عنوان:

عظمت قدرت الهی در خلقت موجودات کوچک!

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-122 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/یقظه/مطالب تنبه آمیز |
| برچسب | تفکر، یقظه، بیداری، خلقت، مورچه، عظمت، امیر المومنین(علیه السلام) |
| توضیحات |  |

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:‏

اگر مردم در عظمت قدرت خدا، و بزرگى نعمت‏هاى او مى‏انديشيدند، به راه راست باز مى‏گشتند، و از آتش سوزان مى‏ترسيدند، امّا دل‏ها بيمار، و چشم‏ها معيوب است. آيا به مخلوقات كوچك خدا نمى‏نگرند؟ كه چگونه آفرينش آن را استحكام بخشيد؟ و تركيب اندام آن را برقرار، و گوش و چشم براى آن پديد آورد، و استخوان و پوست متناسب خلق كرد؟ به مورچه و كوچكى جثّه آن بنگريد، كه چگونه لطافت خلقت او با چشم و انديشه انسان درك نمى‏شود، نگاه كنيد چگونه روى زمين راه مى‏رود، و براى به دست آوردن روزى خود تلاش مى‏كند؟



دانه‏ها را به لانه خود منتقل مى‏سازد، و در جايگاه مخصوص نگه مى‏دارد، در فصل گرما براى زمستان تلاش كرده، و به هنگام درون رفتن، بيرون آمدن را فراموش نمى‏كند!.

 روزى مورچه تضمين گرديده، و غذاهاى متناسب با طبعش آفريده شده است. خداوند منّان از او غفلت نمى‏كند، و پروردگار پاداش دهنده محرومش نمى‏سازد، گر چه در دل سنگى سخت و صاف يا در ميان صخره‏اى خشك باشد. اگر در مجارى خوراك و قسمتهاى بالا و پايين دستگاه گوارش و آنچه در درون شكم او از غضروف‏هاى آويخته به دنده و شكم، و آنچه در سر اوست از چشم و گوش، انديشه نمايى، از آفرينش مورچه دچار شگفتى شده و از وصف او به زحمت خواهى افتاد. پس بزرگ است خدايى كه مورچه را بر روى دست و پايش برپا داشت، و پيكره وجودش را با استحكام نگاه داشت، و در آفرينش آن هيچ قدرتى او را يارى نداد، و هيچ آفريننده‏اى كمكش نكرد. اگر انديشه‏ات را به كار گيرى تا به راز آفرينش پى برده باشى، دلائل روشن به تو خواهند گفت كه آفريننده مورچه كوچك همان آفريدگار درخت بزرگ خرماست، به جهت دقّتى كه جدا جدا در آفرينش هر چيزى به كار رفته، و اختلافات و تفاوت‏هاى پيچيده‏اى كه در خلقت هر پديده حياتى نهفته است. همه موجودات سنگين و سبك، بزرگ و كوچك، نيرومند و ضعيف، در اصول حيات و هستى يكسانند، و خلقت آسمان و هوا و بادها و آب يكى است. پس انديشه كن در آفتاب و ماه، و درخت و گياه، و آب و سنگ، و اختلاف شب و روز، و جوشش درياها، و فراوانى كوه‏ها، و بلنداى قلّه‏ها، و گوناگونى لغت‏ها، و تفاوت زبان‏ها، كه نشانه‏هاى روشن پروردگارند. پس واى بر آن كس كه تقدير كننده را نپذيرد، و تدبير كننده را انكار كند! گمان كردند كه چون گياهانند و زارعى ندارند، و اختلاف صورت‏هايشان را سازنده‏اى نيست، بر آنچه ادّعا مى‏كنند حجّت و دليلى ندارند، و بر آنچه در سر مى‏پرورانند تحقيقى نمى‏كنند، آيا ممكن است ساختمانى بدون سازنده، يا جنايتى بدون جنايتكار باشد؟![[1]](#footnote-1)

از نتایج مهم این تفکر در این امور اين است كه انسان جايگاه خود را در عالم هستى مى‏شناسد و غرور را كه سرچشمه ستم‏ها و تكبرها و طغيان‏ها و جاه طلبى‏هاست، كه خود منشأ مفاسد و جنايات است، می‌زداید.

اميرمؤمنان (ع) در دستورى كه طى آن منشور فرمانروائى كشور مصر را به نام مالك اشتر صادر مى‏كند و به او تأكيد مى‏نمايد كه ملك و ملت را بر اساس تقوا، مهربانى، عدالت و مساوات اداره كند می فرماید: «و اذا احدث ما فيه من سلطانك ابهة او مخيلة فانظر الى عظم ملك الله فوقك»[[2]](#footnote-2) اگر مقام و تسلط بر زيردستان در تو غرور يا تكبر ايجاد كرد، نگاهى به بالاى سر بينداز، و درباره عظمت جهانى كه خدا آفريده است با دقت بيانديش تا به حقارت و ناچيزى خود پى ببرى و در نتيجه از مركب غرور و تكبر فرود آیى.[[3]](#footnote-3)

1. - نهج البلاغه، خطبه185 [↑](#footnote-ref-1)
2. - نهج‏البلاغه؛ نامه 53 [↑](#footnote-ref-2)
3. - انصاریان- محمد حسین/ تفسير حكيم، ج‏5، ص:92 [↑](#footnote-ref-3)