## سوره(|(1) (1)

قرآنى كـ مى خخرانيد، با سورهماى بلندى همجون: بقره، آل عمران، نساءاء، مائلدهو و...




 است. جنين موضع و موقعيتى مسلماً بىدليل و حكمت نيست و جا داَّارد در امتياز و اختصاص آن انديشه كنيم.


 باشد كه خداوند ايتاء اين سوره را بـ رسول اكرم(ص)، مستقلِلا از كل قرآن يادآورى فرموده

لقد اتيناك سبعاً منالمثانى والقرآنالعظيم.



(اللّ نزل احسن الحديث كتاباً متشابها مثانى...)" "مثانى)" مى باشد، امتا تاكيد بر مثانى بودن سوره حمد بنظر مى رسد حكم خاصى از قاعده عام و تاكيدى بر مبين بودن بيوند اجزاء اجراء اين








 گردنشى از يكى سو به سوئى ديگر بكار رفته است ' كه هـمان پانعططاف"، و دلالت بر وجهـه
 انفس به ذهن آدمى ميدهد كد هيجِج متنى قدرت جنين انگيزش و انقلاب درونى ندارد.

> ملاحظاتآمارى



 ارحيم") را نسبت بد نوع انسان يا مؤمنين نشان مى دهد: غفور رحيم
" تؤفزابالرحيم










 مى باشد.





برحسب محاسبات آمارى پروفسور رشـاد خليفه، دانشمند مصرى و استاد كامپيوتر

 كلمات تشكيل دهندها اين جمله نيز در قرآن با ضريبى از عدد 19 بكار رفتهاند.

| $19 \times 4$ | اسم OV مرتبه |
| :---: | :---: |
| 19xify | 11 rgan dil |
| $19 \times 4$ | " נحمن |
| $19 \times 9$ | ر رحيم |




 براینوشن كلمات


 سورهتوبايننامبعيبامبر اكرمنيز اطالاقشدهاست(....بالمؤمنينرؤفرحيريم)

 | FF = رمزى قابل توجه مى باشند.

 آخرت و نبوت (هدايت و كتاب) را بدسادگى ترسيم نموده، تكليف و تعهد انسان را رادر برابر آن نشان داد اده است. نمودار ذيل اين روابط را كه در صفحات بعد توضيحداده خواهد شدنمايشمىدهد:


| حروف | كلمات | ו.آبات - |
| :---: | :---: | :---: |
| 19 حرف | \% |  |
| 119 | if | , |
| ir | ,r | , |
| IIr | rr | (\%) (\%) |
| 119 | if | " |
| 119 | -r | "(\%)(1) |
| 119 | if | (V) " |
| ro | $\cdots$ | , غيرالمنضوبعليهمولاالضالين |
| (1989) | 949 كلمد |  |

هر يكى از رئوس (اصلى) سه گانه فوقر را مىتوان بـاجزاء سـادهترى كه هر كدام سر
فصل مباحث مفصلى در قرآن است، بترتيب ذيل تجزيه نمود:
الفـتوحيد
اـ الوهيت (شناخت خلوتا و آغاز هر كار بنام او كد دلسوز و مهربان به مخلوق
است) بسـمالالالرحمنالرحيم.

Y- ربوبيت (شناخت خحدا با آثار سرورى و سيادت و گردانندگى دستگاه عظيمـم
خلقت در عوالم گرناگون، با احساس سباس و ستايش نسبت بـ
زيبائى و كمال آن) الحمدلشالّ ربالعالمين.
ץـ رحمانيت (شـناختت خـدا بـا آثار فراگير رحمـت عـام و خحاصاش در جههـان هستى و در عالم انسانها)' 'الرحمنالرالرحيم.


 مى نمايد. اگر مشركين با تنگ نظرى و تعصب و محدوديتِ انديشه، رحمت خحدا را را درى نكرده و رحمانيتاو را منكر مى شدندى، در اينجا خورشـيد جهـانتاب رحمـت او را نشان

اـ اعتراف بد مالكيت خخدا در روز جزا (مالكي يومالدين)
Yـ تعهـد عبادت خالص و استعانتانحصارى از خدا براى رستگارى (اياكى نعبدو
اياكنستعين)





 خاص اش مى باشد، جشم بصيرت، حكمتو وحانيتى در آفرينش مى يابد كد بيهودگى و





است.
 و قدرت تصرف" (ملك). لازمه تصرف و اعمال قدرت در اداره كشُور يا ادارها املاكى، لعلم"]" مى باشـد. بنابراين پس از شُناخت الوهيت، ربوبيت و وريت رحمانيت (در آيد قبل)، در اين آيه مالكيت و علم كد دو ركن ديگر شناخت توحيدى مى باشـند مطرح مى گرددر.


