حفــظ دســتاوردهاى آن اســتـ. در اينجــا بــراى معرفـــى آثــار علمى

 تعر.يــف چههرههــاى شــاخص علـــا حكمــت ادامه يابـــد و قبل از فقــدان اين


 اســت كه آنـان را بــه جـا جوامع علمـــى و دينـى



 شــده در ايــن مقالــه هســتنـد.

> كليدوارثها: علوم قرآن، آثار علمى، تسنيم
$ى$
 اجتتماعى و علمـى اســـتاد

زندگَىامهٔ آيتالله جوادى آملى

> »ادام عزهه"

 مرحوم ميرزا ابوالحسـن جوادى از عالمان المان و واعظان






 چـس از پايـان دروس دوره ابتدايـى، از آنجـا كهـ


اســتاد چنـين مىنويسـد:


 آنهــا راه يابيم."








 و مفسـر بــزر گـ قــرآن، آيـتالله طباطبايـى، آغاز


 سـفر نفـس كتاب اسـفار و معــاد آن (درس خارج


 فلسـفـههاى مــادى و مار كسيسـم.

جا يعَاه علمى استاد




 شـدند، دارا شـدند و به تعبير خود ايشان از گَوش

 در طـرح قويمتريـن مباحــث تفسـيرى، توفيقات فراوانـى يافتند. اسـتاد پـس از اتمـام تحصيــاتات، فعاليتهايش را بـر تدريـس و نشـر معــارف الهـى متمر كز كرد
 شـرح اشـارات، شـرح تجر يــ، شـرح منظومــه، ، شـواهدالربوبيه، التحصيـل، شـفا، دوره ارْ كامـلـ
 مصباحالانـس، درس خارج فقه، تفسـير موضوعى و ترتيبـى قـرآن كريــم و... تدر يـس كــردا

خانوادء ايشــن علاقأ خاصى به روحانيت داشتند، تصميـم ترفتند ايشـان را از طلاب مسـجـد جامع
 شـوق آموختن معارف اســلامى و علــوم الهمى، وى





 شـعبان نــورى و پــرش ميــر ارزا ابوالحســـن جـــوادى آموخت.


 مرحوم پــرش، آقاى اشـــراقى، آقاى اعتمادی آقا




 در روزهــاى تعطيـل نزد آقا ضياء آملـى فرا گرفتـ.

تحصيل در حوزهُ علميـه تهران
 آيتالله شـيخ محمدتقى آملى تحصيــلات خـلـا خود را را

 جاپֶلقى، حاج ســـيدعباس فشــــاركى و شيخ
 طبيعيات اشـارات، بخشـشهايى از اســفار و شـرح

 شـرح منظومـه، بخش الهيـات و عرفان اشـارات و
 كـرد. شـرح فصوصالحكــمـ را از محضـر آيتالله فاضـــل تونــى و درس خــارج فقــه و اصــول را از از محضر آيــتالله محمدتقــى آملى تلمــذ كرد.

ورود به حوزه علميـهُ قمر
 آملى بــراى تكميل تحصيـلات وارد حوزه علميأ



 قضـات پرداخت. همچچنين، ايشـان يكى از اعضاى فعـال مجلـس خبــر گان رهبـرى بود. اســتاد چپند


 كهولت ســن و ضعف جســمانى و فزونـى كارهاى نيمهتمامى مانند تفسـير تسـنيمه، از امامت جمعه خداحافظـى كرد.

سفر هاى خارجى استاد
 رهبـر كبيــر انقــلاب حضرت امـــام خمينـى(ره) و

تبليغاتـى برونمـرزى داشـت:

 جماهيـر شـوروى، آقـاى گَورباچپف، عازم مســـو شد


 و انجمنهــاى مذهبـى و غير مذهبــىى، بــهـ تبيـيـن مبانـى اســام پرداخت.
 هــزارؤ اديــان، به مقـر ســازمان ملــل در نيويور كـ
 حضـرت آيـتالله خامنــهاى، پرداخت. در حاشــيـئ

 را بــراى آنـان باز گــو كرد.'

آثار علمى استاد اســتاد علامــه، در طــول حـيـا حــات پربر كــت خويش، جهت شناسـاندن حقايق ناب اسلامى در زمينـهـا



 حكمت، فقـه، معارف المثى و مانــــد آن.




فعاليتهاى اجتتماعى استاد



 قضايـى، مجلس خبــــر گان رهبرى و... اشــاره كرد.





