ادامه حدیث دوازدهم

**"یَا هِشَامُ‌، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِکَ دَلِیلاً عَلیٰ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ لَهُمْ مُدَبِّراً ،"**

توضیح حدیث

**نکته**: آیات هشت‌گانه به دودسته تقسیم می‌شود:

**الف:** عقل نظری؛ تعقل در آیات نظری، معرفه الله را به ما می‌آموزد.

**ب:** عقل عملی: تعقل در آیات عملی، انتخاب راه صحیح را به ارمغان می‌آورد.

**نکته:** امام آیات مربوط به تعقل را در قالب یک منظومه معرفتی بیان می‌کنند که نشان‌دهنده وجود مدبری در این عالم است. ایشان برهانی ارائه می‌کنند که به برهان تدبیر معروف است و در این برهان هیچ نقصی نمی‌توان یافت؛ چرا که هر کجا نظر افکنده شود، آثار دقت و حکمت الهی به‌وضوح دیده می‌شود.آیا

در روایات ائمه برهان نظم طرح نشده است.

**امیرالمؤمنینمی‌فرماید:**

**«قدَّرَ مَا خَلَقَ، فَأَحَکَم تَقدیرَه، وَ دبَّرَه فَالطَفَ تَدبیرَه، وَ وجَّهَه لِوِجهَتِه فَلَم یتَعَدَّ حُدودَ مَنزِلَتِه؛** ( نهج‌البلاغه/خ۹۱) **آ**ن چه آفرید، مقدّر کرد و تقدیر آن را استوار نمود، و تدبیرش کرد و تدبیر آن را به انجام رساند و آن را به سمت‌وسوی خودش راهنمایی کرد و از قلمرو جایگاهش تجاوز ننمود».

شرح آیات

**"فَقَالَ‌: «وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرٰاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ »"**(نحل/12)

در آغاز این سوره، با هشدار و انذار آغاز می‌شود و سپس به بیان عظمت خالقیت الهی و فراوانی نعمت‌های بی‌کران او پرداخته می‌شود. در پایان سوره، کسانی که با وجود مشاهده این نعمت‌های بی‌شمار، راه شرک و ناسپاسی را انتخاب می‌کنند، به‌عنوان افرادی که از نعمت عقل بی‌بهره مانده‌اند، معرفی می‌شوند. این ترکیب هنرمندانه از انذار، توصیف نعمت‌ها و نقد بی‌خردی کافران، پیامی عمیق و فراگیر به مخاطب القا می‌کند.

ابروباد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمان‌بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

این بیت به زیبایی به نقش‌آفرین همه موجودات و پدیده‌های هستی در خدمت انسان اشاره می‌کند. ابرها باران می‌بارند، باد می‌وزد، ماه و خورشید می‌تابند و تمام نظام هستی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که انسان بتواند از نعمت‌های آن بهره‌مند شود و زندگی خود را بگذراند. پس انسان باید قدر نعمت‌های خدا را بداند و از آن‌ها به‌خوبی استفاده کند.

**پیام آیه:** زمانی که به عالم نگاه می‌کنید می‌بایست به تدبیر الهی توجه کنید و از این تدبیر به الطاف الهی و وحدانیت الهی برسید.

**"«هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخاً وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفّٰی مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّی وَ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ »"**(غافر/64)

**نکته:** در قرآن کریم فقط در این آیه قبل از کلمه **لعلکم (واو)** ذکر شده است؛ زیرا: در این بخش مراحل رشد عقلی را بیان می‌کند تا اینکه باید در خلقت الهی اندیشید و فکر نمود.

**"وَ قَالَ‌: ( وَ اخْتِلاٰفِ اللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ وَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمٰاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیٰا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا وَ تَصْرِیفِ الرِّیٰاحِ آیٰاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ )** (جاثیه/5)

**وَ قَالَ‌: «یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قَدْ بَیَّنّٰا لَکُمُ الْآیٰاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ‌»** (حدید/17)

**عقل نظری:** تمام آیات الهی همه بیانگر توحید نظری است.

**عقل عملی:** من خدا که زمین مرده را زنده می‌کنم عقل مرده و دل مرده تو را می توانم زنده کنم.

قلب و عقل، مادامی که به سمت خداوند نرود، مرده است و اوست که این دو را زنده می‌کند.

**"وَ قَالَ‌: «وَ مِنْ آیٰاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَیُحْیِی بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ »"** (روم/24)

مقصود از خوفاً و طمعاً در آیه شریفه:

در برق، ترس از مرگ و امید نزول باران وجود دارد در نتیجه در ورای تمام ترس های دنیایی، امید وجود دارد.

**امیرالمومنین می فرماید: ...** **الْمَأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِّعَمِ.** (نهج البلاغه/خ65)

اگر خداوند نعمتی به شما عنایت کرد باید ترسید و اگر نقمت و گرفتاری آمد، باید امیدوار باشید.