عنوان:

سعه اراده الهی و عدل الهی؛ کیف یجتمعان؟

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | e-k-5 |
| موضوع | کلام/صفات الهی |
| موضوع مرتبط |  |
| رده | علمی/علوم عقلی/کلام/تحقیقی پژوهشی/سؤال و تمرین |
| برچسب | عدل الهی، اراده الهی، حسن و قبح ذاتی، عدم |
| توضیحات |  |

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعٰامِ إِلاّٰ مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي اَلصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اَللّٰهَ يَحْكُمُ مٰا يُرِيدُ[[1]](#footnote-1)

**پرسش:**

آیا تعبیر «إِنَّ اَللّٰهَ يَحْكُمُ مٰا يُرِيدُ» سخن عدلیه را که میگویند: «خداوند بر هر چه که عدل هست حکم می‌کند»، رد نمی‌کند؟

**پاسخ:**

اراده الهی لزوماً به‌حسب کمالات ذاتی حضرت حق فقط به آنچه ذاتاً بدون تعلق اراده الهی عدل است تعلق می‌گیرد و لذا هم حسن ذاتی اشیا محفوظ است و هم سعه حاکمیت اراده الهی برای هر چیز.

و در نگاهی دقیق‌تر اشیا قبل از تعلق اراده الهی لاشیءند و موضوع هیچ حکمی از حسن و قبح نمی‌توانند باشند و اراده الهی شیء را با همه کینونتش و از آن جمله حسن ذاتی یا قبح ذاتی‌اش موجود می‌کند.

1. مائده، آیه 1 [↑](#footnote-ref-1)