عنوان:

معنای «علم الساعة» بودن حضرت عیسی علیه‌السلام

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | e-b-29 |
| موضوع | بلاغت/مجاز مفرد مرسل |
| موضوع مرتبط |  |
| رده | علمی/ادبیات عرب/بلاغت/کمک آموزشی/جواهرالبلاغة/تطبیق و مثال |
| برچسب | حقیقت و مجاز، علاقه سببیت، قیامت |

مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه

«وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسّٰاعَةِ فَلاٰ تَمْتَرُنَّ بِهٰا وَ اِتَّبِعُونِ هٰذٰا صِرٰاطٌ مُسْتَقِيمٌ[[1]](#footnote-1)»

می‌فرمایند:

و مراد از اينكه می‌فرماید (عـيـسـى عـلم به قيامت است) اين است كه وسيله علم به قيامت است. و معناى آيه اين است عـيسى وسیله‌ای است كه با آن می‌توان به قيامت علم يافت، براى اينكه هم خودش بدون پدر خلق شده، و هم اينكه مرده را زنده می‌کند، پس براى خدا كارى ندارد كه قيامت را بپا كـنـد، و مـوجـودات مـرده را زنـده كـنـد، پـس ‍ ديگر در مسأله معاد شك نكنيد، و به‌هیچ‌وجه ترديد نداشته باشيد[[2]](#footnote-2).

1. ﴿الزخرف‏، 61﴾ [↑](#footnote-ref-1)
2. (ترجمه تفسير الميزان، ج‏18، ص: 176) [↑](#footnote-ref-2)