­باسمه تعالی

**تبیین مسئله ربوبیت در طول تاریخ بشریت**

1. مسئله ربوبیت
2. فواید
3. نکات در رابطه با مدل:
   * اینکه برای آنکه بحث کامل جا بیفتد، نیازمند آن هستیم که آنرا با همه اجزا و شرایط مطرح کنیم. از آنجا که فرصت این کار را نداریم، در این جلسه می‌خواهیم تقریری را ارائه کنیم که در حکم طرح بحث است و نه تفصیل آن.­
4. .
5. مسیر زندگی بشریت، مسیر تربیت و رشد بشر است در عالم هستی، نسبت به آن غایتی که نسبت به آن خلق شده است.
6. فرایند رشد سالم، دارای دو مولفه به صورت همزمان است:
   * توانایی
   * چگونگی استفاده از توانایی
7. چند نکته پیرامون بحث:
   * کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، تحلیل سیر تاریخی بشر با استفاده از مدل ربوبیت است. در همین زمینه دوران زندگی بشر را به سه برهه زمانی تقسیم می‌کنیم که از طریق دو حادثه سرنوشت‌ساز تاریخی از هم جدا می‌شوند: کودکی(خلق انسان تا ختم نبوت)، جوانی (... تا ظهور عام)، بلوغ (... تا قیامت). تاکید می‌شود که این مسئله تنها یک مثال برای فهمیدن مسئله نیست، بلکه این مسائل جنسا و ماهیتا یکسان هستند (با حفظ تفاوت‌ها و اختلافات)
8. .
9. مبانی:
   * تکامل و رشد، ذاتی عالم است. (مباحث شهید مطهری)
     + نکته: این مطلب در رابطه با کل مجموعه است و نه اجزاء آن، مثلا الزامی نیست که ما در همه زمینه‌های علمی، فن‌آوری، ... به تکامل دست‌یافته باشیم. بلکه این به معنای رشد یافتگی از منظر بشری و ظرفیت‌های بشری است.

**سه دوره بشریت:**

1. دوران کودکی
   * **برهه تاریخی**: پیدایش بشریت تا ختم نبوت
2. دوران نوجوانی و جوانی
   * **برهه تاریخی**: ختم نبوت تا ظهور (آخرالزمان)
   * فرد اجمالا ابزارها را دارد، منتها شیطنت می‌کند.
   * متربی به تازگی توانمند شده است، لذا هنوز جایگاه دقیق و میزان استفاده از این توانمندی را نمی‌داند.
   * مثال:
     + فردی که تاکنون ماشین سواری نمی‌دانسته، زمانی که این مهارت را فرا می‌گیرد، معمولا در ابتدا خیلی ویراژ می‌دهد و مانور و ...
     + کسی که در زمینه‌ای علم نداشته، وقتی در آن زمینه علم می‌آموزد، احتمال غرور در این لحظه بیشینه است.
     + وقتی به بچه‌ای درخواستی دارد، مثلا خرید اسباب‌بازی. به محض آنکه این اسباب بازی برای وی خریداری می‌شود، وی این اسباب بازی را بر می‌دارد و فرار می‌کند. این مسئله در حالی است که هنوز قطعاتش به هم وصل نشده و باطری ندارد و بایستی آن قطعات را به هم متصل کرد تا قابل استفاده شود.
   * آنچه که اتفاق می‌افتد به تعبیری مغرور شدن است که این غرور زمینه‌ساز احساس استغناء است.
   * دلایل:
     + «ان الانسان لیطغی ان رئاه استغنی»
       - طغیان، یعنی خروج از سیر تربیتی
     + یعنی نوعی توانمندی که نه در کنار سایر توانمندی‌ها، بلکه به صورت مجزا ادراک شده، نوعی عدم تعادل ایجاد می‌شود:
       - تعادل: تعادل میان همه زمینه‌هایی که فرد بایستی در آنها رشد کند.
       - تعبیر شهید مطهری در رابطه با بزرگی و بزرگواری روح.
         * اینکه ما در روح بزرگ، تنها نوعی کمال در یک زمینه داریم، اما در بزرگواری روح ما دارای نوعی تعادل و در نتیجه ثبات هستیم.
   * خلاصه این دوره:
     + تجربه اولیه، اما ناتمام توانمندی که به نوعی سبب خروج از دامنه تربیتی می‌شود.
     + بشری که در زمینه علمی در حال توانمند شدن است، دچار غرور می‌شود و از فرایند رشد خارج می‌شود.
3. دوران بلوغ شخصیتی
   * **برهه تاریخی**: ظهور تا قیامت (جامعه مهدوی)
   * .
   * تعریف چند مفهوم:
     + ظهور:
       - ظهور یعنی حضور مربی و تعامل با وی، در شرایط انتظار
     + انتظار
       - انتظار یعنی فهم ضرورت تعامل با مربی، طلبیدن وی و چنگ انداختن بر دامن وی، نسبت به سیر تربیتی
     + انتظار و ظهور خاص:
       - وقتی کسی به این فهم برسد که چه نیازی به مربی است و به تعالیم وی چنگ زند، ظهور خاص برای او محقق می‌شود.
     + انتظار و ظهور عام:
       - وقتی عموم مردم به این فهم و بلوغ برسند که ...
       - مشخصا این فهم عمومی نیازمند نوعی شرایط و اقتضاهای اجتماعی است که ترکیبی از وضعیت خواص و عوام می‌شود.
   * .
   * شرایطی که افرادی که رفته‌بودند، به اشتباه خود پی می‌برند و باز می‌گردند. در حقیقت می‌فهمند که آن راهی که رفته‌اند، راه صحیحی نبوده، بلکه اشتباه بوده است.
   * .
   * روایات عجیب و غریبی که در پیرامون این دوران و نوعی پختگی که از مردم احساس می‌شود.
   * اینکه در روایات داریم که معصوم بر سر مردم دست می‌گشند و آنها را از نظر فکری رشد می‌دهد، دو مولفه دارد:
     + یکی اینکه اشاره دارد به اهمیت جایگاه معصوم (خوب مگر نمی‌شد معصوم قبل از آن بیاید و بر سر مردم دست بکشند؟)
     + دوم رشد فکری و عقلی مردم (تعالی مردم)
     + .
     + جمع این دو مولفه می‌شود رشد و تعالی مردم بواسطه معصوم
4. ---- **پایان طرح بحث ربوبیت**
5. یک بحث تکمیلی: جایگاه علم در طول تاریخ
   * تکامل،‌ یعنی رشد همه عرصه‌های وجودی متربی به شیوه متعادل