىپیايان آن تا ابد به سر
 نيافتهاند؛ بلكه پيش از رسيدن به آن، در عالمى به نام دنيا بهخوبى زندكى كردهاند و
 بسيارى داشتهاند كه از ميان آنها، دو كار، بسيار درخشان و ارزشمند است. نخست آنكه آنان از تاريكى شب بيشترين استفاده را مىىردند تا دل و جان خود را روشن كنند.

 معبود خود نجوا مىكردند و از او براى اشتباهات و خطاهايشان آمرزش مىخواستند
 شب و استفاده از سحركامها كردهاند.

در حديثى مى خوانيم كه بيامبر يشت سر هم به هاز شب سفارش كرد. در روايت ديكرى از همان حضرت نقل شده است: "دو ركعت نهاز در دل شب، از دنيا و آنحه در آن است، نزد من محبوبتر است." دوّمين ويرڭكي نيكوى پرهيزكاران كه در اين آيات به آن اشاره شده، توجُهِ ويرْه به نيازمندان و فقراست؛ تا حذى كه آنان علاوه بر اداى حقوق واجب مالى خود مانند زكات و خمس، حق مشخّصى را در مال خويش براى افراد نيازمند قرار مىدادند اوَ فَّآموالِيِم حَقُّلِلسَآِيِلِوَالثحمومِ)؛ جنانكه كويى نيازمندان در دارايى آنان سهم معيّنى دارند و ايشان
 چيزى غير از زكات [و واجبات مالى] است، و آن، چيزىست كه انسان در دارايىاش مشخّص مىكند و هرداخت آن را بر خودش لازم مىكند... اگر بخواهد، هر روز [به فقرا] هیرداخت مىكند، و اكر بخواهد، در هر جمعه، و اكر بخواهلد در هر ماه.« آرى، اين دو ويزڭى پرهيزكاران، نشاندهندهى اين حقيقت است كه آنان افرادى تكبعدى نيستند كه فقط به عبادت بينديشنل و در قبال مشكلات جامعه بىتفاوت باشنل، يا چنان به كار و فعّاليّت اجتماعى سرگرم شوند كه از عبادت خدا غافل بِانند؛ بلكه با برنامهريزى حسابشدهاى، در هر دو زمينه، خود را رشد مىدهند.

