مردى ييرون آمده است و همى دعوى ييامبرى كند
 و با ما نيست كتابى آسمانى كه از آ آن جا خبرى بها بها
 با شما تورات است اخبار ماضيان و جواب آن ما را را را
بكوييد تا ما او را بيرسيمئ

يس جهودان ســه ســــال از تورات استخراج
 كه آن ســوالات عبارت بود از ذوالقرنين، اصحاب


 تورات طرح كردند اتفاق نظر است


تورات مىرويم تا ذلقرنين را در تورات ييايبيم. يكى از فصول كتـاب مقدس جهوردان كتاب دانيال اسـت؛ تورات در وصـفـ دانيال نبى چنين

 به بابل برده شد اما در بابل به علت خصاي ايص و و علم
و ييشگويى مقام ارجمند يافت.

كتاب دانيال ييشــكويى هانى وى در مورد قوم
 يمود اســت، در باب هشــتم كتاب دانيال از تورات در خواب دانيال بيامبر قوجى نوالقرنين (دوشــانـ)
 و غرب و شــــرق را مسخر مى كند و و كسى را توان اتوان مبارزه با او نيست تا بزى از غرب تكـ شا شاخ مى آيد
 شكست مى خورد. دانيال يريشـان و وحشــتزده از خواب بيدار مى مشود و آنتاه فرشته واسط - جبرئيلنازل مىشـــود و خواب دانيال را هنينين

 ماديان است و آن بز تك شاخ شاه يونان. بايد ديد كه شاخ در تورات چهه معناهايى دارد: ا- معنــاى حقيقــى: همان شاخ اســت كه هِلوانان بر كالاه خويش نصب مى كردند. r- r- معناى مجازی: اراده قدرت" قوت" مجد" شــكوه" پادشاهى و مملكت است.


# ذوالقرنين قر آن <br> كورش ايران 


 ذوالقرنين است و خداوند وى را با صفات شاخص و و بارز وصف مىنمايد؛ عنوان نكردن اسم ذوالقرنين باعث شده است كه مفسران در مورد شخص ون وي دجار ترديد شــوند و از اشــخاص عنوان در تفاسير نام ببرند كه بار بارترين آنها دو نفر

است: كورش پادشاه ايران و اسكندر مقدونى.
 موضوع به شكل كاملا منظم، قبل از هر پیيز آيات


قرار مىدهيم.
(و از تو در مورد ذوالقرنين مى پرســنـد، بگّو به زودى چيزى از او براى شما خواهم خواند؛ و و ما در

 غروب گاه خورشيد رسيد به نظرش آمد آمد خور شيد در آنا چشا
 توست يا عذابشان مى كنى يا ميانشان نيكويى پيش
 كرد و پس به سوى پروردیًارش باز گردانيده شود أنگاه خداوند وى را عذابى سخت خوا


 را دنبال كرد تا آنگاه كه به جا جايگاه طلوع خور شـيـيد

 اين چنين مىرفت و حتما به خبرى كه در در برابر او بود احاطه داشـتيمه و باز راهى را دنبال نمود كه به به ميان دو ســـد رســيد و در برابر آن دو سد قومى را
 اى ذوالقرنين ياجوج و ماجوج سخت در زمين فسار انيا


دهيم تا سدى ميان ما و آنان قرار دهىی؟ كفـت آنحچه پرورد شــما) بهتر اسـت مرا با نيروى انسانى يارى كنيد

تا ميان شــما و آنها سدى اســتوار قرار دهمم براى من قطعات آهــن بياوريد تا آنتاه كه ميان دو كوه برابر شود، كفت بدميد تا وقتى آن (قطعات) را آتش كردانيد، گفت مس گداخته برايم بياوريد تا تا تا روى آن بريزم در نتيجه اقوام وحشــى نتوانستند از آن مانع بالا روند و نتوانسـتند آن را سوراخ كنند؛ كفت اين رحمتى اســت از جانب پروردگًارم، ولى چون چون وعدهِ
 پیرورد دگارم حق است
 آيات فوق در چه شــر ايط زمانى و مكانى خاص بر بر حضرت محمد(ص) نازل شــده است است يا به عبارت ديگر شان نزول آيات را كنكاش كنيه.
 مى یرداختند و از طرق مختلف به اين مرمهم مشغول بودند و مشر كان مكه كه موقعيت خود را با با به روى


 سخت و بغرنج از پيامبر بود و بر اين با باور بودند كـد در صورت جواب ندادن سوالات توسط محمد(ص)

 عاجزى؟ اكنون به علت روشنتر شـــن موضوع به روايتى اشارهمى كنيهماز عبدالهابن عباس كه در كتاب تاريخ بلعمى از محمدبن جرير طبرى آمده است: \} چون مردمان مكه از محمد بماندنـــد و با او بـ حجت بر نيامدند رســول بفرســتادند بــهـه جهودان ريـن خيبر و بدان جهودان كه در زمين عرب بودند و به زمين حجــاز و يثرب و و ايشان را گَتند: ميان ما

آنها راعقب راند و در تنگه داريال سدى از آهن بنا كرد كه آثار آن هنوز پا بر جا جاست
 جزا و بنده صالح و ختى در مقام وحى قرار داشت * كورش يكتاپر ســت بــود ودر كتاب مقدس يهوديان مسيح و شبان خداست و حتى دشمنانش وى را مهربــان و عـــادل و بخشــاينده و بزر ركوار مىدانستند

* بنا به روايت مفسران:

