






家







r. هد هد از آفريشى زدندكى و مرى: به فرمودهى اين آيه، هدفِي خدا از آفرينش انسانها
 به معناى ״قرار دادن طلا در كورهى آتش براى خالص شدا شدنه است. اسر در كورهى آتش،



 كداميك از بندكان خدا در برا برابر خواست او تسليم بوده و كدام






 با كفتن »إيمان آورديم"، بدون اينكه امتحان شوند، رها مىشوند؟ در حالى ماكه




 آن火. اين، نكتهى ظريفى آّست كه شايد بسيارى از مذعيان ديندارى ازي از آن غافل باشند.




 منظور اين است كه كدامتان بهتز عمل مىكنيد. عملِ بهتّ، تنها با بيروا از خدا وا و ونيّت

 نبودن قلب و نتّت، از اعمال واجب سر باز زيند خداوند بر كردن ما نهاده است و هيجكس نَىتواند آنها را ترك كندا















10. زمين؛ مَركبى رام و هموار: تا زمانى كه حركتهاى متعدد زمين با دلايل قطعى ثابت




 حالىست كه ساكنان زمين هيجيك از اين حركات را درى هنى اركند و از آنها آسيبى فهى بينند. تصوّر كنيد انسانها انواع حركتهاى زمين را احساس مىكردند؛ هیانكه كويى همهى


 از حركت آن ندارند. از سوى ديكر، سطح زمين به كونهاى
 آن زندكى كرد، و نه هنان سست و نرم است كه ساكنانش بر بر روى آن آرام و قرار نكيرند؛ بلكه كاملاً براى زندكى بشر هموار است. اكر بيشتر سطح زمين، باتلاقهايى بود كه همه




 زياد است كه انسان نتواند پايش را از روى آن بلند كند، و و نه آنقدر كم اس است كه آن با يك


 زمين مانند مَركب بسيار بزرك و آرامىست كه سواران آن مىتوانند به راحت روى آن راه بروند و بر شانههايش حركت كنند و تعادل خود را با كمال آرامش حفظ كنند.



 (1) قِ











- •. آب روان: بدون هيج شك و ترديدى مهمترين ماده براى ادامهى زندگى ما انسانها و همهى جانداران روى زمين، »آب< است. به آب، »مايهى حياته مى گويند و از كذشته معروف است كه ״هر جا آب هست، آبادى هم وجود دارد«. قرآن نيز بارها نعمت آب را به همکان يادآورى مىكند و بيان مىفرمايد كه منشأ حيات و زندكى قـام جانداران، آب است. اگر امًا كمى دقّت كنيم، متوجّه مىشويم كه آبههاى زمين به انواع گُوناگون براى جانداران ذخيره شدهاند تا آنان آرام آرام از آن بهره برند. درياها، درياچههها و و منابع زيرزمينى آب، هر يك مانند منبع عظيمى، آب را در خود ذخيره كردهاند؛ ولى اكر يوستهى زمين به صورتى بود كه آب از آن عبور مىیرد، چهه اتّفاقى مىافتاد؟ در آن صورت، قُام آبهاى روى زمين، به اعماق آن فرو مىرفت و جانداران، از نعمت آب محروم مىشدند و خيلى زود نعمت زندكى را نيز از دست مىدادند. آرى، اين يكى از لطفهاى خدا به ماست كه مهمترين مايهى حياتى ما را به اشكال كوناكونى در دل زمين يا بر روى لايههاى رويين آن ذخيره كرده تا ما به راحت به آبهاى روانِ رودها و چشمهها و آبهای زلال چاهاهها و قناتها دسترسى داشته باشيم. خداوند در آيهى مورد بحث به اين نعمت بزرى اشاره مىفرمايد و بيان مىكند كه اين لطف، تنها از جانب خدا بوده و هست، و اگر او بخواهد، آبههاى كوارايى كه ما از آن بهره مىبريم، به اعماق زمين فرو مىرود و ديكر هيج كسى غیىتواند آب كوارا در اختيارمان بكذارد. البته ييشوايان معصوم ما، بر اساس دانش الهى خود، فراتر از معناى ظاهرى اين آيه، معنايى باطنى نيز براى آن برشمردهاند. به فرمودهى ايشان، همانطور كه آب، مايهى زندكى مادْى انسان است، »امام معصوم" نيز مايهى زندكى معنوى انسان است كه با بودن او، روح و جان انسان از دانش و معرفت سيراب مىشود، و در صورت نبودن او، انسانها در تشنگى روحى و حيرت و چريشانى به سر خواهند برد. از اين رو در روايات مى خوانيم كه پيشوايان ما پس از خواندن اين آيه فرمودهاند: اكر امام شما پنهان شود، چֶه كسى برايتان امامى مىفرستد كه اخبار آسمان و زمين و حلال و حرام خدا را





