**قرآن مجید، کتاب آسمانی**

**یغمائی، اقبال**

بعضی از مفسران معتبر نوشته‏اند که قرآن مجید نود و اند نام دارد و به قول زرکشی‏ این کتاب آسمانی را پنجاه و پنج اسم یا صفت است که فرقان،نور،کتاب،ذکر،عزیز، کریم،عظیم از جمله آنهاست:

تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده

و انزلنا الیکم نورا مبینا

الحمد للّه الذی انزل علی عبده الکتاب

و انزلنا الیک الذکر

انه لکتاب عزیز

انه لقرآن کریم

سبعا من المثانی و القرآن العظیم

گفته‏اند ابو بکر در زمان خلافت خود به زید بن ثابت که از کتاب وحی بود گفت آیات‏ قرآن را که بر سنگهای سفید و رقعه‏ها و جریده‏ها نوشته شده بود جمع‏آوری کند.او چنین‏ کرد و بدو سپرد.قرآن تا پایان خلافت ابو بکر نزد او بود؛چون درگذشت عمر به نگهبانی‏ آن کوشید.پس از مرگ عمر مصحف شریف به حفصه زوجهء حضرت پیغمبر سپرده شد.چون‏ خلافت به عثمان رسید قرآن مجید را از حفصه گرفت و زید بن ثابت و عبد الرحمن حارث و سعید بن عاص و عبد اللّه بن زبیر را مأمور کرد که از روی آن نسخه‏ها نویسند و به شهرها و دیه‏ها فرستند تا کتاب از آن باز نویسند.به هر روی،بی‏گمان اصحاب حضرت پیغمبر در زمان زندگانی حضرت رسول به جمع و حفظ کردن و از بر نمودن آن جهد بسیار می‏کرده‏اند.

کلمهء قرآن در این کتاب آسمانی از آغاز تا به انجام 58 با آمده است،به زبان‏ پارسی قرآن را نبی می‏گویند،و نوشته‏اند نام اول این کتاب عزیز مصحف بوده و بعد به قرآن‏ موسوم و معروف شده است.

قرآن مجید 114 سوره است(به قول عاصم الجحدی 113 سوره)؛از این جمله نود سوره که در مکه بر حضرت پیغمبر نازل شده کوتاه است و 24 سورهء دیگر که بیشتر مطالب‏ آنها دربارهء فتوحات اسلامی،امر و نهی،قوانین حقوقی و جزائی است و بلندتر است و در مدینه نازل شده؛

کوتاه‏ترین سوره‏های قرآن«کوثر»است که فقط سه آیه دارد و بلندترین سوره‏ها «البقره»است که 285 آیه دارد.

عدهء آیات قرآن را به تفاوت از 6170 تا 6666 شمرده‏اند.به روایت از حضرت علی‏ بن البیطالب شریف 6236 آیه دارد؛میبدی 6666 آیه شمرده،یحیی بن حارث‏ 6226،عبد اللّه بن کثیر 6220،وقتاده 6219 آیه،ابن سیرین،ابی جعفر بن یزید،حمید اعرج،ابی بن کعب،عاصم بن العجاج،عطاء ابن یسار به ترتیب عدهء آیات قرآن را 6216، 6214،6212،6210،6205،6170 دانسته‏اند.

شمس الائمه در امالی آورده است که از مجموع آیات قرآن هزار آیه در حکم و فرمان‏ است،هزار آیه در نهی از کارهای ناسزاوار،هزار آیه و عداست و هزار آیه در وعید؛ هزار آیه به پند و مثل و عبرت اختصاص دارد و هزار آیه به حکمت و قصه و خبر.دیگر آیه‏های‏ قرآن در عذر خطیات و اذکار و دعوات است.

آیه‏ها از نظر مقدار کلماتی که در بردارند متفاوت‏اند.درازترین آیه‏های قرآن‏ مجید آیه 282 سوره بقره است که 170 کلمه-540 حرف-در آنست و دربارهء وام خواستن‏ است.کلمهء«قاسقینا کموه»که یازده حرف دارد و در آیه 22 سورهء پانزدهم است،بلندترین‏ کلمات قرآن است و«ب»حرف جر کوتاه‏ترین آنهاست.

از نظر احتوای قصص و روایات تاریخی قرآن به تورات مانند است؛از اینکه برخی از روایات و داستانهای تورات نیز در قرآن آمده است اما روشن‏تر،پیراسته‏تر،و لطیف‏تر و به آئین‏تر.

از میان پیغمبران و کسانی که نامشان در تورات ذکر شده اسم این کسان در قرآن آمده‏ است:آدم،نوح،ابراهیم،اسماعیل،لوط،یوسف،موسی،شائول،داود،سلیمان، الیاس،یعقوب،یوحنا.داستان خلقت آدم در چهار جای قرآن،قصهء طوفان نوح در هشت‏ جا،و سرنوشت سدوم نیز هشت جا به شرح آمده است.

عدهء کلمات قرآن را اهل خبر و بزرگان دین از 77436 تا 77439 شمرده‏اند و در بارهء عدهء حروف قرآن نیز گفته‏شان متفاوتست.به اعتقاد ابن عباس قرآن 323671 حرف‏ دارد و به قول عطاء بن یسار 323015 حرف.ابن مسعود حروف قرآن را 622670 شمرده‏ و یحیی بن حارث 321530.مجاهد و عبد اللّه بن جبیر شمارهء حروف قرآن را 321188 و 321000 دانسته‏اند.

گفتنی است که ابتدای نزول آیتهای قرآن 17 رمضان سال اول بعثت بوده،و در ترجمهء تفسیر طبری آمده است:«قرآن مجید جمله به یک‏بار فرستاد به آسمان چهارم،و از آن جایگاه به تفاریق آیت‏آیت و دودو و سوره‏سوره،چنانکه لایق وقت بود می‏فرستاد سوی پیغمبر علیه السلام.»