 لطف و كرامت او داشته باشيـمـ
اين فراز كه پس مرحلد شُناخت (نسبت بد توحيد و آخرت)، ميثاق و عهلد و يـيمانى از ناحيه بنده با خالق خويش محسوب مى شوده، دو كلمه و مفهوم كليدى قرآن يعنى (اعبادت") و (استعانت)| را، كه در سورههاى مختلف مطرح و محور بسيارى از مطالب قرار گرفته، معرفى مىنمايل.
ج- نبوت

ا- درخواست هدايت بد راه راست (اهدنانا الصراطالمستقيم)
「_ آرزوى حركت در راه برخورداران از نعمت (صراطالذين انعمت عليهم)

 داشتن (يعنى عوارضو عذاب برایظالمينو ونتيجهنيكو برایمحسنين)، ميخرددنشانمىيدهـ.اينآياترا برگونعاىمىتوانتفصيل آياتسورهحمداي شمرد.
 يومالنصل، يومالبعثور....


حمد(1)/שץ
ץـ بيزارى از راه غضبشـد گان و گمراهان (غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين) در فراز فوت، جند اصل اساسىى و كلمه كليدى كه هايه بسيارى از مباحث عمومى قرآن مى باشلد، فهرستوار مطرح شُده است؛ هدايت، صراط مستقيم، نعمت، غضب و ضار فلالت.
 انتحصارى از او (ايـاك نـعبد و اياكى نستعيـن)، اينـك بـندهرمتحـول و منـقلب شـده، از خلدا مى خحواهد راه تحقت اين آرزو را بحاو نشان دهد، از او اوهدايت)" مىطلبد. منظور از هدايت،
 نيست، بلكه راه بردن و رهبرى كردن است كه مفهوم „اتبعيت)" و پيروى عمللى (نه منحصراً
 ॥بلد" جلو قافله حركت كند و كاروان را از كوير و بيابانهاى بىنشان بگّنراند. بهاين ترتيب در اين دعا، علاوه بر آگاه و مطلع ساختن ذهنى، دستگيرى و مساعدت و رهبرى و امامت در طى طريق تقاضا مى گردد.

 و بهتعبير امروزى اتوبانها و شـاهراهها اطلاق مى گردد. در مفهوم ريشهای اين كلمـه كه از
 مى كشد و بهمقصد نزديكتر مى كند. حال اگر صراط، مستقيـم هم باشـد، كوتاهترين فاصله را بين بنده و خالق برقرار مى كند.
منظور از لاصراط مستقيمها، آنطور كد از آيات قرآن استتباط مى شود، راه توحيد، يعنى شـناخت "رب") و عبادت انحصارى او است. عبادتى كه كوجكترين شركُ و ناخالصى در آن راه نداشتد باشد. معناى پعبادت" برخلاف آنحجه مترجمين بدفارسىى برگرداندهاند، يرستش نيست. بلكه حالتى از تسليم و انقياد است كه انسان دل و جان خويش رأم ديگرى كرده باشد. چنين حالتى سزاوار احلى (حتى پيامبران اولواالعزم) جز ذات پرورد گار نيست و قرآن در سه مورد، از زبان حضرت عيسىبن مريمه، كه پيروانش بدزيادهروى و غلو در ستايش آن حضرت و مادر گرامى اش مريـم مقدس برداختته و در گمراهى,تثليث، نسبـت بهآن دو و در

[^0]نتيجد بهاحبار و رهبان و ارباب كليسا پتعبد" ورزيدند، جمله زير را مورد تاكيد قرار داده و |هراط مستقيمه| را نشان دادها راست.

 يعنى سهلانگارى و لاابلى گرى در برابر وسوسهها و تحريكات او و تسليم شدن و تن دادن بد هواى نفس مى باشـد.
الم اعهـ اليكم يا بنى آدم ان لا تعبدواالشيطان انـ لكم عدو مبين واناعبدونى هذا صراط مستقيم همانطور كد ملاحظه مى نمائيد، در آيد فوق نيز با ذكر جملد (هذا صراط مستقيمب" بد

 داده و آن را اهدين استوارر، ناميدهاست:
 من المشركين
دعاى ،أهدنا الصراط المستقيم|"، جنبد ذهنى و تجريدى دارد، توضيحاتى هم كد در باره


 شدهاند بجوئيـم (صراطالذين انعمت عليهـم). يعنى اگر اهل علـم نيستيـيم، بهع عملكرد
 يوميه) پيمودن راهى را كي نعمت دادهشدكان بيمودند آرزو كنيم.
 وديعرانرا)عبادت كنيد.ايناسترايراهراست.