 كروهى بر آن پايدار مىمانند. در آخرالزمان قيام مىكند و دنيا را پی از عدل و داد













 (14)
 ميوهها بود؛ امًا آن سال، با سالهاى ديگر تفاوت داشت. صاحب باغ كه پيرمردى مهربان و بخشنده بود، چشم از دنيا بسته بود و اكنون، باغ سرسبز به يسران پيرمرد به ارث رسيده بود؛ ولى متأشفانه چسران، مانند يدر، بخشنده و بزركوار نبودند. از اين رو هنگامى كه تصميم كرفتند ميوههاى باغ را بچينند، همقسم شدند كه صبحكاهان و و دور از از جشم نيازمندان به باغ بروند و محصولاتش را برداشت كنند. آنان، فقيرنوازى و انفاقهاى
 شايستكىشان است، و اكر فقرا و نيازمندان چيزى ندارند، نتيجهى بىىلياقتى خودشان است؛ غافل از اينكه نه دارندكى اينها از لياقتشان است و نه فقر آنان از بیى ولياقتى شان، و هر دو در آزمونى مهم هستند؛ آزمون شكر نعمت و صبر بر مصيبت و سختى. به هر حال، اين فكرِ آلوده كه به آن تصميم شوم منجر شد، خشم خداى بزرك را برانكيخت، و بلايى آسمانى ـ كه شايد صاعقهاى كوبنده بود ـ سراغ آن باغ سرسبز آمد و چيزى از آن باقى نكذاشت. تَام درختان باغ با آنهمه بركّهاى سبز و ميوههاى گوارا به مشتى خاكستر تبديل شدند و آن باغ خرم و دلانكيز، همچهون شب تيره و تار، سياه شد! صبحكاهان، صاحبان باغ، يكديگر را صدا زدند و به هم كفتند كه اكر مى خواهيد ميوهاهوايتان را بچينيد، زودتر حركت كنيد؛ شايد شب كذشته، خوابٍ ميوههاى رنكارنك و ويول خوبى را كه قرار بار بود از آن به دست آورند، ديده بودند. آنان كه از رفتار پیرشان با نيازمندان در فصل چییدن ميوهها خبر داشتند، در راه، آهسته به هم مىیفتتند كه مبادا امروز شخص فقيرى سراغتان بيايد و شما از او پذيرايى كنيد. آرام باشيد تا اصلاً نيازمندان باخبر نشوند. آنان سرانجام به باغ رسيدند. البتّه باغى در كار نبود، و تا چشم كار مى اكرد، زغال و خاكستر بود. يكى از آنها كفت: مىبايست بيشتر دقّت مىكرديم؛ راه را اشتباه آمدهايم. ديكرى كفت: نه؛ درست آمدهايم. باغ خودمان است؛ امّا ما از سوى خدا محروم شدهايم. يكى از برادران كه از همه عاقلتر بود و ييشتر نيز به آنها تذكّر داده بود، با سرزنش به آنان كفت: هچقدر كفتم كه خدا را فراموش نكنيد؛ چقدر كفتم كه از مخالفت با او بپرهيزيد و شكر نعمتهايش را به جاى آوريد؛ چقدر شما را در مورد نيازمندان سفارش كردم و به من توجّه نكرديد؟ در اين هنكام، آه از نهاد صاحبانِ مغرور و غفلتزيردا همكى با شرمسارى كفتند: خدا را از هر بدىاى پاك مى شمريم؛ ما به خود و د ديكران ستم كرديم. آنكاه يكديكر را سرزنش كردند و مانند مّام خلافكارانِ در دام افتاده، همديكر را توبيخ كردند. آرى، داستان صاحبان باغ، زنگ خطرى براى تمام ثروقّندان است؛ آنان كه
 زندگىشان را فرا كرفته است. بايد بدانيم كه عذاب خدا در دنيا هنين است، و عذاب



 (4)



(or) (







بو PF و وFه. املاء و استلدراج: از آيات قرآن فهميده مىشود كه انسانها در برابر انجام كناه،





 هستند كه مرتكب كناهان مىشوند و توبه فـى




 شيرين و در حقيقت بسيار دردناك است.
بر اساس آيات قرآن، افراد مركشى كه با هيج يند و و موعنا

































 مخلوقات خدا در آسمانها و زمين، همكى دفتر خداشناسى هستند. حوادث تاريخى نيز هندآموز و عبرتانگيز است. اين نشانهها، در اختيار انسانها قرار دارد و همكان مى قّامى جهانيان خوانده و در اختيار همهى مردم دنيا قرار داده است؛ همچچون قطرات
 قَام نقاط يك سرزمين به يك اندازه از باران بهره فَىبرند، مردم نيز به يك انداز انره از نشانههاى خدا و آيات قرآن استفاده غَىكنند؛ زيرا مهمترين شرط براى بهره بردن از آر آن، كنار كذاشتن هر كونه تعصب و لجاجت، و باز كردن پنجرهى قلب براى تابش خورشيد
 هوايرستى و شهوترانى رها نكند، از نشانههاى خدا و آيات قرآن بهرهاى نخواهد
 كسانى از نشانههاى خدا بهره مى برند و آن را در دل جاى مىدهند كه براى شنيدن آن، ״ آرى، كسانى كه - به قول معروف - ״از يك كوش مىشنوند و از كوش ديكر بيرون مىافكنند"، با شنيدن قرآن هيج اثرى در وجود خود حس غىىكنند. در آيهى 19 سورهى محمد 大َ هنگامى كه از نزد تو بيرون مىروند، به كسانى كه خدا به آنان علم و دانش عطا كرده، مىكويند: هماكنون او چه كفت؟! آنها كسانى هستند كه خدا هوایرستىشان] بر دلهايشان مهر نهاده [تا چیییى از حقايق قرآن را نفهمند] و [كسانى
 بند هوايرستى آزادتر و در جستوجوى حقيقت كوشاتر باشد، استفادهاش از قرآن بيشتر مىشود و مفاهيم زندكىبخش قرآن را بيشتر در دل خود حفظ مىكند. در روايات
 روشنترين فونهى كسانىست كه براى شنيدن آيات قرآن كوش شنوا داشتهاند، و سينهاش، جايگاه علوم و معارف قرآن كريم بوده است. در حديثى از خود آن امام

