همانطور كـ گفته شد محور سوره قبل (بلد) و جندين سوره قبل از آن آن، نشان دادن




 مختلف انسان را با تمثيل (انجلدين" (دو پشتـه، دو راه آشكار فراز و فرود ) مشخرد آشص كرده





 بسوى مقصود حركت مى كند. اصـولاً درباره هر مسافرى كد بـر بسوى مقتصدى روان است،، از زوايا و ابعـاد مختـلف

 است (الىّى المصير، اليه راجعون) كد راه دنيا را بسوى آخرت طى مى كند، و همجحون مسافران

عادى نياز بد توشه وتوان و تشـخيص راه دارد. درباره اين مسافر كه خطيرترين سفرها را را


 طريت روان شـده دربرابر عوارض و مصائبى كـ بتدريج بر بر او وارد مى شود د دجار نـار ناباورى و
 جارْاى جز تحمل سختى ها و گذراندن آن ندارد (لقد خلقنا الانسان فی كـلـد








 جاذبه وارده، درحال تعادل و حركت انتقالى و دورانى بدحا وحال تعادل درمى آيند. انسانيان نيز


 متضاد: قد افلح، قدخاب-تزكيه، تدسيه (دسيها ) - تقوى، طغوى (يا فجور) بيان شدهاست.

سو گندهاى هفتگانه


 فرادار تا موعظهاى بهيادت آورم كه خداوند هفت بار برآن سو گند خوردهاست! با... آنگاه دها آيد

ا ـ ـ منظور از اطغوى،1مهانطغياناست(كذبثئمود بطغويها)

ابثداى اين سوره را كي متضمن هفت سوگند اصلى و نتيجه و جواب: nقد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها" مى باشّد قرائت كردر.





 رسيدن بـ تعادل عمومى بد گردش درمى آورد . حالت دوّم تأثير خورشيديد يعـنى تابشُ









 بد سود بيدايشُ و ادامي حيات در روى زمين، ايفا مى كند كـ ازنظر علمى بسيار شُكفتاانگيز و حيرتآور است.


حيات و حركت نوينى را موجب مى گردد.


 آنرا تجلى مىدهد (والنهار اذا جليها) و در شُب همجرون يرددهاى آنرا (از ديد كسانى كدرد


 و تحقق بيدا كند، اگر مردان حق و انسانهاى باكي و برتر نبودند تا تا با فداكارى و ايثار خود











 جليها )و يا با كفر و دسيسه آنرا مى يوشُانند (والليل اذا يغشيها اريا





 امت، گذشته از آنكه در برخى از موارد مستقيماً به طبقات هفتگانه زمين' و در برخی ديگر


شـس /








 بيدايش حيات در روى زمين گرديدها استّ.

 طحيها). در سورهماى ديعر قرآن آمادهشدن زم زمين را با عباراتات:المنجعل الارض





 زمين را گسترش دادهو و آماده پذيرش حيات سانتيند.
 رواسى،و انتبنا فيها من كلز
 خلقنا زوجينلعلكمتذكرون.
 مؤمن (YY) _الشالنى النجل لكمالارض



 عانتماشد خلقاً|مالسماء بنيها،رنع سمكهاو سوبهاو اغطشُليلها واخرجضحيها







 آنرا. همد آن حركتها كاى جذب و دفع و تمامى تغييرات و تحولات و اط اطوار و انواع مختلفى







 استعداد دريافت الهاماتى را بصورت مستقيم كسب نمودوه بود.




 اكنون اين مسافر سرنوشت كـ تاكنون بر مركب غريزه و هدايت طبيعى تا بـا باين منزلگاه

ا ـ سو گندهاىشـشگاندقبلتماماً با الفلاممعرفو معهود بكار رفتهاست:والشمس،والقمر،والنهار،والليل،و
السـناء،والارض

 تحولاتمىگردند

شمس / /rir
 اختيار طى كند، البته جراغ هدايت الهى و الهامات نطرى فراراه او است.

جوابسو گندها




قد خاب من دسيها.
افعال اين سه آيد معنائى كاملًا متضاد با يكديگر دارند، بطورى كه دو مسير كاملً



آلوده و ضايع كردن آن است)







برمى آيد، ترمزِ بازدانده محسوب مى گردد.





 بى حاصلى منتهى مى شُود. معناى پخيببا| (قد خاب من دسيها ) نيز نوميلى و ضايع و

فاسدشـدن و نرسيدن بـ هدفو غايت وجودى مى باشد.










 يكطرف بار خود را سبكى مى كند و ازطرف ديگر با قطع تعلت و وابستگي اسارت بار بـم مال


 خاكى قرار دارد كـ با استفادها از عناصر مادى (الدنيا مزرعة الاخرية) بايد بـ بـ فضاى معنوري



 , حرارتو حياتو حركت بسوى خورشيد عالمتاب رشدّ مى كند.

مصداق تاريخى وعينيت نارجى
 ذهنى فجور و تقوى، تزكيه و تدسيه، فلاحو خيبه راعينيتى تاريخى و مصداقى خارجى

[^0]مى بخشد تا سرنوشت نهاتي اهل فجور را نشان دهد. قوم ثمود بجاى اتخاذ وقايب(تقوى)، با






















 مى نمايند تا سرانجام بر مقدرات جام جامع قرآن جه نيكو در نتيجه گيرى از داستان قومى از بنى اسرائيل كه امر بد معروف و نهى از

ا . مثل الشتعال،،انقلاب.
 بعض انظر كيفنصرف/الاياتلعلهم يفقهون(انعام 9 )

منكر را نسبـت بد فاسقِين نهى مىكردند و گرفتار عذابشـدند براى همد انسانهاى آينده تاريخ اعلام كرده است ك:
اذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامد من يسومهـم سوء العذابـ



امر بدمعروف و نهى از منكر را ترك مكنيد كه درنتيجه اين كار اشرار برشمـا ولايت
خواهند كرد، آنگاه دعا مى كنيد كد هر گز اجابت هم نـخواهد شد (نهج البلاغد - رسالد HV).


همه آن قوم را بـخاطر رضايت دادنشان بـاين كار بطور مساوى عذاب كرد' .
 فاصبحوانادمين)


[^0]:    
     دارد يادر خاكمدفونشُشمازد. جيحكمزينتىمىكردند

