## سوره ((يوسف))(Y)

## خلاصه




 شُيوه داستانسرائى زندگى بيـامبرى را توصيف كرده باشد. البته در دو سوره ديگر الشارهامانى


 بدطور خالص اختصاص بد احضرت يوسف ير يافته است.


 براى هدايت مردمان گمراه و ستمگر مبعوثمى شـدند ورنى آنها بـى اعتنا بـدتذكرات رسولان و

 سوره غافر آيه
 قلتملن يبعثاللّدمن بعدهرسولاًا...)

اعراض از توحيد و تعبد و تقوى، راه شرك و ع عصيان مميبيمودند تا تا اين كـي بس از يأس

 انتهاى سوره يوسف آمدهاسترت.



بيان كردهو هدايت وريا رحمت براي مؤمنين مى باشـد: (لقدكان فى تصصهم عبرة لاولى الالباب. ماكان حديثاً يفترئ
يديه و تفصيل كل شئو هدى و رحمة لقوم يؤمنون).



 (لقدكان فىيوسف وانوتيآيات للسائلين).


 خلوص، احسان و صدق او را سرمشتق قرار دهند.





مى دهد...

در اين سورهاز آنجائى كه بداسستان كشش و غريزهجنسى و ذكر مراوراوده همسر عزيز


 حاودالهىودر محدودهضوابطحالالو حراماوبرينيروىعقل مهارشدهباشاشد.

نمى گردد بـ گونشاى بسآموزنده نشان داده است.

## كلماتدر معناى غيردينى





 در زمينه مسائل مادى و دنيائى خورد استفاده مى كراني


 معناى دينى عميقى پيـدا كرد كد در عين ارتباط با معناى مادى سابق، ابعاد و گسترش ديگرى بيدا نمود.


 بيشتر بهره گرفته است و شناختا


 يوسف در معناى غيردينى خود بـي كار رفتهاند. اـ ضاللت آيه مــ ان ابانالفى ضلال مبين
 شُغفهاحبا انا لنريها فی ضلاللمبين.

 Y-ايمان آيد IV-.... و تركنا يوسف عندمتاعنا فاكله اللنئب و ما انت بمؤمن لنا و

Y- زهد آيه •Y- و شروه بشمن بخس دراهم معدودة و كانوافيد من الزاهدين

 ¢- رب آيه Q " عندربك... فانسيه الشيطان ذكر ربـ...
" •ه •ه... قال ارجع الى ربك فسئلد مابال النسوة... ان ربى بكيدهن عليم.未

 - اـ تقرب " • •\&ـ فان لم تاتونى بدفلاكيل لكم ولا تقربون
 يشاء اللد
 وجد فى رحلد فهوجزاؤه كذلك نجزى الظالمين قالت ماجزاء من اراذ باهلكى سوء...
ץاـ ملكى آيات متعدد (بقيد مواردى كد كلمد ملكى در قرآن آملههاست. بدجز آيد



 مورد كاربرد اين كلمـ در قرآن • ا مورد آن درباره جهنمـماست).



 وجه ـ 90 نبغى

YFQ/(IY) يوسف
موضوعاتو مطالب كليلى يوسف ـ از YV موردى كد نام حضرت يوسف (ع) در قرآن آملده است YQ مورد آن در
 كلى و اجمالى بداين موخوع دارد. بنابراين نامگذارى سوره كاملَّ بامسمّى بوده و تنها در اين سوره داستان يوسف (ع) بيان شده است. نفس ـ كلمه نفس بدصورت مفرد در تركيب با برخى ضمائر (مثل نفسى و نفسه) در
 زمينه تحريك شـيطان، بهخصوص در موارد جنسـى، از محورهاى اصلى سوره مى باشـلـ.

آيات مربوطه بدقرار ذيل است: نـفسـه (آيـات شץ_-
(0r_9人)
در رابطه با نفس انسان، مسئله مراوده (دلربائى)، تبرئه، سر" (ينهانكارى)، امارة بالسّوء (تمايل بدبلى) و... مطرح شده است
مراوده. از 9 موردى كه مشتقات اين كلمه در قرآن بد كار رفته است V المورد آن در اين سوره و عمدتاً در اشاره بهتدابير و ترفندهاى زنانه مى باشلد. اين كلمه كه با (ارادها) هـم خانواده است، تنازع دو خحواسته و اراده را براى جذا ونب يكديگر با لطائف الحيل نشان مىدهد. دو مورد ديگر يكى درباره انحراف قوم لوط و تقاضاى شرمآور آنهـاست (لقد زاودوه عن ضـيفه فطمـسنـا على اعينـهـم ــا آيه YV) و ديگرى خطاب به يیامبر در شيوه جذب و تأليف دل كافرين (فمهل الكافرين امهلهـم رويداً). وفور مشتقات اين كلمه در سوره يوسف نشان مىدهـلغرض از ذكر اين ماجرى،نـن داستان بِردازى و قصه گوئى براى سرگرمى، كه تذكر لغزشگاهـهـاى نفس انسان در

موخوع غرائز جنسى مى باشد. آيات مربوطه از اين قرار مى باشند: آيه

 " " ॥ ". ... ولقَ راودته عن نفسه فاستعصم...
" اهـ قال ما خططبكن اذ راودتن يوسف...انا راودته عن نفسه و اند لمن الصادقين " اءـ قال سنراود عنه اباه و انا لفاعلون.

