## سوره (|علق)| (9)

## ارتباطبا سورهقبل








 كفايتمى كند.



 مى فرمايد: القد خلقنا الانساناذفى احسن تقويمه| و در اينجا: إخلت الانسانسانم من علت....علم
 كمال وجودى مخلوقى را كا از علق آفريده شـده با قلم مى توإيان تداوم بخشيديد.






ارايت الذى ينهى عبداً اذا صلّى، ارايتان كان على الهدى، او امربالتقوى.

 \%قلنا اهبطوا منها جميعاً فامًا ياتينكم منتى هدى فمن تبع هداىفلا خوف عليهـم ولا هـم يحزنون' شقال امبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكمممنى هدى فمناتبع هداىفلا يضل ولا يشقى


 امنيت از خوف و حزن و گمراهى و شقاوت در جنين پرتگاهى مى باشد.

## جچگونگى خواندن نام "رب"







 اصوات نيز در عالم رؤيا، بد گونه ديغرى بدون آنكـ از مجراى جشم و گوش عبور كرده باشد
 مرا ابيروى كند ترسو الندوهى بر آنهانيستيت



از مجارى ناشناختت ديغرى در صفحه ذهن نقشُ مى بندد.
برحسب آنجه قرآن توضيح مىدهد، آهنگ وحى، نه بر گرش يـيامبر، كه بر قلب و فوأد




 تعبيرى از قلباست، حس و حالتى دارد كد مى تواند بد حقايق خاريرجى با ابزار و و جوارح

 فاوحى الى عبده ما اوحى،، ما كَذَبَبالفؤاد ما راين، افتمارونه على ما يرى، و لقد راهنزلةً اخرى
و آنجه بر او وحى مى شـد برای همين بود كد افوأدها او را برای مراحل دشوارتر بر بعدى


تفاوت مى كرد .

براى آنكه بد قواعد ابن قرائت و لحن و آهنگگ آن آشناشويم، قبلَّ لازم است بد بد معناى

 درآوردن اجزاء شُسئ را با هـمين كلمه توصيف مى كنـنـد ^، بـطورى كد حتـى در قرآن، ،







 ^. قرء الشُىء قرءأَ و قرآناً: جمعدو ضم بعضهالى بعض(قانموسقرآنقرشى)

جمع شدن تدريجى قطرات خون رحم را (در ايام طهر ) (قروء، |" نميده شدهاست كه مصداق و موردى استاز مفهوم فوق' .
















 خطوط و خواندن رموزن




 پيامبرى كه اولين درس هاى كتاب هستى را آموزش مى گیيرد، با استعدادى كهـ از خـود بروز







 همجنان كه محصل بتدريج بيدا مي كند، اشماره كرده باشد.




 جلوههاى متنوع ذاتاو هستند كه براى ما تجلى مى نمايند. ما خلدا را را با (اسمماء،: رحمن،



 همججون ريسمانى كد دانن هاى تسبيح را بـ يكديگر متصل كرده باشلد، با علم و اراده و قدرت

 تركيب حروف و كلمات و متصود نويسنده بردهاست.
ولى آثار اربوبيـتا رباع اعلى بـى كتاب بى منتها را بخواند؟ مطلت آفرينش را بـخواند و نقش تـد تـبير و تربيت را ادر اين روند از


 ابعادى گستردهتر بد مدد تعليم (كاربرد) قلم رهنمون مى گردد و از خزانه لايزال كرماش بر

> I ـ ـ سور•اعلىآيه(4).
> r r اعراف• • rer

## علق / علV

او افاضه رحمت مىنمايد (اقرء و ربك الاكرم، الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم). بد







 وجه امتيازى تأكيد مىنمايد:
 (رحمن): الرحمن، علَّم القرآن، خلتَ الانسان علَّمدُ البيان.





## بيوند با سورهاعلى





مى كشاند و ذرات وجودش را با بـ تحسين و تتزيه و تقديس تأليف كننده آن وار وادار مى ساريازد.



[^0]10^ / /نظم ترآن
رب" بد تنهائى و يا همراه با صفات عظيم، اعلى، ذى الجلال والاكرام، براى توجه دادن به آثار
عظمت و علو ارربوبيتها او ياد شُدهاست. مئل: VN/00 تباركاسـم ربك ذیى الجلال , الاكرام

1/AV

10/AV (و ذكر اسم ربي نصلَى)



بار) توصيه شُندهاست.






 بخشيدن بـ مخلوقاتش نشان ميدهـد




 را تفسير مینداينّن:
 لقسـملوتعلمون عظلمم).



علت / 109
(علق) = اقرء باسمربكالذى خلق، خلق الانسان من علق،اترء و ربك الاكرم الذى علّم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم

سنقرئك فلاتنسى.
(علق) = ارايت ان كان على الهدى....الم يعلم بان الله يرى... عبدآ اذا صلّى (اعلى) = والذى قذّر فهدى... انه يعلم الجهر و ما يخفى...و ذكر اسم ربدفصلمى

طغيانانسان






 هدايت يافتن بد قرآن را مشروط و مقيد بد سـ شـرط: تقوى، ايمان، و احسانـ،










> I ـ بقر:المذكىالكتابلاريبفيبهدىاللمتقين-
> نمل:تلغآياتالقرآنو كتاببمبين هدى وبشرى للمومنين
> لتمان:تلكآياتالكتابالحكيمهمىورحمةنللمحسنين


























# رجعت، باطل كننده منطق ("طغيان" 

طغيان „خودبىنيازبينى" انسان' را تأكيلِ: (ان الى ربكالر الرجعى"، بلافاصله نفى مى كند.










 او" باز گشت كنندهايم (انا للد و انا اليه راجعون)

 قطره بد جريان هستى بخش نشود ديا تن داده باشد (عبادت) و يكسره رو بسوى مبدأ و مقصد



 خود (تقوى) در محور جريان فرمان دهر دهد (او امر بالتقوى)

 كذب و تولى)، غافل از آنكه اراده جرياندهندهاين حركات، بى تفاوت در برابر كنارهگيرى او

ا ـ استغناء كد باباستفعالغنى|استاز حالتى حكايتمىكند كدمستغنى بطرر كاذبجنين تمايل يا





 قوانيناند، مى تواند بخواند (فليدع نادية)، ولى جيرس سود كـاين اين تطرات كرد آمده (نادير) با رانش اشعه سوزانا آنتاب بزودى محو مى شوند (سندع الزيانيّ)

 مفصد نزديك شود: (كلا لاتطسه و اسجدو 'اقترب).


[^0]:    
    
    

    بيدايشموجود بهمبيوستهو بيجيدهو كاملترى بنامانسانشانشده(والشاعلملم).
    

