

```
مهرىى فيض
نويدخلعتبرى
```






``` شده نكته ظريفى در موضوع شناخت انسان آمده است.
```




 آور؛ فطرتى دارنده شرافتى به ميزان شرافت خداوند

 هيجّگونه تغيير و تبديلى نيست (و همواره بار با همه انسا انسان ها

اين حقيقت اصيل] معرفت ندارند.
 را نشــان دهد. بايد توجه داشــت كه در قرآن، خلق فقط



 آفر ينش جميع موجودات، خـد
 به كار نمىبرد و تننها در مورد انسان از از اين تعبير استفاد مى كند؛ يعنى انسان موجودى است كه شرافت او شرافتى

رشد معلم | دوره MF | شماره́


به معناى ايجــاد يك موجود از مر حله عدم نيسـتـ؛ بلكه به معنـان ادي تبديــل موجودى بــه موجـــود ديگَر نيز

## هست.

[كيفيت خلق انسان اين مراحل را داشته است:] و يقيناً ما انسان را از [عصاره وه چگكيدهاى از از كل آفريديه،

 خون لخته شده] گَردانديه، پپ آن آن علقه را ابه صورت پاره كوثــتى در آور ديمه، پّ آن پاره گوشت را ا استخوان هايى
 بــا خلقى ديخــر ايجاد كرديم إو كار جديـــــى كرديم كهـ



سوره مؤمنون. بنابرا اين براى انسان، خلقى از نوع شبهحيوانى و همحِنين

## 

تا آدمى را با جانوران مشــترك سازد، بلكه








 گســترده و همه تزارشها وا و ترايشها و چیــزی جز حقيقت نامحدود و هســــتى محض و كمالـ خالـص، يعنى ذات اقدس ربوبـــى (جلّ و علا) اضطراب او او را فرو نمىنشاند و از هر كس رشته اميد ببرد از آفريدگار خود ناميد نمى گر ردد. خـ جمال و جلال الهى نيســت و هر گونه غبار غير يت پپ






 است)

وي夫گى نخست انسان، كه ناشى از فطرت



 مصاديــق ديتر هم وجود دارد و و فصل خصوصصيت ذاتى اتى انى



 يا ناطق بودن (متفكر و سخنگگ بودن) است. پس با توجه به اينكه قر آن كريم از مر حلهُ جديد در اي ايجاد
 (= حيوان متفكر و سخنگو) تعريف كرد. زيرا انسان اصولا
 »اطاطق" بودن، از ساير حيوانات جدا كنيم. آيتالله جوادى آملى در اين باره مىفرمرمايند: "جنس تعريف آدير آدمى از منظر
 با حيوان، در بقا و عدم نابودى اوســـن كــهـه جنبأه اصلــى او را تأمين مى كنـد، زندها

 مىدهد، از ميان مىرود، و انسان با همين ويزگَى از ملائكه جدا مىشود. پس آنحچه به منزله جنس انســان اســت، حيوان نيست

a