ا- يهوديان مســاله ذوالقرنيــن را از تورات استخراج كردهاند r- تنهــا يكـ بار ذوالقرنيـن در تورات آمده است

* در تــورات دانيال نبى خــواب كورش را به شكل قوت دو شاخ ديده است (ذوالقرنين) و وحدت
 حكايت دو شاخدار (لوقرانيم) (ذوالقرنين) تنها يك بار در تورات آمده است و آيا اسكندر ذوالقرنين است؟ اسكندرى كه تمام زندكَيش مبثوت است اسكندرى كه تنها فتوحاتش به شا شرق بوده و ور در شرق تا جايى پيش رفت كه كورش رفت اســكندرى كــه در تمــام عمر خود ســدى

نساخت
اسـكندرى كه به هيج عنوان معتقد به خداى


كرده بود
 مغلوب مهربان نبود (او ساكنان برخى از شهرها را را براى رضاى اجرام آسمانى قربانى مى كرد) اسكندر مشر ك طبيعت پرست، تبهمكار، فاسق، شــرابخوارى كه در قصر بابل بر اثر شــرب خـي خمر
 موحد و يكتايرست و بشارتد تدهنده و هشداردهنـنده به روز جزا باشد! امــا آخرين دليل براى ذوالقرنين بودن كورش ســنـت برجسـتـه كورش كه تصوير وى را انمايان مى كند با دو شــاخ به روى سر (ذوالقرنين به معنى دو شاخ) با دو بال گشوده (شـيراز- مشـهـد مرغاب- پاسـار گاد- كاخ كورش) كــهـه بر فراز آن خــود را چانين معرفى مى كند:
منم كورش شاه هخامنشى —

منابع در دفتر نشريه موجود است

بانى و سازنده سد يعنى كورش مى اباشد و مردمان


 در قرن ششم ميلادى از آن نام مى مبرد.
 پادشاهى رسـيدنش و كشور گشاييش به خواست آمت خداوند بوده و خداوندكار سببسـا ريــاز وى بوده است
 چیيزى وسيلهاى به وى بخشيديم)


*     * كـورش تولدش، به ســـلطنت رسـيدنش، جنگْهايسش و پيروزىهايش چنان يگانه بود كه چیيزى جز خواست خداوند نمىتوان به آن كَفت * ذوالقرنين به ســمت مغرب ســـياه راند و بر بر ساكنان آن جا تسلط يافت دامنه فتوحاتش تا كنار دريا رسـيد و غروب خورشـيـيد رادر رپهنه دريا ديد (چون فرو رفتن در آب گَل آلود)
 كراسـوس را شكسـت داد و ليــدى را فتح كرد و متصرفاتـش از دريــاى ســياه تا درياى شــام بود (خليجهايى بسـيارى در كنار اين درياســت كه در در هنـگام غروب آقتاب در اين خليجها ازي از بازى نور و و آب تصويرى به چشــم مى آيد كه گويا خورشيد در كَ فرو رفته است) * ذوالقرنين به شــرق تاخــت و به صحراى خشـــــ و بىى آب و علف رسيد و مردم دور از تمدن ديد
* كورش به شرق لشگر كشيد و با اقوام نيمه وحشــى آن جا جنگیيد و آنان را مطيع كرد تا حمله
 شـرقىترين شـهر كورش در كنار سيحون قد بر افراشته بود * ذوالقرنين به سـمت شمال رفت و در يــ ناحيه كوهستانى و تنگکه مانند به خواهش قو قومى بر سر راه قوم وحشى ياجوج و ماجوج سدى ساخت * كورش به شــمال به جنگى ســكاها رفت و

قــوج ذوالقرنين در خواب دانيــال را اين گونه مىتوان كَت: قوت شاهنشاه ايران است و در مقابل بز تكـ شــاخ، شاه يونان است شــاخ كوتاه منطقـه تحت حاكميت كورش در انشــان اســت و شــاخ
 را با هم متحد كرد تا آن كه بز تك شاخ (اسكندر)


 ماد را نويد مىدههد و كسى كه اين اتحاد را به وري وجود آورد كورش كبير بود. در قسمتهاى ديلى دير تورات
 رفته است و وى را مسيح تورات و ممسوح خداوند و نجاتبخش يهود و كسى كه دست يهوه (خداى
يهود) با اوست نام مىبرد.

اما ســوال مذكور توسـط يمهوديان عربستان
به احتمــال قريب به يقين از آن قسـمت توت تورات


 تورات را تا بدين جا رها مى مى كنيم و و به قر آن بان باز مى گرديم گَمان را بر اين مى گَذاريم كه ذوا ذالقرنين
 و اقدامـات ذوالقرنين را بــا اقدامامات كورش قياس ايـا مى كنيم تا كلام حق روشـنـگَر مســير ثروهش ما ما گردد.
شـايد بارزترين نشــانه ذوالقرنين قر آن، ســد آهنينى باشد كه وى آن را ساخته است؛ يافتن اين ســد و مشخص كردن زمان آن مىتواند بيشترين

سود را در راه رسيدن به حقيقت داشته باشد.
 مســيرهاى ميان شمال و جنوب را بسته است جز


 جغرافيايیى قفقاز - تفليس اســت و و در آن جا داريوار




 خصايص همگى در تنگا داريال بر حقا حقانيت سخن قر آن مهر تاييد مىزند در آثار نوشتارى ارمنى اين ديــوار "بهاك كورائى يعنى تنگگه كورش يا معبر كورش كه نشــاندهنـده

