مصادیق وعده الهي به مهاجران

در اين آيه از مهاجراني كه با مشقّت فراوان ديار خويش را ترك كرده و هجرت را برگزيدند به عظمت ياد شده و خداي سبحان آنان را به سرزمين وسيع و گشايش در امور نويد داده است: (ومَن يُهاجِر في سَبيلِ اللهِ يَجِد فِي الأرض مُرغَماً كَثيراً وسَعَة).

مشكل هجرتگريزان جدا شدن از وطن و فاصله گرفتن از امكانات اقتصادي (دامداري و كشاورزي) و از دست دادن موقعيت اجتماعي خويش بود. خداوند مي‏فرمايد كه وطنْ مطلوب بالاصاله نيست، چون حفظ آن براي آسايش و انجام دادن وظيفه ديني است و اگر كسي در سرزمين خود فاقد آسايش باشد و نتواند تكاليف ديني خود را انجام دهد بايد هجرت كند، آنگاه خداوند به او دو چيز عطا مي‏كند: مسكن و مكان مناسب براي زندگي و كشاورزي: (مُرغَماً كَثيراً) و گشايش در كارها: (وسَعَة) با تحقق اين وعده تخلّف‏ناپذير از سختي و فشارهاي روحي و رواني خارج مي‏شود، زيرا زندگي براي كسي كه از نظر مكان در وسعت و فسحت است ولي از نظر عقيده و فرهنگ در فشار، گوارا نيست.

خداي سبحان در آيه مورد بحث از گشايشي سخن مي‏گويد كه مهم‏تر از وسعت آب و خاكي است كه در آيه (ياعِبادِي الَّذينَ آمنوا إنَّ أرضي واسِعَةٌ فَإيّايَ فَاعبُدون)[[1]](#footnote-1) آمده است.[[2]](#footnote-2)

1. . سوره عنكبوت، آيه 56. [↑](#footnote-ref-1)
2. . تسنيم، جلد 20 - صفحه 250 [↑](#footnote-ref-2)