 تأويل، تفسير، ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه، خاص و عام قرآن [علوم و معارف كوناگون قرآن كريم] را به من آموخت و از خدا خواست كه توفيق فهم و حفظ آن را به من عنايت فرمايد. به همين جهت، از آن زمان كه ييامر آيهاى از كتاب خدا و هيج مطلبى را كه برايم توضيح داده و من آن را نوشتهام، فراموش








(42) (E) Rax






ا و r. عذاب فورى: هند روزى از ماجراى شكوهمند غدير خم كذشته بود. خبر جانشينى
 بودند. البتّه همه از اين خبر خوشحال نبودند. منافقان كه از روى ترس و اجبار، و در
 داستان اسلام نيز براى هميشه به پايان مىرسد و روزكار خوشِ آنان آغاز مىشود؛ ولى با

 همكان از علم و تدبير و شجاعت بىنظير او خبر داشتند.

البته بيشتر منافقان در برابر اين واقعه سكوت كردند و در مجالس مخفى خود، براى
 نقشههايشان را نقش بر آب مىديدند، ديكر نتوانستند در زير نقاب تظاهرِ به اسلام هِانند و سرانجام جهرهى واقعى و حقيقى خود را نشان دادند. يكى از آنان، »نعمان بن
 كفت: ״به ما دستور دادى به يكانگى خدا و ييامبرى خودت گواهى دهيم، و ما را به جهاد، حج، روزه، فاز و زكات فرمان دادى. ما همهى اينها را هذيرفتيم. با اين همه، باز به اينها راضى نشدى. تا اينكه اين جوان را به جانشينى خود منصوب كردى و كفتى:
 از سوى خداست؟《 ييامبر
 كرد و به راه افتاد، و در همان حال با صداى بلند كفت: „خدايا، اگر اين سخن از سوى توست، سنگى از آسمان بر ما بفرست!« در آن هنگام، به فرمان خداه سنگى از آسمان بر سر او فرود آمد و آن منافقِ بىشرم را به دوزخ فرستاد. در همين هنكام، آيات ابتدايى اين سوره نازل شد. اين حادثه را بسيارى از علماى شيعه و اهل سنّت نقل كردهاند و
v. جزء




 (I)
 (1)

 فأركّ

 مُ









 واجب مالى مانند خمس و زكات، بخشى از مرآمد خود را را براى محرومان و و نيازينداندان كنار







 حقيقى، امانت را به صاحبش باز مىكرداند؛ خواه طرفش مؤمن باشد يا نه.



 راستكو هستند و اكر براى گواهى دادن مطلبى به دادكاه احضار شوند، براى خدا با بها بها

