## سوره(|(فجر))(19)

## ارتباطبا سورهقبل





 مصداق عينى، دو كانگگ و اختلاف عملكرد انسانها را در موضوع ارزقتا (روزى) و و تلقى ور



 مقام اسسير شُدماند، گرفتار نتايج اعممال خورد كد بصرورت انواع
 آن است تأكيد و تصريح مىنمايد:







سوره غاشيه: وجوهُ يومئذ ناعمد لسعيها راضيه، فى جنذئ عاليه... فيعذبهالشَ العذابالالاكبر


 در زميندهاى طبيعت و تاريخ نشان داده مى شود.

## محور مضامين سوره


 زمين، و ارتباط آنها ازنظر حركات وضعى و و انتقالى و تاريكى و وريانى





 برجيدهشدن تدريجى پرده شُبر ام مى گذرانيـم و سرانجام







 جريانات سياسى اجتماعى آنست بیى برده از آن عبرت گیرد و اين از مهمترين پيـام
 اجتماعى آن همانند تغييرات شُبانبروزى نظم تناوبى قابل محاسبرا اراده و عمل اختتيارى انسان بجاى YF ساعت گاهى قـى قرنها بمطول مى انجامل، امَا آنجه مسلم

 ابوسفيانها با طلوع فجر ملتها و بعثـت مردانى مبشر نور و هدايت همحجون: ابراهيـمّ، موسى، عيسى و محمد (عليهمبالسلام) در تاريكى ذاتى خود ساقط شدهانـاند.

 بنداشُته بـ ترس و تسليمّ يا نفى و نوميدى دجار مى شـورند و اگر نور اميدى در افت محرومين

 دستاوردهاى مبارزه و جهاد و محافظت از حقوق مردم دربرابر فرصت وطلبان و منافقان وران بعمل


 با تجربد دوران طولانى استبداد و اسارت، قدر آزادى و رهائئى را را شا



 تغييرات كه مشهود و محسوس همڭاناست، از يكى طرف حركت و تغيير و تحول را الثبات مى نمايد و ازطرف ديگر اصالتو برترى نور را بر تاريكى نشان مى دهد. حتو و باطل، خير و



 تعـارض و درگيرى و درآميختگى موجب پالايش و خلوص و صدق و صفاى مؤمنـين مى گردد.
آنجه گفته شد اختصاض بها اين سوره ندارد، گرحه مضامين سوره وره فجر از زورايا و ابعاد



## نجر / 1.9

باشند از خلال آيات و سوره هاى ديگر نيز اين حقيقت و انطباق آنرا با وضعيت جامعر خود





بنا اهتديتم الظلماء وتسنمتم العلياء، و بنا انفجرتمعن السرار’
تفصيل مطلبدر سورهاسراء


 بنمائيـم. ابتدا اين آيات را نقل مىنمائيمم آنگاه توضيح مختصرى پيرامون آن مىدهيمي: (معناى
 اقم الصلوة لدلوكالشمس اللى غسق الليلو قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهورداً



و قل جاءالحقو زهت الباطل

 قل كل يعمل عل شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلًا ( (آيات (

اين آيات كد از انطباق اوقات نمـاز با مقاطع و سرفصل هاى متغير شـبانـروز (اوج

 كرديد (از تاريكى باطلوعفجر بـرووشنآتئى روزو ودايترسيديد)

روشنائى روز بد هنگام ظهر در لحظه آغاز بر گشت خورشيد بطرف بـر مغرب، اورج تاريكى شب










 آمدن حت، باطل مى برود و باطل قطعاً رفتنى است. دركا دراين مسئلد كد تاريكى اصالتى ندارد















و امّا درميان سه درس فوق، دو حقيقت ديگر هـم بيان مىشود؛ يكى اينكهآيات قرآن

فجر / 111

> كد شفاء و رحمت براى مؤمنين است، ظالمان را جز خسارت نمى افزايد.'


















 آبتـــنـوآبشــبـريـنـراصـفــاسـت






هـر دوصـورت گـر بـهــمـمـانــدرواسـت

اين سوره را با توجه بـ مضامين آن مىتوان بـ ه هسمت مستقل و مرتبط با هم تقسيم نمود ك، ذيلَّعبارتند از:




 هستند كد ممجون زمين بد دور خورشيديد عالمتاب مى گردند و از او كسب نور هدايت مى كنند.





 تدريجى نور خورشيد در دل تاريكى و بوشش تدريجى يرده شب بـ بر جهره روز باشد.























 را از بيش بايش برمى دارد و در فواصل تاريخ گهڭاه بصورت عذاب طاغيانو و مفسدين ظاهر مى گردد.



 تاريكى بسوى نور گثتته است.













 و ن ن ترغيبى بـاطعام بينوايان مىنمايد:' (كلا بل لآتكرمونا اليتيمو لا تحاضورن انعلى طعام



را خوامند بلعيد و عشت جمع آورى مال و ثروت را در خود زنده خوامند كرد:
وتأكلون التراث اكلَّ لمَا و تحبون المال حباَ جما.















 , اتحاضون،رابرار بردهاست كهبرانگيختن جمعى برایانجاماينمسنوليتالجتماعىاست.

نهائى، آموزش هائى كـ تمامـى معليـيمن دادهاند، (نـ خـود آنها) ظاهر و بارز و يس داده





 مدت حيات دنيائى انسان تا روز قيامت تحقق مى يابلد.



 مشخص گردد، در روز قيامت نيز، كه تسلط تلدريجى انسان بر طبيعت و ونيروهاى گردانينده آن تحقق يافته، فرشتگان به صف درمى آيند تا به فعليت رسيدن استعدادها را شُهادت دهندي روند.
 همجحون كارناماى سياه آورده مى شود و اندوه حسرتبار و افسوس نوميدى ببار مى آورد.

 درس مى خواند، دوران تحصيل جز كار و تلاش و رنج و و سختى جيز ديز ديغرى نيست، اميل








 ادخلى جنتى" قرار مى گيرند.اينها كسانى هستند كد بجاى تعبد نسبت به طاغوت همـجنان

كد در دنيا عبد خدا بودند در آخرت نيز در جركه عباد و در بهـُتاو درمىآيند.
ربوبيت



 و در يريرى، تربيت نوع انسان در بستر امتحان و ابتلاء مى باشدد تا قا قواى الربوبىى مكمونى كي




 ملاحظه مینمائيد:


جدول حداكثر كاربرد نامٍ ارب|در سورهما

نجر /IV

جدول فوق وضعيت •r سـوره را كه بـ ترتيب ازنظر كاربرد نسبـى نام رب (تعداد







 قرار دارند.


 مى گردد.

