## 4 4ngosion



در محضر نقلو قرآن كريم يكموجود ضعيف است؛


 (فاطر / ا / )همُٔ شمادر مقابل خدا افقير هستيد. (افقير) به معنى ندار نيست، فقير بها به كسى
 است. بلكهفقير به كسى مى كويند كه ستون فقراتش شكسته است و قدرت قيام ندارد. معنى اصلى فقير اين است كه انسان در يـيشكاه ذات اقدس اله
 دست او رابكيرد هركز او او قدرت قيام ندارد.





 حياتى مادر تمام شئون زندگى استـ



 خود را در پيشگاه ذات اقدس اله اين چنين مىیبيند. مى گويد خديايا، تنهيا




 كمك توست. ما در نماز اين ذكر را می گوييم كه خارج از نماز هم با با اين ذكر زندگى كنيم. بنابراين، تفويض (آزاد كذاشتن انسان، به خود واكذاشتن انسان) محال



 چرخى بها اوندهد كهنمىتواندبنشيند. پی تفويض به اين معنى محال است. اما چرا جبر محال است؟ در اين مورد دلايل زيادى ذكر شده است. از يكسو همهُ انبيا آمدند و وكفتنـند اگر كسى وارسته بود بـششت مال اوست، تبهكار بود دوزخ مال اوست، اين پاداش و و كيفر با عدل خدا

 ديگرى را بهشت ببرند ديگر بهشت و ج جهنمر معنى
 انتخابدر كار باشد.

اينكه چگَونهبميرند، تغييرپِير است (قدر ). هيجكس براى ابد نخواهد بون، چون دنيا



 و جزا يا كيفر اعمال خود را بِيند. بنا بنابراين اصل،
 است ولى اينكه هر شخصى جیَّونه بميرد، اين قدر

وتغييرنانذير است. اين اجمالى از قضاو قدر. در مورد جبر و اختيار هم بايد كفت: يك نوع جير جبر
 مسئله آزادى و وفل انسان. آن چيزى كه در مسئلهُ علت و معلول مطرح است اين است كه مى كويند:

 يافت نمى شود؛ اين را جبر عِلّى مىنامندند. معلول
 علت به حد صددرصد نرسد هركز آلز معلول پديد
 معلول ضرورى و حتمى خواهد اهد بود. اين جبر عِّلّى است. جبر علّى در بحث جبر و اختيار و تفويض راه الـي ندارد. و ارما آن جبرى كه در مسئلهُ آزادى و فعل انسان مطرح است اين است كه آر برخى برآن آن اند كه انسان
 و انسان ابزار و غلام فرمان او. در در مقابل، عدها


 آن ها كه قدرت بىكران خدا را ديدند كِفتند: انسان مجبور است، آنها كا كه جزاي خدا آر و بهشت و جهنم را ديدند انسان را آزاد و مقّوض دانستند؛ يعنى آزادى انسان به معناى تفويض است و و خدا تمام كار انسان را به خود انـان انسان واكذار كرده است و هيج كارى با او ندارد. فقط در قيامت او اور اورا
 كوتاهى به معتزله و آن معناى اول به اشاعره اسناد داده شده است.
 كمك گَرفتن از روايات اهل اهبيت (كه منشأ اسْ اساسى




 كه معتزله مى گويند) . زيرا انسان در مشهد عقل و و

در مورد گياهان هم به اين شرح حق ز ازل مىدانست كه چحندين قرن بعد در




 مى كند و سرانجام خودش هم شكار فلان صياد مىشود. همةٔ اين امور راخدا

مىدانست.







 مىتوانست عوض بكند را همم ميدانستى









 غمڭگسارى انسان وارسته، هردو را خدا مىداند. خلاصه حق از از ازل میىداند



 نمى كند ودليل عدم/ختيار همنيست.'



خداى سبحان - كه عادل محِضٍ است ـ ـدر قرآن

 هركسى هر كارى انجام دهد اكر به اندازئ ذرها ذا
 ما به اندازئ سر سوزنى همر بـه كسى كسى ستم نمى كنيهم. به هر حال بررسى دوز خ و بهشت بـر بهترين راه است است براى اثبات اينكه انسان مجبور نيست. دليل ديگر اينكه اگر مابه خودمان مراجعه كنيم مىى بينيمبر براى انجام يك كار مـمم مدتهما فكر مى كنيمه، مشورت مى كنيهم، بررسى مى كنيم كها آيا اين كار خوب استم يا بد، انجام دهيمى يا نه؛ دلايلى بر انجا انجام شواهي


 درآمد پشيمان مى شويم و مورد سرزنش ديگرانـان همرواقع مى شويم. ندامت خود ما و تقبيح ديگران نشاندهنده اين است كه ما مختاريم. همهة اين مقدمات يعنى فكر كردن، مشورت، ارزيابـى و و دو طرف را معادل همم قرار دادن نشانهُ آن است كه هـ ما آزاديمو واز خود اختيار داريمه.
 مى كويند آيا خداوند در ازل مىدانست شخص دست به فلان تباهى مىزند يا نـانه، فلان شخص در فلان مقطع از زمان دست دست به فلان كَناه
 حتمأبايد آن گَناه را انجام دهدوكرَنه علم خدا جهل مى شود. مِى خوردن من حق ز ازلم مى دانست كر مِى نخور علم علم خدا جهل بود
 اين شبهه دادهاند اين است كه ا ا. خدا در ازل به تمام اشيا عالماست، چپون علمش نامتناهـ اسیى است.
 به تمام مبادى و مبانى و علل دور و نزديكـ فعل آن آن

 قرن (العل گردد در بدخشان يا عـانيق اندر يمن).

 اثر جاذبههاى خاص و استعدادها كَششت قرنها و ديدن تابشها و و بارشها وار العل كردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن"، اين مربوا وبا

