|  |  |
| --- | --- |
| جزء1 | فرشتگان عالى‏ترين نوع ادب را به نمايش گذاشتند. |
| جزء2 | بزرگ‏ترين سود آن است كه انسان بهترين متاع را كه جان اوست به خالق خود بفروشد، آن هم نه براى بهشت و يا نجات از دوزخ، بلكه فقط براى كسب رضاى او. |
| جزء3 | زيرا اطاعت از پيامبر در كنار اطاعت خداست. |
| جزء4 | كسى كه مى‏خواهد محبوب خدا شود بايد از مال بگذرد و خشم و غضب را فرو برد. |
| جزء5 | بر اساس توان و طاقت انسان است. |
| جز ء6 | در برخورد با حسود، آرام سخن بگوييم و آتش حسد را با نرمش در گفتار، خاموش كنيم. |
| جزء7 | راه نجات از حسرت آخرت، فكر و تعقّل است. |
| جزء8 | چون مخالفت با فرمان خدا مخالفت با تكامل و سعادت واقعى خود است. |
| جزء9 | دعا و توكّل بر خدا و حفظ ايمان و پايدارى است. |
| جزء10 | جامعه‏ى اسلامى بايد چنان صادقانه حركت كند كه منافقان رسوا شوند. |
| جزء11 | دوستى، همنشينى و همراهى با راستگويان. |
| جزء12 | داستان‏هاى قرآنى، صادق‏ترين و صحيح‏ترين قصه‏هاست، زيرا گوينده‏ى آنها خداست. |
| جزء13 | تنها ياد خدا، مايه‏ى آرامش دل مى‏شود. |
| جزء14 | تقوى‏ و احسان، وسيله‏ى جلب حمايت‏هاى الهى است. |
| جزء15 | زیرا مقام رهبرى، مستلزم تكاليف سنگين‏ترى است. |
| جزء16 | بالاترين هدف انبيا و مقصد اعلاى آنان، جلب رضايت الهى است. |
| جزء17 | بهترين كاميابى، خوش عاقبتى است. |
| جزء18 | در قيامت تنها گروه رستگار صابرانند. |
| جزء19 | مزد انبيا اين است كه مردم خدا را بندگى كنند. |
| جزء20 | در گزينش مربّى، دوست و كتاب، هدايت‏بخش بودن، معيار است. |
| جزء21 | بهترين راه خداشناسى، تفكّر در آفرينش است. |
| جزء22 | كسانى كه فرصت‏هاى دنيا را از دست داده و عمل صالحى انجام نداده‏اند و در آخرت ناله مى‏زنند كه ما را از دوزخ نجات بده تا عمل صالح انجام دهيم، در سخن خود صداقت ندارند |
| جزء23 | بهترين زمان براى ياد خدا شامگاهان و صبحگاهان است |
| جزء24 | گفتن «الحمد للَّه» پس از دريافت نعمت، شيوه‏ى بهشتيان است |
| جزء25 | عمل انسان، همان گونه كه واقع شده ثبت مى‏شود، نه بر اساس قرائن و شواهد و آثار. |
| جزء26 | بهشت پاداش اهل عمل است،نه اهل سخن |
| جزء27 | حق چشم، آن است که نه انحراف بیند و نه زیاده. |
| جزء28 | ریشه فراراز مرگ ،اعمال خود انسان هاست. |
| جزء29 | نشانه ایمان،تنهانمازوانفاق نیست،رعایت عهدوپیمان های اجتماعی نیزشرط ایمان است. |
| جزء30 | انسان،هم باید به فکرگذشته خودباشد،تااگرخلافی کرده توبه کندوهم به فکرپس ازمرگ خود باشدتایادگارخوبی ازخودبه جای گذارد. |