راستى برخورداران نعمت خلدا جه كسانى اند؟... و راه اينها جه راهى است؟




 اولئى الذين انعم الشّه عليهم من النبيين من ذرية آدي آدم و.... ديگرى سوره نساء است كي علاوه بر بيامبران، صديقين (تصديق كنـندگان و پيروان وران
 (اصلاح گران اجتماعى علي مفاسد و شـايستد كاران امت) را بآآنها منضـم نموده است: و من يطع الش والرسول فاولئك مع الذين انعمالشا عليهـم منالنبيين والصديقين وانـين والشهداء
والصالحين. و حسن اوئكى رفيقآ「「

راستى اگر در نمازهاى خودد هنگامى كه ذكر اصراطالذين انعـيمت عليهـمب") را تكرار








 بيدارگران ساير بلاد و بند گان واققى خحدا را در صففح سينه خود بدصف آوريم، جه بهرمایى





 (نقبهازدهو بر احوالشانآگاهشدهاست.

يس از جنين تصريح و تأكيدى بر راه كسانى كه بر آنها نعمت داده شده، طرف مقابل،



 تعليم مى گيريم، تا جه كسانى را دوست بداريم و از جه كسانى دور دورى نمائيمهم




 آيات متعددى دلالت بر مغضوب واقع شدن قوم يهود، بددليل غرور و دنيايرستى و خردودبينى

 شـمردهاست.「
 شـناخت كد در شركرتثليث از توحيد دور شدند. در فرهنگ قرآن هر نر نوع خطائى، هرجند
 قبل از رسالت سر زده باشد، كد خود با شجاعت و صراحت لهـجه اعترافـ مى كنـد بدهنگام قتل قبطى از گمراهان بودهاست (قال فعلتها اذاً و انا منالضالين). اين مطلب نشان مى دهـ

 خداوند اخلاقش را بدصفت عظيم ستوده است (انك لعلى خلق عظيمّم)، در دوران قبل از

$$
\begin{aligned}
& \text {.... Y/Q. }
\end{aligned}
$$

. Y/ II Y Y




رسالت نسبت بدبعد از آن گمراهى (البته نسبى، نسبت به خدا) محسوب مى شد. هرجند اين
تعبير بددل ما خحوش نيايد، امّا قرآن اين حقيقت را بدصراحت بيان مى كند: الم يجدكُ يتيما فآوى و وجدكُ خالاً فهدى





 متوقف شويـم و هدف تصه را كه در همان مفهوم لغوى آن، حركت در آثار و بيگيرى جاى پاى رفتگان براى شناخت است، فراموش نمائيم.

 فاصلد گرفته و بدتوحيد و تبعيت از رسول نزديى شده باشيمـ از مرز پضلالته بد مرز هدايت حركت كردهايم. بهترين دعا و درخواست در ثايان اين سوره، قرائت مجدد آن با توجه و تدبرى بيشتر

است. خداوند حال فردى و اجتماعى ما را در حال و هواى سوره حمد متحول گرداند. ارتباط سورههای حمد و بقره (ا


 ديگرى كه مفصل و مبسوطترين سورههاى قرآن است، كارى سهل و ممتنع مى باشل، سهل است بداين دليل كد همه موضوعات مطرح شده در سوره حمد را مىتوان با تفصيل بيستر در سوره بقره يافت، و ممتنع است بباين دليل كد درك و فهـم و بيان تفصيل آنا اجمال، كارى



 رسولدنقد ضل ضلالالً بعيداً.

- F/\& يريدالشيطانان يضلهم ضهلالًا بعيداً.

> ^^^/ظظمرآن

درخور اهل واقعى قرآن است. اما اگر خواسته باشيمـ بسطور سطحى و ظاهرى و در درحد فهـمـم ناقص و نارساى خوده، حكمت قرار گرفتن اين دو سوره را در كنار يكديگر و وجه ارتباط ور ور ور ور اتصالثـان را، كد تداومدهنده محور بحث از سورئن سوره نخست بـ سوره بعلى مى باشلد، بيدا كنيـم بايد بدفصل مشترك ميان آنها نگاهى بيفكنيم.







 مى خواهيد) مشروط بر اينكه تقوى داشته باشيد (ذليّى الكتاب لاريب فيد هديَى للمتقينن).

اـ ايمان بيغيب (باوركردن حقايقى فرق مشهودات عينى و علمى خود).




$$
\begin{aligned}
& \text { متدينين بدشرايع ديگر). } \\
& \text { هـ يقين بـآخرت (در برابر دنيايرستى) ... }
\end{aligned}
$$

 شدى من ربهـم و اولئى هم المفلحون).
 بدتفصيل معرفى نموده و خصلتهاى نيك و بدشان را براى عبرت مؤمنين شُرح داده است.


[^0]:    
    
    

