## بغ با با با

## دين و زندگى (Y)

ساختار منظم ويزّى موجودات متناسب با هدف خاص هريى (درس اول)
"



1
 خاص و معينى دارد.「
 مغهوم كلى: هريك از موجودات جهان، داراى ساختار منظه ويرّمى خود است. هر موجودى به گَونهاى ساخته شده كه هدف خاصى را دا دنبال میكند. ارتباط با آيه: آيات ((صنع اللّه الذى اتقن كلّ شـىء) و (اتاّا كلّ شـىء خلقناه بقدر) نيز به ((ســاختار منظم ويرّهى موجودات جهان، اشاره مىكنند.
 مىاشار. همحنين بيانتر هدايت تكوينى موجودات؛ يعنى هدايت آنها از طريق ابزارها و ويزگگىهايى كه در آفرينش آنها قرار داده شده است، مى ماشد


## $r$

ويزگى هاى خردمندان و درك عدم بيهودگى در نظام آفرينش، نتيجهى تفكر در آن (درس اول)


> همانا در آفرينش آسمانها و زمين
> وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ و و آمدوشد شب و روز
> لَأياتٍ لِأُوِلى الْالْبْبِ’ ' نشانههايى براى خردمندان است (190)

> قِياماً و قُعوداً وَ عَلىَ جُنوبِهْمَّ
> وَ يَتَفَكَّرونَ فى خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأرْضِ
> (و مىگويند:) پروردگارا! اين (ها) را بيهوده نيافريدى
> رَبَّنا ما خَلَقْتَ هِذا باطِلا
> تو پاک و منزّهى
> چس ما را از عذاب آتش نگَهار. (191)
> سُبْحانَكَ
> فَقِنا عَذابَ النّارِ
> 1 آيه و نشانهى حكمت خداوند است است
> كسى مىتواند حقيقت جهان را با بددرستى در يابد كه اهل تعقل و خردورور زیى باشد. r دومين ويزگى اولى|الالباب، تفكر و تعقل در نظام آفرينش است.
 حكيم و مدبر آن است. اكر شاخصهى هدفمندى در كار نباشد، تمام فعاليتهاى يكى مجموعه (اعبث)،، (ابيهوده)) و در يك كلام (رباطل) مى شود و اين امر از نظام آنر آفرينش نفى شدر شده است.





 هـ انسانهاى صاحب خرد، پس از هدفمامند يافتن جهان هستى، ذات بارى تعالى را تنزيه میكنند: منزه دانستن خدا


 ارتباط با شعر: آيهى »انّ فى خلق السّماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار لأيات لاولى الالباب) با مفهوم ضرورت


 توحيد در عبادت ـ سبحانك: توحيد در عبادت

## $r$

اتقان صنع: خلقت محكم و استوار نظام آفرينش (درس اول)

وَ تَتَى الجِبالَ و و كوهها را مى بينى



اَتَتَنَ كَلَّ شَكْءٍ
همانا او بدان چپه انجام میدهيد، آَكاه است
إِنَّه خَبيرُ بِما تَفْعَلونَ

ا 1 قرآن كريم از حركتكوهها سخن مى گويد كه مانند ابرها در حركتاند. اين امر نمونهاى از نظه و قانونمندى جهان است.









 (٪ذر نكات علمى بىسابقهه) از نشانههاى محتوايى اعجاز قرآن كريم است.

## F

آفرينش موجودات بر اساس ساختار منظهم و ويثّهى هركدام (درس اول)

## ع 9 ,

إِنّا كُلَّ شَنٍٍ خَلَقْناهُ بِقَدرٍ همانا ما هر چیيزى را به اندازه آفريديم.

هر يك از موجودات جهان داراى ســاختار منظهم ويزهى خود است. از عبارت ((قدر) برداشت مى شود كه هملى مخلوقات خداوند با تقدير و اندازءگيرى دقيق خلق شدهاند؛ اين امر بيانگًر وجود نظم و قانونمندى در همدى مخلوقات خداوند است. ارتباط با آيه: آيات (اللّذى خلق فسـوّى ق و اللّنى قدّر فهدى)" و (پصنع اللّه الذى اتقن كلّ شــىءء) نيز به ((ســاختار منظمه ويثهى موجودات جهان) اشاره مىكنند.
ارتباط باحديث: حضرت على (ع) در خطبهى هو نهجالبلاغه فرمودند: (اخداى متعال همهى مخلوقات رابر اساس مقياس، نظم مشخص، اندازههاى مخصوص و متناسب باهر يك از آن مخلوقات آفريد.) اين سخن با آيهى فوق ارتباط مفهومى دارد.

