## سوره (اتين)" (90)

ارتباطبا سورهقبل



 انسان گرفتهاند:
سوره بلد: لااقسم بهذا البلد... لقد خلتنا الانسـان فى كبد







 سختى و انجام هر وظيفد دشوار، خود ر آماده و مهياى سختى و مسئوليت مهمترى نموده بـا

# انگيزه حركت بسوى هدف بىنهايترّربوبى گام بلندترى بردارد: فاذا فرغت فانصب و الى ريك فارغب 









 نيروى محرى اين سفر ابدى بسوى يرورد دكار را تبيين مینمايند.

## سوگندها

از آنجائى كد معمولاَ ميان سو گُندهاى ابتداى هر سوره با جواب آنذ رابطهاى برقرار







 سـ كانها ابتداى اين سوره با محور مذكرير وجود دارد



 طبيعى، درخت را بـ تحمل كمبودها عادت داده و حركات خودد را با مشكلات خارجى

تين / 190
همامنگ مى سازد. جه زيبا اين حقيقت را اميرالمؤمينن على (ع)، بيان مى كند، هنگامى كـ


 يوستشان نازكتر است. و گياهان دشتى (كد بصورت ديمى فقط از آب باران بان بهره مى گيرند)، ششعله آتش آنها افروختهتر و خاموشى آنها ديرتر است، '،









 نهج الَبلاغرنامـ40)


 خراطىاستعمالمىیشيود.





 آثروديناميكىانجاممىشودد بادشكين،مى گريند.





كشورماى ديگرى بسـيار مورد استفاده ترار مى گيرد، جايكاهآن در قرآن دامنهماى كوه طرر معرفى شـدهاست:
و شُجرةَ تخرج من طور سيناء نُنبِّ بالآمن و صنع للاكلين' .











 مستقلى مى شُود، ازجانب راست(جهت بركت و خجستگى) كروهطر مخاطب نداى الهى قرار مى گيرد:



 بوسيدگىو فشار دارد. (توضيحات نوقرا برادرانديشمند وآزادمامآفاى بهرام عظيمى كیخود فرزندگيلانهستند دراختيارنويسنده ترار دادهاند.)

مىشود.
slo ب



 بقر•-
"وناديناه منجانبالطور الايمن و قربناه نجيآّ
 من شـاطىء الواد الايمـن فى البقعد المباركه من الشُجره ان يا موسى انى انا اللّ رب العالمين.
「.....

 بشريت آن دوران گشته است. امميتاين سورد



 احسن تقويم) بسوى توحيد و تسليم است رهنمون سازد.




 مسلمان بود، اين خحانه امن را تجديد بنا نموده زمينه بعثت و قيام خاتمالمالنبيين را كد بهترين


حراء) مهبط آخرين يرتو و كاملترين شريعتها مى باشد.






 امتداد نبوتبودهاست.






 و در متن آن استعدادهاى بالقوه خود را بـ فعليت درآوردند.




 شاداب و استوار و قائم گشتن سباقه اصلى ايمان در سختترين شرايط و با حداقل امكانات مى.باشد.
سو گند بد دو درجخت رتين" و پزيتونه و بد دو سرزمين (اطور سينين") و پبلد الامين") و
 رشد يافتگان در بستر ابلدامين" (محمد (ص) و مؤمنين همراه او) را همجرون رشد ريند يافتگان
 بوته خويش را از زمين خارج كرده و بس از استوارى و سطبرى بر ساقد سختى استوار كرده است تشبيه مينمايد: محمد رسول الشا و الذين معع... ذلكى مثلهم فى التورية و مثلهمـ فى الانجيل كزرع اخرج
I . بقره I I I - ربناو ابعثڤفـهمرسولا...

 میرساندمعرفى كردهاستا
 شاطى الوادالايمن).
و دراينوإىالستكبيدضرتموسى،امنيت،الز ترسبخشيدهمىشود (اقبلو لاتخفانكممنالامنين)

ششطئ فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار...

## صعود و سقوطانسان








 بسوى خحود مى كششند قرار دارد. قطب نـخست او را را به نقطنماى مركزى (آفريدگار عـالم)




 آدمى آنگاه لياقت و شـايستگى رحمتت و رضوان الهـى را كسب مىنـمايد كـ با با اختـيار و انتخاب و اراده خورد از جاذبـ شيطانى بد جاذبه رحمانى درآيد و هرجه بيشتر بد بـ سر جشمه آن آن تقرب جويد. همين سعى و تالاش است كه ساختمان قوام يافته وجودى او را (لقد خلقنـا الانسان فى احسن تقويم) بد قيام و شكوفائى در جهت خحداگون شـدن (الى المصير ) وامى دارد



 سقوطش مسرد كه يا بد اعلى عليين صعود كند و يا در اسفل سافلين سقوط نمايد. (تمّ رددناه اسفل سافلين).




