صف(91)

قبلّ در بررسى سوره (احشر) گفتهبوديم كد سهسوره: حديد، حشر و صف كد بدفاصله

 دارند و نام آنها نيز متناسب با قتال و جهاد مى باشد (حديد = تيزى و برندگى آهن اسلحهر،
 دو سوره ديگر در سال دوّم هجرت (مقارن جنگهـاى بدرو احد) نازل شده بطور آشكارترى

باين مسئله عنايت دارد.
خطاب سوره كد لحنى انتقادآميز دارد، همـجون دو سوره ديغر، با جمله هايا ايها الذين
 توصيف عموميت دارد و ممكن است هر دو گانگى در قول و فعل را شامل شود، ولى باتوجه بدآيات بعد و سياق كلى سوره مىتوان گفت منظور ادعاى ايمان و امتناع از قبول لوازم آن،

 وگرنه درحذا ادعاى زبانى و اظهار لفظى متوقف مى شودد. و از آنجائيكه ايمان با عمل صالح


ا . منحصراً ههين سعسورهدر كلقرآنجنين آغازىدارند (باتفاوتمختصرىدرسورهحديد، ،والارض)ابجاى رمافى الارض،
 آنرا بمـسائل درون گروهى مسلماناناننشانمىدهد.

شناختد مى شوند ' . دو روئى و دو گانگى در گفتار و كردار كد موجب خشـم بزرگ خدا مى گردد (آيه $)$



 يكديگر قرار مى گيرند، درصف نبرد نيز تمامى مسلمانانان بايد بطور منظمو وممآهنگا عمل



 كثتَاند.


















باطل) تأيـيـدات الهـى شـامل مؤمنـين گرديد و آنها را بر دشمـنانشـان (كد در زمان حيات حضرت عيسى (ع) نهايت سلطه و قدرت را داشتند) بيروز گرداند.'رّ

## سوابت تاريخى نافرمانى رسولان









 خداوند نيز فاسقين را هدايت نمى كنـد (ان الشا لا يهلىى القوم الفاسقين).
 توحيد و افتراى بيخدأ


 بزرگى مرتكب شدند، ظلمى بدنفس خويش و بدساير مردم. و خداوند ظالمين را هـد هدايت

ا ـ البته جنين بيروزى ونصرتى درزمانحياتحضرتعيسىى(ع)تحقتنيافت بلكد دينو'آثين اوسرانجامدلهارا




 می
r . . معناى لغوى فست خروج از بوسته محافظدرجهت فسادو وخرابى است. بوستهمحافظانسان،همجونميوهها

 ساختهشدهبشرىندأرد دافترىىناميدهشدهـ.
|صف)(91)/

نمى كند (ان اللّ لايهدى القوم الظاليمن)' از اين امت بزرگ كه مشعل دار خدايرستى درتاريخ بودهاند، بيش از همه انتظار مىرفته

 انتحراف بدلغزشگاه شرك و دنيايرستى، با تمام وجود تلاش كردند نور خدائى را با دهانشان
 تاريك بشرى تاباند ${ }^{\text {، }}$ "

 مشركان (منحرفين از توحيد) را ناخوش آيد (آيه 9 )

ارتباط سورههاى صف

 فاصله) واقع شدهاند به يكديگر متصل شـدهاند.
 مابين آنها بدحشّم مىخورد كه مى توان آنها را وجه ارتباط دو سوره تلقى كرد از جمله:
 بدقرمش بدخاطر اذيتى (اتهام سحر و كذب و رياستطلبى و غيره) كد در حت آن پيامبر

ا . اين عبارت با اختلاف اطظالمين،بجاى افاسقين،دوبار تكرار شدهاست.قومموسى(ع) بددليلفسقو توم عيسى(ع) بخاطر ظلملز هدايت الهى محروم شمدند.
 فيهدهىونور)و
 ₹ . . . .
 Q ه مورههاىاعلى-حديد _اسرى-حشر _صف-جمعر_تغابن






 خدا شدن)، همواره به افترا و دروغ متوسل مى شدند (اظظالمترين") مردم ناميله و تلاششهاى آنها را براى خاموش كردن نور خدا (نبوت پيـامبر خـاتم) بوسِيله گفتار باطل (افواه خويش) بهطعنه گرفتهاست.


 مذمت مىنمايد.
بـاين ترتيب هر دوسورها اشاراتى بداين قوم كه در زمان نزول اين دو سوره (سال سوم

 نزديى فراهم گردد.
Y- رسالت بيامبر اسلام ـ در هر دو سوره بهرسالت بيامبر اسلام اشاره شُدهاست: صف (9) هوالذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق بليظهره على الدين كلد
و لوكره المشركون


 كار پررونق اعراب، بخصوص قريش، تجارت بودهاست، در اين دو سورها اين مسئلل را
 است، و يكى هم تجارت دنيائى كه مانع ذكر خدا وار و نماز مى گريردد:
 باله و رسوله و تجاهدون فى سبيل الشد باموالكم و انفسكم ذلكم خير لكم ان
كنتم تعلمون

جمعه (11) و اذا راوا تجارةاو لهواً انفضّوا اليها و تبركوك قائماً قل ما عندالش خير من اللهو و من التجاره والشّ خير الرازقين.