 خصوصيات و ويرگّى معين هستند. خلقناه: قضاى الهـى ـ قدر : تقدير
$\Delta$

## هدفدارى نظام آفرينش (درس اول)

## عir

خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد
به راستى كه در اين براى مؤمنان نشانهاى است.

خَلَقَ اللّهُ السَّماواتِ وَ الْارْضَ بِالْحَقّ 1
الِنَّ فى ذلِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنينَ
| ا نظام آفرينش، داراى هدف معين اسـت. جهان غايتمند، نشــانهى خالق حكيهم و مدبر آن است. وقتى به روابط مستحكم و نظم استوار جهان مىنگر يمه، درمىيابيم كه جهان بر حق و درستى استوار است. اگر شاخصهى هدفمندى در كار باشد، مجموعهى فعاليتهاى جهان، (اثمربخش)"، (پهدفمند)" و در يك كلام ((حق)" مىگیردد.
 ارتباط با آيه: آيهى (ربنا ما خلقت هذا باطلاً) نيز به هدفدارى نظام آفرينش اشاره دارد. ارتباط با درس ديگّر:
■ (درس 9- دوم) خلق اللّه السّــماوات و الارض بالحق: ضرورت معاد بر اســـاس حكمت الهى



## (4)

1 التمام مخلوقات اين جهان به حق آفريده شدهاند و داراى هدف معين مى آشند: حكيمانه بودن خلقت.
 r و از آن روىرىردانند. از اين رو يكى از مصاديق كفر، انكار هدفمندى و حكيمانه بودن نظام آفرينش است.

ارتباط با درس ديكر:



|  |  |
| :---: | :---: |
| تسبيح (تنزيه) و ستايش همگانى موجودات در نظام واحد جهانى (درس دوم) |  |
| I. 1 |  |
| خدا را تسبيح مىگويند <br> آنچه در آسمانها و آن چه در زمیین است پِادشاهى از آنِ او و ستايش برای اوست <br> او بر همه چیيز تواناست. | يُسَبِّحُ لِلّهِ <br> ما فِى السَّماواتِ وَ ما فِى الْالَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْمُ وَ هُوَ عَلْ كُلِّ شَمْءٍ قَديرُّ |

## din

1

 واحد و بههم پيوسته او را تسبيح و تنزيه میگويندي
إرتباط بادرس ديگر: (درس «ץ پيشدانشگاهى) يسبّح: توحيد در عبادت ـ له الحمد: توحيد در عبادت

## ^

خلقت نظام آفر ينش به بهترين شكل و حركت تكاملى آن بهسوى خداوند (درس دوم)


وَو الْيَهِ الْمَصيرُّ

1 خداوند جهان خلقت را به حق آفريده و اين بدان معناست كه نظام آفرينش، هدفمنمند و حكيمانه است.



صورتبندى نيكو براى وجود انسان و ساختمان خوب و و متوازن اوست (سرشت متعالى انسان انـن)
 غايت و مقصد عالى جهان، خدارياست.
الرتباط با آيه: عبارت ((اليه المصير) با عبارت ((اليه يرجعون) ارتباط مفهومى دارد و هر دو به بازگَشت موجودات به سوى خدا كه هدف خلقت است، اشاره دارند.
ارتباط با شعر: اين آيه با بيت (ما ز بالاييم و بالا مىرويم / ما ز درياييهم و دريا مىرويم) ارتباط مفهومى دارد.



طَوْعاً وَ َكرْهاًاًا خواه ناخواه
وَ الِيَهِ يُرُجَعونَّ " و (همه) بهسوى او بازگَردانده مىشوند.

ا


 طولى) و نظام واحد جهانى را رقم مىزنند.