 خود مانند كوهر باارزشى مراقبت مىكنند. آرى، هنين افراد شايسته و رشديافتهاي،


ج جزء 9 سورهنو




 $\square$ (4i4)
 $\qquad$


 Movely



 :又



مالكى و صاحباختيار مشرقها و مغربها: در آيات قرآن، از مشرق و مغرب به سه .F. شكل سخن كفته شده است. كاهى به صورت مفرد آمده است؛ مثلاً در آيهى IIQ سورهى
 اوقات به صورت تثنيه آمده است؛ چنانكه در آيهى IV سورهى رحمن مى وخوانيم: پرَبُّ
 دو مغرب<. در برخى از موارد نيز به صورت جمع آمله است؛ مانند آيهى مورد بحث كه
 صاحباختيار مشرقها و مغربها كه ما مىتوانيم..... برخى از مفسّرانِ بزرگ معتقدند كه اين سه تعبيرِ متفاوت، به سه نكتهى جداكانه و مهم اشاره مىكنند. در جايى كه مشرق و مغرب مفرد آمده، منظور، مشرق و مغرب كلى و عمومىست كه مثلاً كفته مىشود: در مشرق و مغربِ زمين، جنين چيزى وجود ندارد. در اين جمله، جاى خاصى را در نظر نداريم؛ بلكه منظورمان تّام نقاط روى زمين است. اما هنگامى كه قرآن از دو مشرق و دو مغرب سخن مىگويد، به نكتهاى اشاره مىكند كه براى مردم عصر نزول قرآن
 نيمكرهى ديكر زمين« است. دليلِ اين مطلب اين است كه دو مشرق و دو مغرب، تنها در حالتى معنا دارد كه محل غروب آفتاب در يك سرزمين، محل طلوع آفتاب در سرزمين ديكر، و محل غروب در آن سرزمين، محل طلوع در آن يكى باشد. در اين صورت، ما دو نيمكرهى يهناور در زمين داريم كه مغرب يكى، مشرق ديكرى، و بالعكس است. مىدانيم در آن زمان هنوز قارهى آمريكا كشف نشده بود؛ ولى همااكنون همه مىیدانند كه روز ور ور وري شب در آن قاره، برخلاف روز و شب در قارههاى آسيا و ارويًا و بهويرّه محيط نزول قرآن يعنى خاورميانه است.
امّا آيهى مورد بحث و آياتى كه در آنها وارٌكان مشارق و مغارب آمده، به نكتهى علمى ديكرى اشاره مىكنند كه آن نيز تا هند قرن قبل براى مردم ناشناخته بود. آن نكتهى علمى، »كروى بودن زمين« است. اكنون مىدانيم كه خورشيد در هر لحظه، از نقطهاى طلوع و در نقطهاى غروب مىكند. براى همين، به شمار نصفالنهارهايى كه براى طلوعها و غروبهاى خورشيد مىتوان در سطح زمين رسم كرد، مشرق و مغرب داريم. اين را نيز مىدانيم كه اين پديده تنها يك علت دارد، و آن، كروى بودن زمين است. در واقع زمينِ كروى، با كردش به دور خود، لحظه به لحظه نقطهاى را در معرض نور خورشيد قرار مىدهد، و نقطهاى نيز از تيررس تابش آن خارج مىشود. بنابراين هنگامى كه قرآن از مشرقها و مغربهها سخن مىكويد، به حقيقتى اشاره مىكند كه براى مردم آن زمان كاملاً نامعلوم بوده و بعدها دانشمندان كشف كردهاند.














 (1)
كناهان آثار بدى در زندكى انسان مىگذارند. البته اصلىترين آثار كناه، در زندگى آخرتى انسان ظاهر مىشود؛ زيرا قيامت، روز جزاست و تك تك كارهاى خوب و بد انسان، دقيق محاسبه مىشود و انسان به سبب آنها پֶاداش يا كيفر مىبيند. البته كناهان در زندكى دنيايى انسان نيز تأثيراتى مىكذارد كه شايد تأثيركذارى آنها براى ما كاملاً روشن
 نعمتها، مستجاب نشدن دعاها و نازل شدن بلاها مىشود. همجֶنين از فرمايش امام


روزى مىشود.
در مقابل، از آيات قرآن و سخنان بيشوايان دين روشن مىشود كه يشيمانى از كناه و استغفار و طلب آمرزش از خدا، باعث خشنودى او مىشود و آثار بد كناه را از زندكى انسان پاكى مىکند و اوضاع سخت و دشوارى را كه انسان به سبب ارتكاب كناهان براى خود ايجاد كرده، به اوضاع مطلوب و پسنديده تغيير مىدهد؛ چنانكه در آيات مورد
 آمرزش خواستن از خدا، چنج نعمت بزرگ دنيايى را دريافت خواهند كرد؛ باران فراوان و چربركت، ثروت زياد، فرزندان سام و برومند، باغهاى سبز و خرّم و پرمحصول، همراه نهرهاى زلال و هر از آب. آرى، همانطور كه كناهان، زندكى دنيا و آخرت انسان را ويران
 فرموده است: »زياد استغفار كنيد و بدينوسيله رزق و روزى را به سوى خود جلب
 زياد است، زياد استغفار كند [تا ناراحتىاش برطرف شود].« بر اساس آيهى بّ سورهى انفال، تا زمانى كه مسلمانان استغفار مىكنند، از عذابهاى ناكهانى خدا كه بر امتتهاى كذشته مانند قوم نوح، عاد، ثُود و ... فرود آمده، در امان هستند. از اينجا مىتوان راز
 ياد داشته باشيم كه استغفار، تنها كفتن جملهى (ا'استَغفِرُ اللشّ) نيست؛ بلكه حقيقت استغفار، »پشيمانى قلبى، استغفار زبانى و جبران عملى" است.
,







 تِ بَدْنِ

 (1)

