تبيين **چیستی وعده الهی**

خداي سبحان به انفاق‏كننده وعده مغفرت و تفضّل مي‏دهد: (واللهُ يَعِدُكُم مَغفِرَةً مِنهُ وفَضلا) تا بداند انفاقش نه تنها فقري در پي ندارد، بلكه دو پاداش هم دارد.

وعده خداوند تنها لفظي نيست، بلكه در پوشش الهام خيرات بر دل انفاق‏كننده نيز تحقّق مي‏يابد، چنان‏كه وعده شيطان هم از نوع ايجاد وسوسه در نفس انسان است: (ألَّذي يُوَسوِسُ في صُدورِ النّاس)[1]، پس الهامات خير، وعده الهي است، زيرا:

1. نيّت كار خير، تصادفي پديد نمي‏آيد، چون در نظام آفرينش هرگونه تصادفي محال است و هيچ موجودي بدون مبدأ فاعلي يافت نمي‏شود.

2. خودِ انسان، نيّت خير را پديد نمي‏آورد، زيرا او مبدأ قابلي و گيرنده است نه مبدأ فاعلي اصيل، و اگر مبدأ فاعلي محسوب گردد همانا مبدأ فاعلي قريب و مباشر است كه به تسبيب مبدأ فاعلي اصيل اقدام مي‏كند.

3. نيّت خير ريشه شيطاني هم ندارد، چون شيطان جز شرارت كاري ندارد.

نتيجه آنكه نيّتهاي خير تنها از ناحيه خداي رحمان است و هر خاطره خوبي كه از قلب مي‏گذرد، كلام الهي و تعليم حق است كه بايد آن را شنيد و بدان عمل كرد.

خداي سبحان در اين آيه وعده فضل داده است، بدين معنا كه به منفق بيش از مقدار انفاقش، اجر معنوي و بركات دنيايي مي‏دهد؛ چنان‏كه اصل اعطاي نعمت براساس تفضّل الهي است، وگرنه خود انسان چيزي ندارد تا استحقاق يابد و از خداوند طلبكار شود.

خداوند به وعده مغفرت و تفضل خود عمل مي‏كند، زيرا خُلف وعده، مخالف حكمت است و در وفاداري به عهد، كسي با وفاتر از خداوند نيست: (ومَن أوفي بِعَهدِهِ مِنَ الله).[1] بر همين اساس گرچه در آيات گذشته پاداش انفاق‏كنندگان تضمين شد: (لَهُم أجرُهُم عِندَ رَبِّهِم)[2]؛ ولي در اين آيه نيز وعده مغفرت و فضل الهي با قيد (مِنه) آورده شد تا بفهماند كه اين وعده سخنِ خداي صادق: (ومَن أصدَقُ مِنَ اللهِ قيلا)[3]؛ ومالك گنجينه‏هاي آسمانها و زمين است: (ولِلّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ والأرض)[4] تا انسان با آسايش هر چه بيشتر انفاق كند.[[1]](#footnote-1)

1. . تسنيم، ج 12ص 422 [↑](#footnote-ref-1)