وعده صريح و ضمني به آمرزش صغاير

تسنيم

آيات قرآن در اين باره چند دسته‏اند: 1. برخي مانند آيه مورد بحث وعده صريح

[1] ـ سوره نجم، آيه 32.

[2] ـ سوره قمر، آيه 53.

[3] ـ نهج البلاغه، خطبه 1، بند 46 ـ 49. ، جلد 18صفحه 454

به آمرزش گناهان صغيره است.

در برخي آيات گناهان كبيره بدون مقابل (صغيره) ذكر شده است: (والَّذينَ يَجتَنِبونَ كَبائِرَ الاِثمِ والفَواحِش).[1] در اين آيه صغيره استثنا نشده و ظاهرش اين است كه عبارت (كَبائِرَ الاِثمِ والفَواحِش) اضافه وصف به موصوف و قيد توضيحي است؛ ولي به قرينه خارجي كه در آيات ديگر آمده است، و در مقابل كباير، لمم را استثنا كرده، اين قيد نيز احترازي است؛ يعني مراد از (كَبائِرَ الاِثمِ والفَواحِش) در اين آيه همان گناهان كبيره است نه هر گناهي.

2. بعضي وعده ضمني است: (اَلَّذينَ يَجتَنِبونَ كَبآئِرَ الاِثمِ والفَواحِشَ اِلاَّ اللَمَمَ اِنَّ رَبَّكَ واسِعُ المَغفِرَة).[2] كلمه «لَمَم» اشاره به گناهان صغيره است، زيرا در مقابل گناهان كبيره قرار گرفته و خداوند به طور ضمني وعده آمرزش آن‏ها را داده است، چون جمله (اِنَّ رَبَّكَ واسِعُ المَغفِرَة) به آن اشاره دارد؛ يعني نفرمود مي‏بخشم، بلكه فرمود: رحمت خدا وسيع است و اين وعده‏اي ضمني است.

روشن است كه استثناي لَمَم از كباير استثناي منقطع است، چون استثناي صغير از كبير استثناي متصل نيست؛ ولي استثناي «لمم» از آن جهت كه داخل در اصل معصيت است متصل است.

گرچه در آيه مورد بحث وعده بخشودگي از صغاير در صورت ترك كباير داده شده است و خداوند هرگز خلف وعده نمي‏كند؛ ليكن بايد مواظب بود كه هيچ گناهي در نظر انسان كوچك نيايد، زيرا برپايه برخي روايات معلوم نيست

[1] ـ سوره شوري، آيه 37.

[2] ـ سوره نجم، آيه 32. تسنيم، جلد 18صفحه 455

كه خداوند انسان را به كدام معصيت مي‏گيرد، چنان‏كه هيچ طاعتي را هم نبايد كوچك شمرد، چون روشن نيست كه خداوند كدام طاعت انسان را مي‏پذيرد و اگر گناهي كوچك بود چون احراز شرط عفو از آن به اين است كه تمام گناهان بزرگ در گذشته و حال و آينده ترك شده باشد و وضع آينده معلوم نيست، بنابراين احراز شرط عفو آسان نيست. غرض آنكه نه مي‏توان به سهولت گناهي را كوچك شمرد و نه مي‏شود به آساني مصحّح ارتكاب آن را احراز كرد و نه بعد از ارتكاب آن مي‏توان به عفو خدا مطمئن بود. البته اميد به بخشش براي همگان مطرح است.[تسنيم، جلد 18 - صفحه 454]