## سوره((ناس)" (114)

## ارتباط با سورهقبل













 تمثيلى است از تبليغات و ترفندهاى فرهنگ شُركى و جهالت براى فريب و فساد







 قبول كننده باشُد. بنابر اين دربرابر القائات و وسوسسهاى وعوامل نها وران و و آشكار (من الجنة و

 در نضاى كينن و دشمنى و ددمنشى رشد مىنمايد
من شُ الوسواس الخناس الذى يوسوس فی صـي صدور الناس من الجنة والناس




 آنجه داخلى است مى تواند نيروى بازدارنده دفاعى خود را تقويت نمايد و با بنيهاى قوى و




 سوره قرآن (حمد) نيز ارتباطى ظريف دارده، در هر دو سوره محور كلام بر ربوبيت، الوهيت و مالكيت خدا مى گردد: قل اعوذ برب الناس، ملكالناس، الهالناس...
و در سوره حمد:



نس /rrer

جرا




 كنشت








 بدن). و در قرآن آنغاه كـ شُكل خارجى و جسمانسان موردنظر باشد همين لفظ بكار مىرود.


 و بسيار جالبتوجهمى باشد.



 ملموس بودنباهو


, يا جون مبراى از عيب و نتص آفريله شـده و ذاتاً از ناباكى و خباثت مبرا مى باشد ابريه، نام كرفتـاستـ





 مى باشد. در اينصورت بايد مفهوم فرامونشكارى و غفلت را درمورد اين موجود موردنظر









 شناخت معناى دقيت كلمه استفاده كرد. ا-جن وانس. معناى عمومى و ريشهاى كلمه جن در تمامى مشتـقات و موارد استعمال



را مستور و مخفى (جن) مىنمايد.
 شنـيدن و احساس و ادراك كردن مى دهد كـ كاملاَ مخالف مستور و مخفى بودن مى باشد.


ناس / YYロ
مثل:انَى انست نارا' (من آتشى مى بينم و آنرا احساس مىنمايـم) و يا: فان انستم منهم رشداً







 كلمه „جانه نوعى غريبگى و ترس و وحشت و فرار وجود دارد، درحاليكه كلمهانسان(از ريشدآنس)انسو الفتو بيوند را تداعى مىنمايد. r-جـنَّهو ناس - اين دو كلمد علاوه بر آخرين آيد سوره پناس" (من الجنَّه و الناس)،



پيـامبر اكرم (ص) وارد مىكردند:

Fs/rF


 جهترناس") مى گويند كهاستعداد تفكر و تعقل دارد. اگر آنجنانكه بسيارى از علماى لغت گفتهاند كلمه ناس از ريشه (نَوَسَ) گرفته شـده باشد، (كما آنكه در المعجم المفهرس و قاموس قرآن نيز در همين رديف قرار گرفته است)،
g/f.r
r

 ه . .المل • ا و تصص ات (فلمَا رآها تهتز كانَها جانولى مدبرآولم بعفب ...)

و مفهوم اصلى اين لغت، نوسانو تردد و تلاش و تحرك باشد، با توجه بـ تقابل رناس، با



 بار ديگر اين نكته را موردتوجد قرار مىدهـيـم كد قرآن با نام خحدا (بسـماللّ...) آغاز و با
 در طرف ديگر آن تشنظگى و استعداد موجودى كد بدنيروى تفكر و تعقل و تلاش و تدبير،

 او بناه ببريم.اينك مانيم و راه بسوى او تل اعوذ برب الناس، ملكا الناس، اللالناس، من شـر النـ الوسواس الخنـاس الذى يوسوس فى صدور الناس، من الجنة و الناس



 خدايان ساختگى و بـتهاى بشرى و الهـها و اصنام او را بـ شيفتگى و عشـت و دلدادگى

واقعى مىرسانند يا מاله الناس؟؟

 دين و مذمب كه در مقام إربا مردم مى نشينيند' يا ارببالناس،؟



 از نسيانهاى عادى زندگى دامنگير اين خلت مغرور خدا شدهاست؟ حقيقت ايناست كي







 عنوان (ناس، مى گردد، همان ربوبيت، ملوكيت و الوهيت آفريدگار خويش است. فراموشى وري


 در دامان لطف و كرم او قرار دهد.
شرور درونى

شرى كد از درون انسان برمى خريزد، ناشى از تأثيريذيرى و انفعالى است كد دربرابر




 بنظر میرسد مساعدترين زمينه براى نفوذ و رشد ميكرب شرك بـر و كفر و و نفاق در روح






فرعوناست كد ادعاى آن مستكبر بزرگ تاريخ را باوركردند و او را بندگى نمودند:

 (فرعون مردم را گردآورد و ندا درداد كـ منـم چروردگار

بزركتر شـما
در زمينه ملوكيت: $\quad$ - $\quad$ و نادى فرعون فى قومد قال يا قوم اليس لي ملكى مصر
و هنه الانهار تجرى من تحتى

بادشاهىمصر و اين نهرها (انشعابات نيل) كـ تـحت
اختيار من جريان دارد از آن من نيست؟ الْ



براى شما خحدائى نمى شُناسـم)

(گفت اگر غير از من خداى ديگرى را بر گیرى حتماً
تو را از زندانيان قرار خواهـم داد




 موسى و قومش را آزاد گذاردهاى كه در كشور فساد كنند و تو و خداىتو را را نديله بغيرند

 تسليمم و تعبد داشتْند و بد (امامت)|" و توليت سياسى و دينى او گردن نهاده بودند. معناى
 بودن و بيروى از هواى نفس را قرآن (يإرستش نفس" و اله قراردادن آن ناميده است:
 و F F/YA. Y

## ناس / PYq

افرايت من اتخذ الهد هواهو اضله الشَ على علم (Y (Y/YO)







هستيم:

 دلداده آنها باشند، بلكر براى همين كه تكيه گاه و حامى و دستاويز عزّتى يافته باشندند
 ضدًا). 19/19

 ديگرى را مورد توجه قرار مىدهيم:

> الف:ربوبيت



 ربوبيت همان خدائى بود كـ او را بر بعنوان آفريد را

مىفرمايد: قل اغير الشا ابغى رباً و هو رب كل شىء (1\&4/\& ).

انسانها اگر جه در دنيا بـاربار ارباب متفرقى چناهنـد
آنانرا در ربوبيت مساوى خدا قراردادهبودند به مخاصمد خواهند برداخت:

بربالعالمينِ- و ما اضلَّنا الا المجرمون.

ذيلاَ مواردى را كد بنى آدم در اتخاذ اربی دجار گمراهى مى شوند اجممالًا متذكر
مى میويم:




FI-IY Y - يا صاحبى السجن امَا احدكما فيسفى ربدخمرآ

FT/TY

 را نيز بجاى خدا ارباب گر نتـاستا است:

 الفـr_فرشتُانو بيامبران
「/
بـملوكيت (پادشاهى)








 حقيقت ابن است كـ ملوكيتى جز ملوكيت خدا در عالم هستى وجود ندارد و ملك
 يعقوببكار رفتعاست.

## ناس / וזץ

آسمانها و زمين از آن او است. ولى بنا بد مشيت حكيما ميانعاى بخاطر ابتلاى انسانها جنين امكانى را موقتاً به كسانى مى دهد يا ا از آنها مى گيردي



جباران ستمگرى كء بر مردم گمراه و دنيايرست حكومت مىنمايند.










 الهالناس پناهنده شوند.

I/Ir. 1 لاحد من بعدى(دربارهحضرت سليميمان) rı/r^ ملوكأ (دربارهبنىاسرائيل)
 V Y/Y . Y .......

