**(برشوا)**

**اعتمادبرومند، سیروس**

-(بئرسبع)-(هفت چاه).معروف است که حضرت ابراهیم برای گوسفندان خود هفت‏ چاه حفر کرده.یکی از این چاه‏ها هنوز هست که بر بالای رودخانه‏ای واقع است.این‏ رودخانه آب ندارد،در دو طرف بلندی رودخانه مغازه‏هائی قدیمی است که در محل و منزل‏ بشر عصر قدیم بوده،دهانه‏های مغازه‏ها را با سنگ مسدود می‏کرده‏اند(سنگ‏هاهست).در قسمت دیگر نیز آثاری از مأوای بشر اولیه هست که هنوز بدقت حفاری نشده.منظرهء وادی‏ ابراهیم نظیر بیابان‏های ایران است وقتی شخص از آنجا می‏گذرد از حضرت ابراهیم که‏ درین بیابان گله‏داری می‏کرده است،یاد می‏کند.(غروب دوشنبه ششم آبان 1342)

مؤلف قاموس کتاب مقدس چاپ بیروت سال 1928 در عنوان بئرشبع(چاه قسم) می‏نویسد:چون ابراهیم در زمان کندنش هفت بز با بیمالک داد تا شاهد بر کندش باشد لهذا آنرا بئرشبع نامید.(سفر پیدایش 21:31)لکن این اسم مختص آن چاهی بود که اولا ابراهیم‏ و بعد از او اسحاق مدت مدیدی در حوالی آن بسر بردند(سفر پیدایش 20:30).پس بندگان‏ اسحاق نیز چاهی را در آنجا حفر نمودند(سفر پیدایش 25:25 و 32).بعد از ان‏ شهری را که بمسافت بیست متر به حبرون مانده واقع می‏باشد بئرشبع نامیدند(سفر پیدایش‏ 26:32)و چون این شهر در طرف جنوب زمین کنعان و دان برطرف شمال آن بود محض‏ تعیین طول اینها این قول گفته شد که از دان الی بئرشبع(سفرداوران 20:1)و هم‏چنین‏ از بئرشبع تا کوه افرائیم که قصد از طول مملکت یهود می‏باشد.(دوم تواریخ ایام 19:40) و این بئرشبع اولا در قسمت سبط شمعون داخل شد(صحیفهء یوشع 15:19928:2)و از جمله ساکنان این شهر پسران شموئیل‏نبی بودند(اول سموئیل 8:2)اما در ایام آخرین‏ بموافق صحیفهء عاموص(5:5 و 8:14)محل بت‏پرستی گردید و سیاحانی که در اینجا رفته‏اند حوض‏های سنگی چندی در اطراف این چاه‏ها دیده‏اند که در زمان قدیم برای آب دادن‏ حیوانات در آنجا گذارده شده است.این مطلب دلالت می‏نماید بر این‏که اتلال و ارتفاعات‏ آن نواحی چراگه گله‏های آن شهر بوده است.