 و سـخنان روشـنغر امـام را بـه گــوش مـردم مىرسـاند. ايـن فعاليتهـا حساســيت رزيــا را را






 امنيـت و حفـظ نظـــام شــهر را عمهدهدار شــدند.
 دادكاه انقــلاب و حاكميـت شــرع آمــل از ســوى
 ضمــن تدريس نظام قضايـى اســام ام بـراى طـا طلاب و روحانيــون، در جهت تثبيــيـت و تحكيهم ار كان نظام



از جـملءٔ
مهمهترين فعاليت ايشان مى توان به تبـليغ انديشههاى أمام خمينـى(ره)، تقويت بنـيـئ اعتقادى مردم و حضور در مبارزات عضردم آمل، عضويت در دستعَاه قضايـ، مـجـلس
 اشاره كرى


در ايـن مـور، آثارى چجـون كام جديد - النظار بشـر از ديـن، كلام جديـد نسـبت ديـن و دنيا (بررسىى و نقد نظريأ سكولاريسم)، كلام جديد -دينشناسیى،
 ولايـت فقيـه (ولايـت و فقاهـت و عدالت) بـهـ زـــور طبع آراسـتـنه شـداندا.

حقوق اجتماعى شــمل سـروش هدايـت (در سـه مجلد)

 اسـتاد، بنيان مرصـوص امـام خمينى(ر)

## 


 القـرآن الحكيه، حكمـت عبادات، قرآن حكيم از منظر امـام رضاع)، زن در آينٔه جـلال و جمال،


ســرٍ نامتــذارى تفســير ترتيبـى "تسـنيمه" نـام ايـن تفسير بر برَرفتـها از كلام خداست. اور
 حضـرت رسـول(ص) اسـت كـه آن را والاتريـن شـراب طهورى مى شناسـاند كهـ خـودو و خاندان
 "هو اشـرف فیى الجنة يشـربه محمد و آل محمد
 إبى الـب و الائمـة و فاطمة و خديجـة صلوات الله
 آن ذاتٍ اقدس المهى اسـت الو سـقاهمر ربـهم شـراباً
 نفيـس معرفت و محبـت بـه اوسـتا: لان الابرابر لفى نيعمـمـ...يسـونون مـن رحيق مختـوم و ختامه مسـكـ و فى ذلك فليتنانس المُّتانفسون و مزاجه من تسـنيم عيناً يشـرب بها المقربون) (مطفنين|
 جـون آدميان در سـير و سـورى خويش

 "رحيق مختوم" سـيراب مىشـوند كهـ مهر مشـكين صيانـت از باطـل بـر آن نياده شــده واز كَزند هر نوع آلودگى منزه اسـت و بهرة مقربان،


 تاكتـون جهـل مجلد آن، از سـورة همد تا سـورة يوسف و و آئه جهل و نمهم به زيور طبع آراستـه شـده اسـت. تفسـير موضوعى بـا عنوانهانيـيى از جملـه قـرآن در قـرأنَ توحـيـد در قـرآن، وحى و نبوت در قـرآن، معاد در قر آن، سـيرة هي بيامبران در
 اخـالاق در قـرأن و مراحــلـ آن، فطـر در در قـرآن،
 در قـرأن، حيات حقيقى انسـان در قرآن و هدايت


حكمت و كلام در اينـبـاره آثـار ارزشمهندى بـا عــوان "رحيـق

 صدرا، فلسفئ حقوق بشر، فلسفئ تبيـين براهين اثبـات خـدا، فلسفأ على.-ـن موسمالرضا(ع) و الفلسفةالالهيه، فلسفئزيارت، تلسفئ حق و تكليف در اسـلام، فلسفـة منزلت عقل در هندســه معرفت دينى، فلسفـة شـمس الوحى تبريزى (سيرةء عملى


> عترت

در ايـن خصـوص نيـر آثـارى جـون الادب فناى
 زمان(ع)) حماسـه و عرفان (به فارسى و عربى)، كنجـور عشقـ، مراثى اعلالبيـت علييهمالسـلام، عيـد ولايـت، حكمت علـوى ولايت علـوى، تجلى ولايـت در آئة تطمير، ، قـرأن در كلام مام على(ع)، وحـدت جوامـع در نهجالباغغـ، على(ع) مظهر اسـماى حسـناى الهـي، دنياشناسـي و دنياكرايى


 در نهجالبلاغـه، شـميه ولايت، ولايت در قـرآن
 يادكار كذاشـتها اسـت.

دربـاره فقه آثارى از جملــه كتابالخمس، درس خـارج فقـه، كتابالحـج (جلـد ا و جلــد اسـتفتائات ارائـه فرمودهانــد.


