## سوره (ا(انبياء))(Y1)

موضوع اصلى سوره انبياء همحجون بسيارى از سورههاى مگّى، تبيين مسائلى بيرامون مثلث: التوحيد، نبوتوآخرت|"مى باشد. با اين تفاوت كد در اينجا نبوت محور بحث قرار






 اعتقادش بدمسئوليت و حسابو كتاب مى باشلـ، آغاز مى گردد و بدخاطر حنين بينشـى

 و برنامدهاى بوج دنيائى (هم يلعبون) و دلبستن بـهورى و هوس (لاهية قلوبهـم) و آرزوهاى بست دنيائى مى باشد. اقترب للناس حسابهـم و هـم فى غفلة معرضون. مايأتيهم من ذكر من ربهـم محدثالا استمعوه و هم يلعبون. لاهية قلوبهم ... در اين سوره بدجند موضوع بسيار مهـم و اساسى در رابطد با جريان (نبوت) و و تكذيب مستمر نسل هاى مختلف تاريخ عنايت شدها است كد بدعنوان مسائل كليدى و زيربنائى سوره ذيلا بنبرخى از آنها اشاره مى كنيـم:





 متوسل شـده و آنها را عبادت كردهاستا





"... . „ ॥
|

\%


 (نتيجه سوره دررابطه با امت خاتم النبيين (ص))

 الراحمين).

 در اين سوره از عبادت فرشتُگان و بيامبران ياد مى كند و انتحراف (اعبادت) را با بـعنوان نمونه

 آخرين آيد مربوطه بـآن تصريح شُدهاست
آيه 4 ا- و وله من فى السموات و الارض و من عنده لايستكبرون عن عبادته ...







ץ-ذـكر ـ همانطور كد گفته شله، بشر فطرة برستنده و حقطلب مى باشد و در نهاد او




 بشر و بازگرداندنش بدفطرت تعيين گرديدهاست. از آنجائى كد اين سوره بدسلسلد انبياء الهى و عملكرد نوع انسان در طول تاريخ مربوط


 ه • ( ) همحجنين اهل كتاب، اهل الذكر ناميله شدهاند (آيه V).
 از سوره بقره بالاترين مقدار را در كل قرآن دارا مى باشلد' (به همراه سوره اعرافـاف).






॥ ॥ ॥
 " . " . AF ".... رحمة من عندنا و ذكرى للعابلدين.

 به پذكر"، كه هـمان كتب الهى و پیام رسولان مى باشلد، موجب غفلت او از حقايت توحيل و نبوت، و برستش خحدايان متعلد گشته است. همانطور كه لازمه ذذربذيرى لاتقوى" مى باشلد (ذلک الكتاب لاريب فيه هـى للمتقين)، لازمه اعراض، دنياطلبى و اشتغـال بدلهو و لعب است كد نهايتاً به پظلم") و تجاوز بدحقوق ديگران كشيله مى شود. در اين سورهاز همان آغاز (در نخستين آيه) از غفلتِّوأم با اعراض انسان ياد مى كند. در اين آيه از اعراض انسان نسبت بهموضوع حسابوكتاب (در روز قيامت) و در آيات بعلى بـه تـرتيـبـ از اعـراض او نـسـبـت بـه: حـت (كـتابهـاى الـهى)، آيـات تكـويـنـى در طبـيـعـت (به خصوص طبقات جو) و ذكر برورد گار رحمن (انكار ربوبيت و رحمـت)

ا . با توجدبدحجماين سوره كيحدود $\frac{1}{0}$ مورهبقرهمىباشد،بيطور نسبى توجهآنبموضوع (ذكری،بمراتب بيشتر مىباشد.

انبيا(YY/(Y)
آيه ( ( ) ـ اقترب للناس حسابهم و هـم فى غفلة معرضون (اعراض نسبت بدمعاد)
 معرضون (اعراض نسبت به توحيد).
" (Yץ) - وجعلـنا السـماء سقفآمحفوظاً و هـم عن اياتها معرضون (اعراض نسبـت
بدآ يات طبيعى)
 معرضون (اعراض نسبت بهربوبيت و رحمت)

 حقايت عالم مىنمايد.

 بهغريزه زيادهطلبى و حرص و طمعش، بدتجاور و و ظلم كشيده مى ششود.اين حقيقتى است




 آيد 4 ا ا قالوا يا ويلنا انا كنّا ظالمين

 " ه هـ هـ قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين AV n

نيمى از آيات فوق بهاعتراف ظالمين المين در روز قيامت بـا بـا




و متقى، درمعرض ظلم و انحراف قرار دارد.

 ديغر تأكيد شده و مكانيسم رهائى رسولان را الز گرفتارىهاى شخاينصى و اجتماعى (دربرابر تكذيب قوم) نشان ميدها آيد V\&- و نوحاً اذ نادى من قبل فاستجبنا له ...


 جهار آيه فوق كه استجابت را متعاقب نداى رسولان (نوح، ايوب، ذالالنون و زكريا) قرار داده، رحمت ويرْه پرورد گار را نسبت بـانبياء نشان مى دهدا



 (عليهـم السلام) ذكرى بهميان آورده استا
آيه 9 ـ ثم صـدقـناهم الوعد فانجينا هم و من نشاء و واهلكنا المسرفين ألارادوا بد كيداً فجعلناهم الاخسرين. و نجيناه و ولوطاً ...




 ايمان آوردند و به جاى آنها خود رسول كه بی دردرد دري و عصبانيت نشان داده بود، گرفتار دريا


انبيا (YV/(Y)

## نامهاى نيكوى الهى







 دانسته بتها را يرستش مى كردند.

> لحن انتهائى آيات







 بت بِرستى نشان میدهد، مى دانيـم از نصف آن بد حضرت ابراهيـم اختصاص يافته و اين تجربد مهـم را بدزيبائى نشان مـي
 تاريخى اين واقعه عظيم را مشخصصاً نشان مى دهد.

## تقسيمات سوره

 مستقلى تفكيك نمائيم بهنتايج ذيل مىرسيم:

ا-اـ آيات ا و Y- بيان غفلت و اعراض انساناز مسئوليت. " - - Y「_- -


 Y_
بيامبران در دو دسته V و • ا نفرى معرفى میشوند. دسته اوّل رسالت اجتماعى دارند
 نمى شوند.

 برندگان.
-ايوب -اجابت دعا و رفع گرفتارى - رحمـت ويرهه . AF،Ar "Y-ه
 داخل شدند.
ـ ذ ـالنون (يونس) ـ اجابت دعا و نجات از غـم و گرفتارى
 در خيرات و دعاكنند گان خاشعانه خلدا از روى اميل و بيهم.




انبيا (YVV/(YI)

 واحدى هستند كه خدار را بايد عبادت كنند ولى دحار تفرقه شده

كار خود را پراكنده مى كنند)
r_خـلاصهو نتيجهسوره
اــ


- I•V -




آخرين بخش سوره انبياء (19 آيه آخر از: و اقترب الوعد الحوه الحق) بهطور آشكارى درباره



 را مست و لايعقل مىنماياند. درحاليكه اين نه مستى، كد نشانه شدت عذاب استا وتا بهاين ترتيب هشدارى كه با دو بار تكرار كلمد توعدون (آيات r • ا و 4 • 1 ) در سوره

 مى شود و مطلب تعميـم وسيع ترى پيدا مى كند.