 خطرات، از جمله خطر تحريكات شيطان در زمينه غرائز جنسى،از محورهاى كليلدى اين سوره باشد.
آيه Y ا ـ ارسله معنا غدايرتع و يلعب و اناله لحافظون ॥ هاهـ قال الجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم . \# *
 »

احسان - برخی از مشتقات اين كلمه مشل محسنين (ه بار از بץ بار) و احسن (Y بار از 9 بار) از نظر آمارى بيشترين كاربرد را در سوره يوسفد ارارد. صفتى كد قرآن براى حضرت يوسف بددليل صبر و تقواى او قائل شده است (مححسن") مى باشلد. محسن كسـى است كـ كه نقشُ عبوديت و تسليم را دريرابر چرورد گار بدزيباترين وجح ايفا كرده باشد. بهمواردى كه اين كلمه در سوره يوسف آمده است توجه نمائيد:

آيه Yץ_ ولما بلغ اشده اتيناء حكما و علماً و كذلى نجزى الهحسنين (توصيف الهى) (اززبان همزندانيان) "
 ان له ابا شيخا كبيرا فخذا احلا ولا مكانه انا نراك منالمحسنين. (از زبان برادران) (توصيف الهى)



$$
\begin{aligned}
& \text { ॥ ॥ ॥ }
\end{aligned}
$$

صـلــ وازه صادقـن سهبار در سوره يوسف آملهه اسـت كه پس از سوره بقره (F بـار) بالاترين رقـم را دارد. اين امر نشان مىدهد علاوه براحسـان، صفتت صـاقت موردنظر اين سوره بوده و عمدتاً درباره حضرت يوسف به كار رفته است.

آيد IV وما انت بمئمن لنا ولوكنا صادقين
 " اهـ انا راودته عننفسه و انه لمن الصادقين

علاوه بركلمات فوق كلمات ديگرى در اين سوره آملهاست كـ از از نظر آمارى در قرآن بالاترين رقم را دارد.اين كلمات با تعداد و نسبت آنها در كل قرآن بدقرار ذيل مى باشاشد:


 بيشتر است. معناى لغوى كيد، گرفتار كردن دشممن يا رقيب، طبق طرح ور و و برنار ونامد قبلى استى





## آيه ه - لاتقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا

برادران)
(كيد زنانه)

* 1
* 

》 1

* "
(كيد الهى)
 ,


 \#\%


## لحنو آهنگانتهائى آيات





مربوط بداسامى خدا مى باشد و يا كلمماى است كد در اين سوره بدعنوان وارْهاى كليدى
 آياتى كد با نام خحدا يا عذاب او او ختتم مى شوندن

 " آrـ ماهذا بشرا ان هذا الاملك كريم \# \# اهـ ... خزائن الارضانى حفيظ عليم , " " , 10ـ خلالكالقديم.

جالب اين كد همانند ساير سورههاى مطالعه شده، موارد استثناء شدهاز از قاعده كلى،


 -

موارد استثنا شده فوق، در 9 مورد (از V مورد) با تنوين ختم مىشوند كد صداى پنه (عملكرد بشرى) دارد.

نامهاى نيكوى الهى.
در سوره يوسف تعدادى از نامهاى نيكوى الهى (اسماءاءالحسنى) بـ كار رفته است كـر



 يوسف، بيان علم و آگاهى خحداوند بدجزئيات اعمال و رفتار انسان و انگيزههاى نفسانى او
(بدخصوص در مسائل غريزى و تمايلات جنسى) مى باشد. علاوه بر (عليمى)، كلمه (لطيفي"



 يوسف وجود داشته، رحمتـى كه شامل اين انبياء گرديده، مغفرت ور رحمتـتى كـ برادرادران خطاكار را در برگرفته، هركدام مى تواند رابطه اسماء الهى را با جرديان زيبان دان داستان يوسف بدنمايش بگذارد.
نامهاى نيكوى الهى كه در اين سوره بد كار رفته بدقرار ذيل مى باشد:
r|r-طيف




 وكيل و فاطر و لطيف و حافظ و خيرالحاكمين و مستعان و غالب هر كدام يكمرتبه بـاضافـ الله و رحمنورحيم در شروع سوره)

## صفات حضرت يوسف






 تصريح گرديدهاست (كذلك لنصرف عنهالسوء و الفحشاء انه من عبادنا المخان صفات نامبرده عمدتاً در رابطه با حفظ نفس و كنترل غريزه سركش شر شهو ورانى مطرح



 داشسته و • ا آيه آخر آن نتيجه گيرى و برداشتسى است ناظر بـر برسالت بـيامبر اسلام و مردم معاصر و مخاطب آن حضرت. در اين قسمت آنحه بيشتر مورد تأكيد و تصريح قرار گرفرفته "اعدم ايمان اكثريت مردم" و در حجاب شرك قرار داشتن آنها است كه همواره در طول تاريخ




 (1-1 - ) و مايؤمن اكثرهم باللهالاوهم مشركورن



 مطلبى است كد در سوره قبل خاطرنشان ساختّ بود:


 اعراض از ايمان بدرسولان است، و در سوره رعد جنين حقيقتى را در برابر آيات تكوينى
 اضافه مى نمايد. نكته ديگرى كه بايد بهآن توجه داشتـ. ختم سوره يوسف با با كلمه (يومنونه)
 عبرت گرفته مشمول هلايت و رحمت مى گردند.





