سوره ((نبـأ)) (VA)

ارتباط با قبلو بعد



 مانند فصول مختلف يك كتاب، بدترتيب خاصى بددنبال يكديگر قرار گرفتهاند. اعتمقاد

 (مرسلات) و بعد (نازعات) بررسى مىنمائيم:

 تكرار شدهاست. در سوره لانبأ)، نيز اين معنا را در آيه هفدهمه، بدعنوان نتيجه گيرى از وها
 موضوع آخرت از بُعد پفصـل" بودن آن كه سررسيد و اجل حيات دنيائى مى باشد در هر دو سوره جنبه زيربنائى دارد.
علاوه بر موضوع يوم الفصل، موضوعات ديغرى نيز مشتركاً در هر دو سوره مورد تاكيد قرار گرفتهاند.از جملف:
 ارتباط با انكار يومالفصل و عوارض آن تكرار شـدها است و در آيه Y^ سوره نبأ نيز اين معنـا

مورد توجد قرار گرفته است (وكذبوا باياتنا كذاباً).
Y- وقت و زمان ـ عامل زمان در ظهـور يومالفصل و شـهادت بيـامبران در هر دو سوره
مورد اششاره قرار گرفته است:
مرسلات (واذاالرسل اقتت، لاى يوم اجلت، ليومالفصل، و ما ادريك ما يومالفصل)
نبأ IV (ان يوم الفصل كان ميقاتا).
rـ تـبير حيات زمينى براى رشد و تربيت انسان ـ در هر دو سوره ربوبيت الهى را در

 يومالفصل ملد مى گيرد:
مرسلات: الم نجعل الارض كفاتاً... و جعلنا فيها رواسى شاماتِاتِ واسقيناكم ماءً فراتاً.
نبا:
ץ - توصيف متقين: مرسلات (انالمتقين فى ظلال وعيون). نباً (ان للمتقين مفازاً).
هـ انذار: مرسلات (عذراً اونذرآ) نبأ (انا انذرناكم عذاباً قريباً).
ب-ارتباط با سورهنازعات-در سوره نبأ انسانها برحسب عملكردشان به دو گروه: ا-


 قطعى شود.اين مصداق كه سمبل طغيان شمرده شده كسى جز فرعون نيست:' (IV) اذهب الى فرعون انه طغى.


نبأ (Y) ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا.
نازعات YV (فاما من طغى... فان الجحيـم هـى الماوى).

ا ـ در سورهطدنيز كدبر محوررسالتحضرتموسى(ع)قرار دارد،فرعونمرتباً بدصفتطغيانمعرفىشده است:
(ذF) اذهبالى فرعونانهطنى
 (F0) قالا ربنا انانخافان يان يفرطعلينا اوان يطغى.

نبأ (انا انذرناكم عذاباً قريبا...) نازعات (انما انت منذر من يخشيها).

بدنظر مى رسد همـان نام سوره كد مأخحوذ از دومين آيد (عنالنباء العظيم) مى باشـلـ،
 در آيات بعد بينامهاى ديغرى معرفى شـدهناست:





 بر مراحل متوالى آن روز عظيم دلالت مىنمايد. ابتدا جلائى (نصل) از حيات دنيانيائى حاصل
 سرنوشت، آنگاه قيام روح و ملائكه براى شهـادت عليه يا لـ انسان، و تحقتق جزا و پاداش، و بالاخره مشاهده كارنامد عمل.
 لازمد توحيد خداوند يكتاى جيره و ربوبيت (سريرستى) انحصارى يروردر يُار عزيز و و غفار بر

 بينهما العزيز الغفار.
قل هونبأعظيم-انتمعندمعرضون...(^^) و لتعلمن نبأهبعد حين.'

> ربوبيت ورحمانيت
 آن سد بار نام ॥رب) (بدصورت مضاف) و ودو بار نام ارحمن") تكرار گشتّه كد گوياى تاكيد سوره بر اربوبيت)" و ارحمانيت) آفريدگار عالم مى باشّد.

ا ـ ايننيه،آيات 4 و هسورهنبأ (كلا سيعلمون،ثمكلاسيعلمون)را اتداعىمىند.

