## سوره ((ليل)" (9r)

## ارتباطبا سورهقبل












 تفاوتى كداين دو سوره دارند در نگرشى است كـد بـد دو نقطد مختلف ازا اين حركت

 بآآنمحرومو بركنارمىشود.

ممتد شـدهاست؛ در سوره شمس، همانطور كد بجاى خورد گفته شد، توجه به محركات اين سـفر سرنوشّتاست و از قوانين عمومى جاذبه و دافعـرا انسان (فالهمها فجورها و تقويها ) برقرار بوده حركت وحيات ران را بوجود مى آورد، صححبت








بكار رفتهاند در جدول زير نشان داده شده إست:

| سورهليل | سوره شمس | موضوع |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | سركّند بروزوريّب |
| فامامن اعطى التقي-وسبجنبها الاتيى | فالهمها فجورها | تقوى |
| التى يؤتى ماليتزيكى | قدافلحمنزيهيها | تزكيه |
| وكذببالحسنى_النى كذّبو تولى | نكذبو.نعقروها | تكذيب |
| لايصليهالاالاشبقى | اذانبعثإشفبها | شفاوت |

دو مسير متنافر
جس از سو گندهاى سـ گانه بـ شب و روز و آنجَ نرو ماده را آفريده و نتيجه گيرى مؤكد بر

 رسيدن بـ مقصود و مطلوبِانتخاب شـله متفاوت مى باشد (انَّ سعيكم لشتّى). امّا اين سعى , كرشُش ها در هر حال، عليرغم تنوع و تفرّق فرقالعاده، خارج از دوراه كلى دنيا يا آخرت نيستند.
كسـانى كد دنبال هريكاز اهداف؛ ثُروت، شهوت، شهرت و... مىروند درحقيقت از

 جنين مقايسشاىدركار نبودهابتداسو كند بـليليخوردهاست.

## 

راههاى مختلف ايمان، اسلام، احسان و... گام برمى دارند هركدام ام از جانب


















 مى باشند كد جامع همد آنها، اسلام يعنى تسليم كامل بد خلدا و دستوراتى است كـد در ارتباط

[^0]با سـ بعد فوقالذكر تشريع نمودهاست' .

با مقـدمات فوق اينك برمى گرديـم بد توضيحات اين سوره درباره سـ خصـلتى كـ
ويز گيهاى انسان را تشكيل مىدهدا


ويز گـههاى سـ گاند توصيف شـده درمورد دو گروه مختتلف دقيقاً متضاد يكاد يكديگر


 هوى و هوس نفسانى. از آنجانيى كد آسانى و سختى امورى نسبى و وابستد بدانسانـياند اند و واقعيت مستقل

 آمادهتر براى راحت گام برداشتن هاى بعدى مى گرددد (فسنيسرهلليسرى).اين حقيقتى است است





 بزر گترين سرقتها را با كمال خونسردى و آرامش انجام مى درهدلـ
 بخل و بى نيازى و تكذيب را دريسش گرفتهاند، درواقع به (مالل) و موقعيتى تكيد كردهاند كـي
 حرونده عمر و لغزيدن و سقوط در جهنـم اعمال، مال دستگيرهاى نيست كـ بتوان با اعتصام بد

ا . بد هـين دليل مى بينـيمدرمورد متقين بيذكر هدايتاكتفاكردهامت(هدى للمتقين)،درمورد مؤمنين،

 شـدماند (و هدىورحمةً و بشرىللمسلمين).

آنن نجات بيدا كرد (و ما يغنى عنه ماله اذا تردّى).












 پیدا مى كند.
حال كه به نيروى خدا در اين راه وارد شدهايـم و بعد از جولانى موقت سرانجام بسوى



 در ادامه راه ناتوانترشانـان مى سازدرد

 از صراط مستقيـم بد آتش درمى آيد: الايصليها الاالاشقىىاللنى كذب و تولىى . و برعكس،
 ناباورى انكار بيشتر آخرتدربرابر انكار خالقدانستستن خدا مى.

 نيروهاىخير میگردند.

كسانى كد بد نيروى تقوى، خود را نيرومند،و و با احسان وايتـاء مال بهمردم، خودو را سبكبار


 بلند و بى بیهايت جشُم دوخته و دل باختتاند.
 (اتقاء) و قواى متحر ك نفس را در بناه سهر حفاظت گرفته باشد، بزودى كناره مى گيرد و خود را حفظ مى كند (و سيجنبّها الاتقى).اين همان كسى است كـي بـي با ايتاء مال (تزكيه)، دائماً موتور محر ك نفس را از آلود گيها باكى مى كند (الذى يؤتى مالل يتزكى) و باعشق و




خشنود خواهد شـد (ولسوف يرضى).

بار خدايا ما را أز بويند گان جنـين راهى قرار ده تا بـ رضايت و رضوان تو نائل شُويم.


[^0]:     بى بيازى هاىانسانمتعدداست.

