#  

## مهرىفيض نويدخلعتبرى

 و آفرينش وى را معرفى كرديهم. انسان به منزله حيّ ميّ متأله، داراى

 ويثگَى هاى ديگَرى از فطرت انسان را معرفى مىنماييمه: هبوط انسان.


خداوند آبادانى سراى آخرت را، براى همةٔ انسانها،


 نمى كند، انسان تقرب يافته نيز آخرت را را براى خودش
 انســان رشيدى، چون سعادت آخرت را را براى همعانـان





 پی از آن، همأ انســانها را در دنيا (اسفلا السّافلين)





 ايمان آوردهِ و كارهاى شايسته انجام دادهاند
 حال بايد دانســت كه حتى انسان تقرب يافتها، با آن مرتبه از نيت (خواستن سعادت ابدى برا بالى همگان)،
 خودش، هبوط پیدا كنند. در واقع داستان هبوط آد آدم و حوا، داســتان همأ انسانها و خطاى او نيز، خطاى

انسان، از مقام عُليا، به عالم دنيا هبوط كرده است




 اينجا انسان تقرب يافته بامععناى انسان خداگونـ
 خداگونه چیست؟ كه بايد گَتْ: انسان خداگونه همان چییى را دنبال مى كند كه خد خداوند، در عالم
 هستى براى انسانها چه دنبال مى كند؟ آيههاى زير راهگَشاى پاسخ به اين پرسش است:
 مى كنيد، در حالى كه خداوند آخرت را را [كه سر چششمه

مى كند. (انفال: آيه \&V)
[شما مسلمانان و ديگَر انسانها آنا آيابه كالاى زندگى آنى
 شدهايد؟ در حالى كه كالاى زندگى دني آليا در برابر آخرت جز كالايى اندكى نيست. (توبه: آيه ^^٪)



 (زمر: آيه V)

حر كت كرده و به قرب حق رسيداند'؛ همان دنيايي
 انســانهاى هبوط يافته را به پيروى از اين بزر گواران آن

 مكدهد: گفتيم: همگى از آن [مرتبه و مقام] فرود آييد؛ پس چنانحچه از ســوى من هدايتـى برای شما شا آمد، كسانى

 [و حقيقت را بيوشانند] آيات ما را تكذيب كرده، اهل اهل
آتشند و در آن جاودانه خواهند بود. (بقره: آيه هـر)

 (يعنى حضور انسان در دنيا كه باطن آن جهرأنم استم است)

 وى و پيامدهــاى آن را دنبال مى كنيمه. لازم بها تأكيد
 از آيات قرآن كريم است و از جايى به وام نترفتنهايم.

همهٔ انسانهاست و نه خطاى شخصى آن دور به تعبير علامه طباطبايى، آدم نماد همهٔ مردان و حوّا نمان انماد همهٔ زنان عالَم است و خطاى آن دو، همان خطاى عمان عمومى

 پس شيطان، هر دو را از [طريق] آن درخت آن لغز
 موقتىشــنـان بيرون كرد. و ما گفتيه: [إى آدم و حوا و فرزنـــدان آنــان و ای ابليس!



 توبهاش را پذيرفت؛ زیرا او بســـيار توبهپپ است. (بقره: آيه آی)
تنها عدهاى از اولياى المهى اند كه اين اين خطا از ايشان


 شــدهاند، نكردهاند، بلكه و در راه نجات و رضوان الهـى





اين آيه نشان مىدهد كه هم هؤ آدميان
 از نعمتهالى آن را دارند. كما اينكه إمير المومنينِ على(ع) در اينباره فرمودارْاند:



مشتاقانش، اينخْنین در خر خواب باشند!

جمعبندى مطلب اينكه انسان، از ميل به خداگونه شدن، به تدريج هبوط (افت، تنزّل)

 و فرصتهاى دنيا شد، و ما و و شاگردان مان ما
 انشاءالله برخى ويزگگى هاى ديگر انسان را بررسى خواهيم كرد.


پس شيطان به سراغ آدم آمد و او را ا اينچنین
وسوسه كرد: آيا مى خواهى تو را را به درخت جاودانگى و ملك فناناپٍير، ر راهنمايیى كنم؟؟(طه:

 به مُلك جاودانه، رضايت دادا و سيس ار از اين مرحله نيز هبوط كرد:








مسايل جنسى و اموال فراوان از زر و س سيم و اسبهاى نشاندار و دامها و كشتزارار [ها] بِ براى مردم آراسته شدهاست، ليكن اينها تماما مايئ

و [حال آنكه] فرجام نيكو نزد خداست (عا)