 (تم رددناه) بـ سقوط و انهلام كشيده مى شود'






 (ممجنين است مقام معليين، در اعلى عليين).





 بهشت را با خودوسازى و تز كيه احراز ن نمايد.
 عدو و لكم فى الارض مستقر و متاع الى حين. فتلقَّى آدم من ربي كلمات فتابـ عليه انه هو التواب الرحـبم.

ا ـ تفاوتساختمـانوجودىانسانباطباريدمرايناستكيدر برواز خودرامى سازدوماميتانسانى خودرا بتدريجبا اوج كرفتناحرازازمىنـايد
 درْمى برعكس،انساندر رجوعبـبـوى انحدا (الينا ترجعون)درواقع بيوضعو حالت متناسببا باساختمانفطرى وجودىاشبر كثـتـمىنهايد.

تين / V|
قلنا امبطوا منها جميعاً فامًا ياتينكم منـى هدىَ فمن تبع هداى فلاخحوف عليهم
و لا هم يحزنون' .









من الشّ... (Y/\&)

سوى اعلى عليين و اسفل سافلين بدنيروى تقوى يا فجور، همـجنان ادامه دارد.

استثنائى بر قاعده سقوط

 ملاحظه مىنمائيم:
الاالذين|منوا و عملوا الصالحات و... والعصر ان الانسان لفى خسر

 آفرينش پانسانه| در بهترين تقويم تصريح مى نمايد


 نعمات. دو آيه فوق را كه يكى بر استعداد رشد و قيام و ديخرى بر خسران انسان تأكيد مى كند،



آيه سومى از سوره هبلده تكميل مىنمايد كه بر آفرينش انسان در متّن سختى اششاره مى مینمايد.

 دشوارى بـ مسنلد توجد مى كند. ذيلَا اين سه مورد را در كنار هم مورد مقّايسه قرار مىدهيمي:

> لا اقسم بهذا|البلد... لقد خلقنا الانسـان فى كبد

والعصر ان الانسان لفى خسر
بعاين ترتيب به سه حقيقت در آفرينـ انسان اششاره شده است است اـ انسان در بهترين تقويمم آفريله شده است تا تا در جهت رشد و كمال وجودى خويش
「 اـ انسـان اگر در سختى ها خانود را برتر نياورد و ايستادگى و قيام نكند قطعاً زيانكار

همانطور كد گفتش شد، استشنيانى بر اين خسران و سقوط بـ اسمفل سافلين وجود دارد كد


 سوره فاطر بيان كردهاست:
 جنين شارتفاع گرفتن" و بالا رفتنى را در آيات ديگرى نيز از از زبان و زاويد ديگرى بيان كرده

 رجال لاتلهــم تجارة و لابيع عن ذكر الشّ و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة يخافون يوماً تتقلب فيد






القلوبو الابصار.

 مجادلد (1) ..يرفع اللّ الذين امنوا منكمب و الذين اوتوا العلم درجاتِ و الشّ بمـا تعملون خبير. حقيقت فوت كد بـ دنبال توصيه در رعايت آداب شركت در مجالس و احتراز ازجا




 صديقاً نبياً. و رفعناه مكانا عليّاً) مريمريم اين نكته نيز جالب توجه است كه دربرابر رايمان و عمل صالحي" كه ترفيع دهنده انسان انسان است، „كفر و تكذيب|) نيز موجب سقوط و هبوط مى گردد. اين مطلب راير را را در آياتى ذكر كرده است كه بعضاً استثناءِ_ا|الاالذين) در آن بكار رفته است' .
(Yه/AY) آمنوا و عملوا الصالحات


بد پستى درهها مى گردد: (حج اr

و من يشر ك بالهَ فكانَما خرّ من السماء فتخطفـ الطير او تهوى بـ الريح فى مكان سحيق




 غيرممنون.



نظم / / IVF
تكذيب دين جچگونه است



 شر يعت الهمى هـم دين مى گوينلنبه دليل اجر و پاداش يا يا تعقيب و تنبيهـى است كد در آن براى نيكوكاران متعهد بد قوانين يا خطاكاران نقض كننده آن مقرر داشتتاند. بنابر اين منظور از تكذيب دين در آيد فوق بايد تكذيب رابطه عمل و اكتساب انـبان انسان با صعود و سقوطش

باشد، ند تكذيب يومالدين يا شريعت الهـى ' الهـي
وقتى انسان در احسن تقويم آفريده شده و مى توانـد با با قيام بد حت و تحت تأثير جاذبد




 "آحكم الحاكمين"|است
 داده شود : ام حسب الذين اجترحـوا السيئـات ان نجعلـهـم كالذين آمـنـواوعمملواالصالحات
 لتجزى كل نفس بـما كسبـت و هـم لايظلمونr






 انوعدكالحتو انتاحكمالحاكمين.