 را دنبال مىكند و آن سير الى اللّه يعنى حركت تكاملى خلقت است.
 جهان خلقت است، روان مىباشند؛ يعنى حركتى رو به رشد و رو به تكامل دارند. الرتباط با آيه: عبارت (اليه يرجعون) با عبارت (اليه المصير) ارتباط مفهومى دارد و هر دو به بازگَشت موجودات بهسوى خدا كه هدف خلقت است، اشاره دارند. اارتباط با شعر: اين آيه با بيت (ما ز بالاييم و بالا معرويم / ما ز درياييم و دريا مىرويمه) ارتباط مفهومى دارد.
انسجام درونى و هماهنگى خللناپذير در نظام واحد جهانى (درس دوم)

ما تَرى فى خَلْقِ الرَّحْمانِ در آفرينش خداى رحمان نمى بينى


هَلْ تَرىن مِنْ فُطورٍ

1
 شدهاند، برسند: انسجام و پيوستگى موجودات اتر در نظام واحد جهانى.


 یديدآورندهاى مدبر و حكيم براى آن است.
 دقيق براى رسيدن به هدف مى الشاشند.

وَ مِنْ ءاياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ و از نشانههاى اوست آفرينش آسمانها و زمين
وَ اخْتِلافُ الَسِنَتِكُمْ وَ آلّوانِكُمْمْ و تفاوت زبانها و رنگَهاى شما

إنَّ فى ذُلِكَ لَأياتٍ لِلْعالِمينَّ 「 همانا در اين نشانههايى است براى عالمان．

## （lu）

ا آفرينش آسمانها و زمين（نظام آفرينش）و تفاوت زبانها و رنگًهاى انسانها از نشانههاى حكمت الهى است؛

 خالق آنها باشد، نيازمند تفكر و معرفت در آن است．

ارقباط باد درس ديگر：（درس ا－پيشدانشگاهى）چون خداوند نور هستى است، يعنى تمام موجودات، وجود خود را از او مىگيرند و به سبب او پيدا و آشكار مىشوند و وجودشان به وجود او وابسته است، هر چيزى در اين جهان، بيانگر وجود خالق و آيهاى از آيات الهى محسوب مىشود．


ا استراحت شبانگًاهى و خواب انسان در شب و روز و روزىطلبى انسانها از بخشش خداوند، از نشانههاى حكمت
 است كه در زمين گسترده شده است．
خ 「 「 Y ارتباط بادرس ديگر：（درس ا－پیشدانشگًاهى）چون خداوند نور هستى است، هر چيزى در اين جهان، بيانگر وجود خالق و آيهاى از آيات الهمى محسوب مىشـود．

## IT

حكيمانه بودن خلقت（درس دوم）

## رعور

و از نشانههاى او اين است كه برق را به شما نشان مىدهد
كه هم مايهى ترس و همم اميد است
و از آسمان آبى فرو مىفرستد

و زمين را پس از مردنش به وسيلهى آن زنده مىكند همانا در اين نشانههايى است براى كروهى كه مىانـي انديشند．

وَ مِنْ عاياتِهِ يُرُ يُمُمُ الْبَرْقَ
خَوْفاً وَ طَمَعاًا
وَ يُنَزْلُّ مِنَ السَّماءٍ ماءًا
فَيَّحْيى بِهِ الْاَرْضَ بَعْعَ مَوْتِهِاْ


إ1از نشانههاى حكيمانه بودن خلقت خداوند، برق آسمان است كه هم موجب ترس است و همه اميدى براى نزول باران. Y「 همه چیيز را در نظام آفرينش، آيهى حكمت الهى ببينيم، نيازمند تفكر و و تعقل در آن آن است.
 خالق و آيهاى از آيات الهى محسوب مىشود.

| استوارى نظام آفرينش به ارادهى الهىى، از نشانههاى حكمت و تدبير خالق آن آن است.

 را بر پا كرده، انسان را نيز پس از مرگى زنده مىكند.

ارتباط با درس ديگر:

 آسمان و زممين را نابود خواهد كردر. (درس ه- پيشدانشگاهى) تقوم السّماء و الارض بامره: قضاى الهى كه برخاسته از ارادهى خداوند است.

## Is

حكيمانه بودن خلقت (درس دوم)



وَ هُوَ عَلْ جَمْعِعِمْ إذا يَشاءُ قَديرُّ

ا آفرينش آسـمانها و زمين و پراكندگى جنبندكَان در آن دو (تسـتردن ســرْى خلقت)، نشانهى غايتمندى و حكيمانه بودن نظام آفر ينش است آين Y
 نشانهى غايتمندى خلقت است.