ا تا एا. ويرگّى هاى جن: بدون شك همهى ما با نام ״جنه آشنا هستيم و مطالبى در بارهى آن خوانده و شنيدهايم؛ مطالبى كه بسيارى از آنها عجيب و غريب، ترسناك و باورنكردنى هستند. بهراستى از كجا مىتوان اطلّاعات درست و اطمينانآورى در بارهى اين موجود ناييدا به دست آورد؟ بىترديد هيج منبعى دقيقتر و شايستهتر از قرآن وجود ندارد؛ كتابى كه از سوى آفريدكار هستى نازل شده و اطّلاعات موجود در آن، صد در صد صحيح است. قرآن بارها از جنَ سخن كفته است. واڭْىى جن به معناى موجود نايِيداست، و همين نكته، يعنى ناييدا بودن او از هشم انسان، يكى از مهمترين ويرگكىهاى اوست. از آيات قرآن مىتوان اين •ا ويرڭكى را براى جنيان برشمرد: اـ مادهى اولّيهى آفرينش جنيان، آتش است؛ برخلاف نخستين انسان كه از خاك آفريده شده است. Yـ جنُيان داراى عقل و شعور، تشخيص حق از باطل و قدرت اختيار و انتخاب هستند. זـ آنها مانند انسانها داراى تكليف و مسئوليّت هستند. Fـ كروهى از آنها مؤمن و درستكار، و كروهى كافر و بدكار هستند. هـ در قيامت زنده مىشوند و در ازاى كارهاى خوب و
 به عالم غيب سرك بكشند و از اخبار غيبى استراق سمع كنند؛ ولى پس از بعثت، از اين كار منع شدند، و در صورت استراق سمع، برخى از فرشتكان كه نگهبان امور غيبى هستند، آنها را هدف قرار مىدهند. Vـ آنها با برخى از انسانها ارتباط برقرار مىكردند و با آكاهى محدودى كه از بعضى از اسرار غيبى داشتند، آنها را مىفريفتند. 1 ـ ـ افرادى در ميان آنها يافت مىشوند كه از قدرت زياد و خارقالعادهاى برخوردارند؛ همانگونه
 يكى از جنَيان اعلام آمادكى كرد كه تخت پپادشاهى ملكهى سبأ را پيش از آنكه آن بيامبر خدا از جايش برخيزد، از سرزمين سبأ تا سرزمين شـامات ــ كه فاصلهى زيادى با هم داشتند - بياورد. 9ـ آنها مىتوانند برخى از كارهاى مورد نياز انسان را انجام دهند. براى
 حضرت بودند و برايش معبدها، مجسمهها و ظروف بزرگ غذا مىساختند. • اـ آفرينش آنها در روى زمين، بيش از آفرينش انسانها بوده است. اينها مطالبىست كه از آيات قرآن استفاده مىشود؛ ولى اينكه آنها موجوداتى بهتر از انسانها هستند يا مىتوانند ما را آزار و اذيتكنند، خرافاتى ست كه هيج دليل درستى براى آن وجود ندارد؛ بلكه از آيات قرآن استفاده مىشود كه مقام انسان، برتر از جن است، و شيطان كه بدترين جنيان است و با انسانها به شدّت دشمنى دارد، هيجكونه تسلّطى بر ما ندارد؛ بلكه تنها مىتواند















 با ديدن، شنيدن، طس كردن، جشيدن و بوييدن اشياء، اطلاعاتى را از جهان اطراف اط با به دست مى آوريم و با سامان دادن به اين اطلّاعات، علوم كوناكون را ايجاد مىاكنيم. فيزيك، شيمى،



 غيبه مشهور است. در اينجا اين سوال بيش مىآيد كه آيا علم غيب، مخصوص خداس است، يا يا
 سؤال به قرآن مراجعه مىكند، در ابتدا با دو كروه از آيات كه شايد در ظاهر با با هم اختلاف داشته باشند، مواجه مىشود.

 جز خدا در آسمانها و زمين از غيب خبر نداردد، كروه دير ديكرى از آيات البته بيان مىكنند كه




 بودهاند. البته اكر در اين آيات و روايات دقت كنيم، معلوم میشود كه ميان اين دو كروه از از آيات و روايات، هيج اختلافى وجود ندارد؛ بلكه كروه يكم، به „علم غيب ذاتى و استقلالى"، و كروه دوم به »علم غيب آموزشى، اشاره مىكنند. توضيح اينكه به فرمودهى آيات كروه
 از كسى، همه هيز را مىداند و هيّه نيازى به آموزش ندارد؛ ولى آيات كروه دؤم، كوياى اين حقيقت است كه خداوند مىتواند به برخى از مخلوقات خود، بخشى از از علوم غيبى را آموزش


 امامان، بنا بر اجازهى خدا و به همان مقدار كه او مصلحت مىداند، از غيب خبر دارند.
 $\qquad$













r. شب خيز كه عاشقان به شب راز كندن: يكى از لطفههاى بزرى خدا به ما اين است كه وقت مشخّصى را براى ارتباط با خود معلوم نكرده و اجازه داده كه در هر ساعتى از شبانهروز كه خواستيم، او را بخوانيم، و وعده داده كه هر زمان او را خوانديم، به ما پاسخ دهد؛ امّا مناجات و راز و نياز با خدا در نيمههاى شب، طعم ديكرى دارد كه جز كسانى كه آن را حشيدهاند، فَىتوانند تصوّر و توصيف كنند. در آن زمان كه هياهو و غوغاهاى روز فرو نشسته و سكوت و آرامش، همه جا را فرا كرفته و بيشتر مردم در خواب كران به سر مىبرند، دوستانِ ويرَهى خدا، به شوق گرماى مناجات با معبود خود، بسترهاى كرمشان را رها مىكنند، وضو مىگيرند و در ييشگاه مقدّس او به غناز و مناجات و خواندن قرآن سركرم مىشوند و روح و جان خود را در درياى رحمت الهى شستوشو مىدهند و از آن درياى بىايايان، كوهرهاى معنوى فراوانى به دست مىآورند. آرى، شبزندهدارى و نيايش با خدا در نيمههاى شب، راه و رسم پيامبران و امامان و بندههاى بسيار خوب خداست. خداوند در آيات متعددى از قرآن، بندكانش را به شبزندهدارى تشويق كرده است؛ امّا هيجكاه دقيقاً بيان نكرده كه چاداش شبزندهدارى چیست؛ زيرا پاداش آن توصيفشدنى نيست.