تناسب ميان تسنيم و الميزان
 خالاصـه میشــود: تبيـيـن: به لحاظ بيان مىتوان تفسـير تسـنيم را تفسير الميـزان فار سـى ناميـدانـ، بـهـ اليـن دليل


 كـه زبان علمـى وفنى الميزيان را افارسى كردهـ، از
 اسـت، خـواص از آن بهـرْ مكيبرند. توسـيع: بـه لحـاظ مقتضيـات زمـان حاكم بر دورة تفسـير الميـزان، بسـيـارى از مباحـث كهـ در
 الميزان مطرح شــه، توسـط اسستاد توسعـه يافته وبرجسـته شـدهاستان
 جديـدى اسـت كـه در آيـات در بسـتر زمـانـ و
 اسـت اصـل آن در الميـزان مطـرح شـــهـه باشــد
(داورپنــاه، 00ـ ع0).

تفاوتهاى ميان دو تفسير الميزان و تسنـيهم





 علـوم و دسـتمايايههاى مقدمــى آنـ آن در نظــام




 تمــام اعتقـاد و باور بـر اين اســلوب قر آنى حركت
 از علـوم را مسـتقلا در كنــار وحـى پســــــديده








شـراب چششـمـٔ تسـنيهم اسـت كه قـراح محض و صراحى ناب اسـت. اسـتاد در اينـبـاره فرمودهاند:






 از آن در شـراب ابـــرار و اصحــاب يميـن ممــزورج مىشـود (تسـنيمه، ج ا: 001). دهـاق تسـنيم جــام مالامـال پییایـى شـراب

 شـدن گواراسـت. »الللهـم اسـقنى مـنى مـن الرحيـق

 عينـا يشـرب بهـا المقربـون (همـان، جايكَاه تفسـير الميزان در تفسـير
 استاد

 قـرآن بـود. از جملـه كسـانى كــهـه بــا رويكــرد

 جـوادى آملـى، ضمـن اينكــه همــواره از ايشـان
 خويـش را ادامـه داده و محـور كار تفسـيرى خويـش بر زز يـده اسـت.


از اواخر قرن Fأ تحولى در نرّضضت تفسير قر آن به و جود آمد كه در واقع
 جمله كسانى كه با رويكرد تفس قيري آن وارى آن عرصة عر تفنسير وارد شدند، علامه طباطبايب(ره)

اسـتـ. شـيؤ تفيسـرى اسـتاد، ضمـنـ تثبـيـت پايــَاه اول معرفتـى دينــى و ثقــل اكبـر (قرآن)
 حجيـت روايـات را در كرو عدم مباينـت با با قرا آن

















 مظهـر ادب قر آنـى قـرار داده و بـا آهنـــــا ادبى و نزاهتـي آن در همــــ زمينهارها سـخن كفتــه و قلم زدها اسـتـ
 اسـت كـه كر چــها اين كتـاب محصـول تراوشـا

 حوزهمــاى درسـى و در جمــع وســيـعى از فضلاى
 برخــور دار اسـتـت و قابليتهـــاى فراوانـى را در خود



 زرفـنتـر اسـت كه با غواصـى در بحر معـارف آن،


 صنعـت تدوين اسـت:


 آن فراهـمْ آيد.


خاصـى برخوردار اسـت.
r.





 ب. يكـى از مميزهمهـاى اصلـى تفســير تسـنيم،

 طباطبايـى(ر) در ز زمـنـن تأليـف تفسـير قيم خود








 شـــــا الميـزان را يكى پس از ديگَـرى تبيين كرد. \&. طـرح مباحـث فقهـى و تفسـير آياتـى كـهـ


 و دو بهـرئ اساسـى بــه همــراه دارد: يكـى از آن
 بـا زبـان و مشـرب تفـــــيرى علامه (قدس ســر0)

 آنكـه فقـه نيــز در خدمــت قـرـــن آن در آيد.

شاخصههاى ويزهُ تفسير تسنيهم
 ابـواب ســـهـر معـارف و و اسـرار المهى اسـت كهـ در در

 معانـى اسـت كه طبـــ روايـت معروف بـر حـهـار


 الحقائق.... (مجلسى : • • r. ا. از نــكات برجسـتـأ ايـن تفسـير تبيـيـن
 اصغـر (روايـات) و نحوؤ أرتبـاط آن دو با يا يكديگر
 شـيعى از ايـن منظـر بــه آن پرداختـه نشــهـه