 به معناى حفظ اختيارى منزلت انسان است.

ارتباط با درس ديگر:

 عزّت نفس است. ■ (درس أ أ سوم) كرامت انسان اختصاص به زن يا مرد، به تنهايی، ندارد و اين امر بيانگَر يكسانى مقام و منزلت انسانى زن و مرد است.


1 د Y Y Y است؛ يعنى دين كه برنامهى زندگى است، برنامهاى است استى منطبق با ويزگگىهاى خلقتى انسان. خداوند دين دين را فرستاده تا انسانها با عمل به آن، استعدادهاى فطرى خود را شكوفا كنند و به كمال رسانند. سعادت و رستگارى انسان در گرو شــكوفايی همين استعدادهاست. به همين جهت اولاً حركت در مسير دين، حركت در مسير فطرت است؛ زيرا تكا (فطرت) و تشريع (دين) با يكديگَر هماهنگاند و ثانياً انسان فطرتاً حقگرا و جوياى دين المهى است.


 ارتباط با شعر: ابيات زير نيز بيانگر فطرت خدا آشناى آشا انسان است:

 ارتباط با درس ديگر: (درس r- پيش دانشگاهى) فاقم وجهك للدين حنيفاً: توحيد در عبادت

(V) سوگّند به نفس و آنكه سامانش بخشيد

آنگاه بدكارى و تقوايش را به او الهام كرد.(N)

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها '
فَالْلْمَمَها فُجورَها وَ تَقواها
| خ Y Y
 انسان، از آن حيث كه كَناه و تقوا را درك مىكَّند، (انفس لوّامهه) نام دارد.

 عزت نفس و عدالت را دوست داريمم و از دورويى، حقارت نفس، ريا ويا و ظلم بيزاريمه.

## 19

قدرت اختيار و انتخاب (درس سوم)

| أنسان. |
| :---: |

ما راه را به او نشان داديم
اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ
يا سپاسگَار خواهد بود يا ناسپاس.
اِمّا شاكِراً وَ اِمّا كَفوراً

خداوند، ما راصاحب اراده و اختيار آفر يد و مســئول سرنوشـت خويش قرار داد. ســـس راه رستگارى و راه شقاوت را به ما
 نعمت را بهجا آورده و آنها كه مخالفت كنند، كفران كردهاند. شكر يا كفران انسان در برابر هدايت الهى، نشانگر اختيار اوست.
 انسان نيز آمده است.


علاوه بر هدايت الهى كه براى هملى انسانهاست، هركس در مسير حق قرار بگَيرد و در راه خدا تلاش و جهاد رياد نمايد
 به مقصد يارى مىكند و درهاى به ظاهر بسته به روى او باز مىشود (معلول).

ارتباط با درس ديكر:

 هدايت الهى به دنبال تلاش و مجاهدت است.

## T

نفس لوامه: سرزنشگر درونى انسان به هنگًام آلودگى به گَاهان (درس سوم)

> وَ لا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ سوگَند به نفس ملامتكننده


 خود را سرزنش و ملامت مىكنيم و در انديشهى جـى جبران برمى آييم.

|  | Ir |
| :---: | :---: |
| قدرت عقل و تفكر (درس سوم) |  |
|  |  |
| (IV) (IV) نـنه سخن را مىشنوند بهترين آن را پیروى مىكنـند <br> أن همان كسانىاند كه خداوند هدايتشان كرده <br> آنان همان خردمندانند. (॥) | فَبَشَّرْ عبادِ <br> الَّذينَ يَسْتَمِعونَ الْقَوْلَ <br> فَيَتَّبِعونَ اَحْسَنَهِ <br> اُولئِكَ الَّذين هَداهُمُ اللّهُ <br> وَ اُولئِكَ هُمْ اُولوا الْالْبابِّ |
|  رد <br> ت به خداســت) پيروى مىكنند؛ موصوف به دو امر كرده <br> با آن بينديشـيـم و راه درسـت زندگى را از راههاى غلط <br> و اختلاف الليل و النهار لأيات لاولى الالباب)" نيز دو <br>  <br> باطنى مورد تأكيد قرار گرفته است. |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> ارتباط با درس ديگّر: <br>  <br>  <br>  <br> (درس ا- سوم) در اين آيه، اهميت عقل؛ يعنى حجت اضر الا |