در روايتى از امام صادق هالِّكِّخِ مى خوانيم: "هيج كار خوبى نيست مكر اينكه در قرآن برای آن پاداشى ذكر شده است؛ مكر ناز شب كه به سبب ارزش فوقالعادهاش، خداوند پاداشش را مشخَص نكرده است." يیشوايان معصوم ما نيز تأكيد فراوانى بر عبادت شبانه


 كذشتكانِ شايستهى شماست و بيمارىها را از بدنهايتان دور مىكند.، در روايت ديكرى از همان حضرت نقل شده است: „خانههايى كه شبها در آن فهاز خوانده، و همراه آن، قرآن تلاوت مىشود، براى ساكنان آسمان مىدرخشند؛ همانطور كه ستاركان
 نزديكى به خدا، آمرزش كناهان، بازدارى از كارهاى بد، دور كردن بيمارى از بدن انسان و آبادى خانهى انسان در عام پس مرگ خواهد شد. آرى، ״شبِ مردان خدا، روز جهانافروز





 (1)








 والاى شبزندهدارى آكاه شده بودند، بخش زيادى از شب را بيدار مىماندند و به خواندن فاز و قرآن سیرى مىىردند؛ تا حذى كه كاه به سختى مىافتادند و به جسمشان آسيب مىىسيد و كاهى نيز از كار و فعّاليت روزانهى خود باز مىماندند. خداوند در اين آيه با اشاره به اين نكته، به مسلمانان توصيه مىىند كه براى بهتر بهره بردن از بركات عبادت شبانه، هر قدرى از شب را كه مىتوانند، بيدار مبانند و به عبادت و تلاوت قرآن بكذرانند، و براى تأكيد بر اين مطلب، دو بار در اين آيه مىفرمايد: هر چه ممكن است، قرآن بخوانيد. كذشته از اينكه اين فراز از آيه، به مطلب خاصَى كه در آن زمان بوده، اشاره مىكند، مىتواند به مطلب عمومىترى نيز اشاره كرده باشد، و آن، اينكه خوب است هر كس در شبانهروز به

قدرى كه مىتواند، قرآن بخواند، و بدينوسيله، روح و جان خود را نورانى كند. ييشوايان معصوم ما نيز بر تلاوت بخشى از قرآن در هر شبانهروز تأكيد كردهاند. در حديثى
 مشغول است، هنكامى كه به منزلش باز مىگردد، نخوابد تا اينكه سورهاى از قرآن را تلاوت كند، و در مقابل هر آيهاى كه مى خواند، ده حسنه برايش نوشته شود و ده كناه از نامه
 ده آيه بخوانده در زمرهى غافلان[كسانى كه از خدا بىخبرند] نوشته غهى شود، و كسى كه پنجاه آيه بخواند، در زمرهى ذاكران[كسانى كه به ياد خدا هستند] نوشته مىشوه.، البته بيشوايان ما، در كنار تأكيد بر تلاوت روزانه قرآن، تأكيد كردهاند كه تلاوت انسان بايد ايد همران فروتنى و تدبر و انديشه در آيات قرآن باشد؛ زيرا هدف اصلي تلاوت قرآن، تعليم و تربيت
 قرآن بخوانيد) مىخوانيم: »آن مقدار بخوانيد كه در آن خشوع قلب و صفاى باطن باشد." در ابتداى همين سوره نيز مى خوانيم كه خداوند پس از دستور به ناز شب مىفرمايد:
 توضيح اين آيه آمده است: »آن را روشن بيان كن. نه مانند اشعار، سريع و پشت سر هم بخوان، و نه مانند دانههاى شن، آن را پراكنده كن؛ بلكه دلهان ساى سختِ خود رو را با آن نرم كنيد، و هركز هدف شما اين نباشد كه به انتهاى يكى سوره برسيد [؛ بلكه آيات قرآن را شمرده و بادقَت بخوانيد؛ هرهند كم باشد].،
 (O)










重









 "夫هاز، ستون دين است. مثال آن، مثال ستون خيمه است؛ تا هنكامى كه ستون ثابت
 بشكند، هيج ميخ و طنابى سر جايش غهى















 همنشيني نامبارك، آنان را به رنك همنشينانشان درآورد و سرنوشتشان را را با آنان بيوند



 بود، و آلودكى هايشان سبب میشد كه آن را انكار كنند، و اين انكارِ ابلهانه، سرانجام آنان

