

باطنى او پيوسته اسـت؛؛ (مثلاً حمله كردن به افراد كه ناشــى از غليان و خشــــم درونى استـ منـا منظور از آخلاق، صفات باطنى و ملكات نفسانى است؛ يعنى آن روحيهاى كه در انسان وجود دارد. بارد بالاخره نيت،




 ناراحتـــى روحىام و يا حتى از يـــــ موضوع ديگر، ،


 مرا به انسانى دلسوزتر و خير خواهتر تبديل مى مىندند.
 » اعمل" خطا كه از »نيت " سر چشمه بگيرد، ايمان
 ايمان انسان را افزايش مىدهد.

اينكه بخواهيم مؤلفههاى وجودى انســان را از از هم تفكيكى كنيم، كارى است ناشى از تساهل و تسامح،


 از يكديگر شناســايى كنيم. در عين حـا

 - و نه جزء به جزء- بشناسيم. با اين مقدمه، از الجهار


 كه تا حدودى مستقل ونا ولى در تأثير و تأثر با با يكديگّرند

عبارتاند از: ايمان، اعمال، اخلاق و و نيت. منظور از ايمان باور هايى اســتـت كه با قلب انـبا انسان

 || رفتارهاى ظاهرى انسان است كه البته به رفتارهاى

مى یر ستيم تاوسيله نزديكىمان به خداى يكتا شـن شوند.


هدايت نمى كند.، [زمر /T]


 كه اگر همراه با باورى صحيح باشي



 به تنهايیى براى خدا قيام كنيد. سپس بيس بينديشيد، تا بدانيد كه در يار شما (پيامبر صلى الله عليه و وا آله) هيج ديوانگى نيست. بلكه اوست كه شما را از از آمدن عذابى شديد بيم مىدهد."

اساســى بودن نقش نيت تا آنجاست كه حتى اگر انجام عمل خطا ناشى از يكى نيت مثبت باشد، ايمانٍ

 نيتى اســت كه در پشت آن عمل نهـتـه استـ است حتي
 در درازمدت به نجات انســـان و رســـــيدن به بـا باورهاى صحيــح و ايمان حقيقى منتمهى شــود كه خود اين اين




 مى كند كه اگر اين نيت آنان دروغگّويى و ناسپاسیى

 را بــه خدايیى گَرفتهاند، مى گويند ما بتان را الز آن رو
» واقلاقى از نظر افت
» واقلاقى از نظر افت
مى كنم
اگر عمل »اخم
كردن" من
نسبت به يك
دانش آموز،
با "انگَيزه0" تخليـئ ناراحتـى
روحى
حتى از يـى
موضِع ديگَر،
مثلا فشار هاى
اقتصادى،
باشد، مـن در

مى آورد. همه چچيز در اين قيام لله اســت، و لهذا تنـها




 تعالى به ما و شما و و به همأ ملت ها ها توا توفيق عنايت كند كه اين راه را برويم و براى خدا كار ها ها را انجام بدهيم.
(صحيفه امام (ره)، ج ا 1 ا
(خ * * *
از ســرمنزل تاريك طبيعت تا منتـها

 كلمه را پيشــنـهاد بشــر فرموده. اين كلمـــه تنـها راه اه اصلاح دو جهان است. قيامٌ براى خداس راست كه ابراهي اهيما خليل الرحمن را به منزل خُلّت رسانده و از جلون رهوهاى گوناگون عالم طبيعت رهاندا

خليل آسا در علماليقين زن نداى »لا احبّ الآفلين" زن. [مولوى]

اين نكتهٔ مهممى در شناســــاندن نقاط شروع جر يان



 دســتاندر كاران تعليموتربيت، و دلگرمى آنـار آنان شود. مطالب داخل [ ] از نويسندگان است: ** * ${ }^{\text {* }}$


 نيست در كار. [نشان دادن نيت:] براى خدا
 خداى تبارك و تعالى [يكى را] انتخاب كرده؛ اين يـى

 اينجاست: انما اعظكم بواحدة ان ان تقوموا لله، همه چیيز
 فدايى براى الله مى آورَد. قيام لله فداكارى براى اسَاَام



مراكز علم قرآن را مر كز فحشا كرده. قيام براى خود است كه موقوفات مدارس و و محافك دينى را رابه را رايكان

 عفت را ااز سر زن نهاى عفيف مسلمان برداشت و الان هــمر اين امر خلاف دين و قانــون در مملكت جارى است و كسـى عليه آن سخنى نمى تو تويد. قيام براى نفعهاى شخصى است كه روزنامهمها كه كالاى پֶش فســاد اخلاق است، امروز هم همان نتشنهما را كـه از از
 مى كنــــد و در ميان توده هخش می مى كنند. قيام براى
 داده كــه در پـارلمان عليه ديــنـ و روحانيت هر چهـ





 بخوانيد و يحَانه راه اصلاحى را اكه پيشــنـنهاد فرموده،
 ســــادتهاى دو جهـــان نايل شــويد و بـــا زندكَانى شــرافتمندانه دو عالم، دســت در آغوش شويد...... ." (صحيفه امام (ر)، ج 1)

قيام لهَ اســت كه موســى كليم را بـــا يكـ عصا بـه فرعونيـان چيره كرد و تمام تخــت و تاج آنها را بـه ابه

 كــه خاتمالنّبيين - صلى الهَ عليه و آله - را يكتنـه بر بر تمام عــادات و عقايد جاهليت غلبه داد و بتها با را ار از
 كَذاشت ونيز آن ذات مقدس را به مقام پقاب قوسين أوأدنى "٪"ر ساند.
 ترى قيام براى خدا ما را ابه اين روز كار سياه رسانيانده

 شــخصى اســت كه روح وحدت و و برادر رى را ادر ملت اسلامى خفه كرده. قيام براى نفس است كه بيش از از ده ميليون جمعيت شيعهّ
 ميزنشـين شــدماند. قيام براى شخص است كه يك
 چندين ميليونى چیيره مى كند كه خَرث و و نسل آنها را دسـتخوش شـهوات خود مى كند. قيام براى نفع شخصى است كه الان هم چند نفر كو كودى خيابانترَ را در تمام كشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمد مارنان حكومت داده. قيام براى نفس امّاره هاست است كه مدارس علم و دانش را تســليم مشــتى كودك ساده كرده ور

با اسـتفاده از اين آيات مىتوان كفت كه در واقع،
 خوبـى براى اصلاح و تغيير در عمل اســــت ترا جرا كه، با تغيير عمل فرد، به تدريج ايمان طـن التّى وى، تبديل
 ترجمههـاى قرآن، كلمه ظــنّ در اين آريات مترادفِّ واثرْ يقين ترجمه شده است و ولذا ارزش كار بر بردى ظنِّ صحيح ر ا از بين برده است. در حكمتهاى ديگــرى خواهيم ديم ديد كه لايدهاى



اختصاصى انسان برر سمى مىشود.

نكتئ مهم ديكرى كه در رابطه با با نمودار ياد شده و ور مؤلفههاى وجودى انسان بايد يادآور شد اين است است كه نقطه شروع براى تصحيح عمل انسان، داشتن گَمان

 اين آيه كه از ز زبان بهشتيان است تاني تأمل كنيد:
 (اهل بهشـت تويد:) من كمان دان داشتم كه حساب اعمالــم را مى:بينــمو و در مقابل، از زبــان خطاكاران فرمايد:

 برانگَيخته مىشوند (و بايد پاسختَو باشند)؟