## شيطان: مانع بيرونى رشد و نقش او در گمراهى انسان (درس سوم)


يا آيَّهَا النّاسُ 'ای مردم

وَ لا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ
بهدرستى كه او دشمنى آشكار براى شماست (19^)
او شما را فقط به بدى و كار زشت فرمان مىدهد
و اينكه دربارهى خدا آن چه را نمىدانيد، بَكوييد. (199)

الِنَّما يَأمُرَّكُمْ بِالسّوءِ وَ الْفَحْشَآءِ
وَ اَنْ تَقولوا عَلَى اللّهِهِ ما لا تَعْلَمونَّ Num

المخاطب اين آيه، هملى انسانها هستند.


 علت پيروى از وسوسههاى شيطان معرفى شده است. آ



 ب) فحشاء، ج) نسبت دروغ به خدا دادن. با تو توجه به عبارت (أن تقولوا على اللّه ما لاتعلمون)، حتى دا در مر مقام شكـ و و ترديد


## Tf

نفس امّاره، مانع درونى رشد (درس سوم)
ق

$$
\begin{aligned}
& \text { وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْالِنْسَنَ همانا ما انسان را آفريديم }
\end{aligned}
$$

| 1
 بارىتعالى است: اعلام سلطهى علمى خداوند بر بر انسان.「 وجودى خداوند به انسان.
ارتباط با آيه: آيهى (و ما ابرىء نفسى انّ النفس لاقّارة بالسّوءء) نيز به نفس امّاره اشاره دارد. ارتباط با حديث: حضرت على (ع) مىفرمايد: (ادشمنترين دشمن تو همان نفسى است كه در درون توست.) ل

ارتباط با شعر: عبارت „نحن اقرب اليه من حبل الوريد) با بيت (»دوست نزديكتر از من به من است / وين عجبتر
 ابيات زير نيز بيانگًر نفس امّارهى انسان است:
 دشــمنى دارى چنيــن در سـرّ خويش در در دانع عقل اســت و خصم جان و كيش"

ارتباط با درس ديگر:
(درس أ - دوم) آيهى "و اذا سألك عبادى عنى فانى قريب)" نيز قرب خداوند به انسان را بيان مىكند.

ra
نقش نفس امّارهى به بدى در دعوت به گَناه (درس سوم)
يوسف: با
وَ ما الُبرّى


الِنَّ رَبّى غَفورُ زَحيمُّ

ا حضرت يوسف (ع)، نفس خود را تبرئه نمىكند؛ چرا كه همهى انسانها، حتى پيامبران نيز در معرض وسوسههاى اين نفس قرار دارند.



دادهاند. نفس امّاره در مقابل نفس لوّامه قرار دارد.

پيروى حضرت يوسف (ع) از وسوسههاى نفس امّاره، معلول لطف و رحمت خداوند است است.
ارتباط با آيه: آيهى ״ (پ لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسهه) نيز به نفس امّاره اشاره دارد. ارتباط با حديث: حضرت على (ع) مى فرمايد: (ادشمنتر ين دشمن تو همان نفسى است كه در درون توست.)؛ ارتباط با شعر: ابيات زير نيز بيانگًر نفس امّارْى انسان استا
"(نفـس، هــر دم در درونــت در كميــن از همـــه مــردم بتــر در مكــر و كيــن


## $\uparrow 9$

مانع نبودن شيطان در اختيار و تصميمگيرى انسان (درس سوم)

در روز قيامت كه كار از كار گذشته و فرصتى براى توبه باقى نمانده، شيطان به اهل جهنمم مىگويد: (اخداوند، به شما
 را به گَناه دعوت كردم. اين خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد.
به شما كمكى كنهم و نه شما مىتوانيد مرا نجات دهيد.』^ (ابراهيم، YY)
| ا كار شيطان وسوسه كردن و دادن وعدههاى دروغين است و جز از همين طريق، راه نفوذ ديگرى در ما اندارد.


