

عقل|نسانى
بـطورمستقل مىتواندحسن وقبحبرخى از افعالراتشخيص دهد. بنابر اين اصل،عدلو ظلمبدترتيب داراى حسن و قبحذاتىاند

د) رعايت استحقاقها در افاضئ وجود و
 وجود يا كمال وجود رادارد. حكما معتقدند كه هيالجّ موجودى (ابرخدا|) حقّى
 بيردازد و به دقّت تمام وظائف خود را را در برابر ديگّران انجام دهد، بلكه عدل خداوند و عين جود اوست؛ يعنى عدل خداوند عبارت است از اينكه خداوند فضلش را الز هي الج موجودى در هر حدّى كه امكان تفضّل براى آن موجو باشد؛ دريغ نمى كند و اين است معنى سخن حضرت على يا

مىفرمايد: ("حق يكى طرفى نيست؛ هر كسى كهى كهر بر عهدهُ


 برابر او وظيفه و مسئوليت پيدا مى كنند؛ اما هي اهيجّ موجودى بر او حق پيدا نمىكند.) (مطهرى،
( DA : 1 rva
دلايلعدل الهى ا ـ ادلّهُ عقلى الف) حسن و قبح عقلى: مهمترین پايهُ اعتقاد به اصل عدل مسئلهُ حسن و قبح عقلى
 در كلام عدليه جايكاه برجستهاى دارد. (ربانى،
(r..:

مفاد قاعدةٔ حسن و قبح دو چيز است: اول. افعالى كه از فاعلهاى آكاه و مختار صادر مىشوند؛ در نفس الأمر از دو دسته بيرون
نيستند؛ ياصفت حسن دارند ياصفت قبح. دوم. عقل انسانى بهطور مستقل مىتوانـدند حسن
و قبح برخى از افعال را تشخيص دهد. (همان) بنابر اين اصل، عدل و ظلم به ترتيب داراى حسن و قبح ذاتىاند (سعيدى ومهر و ديوانى،


 عمومى انسانها در مى يابد كه عدالت ورزي در در هر شرايطى و از سوى هر فاعلى شايس ايسته است و ستمكرى و ظلم مطلقاً قبيح است و و از آنجا كه خداوند، حكيم و از انجام فعل قبيح منزّ است است عقل در مىيابد كه خدا از انجام ظله، اجتناب

اصل عدل اكرپهه از آن نظر كه از مسلّمات
 اعتقادى است؛ ولى از آن جهت كه در مكتب
 قرار كرفته است؛ ؛ شاخص مكتب آنان باهشمار میرود. (مطرى،

معانىعدل
در مجموع، جیهار معنى و چهار مورد استعمال براى اين كلمه بيان شده است:

الف)موزونبودن در قرآن كريمرآمده است: ارالسَماءَرَفَفَهَهاووضع الميزان" (1.) مقصود اين است كهر اسه در ساختمان جهان (اتعادل) رعايت شده و در هر هر ايز از هر هر
 اندازه گيرى شده است. در حديث نبوى آمده
 آسمان و زمين به موجب عدل بر بر پاست (فيض

 به اين معنى از موضوع بحث ما خارج است است.


ب)تساوى ونفى هر گونهتبعيض اكر مقصود اين باشد كه عدالت ايجابمى كند كه هير گَ كونه استحقاقى رعايت نتَردد و و با همه چيز و همه كس به يك تششم نظر شود؛ اين عين ظلمّ استو اكر مقصود اين باشد كه عدالت يعنىى رعايت تساوى در زمينهُ استحقاقهاى مای متساوى، البته معنى درستى است و و (اعدل) اين پانينين مساواتى را ايجاب مى كندو اين مساوات الز از لوازم

ج)رعايتحقوق افرادديگً (مطهرى،






 خويش، آن چنان كه سزاوار است، رفتار كند و او او
 كه شايستهٔ اوست؛ بها او عطا كند. (سعيدى مهر

مى كند وتمام افعال او عادلانه است.
نتيجهذيرى
 از آريد
 و چيزى را كه شايستهٔ اوست به او او عطا كند. سخن

 تعبير در اين باره است و همصحنين به معناى رعايت
 افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد.

■ ا ـ ـرآن كريه، عثمان طه.

- Y.



 الشهداء، بى چانا، بى تا.




حا V
.


. -1. مططرى،مرتضى، آشــنايى با علوم اسلامى، تهران، صدرا، چاپ



 تهران، تراش
 . Arva
 انتشارات نسل جوان، چاپ پوازدهم، قم،


براى ويرّنامهٔ صدمين شمارةٔ مجلةُ برنامهاى تدارك ديدهايمه.به مشاركت دوستانى نيازمنديم كه تمامى يا بيشترين
 در اختيار دارند-لطفاً تعداد مجلاتى را كه در اختيار داريد از طريق شماره r9901ヶ
 قبح عقلى (اشاعره)،كه راه شناخت خرّ اربّى و بدى را رحتّى در شكل عدالت و ظلمر و مانند آنها، فقا فـط شرع و مذهب دانستهانداندها، در يافتن مبناى عقلى استوار براى اصل عدالت ناكا كارهايیى را كه عقل ما آن را ناعادلانه میى داند؛ از از سوى خداوند ممكن مىدانند. (سعيدى مهر و آنا
 در مسئلهُ حسن عدالت و وبح ظلمه اكر اكر كسى
 درى مى كند كه اين كار، كار مطلوب و خوبى را را

مى كند. (مطهرى،

ب) برهانوجوب بالذات برخى از متكلمان، صفات المیى را بر اساس وجوب

 نامش راواجب الوجود لذاتهمى كذاريم؛ بايد باراراى جميع كمالات هستى به نحو اتمر و اكمل باشد و وابي


 قول شاعر:
ذات نايافته از هستى بخش
كى تواند كه شود هستى بخش خشَ ابرى كه بِود زآب تهى
 عدل يكى از صفات كمال وظلم يكى از نقائص بهشمار مىرودو واضح است كه خدالى متعال چچون سرچشمه همهُ كمالات است از اين نقص (ظلم)
 عادل است؛ زيرا عدل يكى از كمالات وجودى اوست؛ اين برهان، همهُ مصاديق و مظاهر انـر عدل


## ج) عدم داعى و وجود صارف

 صدور فعل از فاعل مختار، متوقف بر ورجود انـانگيزه (داعى) و عدم صارف استا استا بنابراين در خر خداوند داعى براى انجام فعل قبيح وجود ندارد؛ زيرا هم
 محقّق شدن داعى براى انجام فعل قبيح است و و تحقّق فعل از فاعلمختار، ، بدون داعى محال است است. پس صدور قبيح از خداوند محال است. (همان: (r1a)

سخن امام على-
عليه السّلامـكـكه در تعريفعدل فرمودهاست: (رالعدلُ يَضع
الامور مواضعهها") دقيقترينتعبير در اين باره است