Vo سوره قيامه















If كنار قضاوت عادلترين قاضى جهان، يعنى خداوند، تك تك انسانها نيز براى قضاوتِ رفتار خود فرا خوانده مىشوند؛ زيرا هم دلايل و شواهد براى كيفر يا پاداش افراد، كاملاً روشن است، هم هر كس بهتنهايى مىتواند در مورد درستكار يا خلافكار بودنِ خود قضاوت كند. آرى، اين ويرّكى انسان است كه بدى را بد مىداند و خوبى را خوب مىشمرد؛ هرجند ممكن است براى حفظ منافع خود، حقيقت را كتمان كند و براى رفتار نادرستش عذر بتراشد. آيات مورد بحث به همين نكته اشاره كرده، مىفرمايد كه هرچند در قيامت، انسانها توسُط خدا و فرشتكان از قّام كارهايشان باخبر مىشوند، بدون اين كار هم هر كسى از وضعيّت خود آكاه است؛ هرچند در ظاهر عذرهايى بتراشد. آيهى If سورهى اسراء نيز به همين نكته اشاره كرده، مىفرمايد: چس از آنكه در روز قيامت، نامهى عمل هر كس به او داده مىشود، به او كفته مىشود: »نامهى عملت را بخوان؛ امروز خودت براى محاسبهى خودت كافى هستى.، البته هرچند اصل اين حسابرسى در قيامت اتفاق مىافتل، در دنيا نيز انسانها از درست يا نادرست بودن رفتار و عملكرد خود آكاهاند و هر كس در دادكاه وجدان خود مىتواند در مورد خويشتيِ خويش قضاوت كند. آرى، اين دادكاهِ پنهان، همان »نفس لؤامه« و وجدان سرزنشگر هر كس است كه خداوند در آيهى r همين سوره به آن سوكند ياد كرده است. شايد همهى ما خويشتن را سرزنش كرده باشيم. در اين حال و يس از انجام يك كارِ اشتباه يا ستم به ديكران، آشوبى در وجود ما به پا مىشود و نيرويى ما را از درون ملامت مىكند. اين همان دادكاهِ وجدان است كه در دنيا نيز اشتباهات ما را به ياد ما مىآورد. البته ممكن است اين نيروى درونى، به سبب خودخواهىها و يبروى از هوسهاى زودكذر، بسيار ضعيف و ناتوان شود و صداى آن ديكر به كوشِ جان نرسد. از اين رو يشوايان دين به ما سفارش كردهاند كه بيش از فرا رسيدن دادكاه عظيم قيامت، بيوسته خود را به دادكاهِ خصوصي وجدان احضار كنيم و خويشتن را محاسبه كنيم تا از دادكاه بزرك و علنى قيامت نيز سربلند و روسپيد خارج شويم. آرى، اين توصيهى مشهور پيامبر فرمود: "״يشش از آنكه به حساب شها برسند، به حساب خود برسيد، و قبل از آنكه كارهايتان را بسنجند، خودتان كارهايتان را بسنجيد و براى حضور در بزرگترين دادكاه








(1) (

8







 همين صفت است كه او را از ديكر جانداران جدا كرده، شايستهى ستايش يا يا سرزينش

 روشن است؛ زيرا زنبور و كاو، هيجّ اختيارى در ساختّ عسل يا يا شير نداري




 شعور است و رفتار و كردارش را خودش رقم مىزند. منشأ وجود دادكاهها و كيفرهاى كوناكون نيز »اختياره انسان است. حال اكر انسان مختار بدون هيّج برنامه و هدفى در دنيا قرار مىیرفت، هچه اتْفاقى

 است و پس از آن، مراحل بسيار بزركترى بيش روى انسان قرار دارد. بهراستى آيا ممكن
 اعتقادى داشته باشيم، حكمتِ خدا را انكار كردهايم. از اين رو رو خداوند اوند با فا فرستادن بيامبران، برنامهى زندگى انسانها را به آنان نشان داده وانه و راه صحيح زندكى را را برايشان
 كامل شكوفا مىشود و انسان هر هـه بخواهد، در اختيار اني حقيقت آن توصيفشدنى نيست و آيات ه ها با هr همين سوره، كوشهاى از آنها را را براي ما
 راههايى كه فرجام آنها دوزخ است؛ جايى كه به فرمودهى آيهى F همين سوره،
 خوشبختىست، و راههاى ديكر، بيراهههايى به سوى سراي اكنون ماييم و دوراهى سعادت و شقاوت كه مىتوانيم با بـا قدم كذاشتن در راه هراه هدايت، شكر آن را بهجاى آوريم، يا با حركت در بيراهههاى كمراهى، از ناسپاسانِ نعمتِ هدايت








 (1)










 يك اسير دادند و هر سه روز، خود با بآب افطّار كردندا كاند. يس از آن، خدا آيات اين سوره را نازل كرد و فداكاكارى آنها را را ستود و نعمتهاي
 قرآن نيامده است؛ نعمتهايى مانند: ا- نوشيدنى ناب بهشتى كه با با مادّهاى بسيار









 ri- فرمانروايى بسيار كستردمى هر يك از بهشتيان در قلمرو سلطنـت خود در










 وَلا شُكركا

جزء 19 سوره مهسلات














^ تا 10. هֶهار حادثهى بزرى: از آيات قرآن استفاده مىشود كه فرا رسيدن قيامت، با حوادث بسيار بزرگ و شگفتانكيزى همراه است؛ حوادثى كه اوضاع دنيا را كامل بر هم PA مىزند و جهان ديكرى را با مشخصّات جديدى به وجود مى آورد. به فرمودهى آيهى آي آى
 چيزى غير از اين آسمانها تبديل خواهند شد. در سورههاى متعدد قرآن به اين حوادث بزرگ اشاره شده است؛ بهخصوص سورههايى كه در اواخر قرآن قرار دارند؛ مانند سورههاى نبأ، نازعات، تكوير، انفطار، انشقاق، فجر، زلزال، قارعه و سورهى مرسلات. در
 قيامت) ناميده شده است.
آيات مورد بحث، به اين چهار حادثه از آن حوادث مهم اشاره كردهاند كه سه تاى آنها
 اـ خاموش شدن ستاركان: بر اساس آيهى ^ه، در آستانهى قيامت، مّام ستاركانِ آسمان،

