سوره (اغخاشيه|)(1^)

ارتباط با سوره قبل
 مطلب و معنى، داراى فصل مشتركى چند با آن سوره مىباشد كه ذيلا به آن اشاره مى گردد: ا- در هر دو سوره موضوع "خلقت") مبناى توجه به توحيد و ربوبيت قرار گرفته است، با اين تفاوت كه در سوره شاععلى" بطوركلى و اعـم مسئله خحلقت مطرح گشته (الذى خلت فسْوى والذى قذر فهدى )، و در سوره غاشيه بطور اخحص و با اشاره معين بد شتر، به عنوان نـــونـ و مصداقى بارز از انطباق مـخلوت با محيط و شـرايط (افلا ينظرون الى الابل كيف ون

خلقت).
r r ازنظر جامعهشناسى، دو دسته شـلن انسانها دربرابر توحيد و نبوت و آخرت، در هر دوسوره محور سخن قرار گرفته است. در سوره اعلمى از بُعل الخشيتا"، يعنى بيمب و اضطراب
 آسودگى و غفلت از نتايج اعمال، موضوع را مطرح مى كنل (سيذكر من يخشىو يتتجنبها





 الــــواتو الارض) گرداندن جهرهبسوى بلكمتو جهشدن بـاو و جهت گيرى بسـوىاو استـ.

## غاشيب / 1-1








مى نمايند (شكر بجاى كفر ) مفيد و نافع خواهد بود. F F كسانى كه بـ nتذكرات
 ستمگرانهشان درمى آيند. در هر دو سوره موضوع (جشارنـيدن آتشى (يصلى النار) مورد تأكيد

قرار گرفتهاست:

ييوند با سوره (طورا
علاوه بر مشتركاتى كه ميان دو سورهاعلى و غاعرا غاشيه برشمهرده شد، اين سوره با با سوره
 نعمت هاى بهشت و عذابهاى جهـنم و... دارد كه نوعى ارتباط و بيوند را ما ميان اين دو سوره برای اهل تحقيق و تدبَّر نشان مى دهدا

 جلولى نشان مىدهيـم تا مورد بررسى اهل نظر و و بصيرت قرار گيردير



| (Y) تصلىنارآحاميه <br>  <br> افلا ينظرونالى الابل كيف خلقت <br> ( ( |  | \|| |
| :---: | :---: | :---: |
|  | (\%VV) | صيبر |
|  |  |  |

## تقسيمات سوره

سوره غاشيه را برحسب موضوعات و آهنگ آيات آن مىتوان بد سه بخش تقسيم نمود كد هر كدام سبكى و سياق مستقل دارد:








 آخرت نيز بنا بد قانون علت و معلولى، آثار آن حالات و كيفيات در جهرهشانـان ظاهر و بارز
 متفرق مجبورشان كرده بود باز مى يابند (وجوه يومئذ خاشُعه، عاملة ناصبد).اين گروه بـر



 ند فربد مى كند و ند گرسنگى را رفع نمايد نـخوامند يافت (ليس لهـم طعام الامن ضريع،

ا ـ بد گفتد مرحوم طالقانى در تفسير اينسوره،فعل معلوم يتصلى،اختيارو تشخيصرامىروماند درحالى كد فعلمجهول،تُسقى،"بىاختيارىو محكوميترا.
 كه نعمت و خوشى ملازم و بيوسته (صفت لازم) آنست ظاهر مىشوند، حالتى كه نماياننده



 خود راضى خواهند گشت (لسعيهـا راضيه). اينها بجاى جهنم بدكاران، در بهشـت بلنـن مرتبـ (فى جنَّه عاليه) منزل خحواهند گزيد و ايمـن از لغو و لاطائلالت دنيائى و مسخره و استهزاى مكذبين (لاتسمع فيها لاغيد) از حشمههاى اعمال خود (بجاى چششمد جوشان عـين انيه) تشنگى خود را سيراب خحواهند كرد (فيها عين جاريد). اينها در جايگاههاى بلندى كد با اعمالشان بالا برده شده مقَدار مكتسباتشان ظرفيت يافتهّ دريافت مىدارند (واكواب موضوعد) و بخاطر تكيهشان
 تكيد گاههای به صف درآورده شله (بد تناسب تنوع اعمال خحير و تكيد كردنهاى متعلد بد انواع صفات الهى) تكيه خواهند زد و به دليل زمينههاى گسترده ايمان و عمل صالحشان در


 اذهـان و انديشد هـاى محلود به محسسوسات و ملمـوسـات دنيائى،غيرعادى و باورنكردنى

 سرنوشت ساز انسان بسوى خلا طبيعى و بديهى جلوه مى كند. گيرم

ا . سورهكهفآيد \& ا و سورهمريم|آيد V\&
 باشد


دستاوردهاى علمى امروز، بشُ را بد حقايقى آشكار كرده كه براى نسل قبل در يرده تاريكى (غيب) بوده، بايد درانتظار صبح اشهوده) جشم بدراه بود.

 مى آورد تا تدبير و ربوبيتى را كـ در عوالم دنيانياني

 ملموس و محسوس بيرامون خود كند، جرا كد هر پديده و و مخلوقى بد تنهانى نشانهـ و آيد



 اكيفيتى" خلقت شده تا انطباق با شرايط و محيط خشكى و سوزان صحارى و ريگزارهاى روان داشته باشد، يا بد آسمان كه جگگونه برافراشته شده و تا ميليونها سال نورى گسترش مكانى

 نوع انسان را بيدا كردهاست...
آنجه در أين بخش جـر جلب نظر مى كند، همانا برانگيختن نيروى تفكر و تعقلِ بشر ازطريق تحقيـت و تبتع در يديدههاى پيرامون طبيعى مى باشد: افلا ينظرونالمى .... و الى.... و الى....

ج- بخش سوم (آيات I Y تا Y Y) - محور مشخص اين قسمت كه يا يان بخش سوره

 مخاطره بودن سفر سرنوشت ممكن است راهنماى كاروان رالاز سر خيرخواهى و و مصلحت
 حركت نمايد و اجبار و اكراه وـتكليف و تحميلى بر آنان اعمال نمايد، امّا اين سفر، سفرى ديگر است كد قدمهاى آن با اقلب") و قوتايمان برداشته مى شود و قلب را نيز قانونى مغاير

غاثيه / ه.

با قهر و غلبه و غضباست' . جس تنها وظيفه پيامبر در اين سفر يرمخاطره، يادآورى كردن









ايابهـم، ثم الِنعلينا حسابهـم)
 مكتسبات كافران را با عذاب فراگير نشان ميدهد.



 ديكرىرامیرساند.

