## سوره (!بلد )) (• )

## ارتباطبا سورهقبل











 رقابتها و تقسيـم وظائفى را موجب مى شورد كـ محصول آن ترقى و تعالى نهائى انسان استى استـ در اين سوره علاوه بر تبيين حركت و دوگانگى و تضاد در زندگى انسان كـ با باعبارات و وارمههاى: اصحاب الميمنه، اصحاب المشئمد ـ الذين آمنوا ـ الذين كفروا-نجدين ور ور .... نشان

[^0]بلد / 119





## تبيين سوگندها









 مناسـى را كدامروز حجاج انجام مى دهند انجام مىداد 「 . و حضرت ابراهيم كد اولين امام



انسان و بـنيانگزار امامت بود' ، اين خانـ را از روى آثار ويرانه و بايدهـاى باقى مـانده آن بـ



بوده است.
ازنظر جغرافيايى ووضعيت طبيعى، براى نشان دادن محروميتاين سبرزمين از امكانات زندگى، بد كلام اميرالمومنين در نهجالبلاغه استناد ميكنيـم كه خود زاده اين شهر و آگاه بر آن بودهاست :
"......

 جشمع هاى كممآب، و قراء دور از هم كد نـ شتر در آنجا فربد مى شودد، نه اسبب و نـ گاو و گوسفند.


 سبز، و زمينهاى برگياه بستاندار، و كشت ازارهاى تازه و شاداب، و و راههاى آباد قرار دهد مى توانست و در اينصورت ...
 تا سخت ترين زمينه امتحان و ابتلاى انسان را فراهـم سازند و در متن شدائل، مجاهلد و مكاره رشد و كمال او را ممكن سازند:


I . بقرى I FF -و اذابتلى ابراهبمربيبكلماتفاتمهن قالانى جاعلكللناساماماً قالو منذريتى اللاينال عهدى الظالمين.





 مغدقو زروبِناضره،وطرفعامره...











 و محصول نهائى خودد راعرضه مينى






 انتخاب ملد رساند.


 مكه، حلول بيامبر در اين شهر مورد تأكيد قرار مى گيرد... و انت حلّ بهذا البلد.
 مى

دومين سـو گند اين سوره، عليرغم آنكه به ظاهر بيگانه و بىارتباط با با سوگند نخـست

 سختى و فشار نشـان مىدهد. مـمجنانكـ فرايند توليدمثل در عالم حيوانات و و انسانها توأم بار با فشـار و درد و رنج مى باشـد و مولد مانـوس و خـو
 جز جس از درگيرىها و تصادمات حتى و باطل ممكن نمى شورد. تنها در كوره جنين فتنه و
 مى كند. و اينك به دنبال رنجها و فشارهاى طبيعى و تاريخى كـ بر بر سرزمين مكد وارد شده

 نمونه و مصداق بارزى از تولد بس از سختى مى باشد. اوالد و ماولدهـ







مى شود و بدفوز و فلاح مىرسد.


 مى دهد تا زمينه رشد و كمال انسان را فراهم سازد.

## محتواى سوره در قالب تمثيل





دربرابر كومنـوردى خستد خحودنمائى مى كـند، گرجم اين كلمات واقعيتى محسسوس و
 صعب العبور نفس آدمى بسوى قلد كمال واكامى وعملى كه براى صعود بـاين ارتفاعات با قبول دشوارى هاى تكليف و مسئوليت بايد كسب نمايدا
 گرفتگى قلب را درمان ديگرى است. آنجه رهرو اين طريت را بـ هيجان و و حركت وا وا مى داردا

 گشاده گشت و حشمى براى مشاهده جنين مناظرى بازشد، نيروى لازم براى گار گام نهادن در اين طريق از مخازن درونى او مى جوشئد.



 را باور ندارد و وقت تلف كردنها و وقوف بيش از حد در در كنارهها و جويبارهاى سبز و و خرم


 اعمال او نيست:
ايحسبان لن نقدر عليه احلد، يقول اهلكت مالاً لبدا، ايحسب انْ لن يرها احد



 الم نجعل له عينين و لساناً و شفتين، و هديناي










 نمايند و واقتحام عقبه، تلاش سخت توأم با جرأت و دليرى و اراده محكم براى كام
 از اميال و آزادى ماى نفسانى است ممجرن كوهنورديى توأم با سختى و فششار و مجامدت فراوانمى باشدلـ 「.



 است و هواى باكى را كـد در آنارتفاع تنفس مى كند براى خوگروفتگان بـ حال و هواى درهما

توصيف نمود؟
با اين حال دو علامت و نشـانهاز آن عقبب سراغ داده مى شُود تا موقعيت آن بـ تناسب
درك و نهم هركس مشختص گرددر:











بلد / YO
و احساسات بְاى، آزاد و مستقل شدن از عبوديتهاى در برابر شكم و شـهوت و شهرت و...








 از آب بيرون بكشد و تنها بـ فكر نجات




 راستا قرار دارد.
هر گاه كسانى توانستند اين دو شُرط را بـجان آر آررند، از عقبد عبور كرده و بد رههيويانى




احساس عاطفد نسبت بد همراهـان) سفارش بمى نمايد:
ثم كان من الذين آمنوا و تواصِوا بالصبر و تواصوا بالمر حمة.







مسنوليت كذشتشاند، براى بيمودن خطط الرأس (صراط مستقيمّ) بسوى قلد و حفاظت دربرابر






 والنين كفروا باياتنا هـم اصحاب المشئئمه عليهم نار مؤصده.


[^0]:    
    
     بكيرد.و خداوند.ستمكارانرادورستندارد.

