عنوان:

اعتبار حرکت در همه ممکنات، مادی و مجرد

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | e-h-7 |
| موضوع | فلسفه/قوه و فعل |
| موضوع مرتبط | - |
| رده | علمی/علوم عقلی/فلسفه/تحقیقی پژوهشی/سطح دو/تبیین |
| برچسب | حرکت، عشق، فقر ذاتی، هیولا، مادّه، فقه الحدیث، وجود امکانی |
| توضیحات | در توليد اين فايل از نرم‌افزار جامع الاحاديث متعلق به مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی استفاده شده است. |

در نگاه متداول فلسفی حرکت به معنای تحوّل در ذات یک شیء بوده و مستلزم ترکیب آن شیء از هیولا است و لذا مختص به مادّه است اما به‌حسب توجه معلول به علت و کسب فیضش از وی اعتبار حرکت برای همه‌ی عوالم هستی ممکن است بلکه هر توجهی به غیر، رفع حجاب شیئی از شیئی است و ان کان ذو العنایة غنیّا فیکون نظره الی الفقیر جذبه الی ساحته لینیله العطاء برفع الحجاب بینه و بینه کما أنّ التوجّه للفقیر الی الغنیّ عرض حاله الیه بحقیقة ذاته و استفاضته منه لیرفع الحجاب بینه و بینه و الاول لایستلزم النقص دون الثاني و الامران محقّقان لاعتبار الحرکة و غیر مستلزمین للترکّب من الهیولی. نعم، یحتاج في الثاني الی الترکّب من العدم.

 بلکه لقائل ان یعتبر و یقول حرکت و عشق در عالم امر حقیقی است و در عالم خلق بالامر جاری است و بس و اگر ماده بریده ازآنجا لحاظ شود همه موت است[[1]](#footnote-1). اینجا متحرک، مرکّب است از ذاتی و وصفی که حرکت باشد و آنجا متحرک همه حرکت است و مجردات به ذاتشان رقصان‌اند به‌سوی حقیقت غنی علا مجده یعنی در عالم امر که مجرد و بسیط است، نه‌تنها مشکلی درحرکت داشتن پیش نمی‌آید بلکه چون فاقد ماده است، توجه قوی‌تر و افاضه شدیدتر و حرکت نیز بالاتر است چراکه فقر ذاتی ممکن به موجب واجب تبارک‌وتعالی ملاک حرکت ممکن برای موجود شدن است به‌سوی آن ذات متعالی و فهمیدی که حاقّ حقائق عالیه عین حرکت است چراکه فقر همه ذات ممکنات توجه به فقر در آن‌ها شدیدتر است و به این بیان مساوقت فقر با عشق نیز معلوم می‌شود و نیز معلوم می‌شود وجه اعتبار حرکت در حق‌تعالی در بعض اخبار[[2]](#footnote-2) و سنخ این حرکت[[3]](#footnote-3).

1. - و در برخی از ادعیه واردشده است: « فكيف سيدي بمن سألك و أيقن أن الخلق لك و الأمر إليك‏» (إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 74) [↑](#footnote-ref-1)
2. - «من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا و من تقرب إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا و من أقبل إلى الله ماشيا أقبل الله إليه مهرولا» (المجازات النبوية، ص: 337) [↑](#footnote-ref-2)
3. - «علوه من غير توقل و مجيئه من غير تنقل» (تحف العقول، النص، ص: 245) [↑](#footnote-ref-3)