 او، خود مسئول اعمال خويش است. |



## rV

## جايگاه انسانهاى پاک و پرهيزكار (درس سوم)

قمر. 00 و



 فرمانروا است و هم بر همه چيز تيز توانا.
 مقصد و مأواى ماست.

| 「1 |  |
| :---: | :---: |
| دو بعدى بودن وجود انسان و تمايز او از ساير موجودات بهدليل ويزًى هاى بعد روحانى (درس چهارم) |  |
| V「gVIw |  |
| نگَاه كه پروردَارت به فرشتكان كفت: <br>  <br> خّون او را بياراستم <br> الز روح خود در او دميدم <br> (VY). سى براى او به سجده درآي يد | الِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَائِكَةِ الِّى خالِقُّ بَشَراً مِنْ طينٍ فَاْذا سَوَّيُتُه وَ َنَفَتْتُ فيه مِنْ روحى فَقَعوا لَه ساجِدينَّ |
| ال در اين دو آيه، فرشــتكان مورد خطاب خداوند قرار گرفتهاند. با توجه به اين آيات، انســن داراى داى دو بعد روحى <br>  <br>  دميدن روح در بدن را اعاعلام مىكند. <br>  منشــأ ويزگى هاى انسان كه او را الز ســاير موجودات جدا مىكـند و و حركت او بهسوى كمال را متمايز مى سازدن، مربوط |  |

دو بعدى بودن وجود انسان و خلقت متفاوت بعد روحانى از بعد جسمانى (درس چههارم)

آنگاه نطفه را خون بستهاى ساختيم
و آن خون بسته را پاره گوشتى كرديم
و آن پاره گوشت را استخوانها گردانيديم
و بر آن استخوانها گوشت پوشانديم
سپس او را به آفرينشى ديگر بازآفريديم
پس بزرگ و بزرگوار است خدا
كه نيكوترين آفرينندگان است.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً
فَكَسَونَا الْعِظامَ لَحْماً
ثُمَّ اَنشَأناهُ خَلْقاً ءاخَرَ r
فَتَبارَكَ اللّهُ
اَحْسَنُ الْخالِقينَّ
|l| انسان دارای دو بعد روحى و جسمى است. در اين آيه، خداوند ابتدا مراحل رشد و تكامل بعد جسمانى انسان را
 استخوانها با گوشت (فكسونا العظام لحماً).
 را بيان مىكند و سپس با استفاده از كلمهى » (ثم)" آفرينش روح را اعلام بعــد روحانى انســان خلقتى متفاوت با بعد جســمانى دارد؛ زيرا خداوند پس از اينكه مراحل تكميل جســم را بيان مىكند، مى فرمايد: (سپس او را به آفرينشى ديگر بازآفريديهم.)" | آفرينش روح و خلقت متفاوت آن، انجام شده است. شناخت ابعاد وجودى انسان، مقدمهى شناخت خالق آنهاست. ارتباط با آيه: مراحل خلقت بعد جســمانى انســان كه در اين آيه آمده با عبارت (انى خالق بشراً من طين) همممفهوم است و عبارت ((ثم انشأناه خلقاً ءاخر)" با عبارت (پ نفخت فيه من روحى)" هر دو ناظر بر خلقت بعد روحانى انساناند. ارتباط بادرس ديگُر: (درس r- سوم) بيان مراحل خلقت انسان و تكميل جسم او، بيانگر (اذكر نكات علمى بى سابقه)؛

## 「。

رؤياهاى صادقه از دلايل وجود بعد روحانى ثابت، تجزيه و تحليلناپذير (درس چجهارم)

|l| اين رؤيا، مربوط به كودكى حضرت يوســف (ع) اســت. ايشــان اين خواب را براى حضرت يعقوب (ع) نقل كرد و ايشان آن را تعبير نمود و فرمود كه خوابت را براى برادرانت نقل نكن. حض Y Y رسيدن يوسف (ع) به مقام نبوت و فرمانروايى بود.

