سوره ((يونس)" (• )

سالنزول
سوره يونس را اغلب مفسرين مگّى مى دانند و برخى چجند آيهآن را (بين يكى تا سه آيه) مدنى ناميدهاند. مطابق جدول كتاب السير تحول قرآنا، آيات اين سوره متشكل از از دو گروه
 بعثت در مكه نازل شدهاست.
اين سوره اولين سوره از سورههاى ششُگانهاى است كه با حروف مقطعه شألر" بدصورت
 سوره ها كد بهترتيب بهنامهاى: يونس، هود، يوسف، رعد، ابراهيـم و حجر ناميله شدهراند
 سرنوشت مخاطبين آنها سخن مى گويند.

محتواي سوره
نام اين سوره خود كليد گشايندهاى براى تشخخيص محتواى آناست، بر خلاف تصورر، در اين سوره اصلَّ داستان حضرت يونس (ع) و قوم او ذكر نشدهاست، بلكه تنها در يكى آيم (آيه 1 ه) از قوم يونس بدعنوان تنها قومى كه مردمش (پس از تكذيب) ايمان آوردند و عذاب خوار كنـنده از آنان برداشـته شذ، ذكرى بدميان آمده است (فلولاكانت قريه امنت فنفعهـا

 السامى بيامبرانو يكىنامشهر قوم تمود (قومصالح)الست تفاوتدارد.

ايمانها الاتوم يونس لما امنوا كشيفناعنهـم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا و متّعنامثمالى حين)،




 مى كند، گوئى ممين استثناء مورد توجي قرآن بودهو وبعنوان
 گرفتارى) سـبار در ابن سورهنكرار شـده كـاز از بقيه سورهمهاى قرآن بيستر است (آيات
.(I•V_9人-Ir









 بيانمى كند.









## YYQ/(1•)(1)

الهدهاى فرضى و بتها مى بنداشتتند و بهاين ترتيب از توحيد و دين خالص دور شده بودند.

 وضعيت مشخص و ممتازى دارند. اــآزادیى اختيار انسان
از آنجانى كد يكى از محورهاى اساسى سوره، جدال اعتقادى با مشُركين مى باشد

 آزادى انسان در جذيرش دين و ملزومات آن تأكيد مىشود تا كسى فـي فكر نكند با اكراه و اجبار مى توان حقى را بدمنكرين قبولاند.



 قرآن مقام دوم را دارد. اين مطلب میرسانـ r-شرى


 دور مى كند.


 بالاترين رقم را در قرآن دارد (V بار).

 ويرّاى يانتـاند.از جملل:
"الايومنون\|) - زينت ـ آيات (تفصيل) - صراط مستقيم - جرم (سورههاى يونس و مود و
انعام بالاترين رقم را دارند) - اولوشاءشي|"

## ويرگگى هاى مستقل و منحصر






 پندار، از محورها و موضوعات اصلى مطرح شـله در سوره يونس در زمينه مسائل اعتقادى


 مثل: فماذا بعدالحق الاالضلال. جالب اين كه تنها در يكآيماين سوره $\ddagger$ بار كلمه حق و ه بار كلمد هدايت بدكار رفته و در آيه بعد نيز بدتبعيت از ظن (بدجاى حقت) اشـاره شده است است.





بهاين ترتيب اين سوره انسانها را بدجاى تبعيت از پظنه" كد بهطرف ضالكلت و هلاكت
 مى دهد راهنمائى مى كند.



## يونس(•)/(1)










 جدالهاى نظرى عنايت خاص داشته است.

آهنگ خاتمهـآيات




 آيه VQ (ساحرعليم) مى باشد كه صفت عليـم بانسان (نـ خدار) نسبت داده شده است. علاوه






 بددليل تنوين آخر آن nنَ) خوانده مىشود. همانطور كه در مورد مشابد سورهانعام گفته شد،

[^0]بيامبر كد واسطه ميان خالق و مخلوقاست از نظر بشرى همانند سايرين است. امَابِدليل



 عطف هاى آن براى جلبتوجه خوانندگان و شنوندگان باشد.

آغازو انجام

 مندرجات آن بـشمار مىروند. سوره يونس با آيه: شالر تلكى آيات الكتـاب الحكيمهمهآغاز
 متن سوره Y I بار (بيش از \% \% ا آيات) بمدسئلن اهميث كليدى كتاب


 فانما يضل عليها و ما انا عليكم بوكيل ـ اتبع مايوحى اليكى و اصبر حتى يحكم اللّ و و الـي هو خايرالحاكمينال
 آن را (كه در دو آيه اول سوره نيز معرفى شـده رن نشان مىدرهد
 وحى (نـ شر كاء) و صبر در انجام رسالت. وحى (آيد دوّم و آخر )، حكيم و حاكمين (آيه و اوّل و آخر ـ كتابالحكيم - خيرالحاكمين).

ارتباط سورههاى يونس و هود ( ا و • 1)


 از نظر لغوى مفهوم استوارى و انسجام و بدون نقص و عيب بودن، كـ مخالف سستى و خلل

## يونس(•1)/שץr

و و اقص و معيوب بودن اسث، در اين كلمه وجود دارد. خداوند خيرالحاكمين است. يعنى در داورى ميان بند كان بهعدل و داد عمل مى كند، كتابش محكم است يعنى يعنى خلل و نقصى




 هود (1) - الل ـ كتاب احكمتآياته ثم فصلت من لدن الي حكيم خبير

 بيشترى از انتهاى سوره يونس و ابتداى سوره هود مراجعع نمائيمه:

 نتيجه گيرى از داستان انبياء جند اصل را بيان مى نمايد

 بت هاى مشركان اعلام بيزارى نموده تبعيت خود را ا از يكتايرستى اعانـام

 و رحمت او را كسى مانع نتواند شد.
 معجزهاى هم در كار باشد تا عذاب را نبينند باور نمى كنند.
 بدبندگان است و برای ايمان اذن و قانونمندى قائل شدها است.




اـ كتاب استوار و روشنى كهاز جانب خداوند حكيـم خبير نازل شـده بدخاطر هدايت

 بدنيكوئى از زندگى بهرْمند گردندند.
ץ- بشت كردن بند F- با بازگشت همد بند

 مقايسه اصول استخراج شـدهاز هر دو سوره همآهنگى و ارتباطى را بر محور (احكمت، نشان مىدهد.




 ذيلَ هر دو آيه را نقل مىنمائيمـيم:
يونس: فلولاكانت قريةامنـت فنفعها ايمانـانها الاقوم يونس لمـا آمنوا كشفـنا عنهـمـ عذابالخزى فى الحيوة الدنيا و متعناممالى حين هود: وان استغفروا ربكم ثـم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسبى و يؤت كل ذى فضل فضلل...


[^0]:    
    

