

تقسيمات سوره
سوره نازعات را باتوجه بمموضوعات و مباحث مطرح شده در آن مى توان بد 9 بخش
 راهنماى ديگرى براى اين تقسيمبندى مى باشـد


 بخش جهارم (آيات

بخش شُشْم (آيات





 ولى در سورهمهاى كوجكى استثناءاً جنين روالى ديده مى شود و و سوره نازعات نيز در در در رديف

 سخن مى گويند. بخش سوم خلاصشاى از nتاريخ") موسى و فرعون است و بخش جهارم ازين

نازعات /

آيات تكوينى در „طبيعت" مشهود و بالاخخره بخش شُشـم از معاصرين بيامبر يعنى "حال و
حاضر" سخن مى گويند.
 شُدهاند، و نتايج آنها (Y آيه بعد) كد با پفاء تفريع" شروع مىشوند، تقسيـم كرد. سو گندها سه مرحلد:
اـ كنده شـدن با تمام نيرو (نزع)؛ و النازعات غرقاً
r- r- خارج شــدن از جاذبه؛ (نشط)
r-
را نشان مىدهند

آهنگانتهائى آيات
همانطور كه در قسمت پاتقسيمات سوره|" گفته شـد، آيات هريك از بخششهاى مستقل اين سوره با حرف جدا گانهاى بترتيب ذيل ختم مى شوندا :

 واحلده، ساهره.


 ولانعامكم) ختم مى شود: بناها، فسويها، ضحيها، دحيها (طها، مرعيها، ارسيها اريها بخش پنجـم (آينده) با حرف ى (الف مقصوره): كبرى، سعى، يرى، طغى، دنيا، مأوىن، هدى، مأوى.
 همانطور كه ملاحظه میشود آياتيكه با الف (ساكن يا با تنوين) و ياء ختتم مى شوند


 در آهنگ انتهائى آيات بيش مىآيد، موضوعى اگرانديسمان شده و تصويرى در تابلو قرار مى گيرد و باين ترتيب اذهان بهآيتى كد لازم است تذكر داده شود عمداً هدايت مى گردد. در

 يابد. هر جند با ناسباسى منكر منعمـو مستوليت خحويش در در قبال نعمت مى گردرد.

## اسماءالحسنى









 نهى نمايد: , امَا من خاف مقامربهو نهى النفس عن الهوى فانالجنة هى الْماوى.

## ارتباط با سوره قبل

آيات انتهائى سوره نبأ اشـاره به "اروز" خاصى مى كند كه روح و فرشتّگان بهصف قيام
كرده و هركسى دستاورد خويش را مىنگرد:



"يوم") در زمين و آسمان رخ مى دهد مىنمايد:
 بالسَاهره
شرح حال انسانها بر حب عملكرد آنها در هر دوسوره مورد عنايت قرار گرفته است.

كلمات كليدى
در اين سوره، عليرغم كوتاهى آن، كلماتى با تكرار و تمركز بكار رفتهاند كه توجد

بآنها مىتواند بدفهم مقاصد سوره كمك كند. از جمله:








دادهاست:
انما يخشى الشَ من عباده العلماء


 آيه (19) نقل هل لكـ الى ان تزكى و اهديكالى الى ربكى فتخشى (به فرعون) بغُو مايل هستى كه تز كيه نفس بیذيرى و بسوى يرورد گارت راهنما شوم

> آيه (Y) ان فی ذلك لعبرة لمن يخششى
 آيه († (ا) انما انت منذرمن يخشيها




 اعمال! (نابالجحيـم هى المأوى).
"طغيانه| حالت كسى است كه احساس بىنيـازى و اعتمادبنفس مطلق مى كند.اين

صفت در قرآن عمدتاً درباره افرعونه بكار رفته است.' كسسيكه خود را برتر از بندگان ديگر
 كردن بندهاى اخلاقى و انسانى و زير باگذائستن قوانيـن و اصول و ارزش هاى ديگران است؛


 بود.
حقايت „قيامت، را نيز، كه سوره نازعات آنرا هشدار داده است، كسانى باور مى كنند كـ
 بازگردانند.
rـذـر



 فاذا جآءتالطامةالكبرى، يوم يتذكرالانسان ماسعى عظمت آن لاساعتا" و ابهام موقعش آنجنان است كه حتى رسول مكرم(ص) را آكاهى بزمان وقوعش نيست: همينقدر بايد دانست كه لنگر گاهاين كشتى در درياى بيكران حيات بسوى پرورد گار
 آن بيـم دائته باشد: يسئلونكع عنالساعة ايان مرسيها. فيـم انت من ذكريها. الى ربك منتهيها. انما انت

منذرمن يخشيها.
 بطنى فجر (1) ور فرعونذىالاوتاد.الذين طغوا فى البلاد