 شده، در صفحهى آسمان پراكنده مىشوند. شايد اين پراكنده شدن، باعث تصا تصادف آنها يكديكر و انفجار و از بين رفتّ نور آنها بشود. rـ شكافته شدن آسمان: معناى دقيق شكافته شدن آسمان براى ما روشن نيست. شايد منظور از آن، شكافته و متلاشى شدن ستاركان و سيارات موجود در آسمان باشد؛ شايد هم منظور از آن، كنار رفتن پردهى عان عان غيب از حشمان مردم جهان، و امكان ورود ملكوتيان و فرشتكان به عالم انسانها با باشدا
 درهاى متعذدى تبديل مىشود.« «ـ كنده شدن و ريز ريز شدن كوهها: بر اساس آيات


 بهراستى تصور چنين زلزلهى هولناكى هم در وجود انسان ترس و وحشت ايجاد مى آلىند. بى بسب نيست كه خداوند در آيهى نخست سورهى حج، در مورد اين زلزلهى بسيار
 الهى وقتى مشخّص مىشود تا در مقام كواه امتت خود، در دادكاه قيامت شهادت درات دهند؛ چراكه پيامبران، مأمور رساندن پيامهاى خدا به مردم بودهاند و بايد در قيامت روشن شود كه هر امتى به چییامبر خود هكونه پاسخ دادهاند؛ آيا سخنانش را چذيرفته يا انكارش













 في ظِلاِ وَعُيونٍ




 كه نشانكر اهمّيت فراوان آن است. خداوند در اين آيه از وضعيت بسيار وخيم منكران قيامت در آن روز سخن مىگويد و با به كار بردن وازْى ״ويل«، گويى آنان را تهديد مىكند؛ جرا كه بريايی قيامت، حتمى و ترديدناذيذير است، و انكارِ آن، تنها نتيجهى غرور، تكبر، لجاجت و انجام كناه با خيال راحت است؛ چهه اينكه عدالتِ قطعى خدا و امكان نداشتن كيفر يا پاداش كاملِ انسانها در دنيا، همهچنين حكمتِ قطعى خدا و هدفدار بودن جهانِ يهناور و بسيار شگفت|نكيز، و نيز وعدههاى بىشهار پيامبرانِ خدا كه راستگويىشان با معجزاتِ متعدد ثابت شده، همه و همه گواهى مىدهند كه بايد جهان ديكرى پس از اين جهان وجود داشته باشد تا هر كس به هاداش و كيفر كامل اعمال خود برسد، و نيز انسانها به هدف راستين آفرينش خود دست يابند. در مقابل، كسانى كه قيامت را انكار مىكنند، حتّى يكى دليل قطعى بر نبودن آن ندارند؛ زيرا فقط كسى مىتواند آن را انكار كند كه بتواند از مرزهاى زمان و مكان خارج شود و قام جهان را با تّام كذشته و آيندهى آن بييند و سيس اعلام كند كه قيامتى وجود ندارد! آيا شما چنين شخصى را مىشناسيد؟ حق اين است كه انكار قيامت، انكار بزركترين حقيقت عالَم است؛ حقيقتى كه تك تكى ما با آن روبهرو خواهيم شد و به سرنوشتِ زيبا يا زشتِ خود

كه با دستان خويش ساختهايم، خواهيم رسيد.
انكار قيامت البته سه نوع است كه بايد آنها را بشناسيم و از همهى آنها بيرهيزيم: اـ انكار قلبى: اينكه انسان در دل خود به قيامت و جزاى الهى هيج اعتقادى نداشته باشد و آن را در دل دروغ بشمارد. ٪ـ انكار زبانى: اينكه انسان انكارِ قلبى خود را به زبان آورد و قيامت را آشكارا دروغ بشمارد. قرآن بارها از هنين منكرانى سخن كفته و آنان را از سرنوشت شومشان ترسانده است. شايد ما نيز در زمان خود با كسانى برخورد
 از آنجا خبرى آورده كه ما باور كنيم؟!ه «ـ انكار عملى: اينكه انسان به كارهايى دست زند كه با ايمانِ به قيامت، سازكار نيست؛ خواه انكار خود را به زبان آورد يا در ظاهر خود را مؤمن به قيامت بشمارد. منافقان و افرادِ به ظاهر مسلمان، هونههاى روشن اين
 و در فاز، آيهى »مالك يوم الدين« را قرائت مىكردند؛ ولى آيا كسى مىتواند بپذيرد كه
 ״الى پيروان خاندان ابوسفيان، اكر دين نداريد و از معاد نمىترسيد، [دستكم] در دنياى