به قول یکی دو تن از مفسران تنها سورهء مبارکه«الانعام»در یک‏بار بر حضرت رسول‏ نازل شده است و بقیهء سوره‏ها یک‏یک یا دودو یا سه‏سه آیت.

ترتیب نزول سوره‏ها در مدت بیست و سه سال و چند ماه،بدین شرح بوده است:

سوره‏های علق،فاتحه،اخلاص،تبت،نصر،کافرون،کوثر،ماعون،قریش، فیل،همزة،عصر،تکاثر،قارعه،عادیات،زلزال،تین،انشراح،صخی،لیل،شمس، بلد.فجر،غاشیه در سال اول بعثت؛سوره‏های:اعلی،طارق،بروج،انشقاق.مطفقین، انفطار،تکویر،عبس،نازعات،نیاء،مرسلات.دهر،قیامت در سال دوم:سوره‏های: مدثر.مزمل،جن،نوح،معارج،حاقه،قلم،ملک در سال سوم؛سوره‏های:واقعه، رحمن،قمر،نجم،طور،زاریات در سال چهارم؛سوره‏های:احقاف،جاثیه،دخان، زخرف در سال پنجم؛سوره‏های:شوری،فصلت،مؤمن.زمر،در سال ششم؛سوره‏های:

حج،سبا،فاطر،یس،صافات،ص،ق،در سال هفتم؛سوره‏های:سجده،لقمان،روم، عنکبوت،در سال هشتم؛سوره‏های:قصص،نمل،شعرا در سال نهم؛سوره‏های:فرقان، مؤمنون،انبیاء در سال دهم؛سوره‏های:طه،مریم،کهف،اسرا در سال یازدهم؛سوره- های:نحل،ابراهیم،رعد،یوسف در سال دوازدهم؛سوره‏های:هود،یونس،اعراف، انعام در سال سیزدهم؛سوره‏های:قدر،تغابن،منافقون،جمعه،در سال چهاردهم؛سوره- های:بینه،صف،حدید در سال پانزدهم؛سوره‏های:محمد،مجادله در سال شانزدهم؛ سوره‏های:حشر،ممتحنه در سال هفدهم؛سوره‏های:حجرات حجر در سال هجدهم؛ سوره‏های:نساء،نور در سال نوزدهم؛سوره‏های:طلاق،تحریم،احزاب در سال بیستم؛ سوره‏های:فتح،انفعال در سال بیست و یکم؛سوره‏های:توبه،بقره در سال بیست و دوم؛ سوره‏های:آل عمران،و مائده در سال بیست و سوم.

این نیز درخور یادآوری است که ترتیب نزول برخی از سوره‏ها نه بدین‏گونه بوده‏ که به صورت واحد در همهء قرآن‏هاست؛مثلا سی و هفت آیت اول سوره توبه که پیش از دیگر آیتهای این سوره است با اینکه بعد از دیگر آیتها نازل شده(سی و هفت آیت اول بعد از جنگ‏ تبوک و آیه‏های دیگر این سوره پیش از جنگ فرود آمده)به جهتی در اول جای گرفته است.

29 سورهء قران با حروف رمز آغاز می‏گردد.ابتدای سه سوره یکی از حروف به:ن، ق،ص،اول شش سوره:ا،ل،م،و آغاز شش سوره:ا،ل،ر،است.یک سوره به:ا،ل، م،ص،شش سوره به:ح،م،یک سوره به:ح،م،ع،س،ق‏آغاز می‏گردد،یک سوره‏ به:ط،هـ؛اول یک سوره:ط،س،دو سوره ط،س،م،است.یک سوره به:ی،س،و یک‏ سوره به:ک،هـ،ی،ع،ص،آغاز می‏شود.

از سوره‏هایی که با حروف مقطع آغاز می‏شوند دو سورهء البقره و آل عمران مدنی‏اند و بیست و هفت سورهء دیگر در مکه بر حضرت پیغمبر نازل شده‏اند.

درخور گفتن است که در بیشتر سوره‏هایی که با این حروف آغاز می‏شوند بلافاصله پس‏ از حروف رمز به تصریح یا به اشارت نام قرآن عظیم آمده است بدینگونه:ذلک الکتاب، تلک آیات الکتاب،و القران المجید...

درخور ذکر است که در قرآن مجید خدای یگانه و دانا به نود و نه اسم و نود و نه صفت‏ یاد شده به همین جهت مسلمانان سبحه را به نود و نه دانه آراسته‏اند.

در سال 1694 میلادی(1105 هجری قمری)قرآن مجید با مقدمه‏ای به زبان لاتین، به اهتمام ابراهیم اتکلمان،در هامبورگ آلمان به طبع رسید.از آن پس بار دگر در کشور آلمان،به شهر لایپزیگ.در سال 1768 میلادی(1181 هجری)انتشار یافت.به سال‏ 1787 میلادی(1201 هجری)به دستور کاترین دوم ملکهء روسیه در شهر پطرسبورگ چاپ‏ دیگری از قرآن به انجام رسید،و پس از آن گوستا و فلو گل طبع تازه‏ای را با مقدمه‏ای به‏ زبان لاتین به پایان رساند(1841 میلادی،1256 هجری قمری).

نخستین چاپ قرآن در هند به سال 1842 و در عثمانی به سال 1880 میلادی(1214 هجری)انجام پذیرفت و از آن پس در دیگر کشورهای بزرگ اسلامی معمول شد.

قرآن مجید مکرر در مکرر به همهء زبانهای زندهء دنیا ترجمه شده است.