# isu 92.blog.ir - آدم و جنيان - حسين بريهى 

8:01 AM Wednesday, February 25, 2015

خدا بد آدم گفت كه از اين درخت نخود ولى اين نخوردن دليل بر حرمت نمى شود براى همين هم آدم ترى اولى انجام داده است نه اين كه كار حرامى را انجام داده است.

هنگامى كه شيطان خواست آنها را گول بزند به آنها گفت كه شما را به يك درخت جاودان و پادشاهى جاودان خبر دهم. اين پادشاهى جاودان چیيس؟؟ (اولين چییى كه خداوند خلق كرد نور پيامبر بود و بقيه روايات دارد بخشى از وجود ائمه را توصيف مى كند) و خداوند به آدم كفت كه به درخت ائمه كه جاودانگى و عقل است نزديى نشو (يعنى نزد اهل بيت نرو) ولى اين پادشاهى چییست؟ خدا مى فرمايد كه ما از همه انبياء پيمان گرفتيم
 و من تو را به درختى راهنمايى مى كنم كه اين فرمان خدا را بهتر انجام دهى و سريع تر به هدف برسى و خدا براى همين مى گويد كه ما در آدم عزم را نيافتيم. براى همين هم هبوط اتفاق افتاد و خدا گفت كه مى خواهى كه به اهل بيت برسى بايد بروى و عزم داشته باشى.

آدم نشان داد كه فهم او از ملائكه بالاتر است و شايستگى خلافت را دارد و اسماء را به ملائكه ياد داد و خداوند به ملائكه فرمود كه به آدم سجده كنيد(بعد از اين ماجرا خدا به خاطر ترى اولى ملائكه به آنها كفت كه هفت هزار سال بايد دور بيت المعمور بگردند و آدم هم در همان جا دور كعبه مى چرخد ولى هفت دور ما مى چرخیم ولى ملائكه هفت هزار دور.) همه جز ابليس سجده كردند. خدا به او مى گويد كه چرا سجده نكردى آيا استكبار كردى و آيا تو از عالين بودى. دو گروه از سجده بر آدم معاف شدند كه گروه اول مغرور ها بودند كه اخراج شدند و گروه دوم عالين بودند كه طبق روايات اين عالين اهل بيت بودند و خدا كفت كه تو كه از اهل بيت نبودى پس از استكبار كندگان بودى. حضرت آدم فرزندانى داشت به نام هابيل و قابيل كه تورات درباره دعواى آنها مى گويد كه وقتى كه اين ها به دنيا آمدند اينها دوقلو دقلو بودند (خدا كفت كه اين بار فعل حرام اشكال ندارد)و قرار شد كه هركس با قل مقابل ازدواج كند ولى قابيل دبه كرد و گفت كه قل من زيبا تر است و آدم هر كارى كرد نشد و هابيل كفت كه من تسليم خدا هستم و قابيل كفت كه نه. قرار شد كه يكى هديه فردا به خدا بدهند و هر كدام قبول شد حرف او را قبول مى كنيم هابيل گو سفندى را كه خوب بود مى برد ولى قابيل يكى مقدار گندم داغون و بعد دعوا و قتل هابيل. داستان در قر آن از اين قرار است كه دعوا سر اين بوده كه كدام جانشين حضرت آدم شود نه اينكه سر دختر بوده باشد ولى نسل چگگونه ادامه پیدا كرد؟ برخى مى گويند كه اين بار اشكال نداشت ولى برخى مى گويند كه خداوند ملائكه را فرستاد و نسل اول از اينها به وجود آمد و برخى هم مى گويند كه قبل آدم انسان

هايیى وجود داشته كه با آن ازدواج كردند. حال هركدام مى خواهد درست باشد. پس نفس اختلاف براى ما مهم است و در داستان يوسف هم همين طور است كه اختاف سر جانـانشينى است.

شيطان از جنيان است كه خلقت آنها قبل از آدم است و اختيار دارند و با ما زندگى مى كنند و جسم لطيفى دارند ولى محدوديت هايی دارند و گروه گروه هستند و داراى دوسته عقدتى هستند و يا كافر هستند و يا شيعل هستن انـد كه اكثر آنها كافر هستند و عمر هاى طولانى دارند. مكانى كه در آن زندگى مى كنند عالم هوا نام دارد كه برخى

 بفرست) برخى ديخر مى گويند كه آنها بين زمين و آسمان هستند. جنيان سركشى ونى كردند و ملائكه آمدند و آنها را قلع و قم كردند ولى برخى از آنها را بالا آوردند كه احتمالا افراد خوب جنيان بودند و ابليس آنقدر بالا مى رود كه مى شود خزانه دار آسمان جهارم.

وقتى كه شيطان سجده نمى كند خدا به شيطان مى گويد كه بايد نابود شوى ولى شيطان مهلت مى خواهد خدا مى گويد تا كى مهلت مى خواهى و او مى گويد كه تا يوم اليبعثون و خدا مى گويد كه تا يوم المعلوم كه روز ظهور است به او وقت داد و چيزى كه مهم است اين است كه حيات شيطان به مهدويت گره خورد. از اينجا دو جريان شكل مى گيرد:

- جريان حق كه جلوى آن انبياء و اولياء هستند كه حزب الهّ هستند و اصالت دارند.
- جريان باطل كه جلوى آن شيطان است و اصالت ندارد و هر گاه كه موفق شود عمر شيطان تمام نشده ويز گى شيطان كه خدا به او داد:
- مى توانى كه از چهار جهت به آدم نفوذ كنى - تو آدم ها را مى بينى و آنها تو را نمى بينند - به ازاى هر آدم كه خلق شود دو شيطان خلق مى شود آدم هم از خدا چند چییز مى خواهد كه بتواند مقاومت كند: - خدا به او عقل را عطا مى كند تا درست و غلط را بفهمد - توبه را براى انسان مى گذارد
- دو جهت را براى خودم گذاشتم بالا و پايين
- در قلب مؤمن فقط خودم هستم

شيطان در طول تاريخ خيلى در صحنه نيامده اول در جريان آدم كه او را فريب داد و بعد در جريان هابيل و
 بت پرستى را راه مى اندازد. قدرت جنيان در چه حد است:

- •قدرت انسان مؤمن از جنيان بيشتر است داستان تخت باقيس
- تا زمان حضرت عيسى جنيان تا عالم چهارم مى رفتند و اخبار را مى گر رفتند و زود تر مى فهيميدند
- از زمان يِيامبر ديگر نمى تواند كه بالا بروند ... شهاب ثاقب
- به دليل تجربه مى توانند كاهى بهتر از ما قضاوت كند