## T1

رؤياهاى صادقه از دلايل وجود بعد روحانى ثابت، تجزيه و تحليلنایذير (درس چهارم)

## يوسف: ר

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِجْنَ فَتَيانِن ' و با او (يوسف) دو جوان وارد زندان شدند

| يكى از آن دو كِّ | قالَ اَحَدُهُما |
| :---: | :---: |
| (امن (در خواب) خود را دا ديدم | إنّى آَرانى |
|  | اعَصْرُ خَمْراً |
| و ديگرى كفت: | وَ قالَ الأخرُ |
| (امن خود را (در خواب) ديدم | إنّى آَرانى |
| كه بر روى سرم نان مى برم | اَحْمِلُ فَوْقَ رَأسى خُبْبزاً |
| و پرندكان از آن مى آهورندهِ |  |
| ما را ا از تعبير آن آكاه ساز |  |
|  | إِّنّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ |

- 

ا
「

 خواب را تعبير كرد و فرمود تو را به دار مى آويزند (همزندانى محكوم به اعدام).

## Tr

رؤياهاى صادقه از دلايل وجود بعد روحانى ثابت، تجزيه و تحليلنايذير (درس چجهارم)

## يوسف: رّ

وَ قالَ الْمَلِّكُ ' و پادشاه كَفت:






| اين رؤيا، رؤياى پادشاه مصر (عزيز مصر) بود.
 خوشهى خشك را در خواب ديد.

「 اين خواب را حضرت يوسـف (ع) تعبير كرد و فرمود كه يكى دورهى هفتســالهى آبادانى در پيش است و پس از آن يك دور 0 هفتسالهى خشكى و قحطى خواهد آمد.

| آفرينش اين جهان، جز بر چايهى حق نيست؛ يعنى داراى هدف معين است: حكمتآميز بودن نظام خلقت وهدفدارى آن.
 هدف معين داشتن آن استر آري
 و داراى سرآمد معين و آيندهى روشن استى ارتباط باددرس ديكر: (درس 9-دوم) ما خلقنا السّماوات و الارض و ما بينهما الّا بالحق: ضرورت معاد بر اساس حكمت الهىى

خبر از آفرينش آخرت با توجه به خلقت نخستين و قدرت بىیايان الهى (درس پنجم)
قُلْ سيروا فِى الْأَرَضِ' بَكو در زمين بكَرديد



## N

1
 Y را پپيد آورده است: عدم انحصار آفر ينش خدا با بر اين جهان. ( با توجه به قدرت بی ايايان الهـى
الرتباط با آيه: اينكه خداوند فقط همين دنيا را نيافريده، از دقت در آيات (او انّ الدّار الأخرة لهى الحيوان)،، (من ءامن
 الرتباط باد درس ديكر: (درس \&- دوم) عبارت (بدأ الخلق) با اشاره به خلقت اوليهى مانى موجودات و و عبارت (انّ اللّه على كل شیء قدير) با اشاره به قدرت بیى پايان المى، بر امكان معاد جسمانى دلالت دارند.

## ra

نظام پاداش و جزا：از نتايج بر حق بودن خلقت جهان（درس پنجم）
جباثيه،

$$
\begin{aligned}
& \text { وَ خَلَقَ اللّهُ السَّماواتِ وَ الْارَضَ بِالْحَقِّ } \quad \text { و خدا آسمانها و زمين را به حق آفريد } \\
& \text { وَ لِتُجْزُى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ 「 تا هركس پاداش يابد بدان په كرده است، } \\
& \text { وَ هُمْ لَايُظْلَمونَّ }
\end{aligned}
$$

1「
 است（معلول）．
「

## ارتناط بإدرس ديكر：

■（درس 9－دوم）خلق اللّه الســماوات و الارض بالحق：ضرورت معاد بر اســاس حكمت الهـى ــ لتجزى كل نفس بما كسبت：ضرورت معاد بر اساس عدل الهـى （درس＾－دوم）هم لايظلمون：قضاوت بر معيار حق پس از نفخ صور دوم

| F\％ |  |
| :---: | :---: |
| درآملن در آتش：نتيجهى زندگى دنيا بدون توجه به آخرت（درس پنجم） |  |
| يونس |  |
| همانا كسانىكه به ملاقات ما اميد ندارند | إِنَّ الَّذينَ لَايَرْجونَ لِقاءَنا |
| و به زندگى دنيا راضى و خشنودند | وَ رَضوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا |
| و بر آن تكيه كردند | وَّ اطْمَانَّوا بِها |
|  | وَوَ الَّذينَ هُمْ عَنْ ءاياتِنا غافِلونَ |
| آنها جايگاهشان آتش است |  |
| بهخاطر آنچه كه كسب مىكردند．（ |  |
| ） | بِما كانوا يَكسِبونَ |



 نشانههاى حكيمانه و غايتمند در جهان r


 داشتهاند．به همين جهت، دوزخ جايكاا تلاشكران مستمر براى تحقق اهداف دنيايى است．


1 اين آيات، پيرامون زيانكارترين مردم است. r
 (Tr ج

س
 كردهاند، فايده نخواهد داشت: بى اثر شدن كارها و تباهى اعمال.


