

متجلّى سازندّ.
 كه اين امانت، استعداد تقرّب است، و و منظور از تقرّب


 نفوذناپٍير، حكيم و انجامدهندئ كار حكيمانه است،


 به النــان يادآور شــود كه نتيجئ حركت در در اين راهـ، بهدست آوردن اين صفات الهى است. علآمه طباطبايى (ره) در تفسير الميزان، ذيل اين آيه مىفرمايد: اين امانت كه همأ انسانها انها حامل آن
 بر عالم و بر همهٔ موجودات؛ كه به آن ولايت تايت تكوينى
 امانتدار هستند و بعضى، هر چچند امانت بدانيان ها ها داده شده است، اين كونه نيستند؛ چֶنان كه در ادامةٔ آئه ياد شده بدان اشاره شده است.

كه موجــودات عالم مــاوراء و همحچنيــن موجودات زمينى و خاكى از قَّبول امانت ســر باز زاز زند و از اين
 است كه فرشته، جن، حيوان و و كياه و خاك در اخت اختيار ندارند؛ لذا در نتيجهٔ وجود (》فخخئ الهىى در در انســان،

 تكاليف شرعى، اختيار و مانند آن، باشبه، زيرا جا جن نيز اينها را بر عهده دارد، در حالى كه آيه تأكيد دارد كار كه

 نپّيرفتند، چیيست؟ با اسـتفاده از ساير آيات الهى، به احتمال قوى، آن امانت، همانا استعدا به مقام خلافت/اللهـى و جانشينى خداوند است انسان مىتواند خداكونه شود و د در يرتو عنايت الهـا الهـى،
 انســن وجود دارد كه علمه قدرت، حـنـ، حكمت و اراراده او،

 و "ربّانى شـــوند، يعنى صفات خداونـــد را در خود

خودش داشته باشد. و اين كمال مطلق آنجايى كه همه پيدا بكنند يكى مى شود. متعدد نيست تا تا اينكه آنجا ديخر انحصار باشد. همه يك است است. اكر يك نفر - فرض كنيد- حكومت يكى شهرى [را داشته] باشد، در قلبش راضى نيست؛ بـي براى اينكه
 داشته] باشد.وقتى استاندار شد، باز راضى نيست. دلشي لش


 اين دو قدرتى كه در عالم هست، در در زمين است، است، اين دو قدر ت هيجى كدام راضى به آن ابرقدرتى خورين نيستند. دولت آمريكا مى خواهد كه روسيَي نباشد و ورياني خودش باشد. شوروى هم مى خواهد كه هـ امريكا نباشد و خودش باشد. و توهّم اين رامى مكنند كه كافى است

انسان جز در نيل به كمال مطلق، احساس آرامش و رضايت نمى كند: اين حكمت را با بهرهگيرى از بيان شيوا و رساى
 "اين بشر خاصيتهايى دارد كه در هينج موجودى نيست. من جمله اين است كه در فطرت بشر؛ طلب قدرت مطلق است، نه قدرت محدود. طلب كمالَ مطلقَ است، نه كمال محدود. علم مطلق رَا را مى خواهد؛ قدرت مطلق را مى مخواهد. و چون قدرت مطلق در غير حقتعالى تحقق ندارد، بشر به فطرت،
 در فطرت همأ بشر اين است كه كمال مطلق را مى خواهد و براى خوشش هم مى میواهد. بشر انحصارطلب است. كمال مطلق را مى خواهد كه