اين نامها در $\ddagger$ آيم انتهاى سوره كد ذيلَ مشاهده مى كنيد آمده است:
 خطاباً - يوم يقومالروح والملانكت صفاً لا يتكلمون الا من اذن لهالرالـا ذلكااليومالحق فمن شاء اتخذ الى ربدم اتراباً.
همانطور كد بدكرات در جمع بندى سورههاى قبل گفته شد، مشُركين عربستان منكر




 عالم (ندفقط فرشتگان) است، تكذيب مى كردند، جون عبادت و قربانى خود را رادر آستانه

 يومالقيامن و ... را نيز باور نمى كردند
با اين مقدماتآشـكار مى گردد كد جرا جرادر اين سوره مسئلد (ايومالفصلله را ناشى از
 سريرستى و سرورى و سيادت پرورد

 (رحمانيت) اقتضا مىنمايد كد هر بديله و موجودى بدتناسب ظرفيت و ر شا شايستگى و لياقتى


 اقتضاء مىنمايد و نامشُ پرحمن،"است.

جلوههاى رحمانيت و ربوبيت در صحنه حيات

 را تصوير مى نمايد، نشان مىددهد، حركتى كـ لايزال ادامه دارد و ناگزير هدف وري غايتى را












 است كد با تكوينو ايجاد متفاوت مى بائد.

اــآماده شدن شرايطزمينى براى بيدايش حيات (المنجعل الارض مهادآ)





 ساده، امكان حيانت نداشتتانداند.

 VQ VQ /QV





كلمه (مهاده مطلت و كلى ذكر شدهاست كد دلالت بر آماده شدن زمين براى پرورش
 بيجيدهترين و كاملترين آنها مى باشبد منتهى مى گرددد. در ضمن فعل انجعل) (بدجانى جعلنا) نشان مىدهد كه اين آمادگى ممجنان كان كاملتر مى گردد و يرورشگگام زمين روزبروز مجهزتر مىشود.
در آيه فوق كلمع مهاد اشراف كلى بر موجودات زمينى دارد. اما در دو آيه ديگر ضمير
,كمها آن را اختصاص ايل بد انسان داده است:


$$
\text { " " , " , " } \mathrm{H} \text {. }
$$

كلمد جعل نشـان مى دهد كه قبلاَ زمين فاقد خشُكى و راهمائى برای سلوك و و حركت


 كلمد با هدف و غايتى است كد از آن منظور مى گرددد. در قرآن سه بار كلمـي

 موجب بـيدايش شب و روز و فصول مى گردد، خسستگى و يكنواختتى را از روان انسان دور
 مقصد دائمى چرورش يابنده نمى داند، گهواره زمين نيز جايگاه موقت پرورش انسان بشمار
 شـده و بددنياى ديخرى، كاملَا مغاير با دنياى تاريكى و بستد سـابق، وارد مى گرددد، تغيير.



 حالات و اطوار تكاملى انسان و رشد عقل و اخلاق و آمال بلنديروازانه و نامحدود او در در زمان و مكان، نشـان مىدهد منزلگهى غير از مهد و گهواره زمين در بيش دارد.



















 ساخته مى شدهاطهالاق شده است:










 18/10 و • •//اسوالقى فى الارض رواسي ان تميدبكم.
" "_ $\quad$, $1 / r$
vv/rv


V9/rr

rv/q1

> r_آفرينش ازواج (وخلقناكمـازواجاً)



 بددنبال دو آيهاى كاز م مراحل تكوينى آرام شدن زمين (مهد) و استقرار كوهها (اوتاد) ياد







راهنماى خوبى براى درك عميقتر مسئلد مى باشد. اگر منظور آيه همين دو گانگى نوع آدمى

 تحولات و تغييرات بديلدههاى طبيعى براساس ترتيب زمانى آن درنظر بغيريـيم، از اشاره بمآفرينش ازواج پس از طى دو مرحله تكوينى زمين و كرههها، نكات عمميقترى كشف

گرجه ضمير ״كمب" (در آيد خلقناكم ازواجا) به مخاطبين حال برمى گرددد. ولى اولاً در





 شدهاند. بهعبارتى ديگر، يكى آدم از همان موادى ساخته شدهاست كه يكى درخت! با بنابراين

مطلب بسيار شگفتآورى كه در ارتباط با مسئله ازواج در سـاليان اخير كشف شـدهـ، نقش دگر گون كنندها اين بديله در سرعت گرفتن حركت حياتى و تكامل انواع در روى زمين




 در اشكال و گرنههاى متنوع حيات موجب شد، پجنسيت" كه بهعنوان يك مكانيسـم زيست




 كافى بدعبب بركرديبمنياى مشتركى داريم. (مقالدراز حياتنوشتدكارلساگاندر شماره IVr مجلد بيام يونسكو)