اختصاص حيات حقيقى برتر به آخرت: تفاوت مهمم ميان دنيا و آخرت (درس پنجم)
1 $\varepsilon$.

زندگى دنيا به تنهايیى چيزى نيست

وَ ما هُذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا
الِّلّ لَهْوُ وَكَعِبُّ
وَ اِنَّ الدّارَ الْأخِرَةَ
لَّهِىَ الْحَيَوانُ 「
لَوْ كانوا يَعْلَمونَّ



> پيامبران الهى، دنيا شايستهى دل بستن نيست.

「 آنها به دنياى زودكَذر است. ارتباط با آيه: اينكه خداوند فيند فقط همين دنيا را نيافريده، از دقت در آيات (ثم اللّه ينشىء النشأة الأخرة)،) (من ءامن باللّه و اليوم الأخر ) و (و من اراد الأخرة) نيز برداشت مىشود.

|  |  |
| :---: | :---: |
| شروط نداشتن حزن و ترس از عاقبت زندگى خود (درس پنجم) |  |
| 79.0.ax |  |
| هركس به خداوند و روز آخرت ايمان آورد | مَنْ ءامَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْأخِرِ |
| و كار شايسته انجام دهد، | وَ عَمِلَ صالِحاً' |
| پس نه ترسى بر آن هاست | فَالا خَوْفُّ عَلَيْهِمْ |
| و نه اندوهگين مى شوند. | وَ لا هُمْ يَحْزَنونَّ |

(1 كسانى در اين جهان دحار حزن و ترس از عاقبت زندگى خود نمىشوند كه ايمان به خدا، ايمان به آخرت و انجام
 Y




 و لاخوف عليهم و لا هم يحزنون، ارتباط مفهومى دارد.

| Fo |  |
| :---: | :---: |
| شروط داشتن يك زندگى نتيجهبخش و پرثمر (درس غنجم) |  |
| 19.81 إر\| |  |
| و هركس خواهان آخرت باشد <br>  <br> در حالىكه مؤمن است <br> پی آنانند كه تلاش آنها مقبول خواهد بود. | وَ مَنْ اَرادَ الْأَخِرَةَ <br> وَ سَعَىْ لَهِا سَعْيَهِها <br> وَ هُوَ مُؤوْنَّا <br> فَأُولِئَكَ كانَ سَعْيُعُهْ مَشْكوراًَ |
| خواستار آخرت بودن، ب) به كار بردن تمام سعى و تلاش <br> را نافريده، بلكه آخرتى نيز وجود دارد. | ا شــروط داشـتن يك زندگى نتيجهدبخش و پرثمر: الف <br> خود در اين راه، ج) ايمان به خدا و و آخرت <br> با توجه به عبارت (الأخرة) خداوند، فقط همين دن دنيا را را نبا |

س Y Y Y را انتخاب مىكنند و براى رسيدن به آن تلاش مىكنند، قطعاً به پاداش خداوند دست مى يابند. مفهوم كلى: هركس خواسـتـار آخرت باشــد، به خدا و آخرت ايمان داشته باشـــد و براى رسيدن به آخرت سعى كند
(علت)، در آخرت به ثمرات آن مىرسد (معلول).
ارتباط با آيه: اينكه خداوند فقط همين دنيا را نيافريده، از دقت در آيات (اثم اللّه ينشىء النشأة الأخرة)، (او انّ الدّار


ديدگاه منكران معاد نسبت به مرگ (درس پنجم)

| خخداوند بدسوى هر قومى، پيامبرى از خود آنها مىفرستد. هدف از ارسال پيامبران، دعوت به توحيد و نفى شرى


「 نبوت او را انكار مىكردند: منكران نبوت.

