**بسمه تعالی**

**مقدمه:**

دکتر جفری لانگ، ریاضیدان و استاد دانشگاه کانزاس، در سخنرانی‌هایش درباره قرآن و اسلام به نکات کلیدی و جالبی اشاره کرده است که در ادامه در قالب یک ارائه دسته‌بندی شده به آن میپردازیم

**مسیر پذیرش اسلام:**

* **از بی‌خدایی به ایمان:** دکتر لانگ ابتدا خداناباور بود و با مطالعه قرآن، به سمت اسلام گرایش پیدا کرد. او این تغییر را نتیجه عمیق‌ترین درک فلسفی و منطقی خود از قرآن می‌داند.
* **تجربه شخصی:** خواندن قرآن و مواجهه با سؤالات وجودی در آن، برای او الهام‌بخش بود و او را به پذیرش ایمان سوق داد.

**نقش عقل و منطق در قرآن :**

* **پرسشگری و دعوت به تفکر:** دکتر لانگ تأکید دارد که قرآن به جای تحمیل عقاید، به خواننده اجازه می‌دهد به پرسشگری بپردازد و ایمان خود را از طریق منطق و استدلال پیدا کند.
* **تناسب با علم:** او معتقد است که آموزه‌های قرآنی با یافته‌های علمی و اصول ریاضیاتی تناقضی ندارند و همین موضوع برای او جذاب بوده است.

**معنای زندگی در قرآن :**

* **رابطه انسان با خدا:** دکتر لانگ تأکید دارد که قرآن انسان را به یک رابطه مستقیم با خداوند فرا می‌خواند و مسئولیت‌های اخلاقی او را برجسته می‌کند.
* **پذیرش رنج:** او می‌گوید قرآن رنج را بخشی از آزمایش الهی معرفی می‌کند که باعث رشد انسان می‌شود.

**تأثیر قرآن بر زندگی روزمره :**

* **صلح و آرامش درونی:** او می‌گوید که آموزه‌های قرآنی، علاوه بر تأثیر فکری، در زندگی روزمره‌اش آرامش و هدف‌مندی به وجود آورده است.
* **جامعیت پیام:** دکتر لانگ به جهانی بودن پیام قرآن و تأثیر آن بر تمامی جنبه‌های زندگی انسان تأکید دارد.

**جمع بندی :**

**آیا تا بحال اینگونه قرآن را خوانده اید؟**

بسیاری از افراد قرآن را بیشتر برای تلاوت خوانده‌اند، اما کمتر به معنا و مفاهیم عمیق آن توجه کرده‌اند. اگر قرآن را با تأمل و برای درک پیام‌های آن بخوانیم، می‌توانیم ارتباط بیشتری با مفاهیم الهی آن پیدا کنیم.

**جفری لانگ با چه روشی به فهم چنین نکاتی از قرآن رسید؟**

دکتر جفری لانگ با رویکردی عقلانی و منطقی به مطالعه قرآن پرداخت. او از دیدگاه فلسفی و علمی به آموزه‌های قرآنی نگاه کرد و به جای رویکرد صرفاً مذهبی، تلاش کرد تا با پرسشگری و تحلیل، به عمق مفاهیم آن پی ببرد.

**روش‌های او شامل:**

1. **تحلیل پرسش‌های وجودی:** او به دنبال پاسخ‌هایی برای سؤالات بنیادی انسان مانند معنای زندگی، وجود خدا، و اخلاق بود و این پاسخ‌ها را در قرآن یافت.
2. **تأکید بر تفکر و تعقل:** او آیات قرآن را با نگاه انتقادی و علمی بررسی کرد و تطابق آن‌ها را با اصول منطقی و فلسفی مورد مطالعه قرار داد.
3. **تجربه شخصی:** خواندن و تأمل مداوم در متن قرآن، همراه با ارتباط شخصی او با مفاهیم و پیام‌های آن، درک عمیق‌تری را برای او فراهم کرد.

این رویکرد او را به درک ارتباط میان ایمان، علم، و زندگی سوق داد