1^ / نظم قرآن
حيرتآورى جرخ جهش تكاملى (موتاسيون) را بدحركت درآورد.
† † خواب، وسيله استراحت و آرامش(وجعلنا نومكم سباتاً)
 اشاره شده امت كه اهل تفكر و انديشه را نشانه و رهنمودى براى شناخحت آثار رحمت ربوبى

مى باشد:
فرقان (FV): وهوالذى جعل لكممالليل لباساً والنوم سباتاً و جعل النهار نشوراً.'
 يسمعون.
زمر (YY): الله يتوفي الانفسسحين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسكالتى قضى


يتفكرون.
در اولين آيه، هـمجون آيه مربوط بد سوره نباء، بد قرار دادن (جعل) خحواب و (سببات"،


 تجديد حيات و تملد اعصاب و جوارح بی مى بريـم. خواب بد تعبير قرآن نوعى (اسبات) است كه خداوند بد آدميان عنايت فرموده است. سبات يعنى تعطيل و توتف موقت. كما آنكـ


 بيان كرده است.ع اگر قرار بود يكسره كار مى كرديـم و استراحت و انقطاعى نمىداشتيـمّ'

ا ـ او كسى است كـ برای شـماشبرابدعنوانيوششو خوابراتعطيلى(براىفعاليتهاىبدنى)وروزرابراى
روانهشدندبهسوى اريار قرار داد.



 میى


## نبأ / 19

بدزودى از با در مى آمليـم، اما خحداوند مكانيسمى در بدن ما قرار داده است كه در اثر كار كار و






 خستگى اعصاب و نگرانى و اضطراب، موقتاً دجار اختلال نخواب گرديم.






 جان او را نگدداشته اعضاء و جوارحش را را بدون اراده او بد گردش درمى آورد، مى فهـمد جه دستى گهواره او را بدحركت درآوردهاست.

هـ هيرده شب (وجعلنا الليل لباساً)


 دو اقليم را مرزبندى مى كند.اگر شـب نبود و روز يكسره ادامه مى يافت، كار و و تلاش را را زمان توقفى جز احساس خسستگى و فرسود
 مى مواهند استراحت كنند، بمدليل سر و صداى كسانى كه مشغول كار هستنـند، حاصل

نمى گرديد. اما برده شب بـطور طبيعى با بويُـاندن زمين و آنجه بر آن است، انسانهانها را
 آرامشُ و خواب فرامثم مى گردد.'


 اتقوى، را نيز بويُشى در برابر وسوسـها و تحريكات شيطانى قرار دادهاست.؛

## §ـ هنگام زندگىو كسبرورزى (وجعلنا النهار معاثشاً)















V- سسر محافظتى زمين (و بنينا فوتكم سبعاً شدلداداً)





 حفاظت از حرارت زمين (نقش كلخانماى) و ممانعتاز از فرار عناصر مفيد موا و... ملاحظه
^- جحراغِ روشنى بخشُ (وجعلناسراججاوهاجا)






 با كلمد ضوء و ضياء.^ خ خورشيد سراجى (جراغى) است كي لايزال مهد برورش آديمى را زير

$$
\begin{aligned}
& \text { YNYY . } 1
\end{aligned}
$$





 رسيد آماده ريزش مى گرددد.

 باران كه حياتبخشـ زمين مردهاستس سـ نتيجه بباربار مىآرود: ا- لنخرج بب حباً (انواع حبوبات و گياهان دانداندار)

 كـ نعمات نوق قوتو غذاى بنىآدم و جاريايانيان تحت الختيار او را تامينْ و تضمين مىنمايد.

## *



 ا- نعمتماى زمينى برينى برایايجاد حيات در كره زمين (مهد قرار دادن زمين، استقرار كرهما، آرينش ازواج

r- r- نعمتماى آسمانى (هفت طبقه محافظ زمين، خورشيد تابانيان، باران بربر بركت). نعمات نوق تماماً دنيائى و موقت و محدود است، ممانطور كـي ميوه برآمده از از درختّ




نبأ / سr


 قيامت و مسير نهائى حيات آدمى است و قسمت هاى دوم و سوم سرنوشت طاغي آنين و متقين

را رقم میزند.

و آسمان).


قيامت كبراى عالم

آهنگ سوره
آيات سوره نباء بعاستثناى ینج آيه مقدمد آن، تماماً با حرف الف خترد آيه ابتداى سوره، جهار آيد كد بدعملكرد انسان انـيان مربوط مى شود با حرف „ن، (مختلفون، يتسائلون، سيعملون) و يكى آيه با حرف "مه" ختم مى شودد (نباء العظيم). نامهاى الهى

 مى منايد.

