عنوان:

جسارت بر خداوند!

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | e-w-64 |
| موضوع |  |
| رده | علمی/سایر علوم/تحقیق و مطالب علمی/یادداشت/دروس حوزوی/سؤال و تمرین |
| برچسب | ادب، غضب الهی، قسم، «أن» مفسره، «أن» مصدریه، اغراض استفهام |
| توضیحات | 1. محتوای این فایل، پاسخ به [تمرین (منفی) سی و یکم](https://eitaa.com/karbordeelm/677) از تمارین [کانال کاربرد علوم حوزوی](https://eitaa.com/karbordeelm) در پیام‌رسان ایتا است.  2. در توليد اين فايل از نرم‌افزار کتابخانه جامع شیعه و اهل سنت متعلق به مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی استفاده شده است. |

عن جندب -رضي الله عنه-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث: ((أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك[[1]](#footnote-1)))

یتألی أی یحلف و این متضمن معنای ماده قول هست ولی باز بعید است أن مفسره باشد زیرا که گفته می شود زید ینادینی أن قُم و گفته نمی شود زید ینادینی أن أقوم پس اگر مفسره بود باید گفته می شد لا یغفر الله لفلان نه لا أغفر لفلان مگر اینکه گفته شود التفات شده و آن هم غرضی برایش به نظر ما نمی رسد. پس مفسره نیست وأن مصدریه است که حرف جر سرش حذف شده است و یا متضمن فعلی مانند یلزم شده است و أغفر هم می‌شود منصوب.

ظاهراً غرض از استفهام، انکار این است که کسی بتواند چنان جرأت و گستاخی بکند که چنین قسمی بخورد و لذا ضمناً تحقیر هم برای آن متألی در استفهام وجود دارد. دقت شود که غرض انکار وجود متألی نیست (هل بسیطه) بلکه غرض اثبات شناعت یک چنین گستاخی است به لسان انکار وجود کسی که بتواند فاعل این جسارت باشد و لذا با مَن استفهام شده و الله اعلم.

1. . صحیح مسلم/4/۲۰۲۳/ح137 [↑](#footnote-ref-1)