وعده وفاي خداوند به تعهدش

جمله (فَاُولئِكَ يَتوبُ اللهُ عَلَيهِم) گزارش از وفا به همان وعده و تعهدي است كه در آغاز آيه خداوند بر خودش لازم دانست: (اِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَي الله)؛ يعني اول تعهد و وعده مي‏دهد؛ آن‏گاه به اين وعده وفا مي‏كند؛ همانند كسي كه در مقام تشويق تعهد بسپرد كه «كمك و عطيه من براي كسي است كه به ديدار من بيايد». سپس در مقام وفا به عهد بگويد «هر كه به ديدار من آمد، من به وعده‏ام وفا مي‏كنم و به او جايزه مي‏دهم». اين جمله با جمله قبل از نظر محتوا يكي است؛ با اين تفاوت كه جمله قبلي در «مقام تعهد» است و جمله اخير در «مقام وفا» به عهد.[[1]](#footnote-1)

1. تسنيم ، جلد 18 - صفحه 47 [↑](#footnote-ref-1)