موضوع: حقیقت و حدود خاتمیت

حد و مرز خاتمیت

موضوع بحث بررسی ین بود که در میان اهداف و وظایف انبیاء الهی کدامیک از آنها با ختم نبوت، ختم پیدا کرده و ادامه پیدا نمی کند. در گفتار قبل چند نمونه از این اهداف مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: ابلاغ پیام های الهی به بشر، دعوت به توحید و معاد، تعلیم کتاب، تزکیه و تربیت و داوری در اختلافات. نتیجه بحث این شد که دریافت و ابلاغ پیام های الهی در مرحله اول توسط پیامبران صورت گرفته است و چنین ابلاغ و دریافتی با ختم نبوت، پایان یافته است، اما ابلاغ پیام های بیان شده توسط پیامبر اکرم (ص) برای کسانی که از این پیام ها آگاهی ندارند، ختم نشده و بر عهده ائمه اطهار (ع) و عالمان دین است. آیه شریفه نفر بیان گر همین مطلب است. در مورد دعوت به توحید و معاد نیز مساله همین گونه است و استمرار این دعوت توسط اوصیاء پیامبر (ص) و عالمان دین صورت می گیرد. هدف تعلیم و تزکیه نیز همین گونه خواهد بود.

در مورد داوری در اختلافات نیز گفته شد، این ماموریت از آن ماموریت هایی نیست که با ختم نبوت، پرونده آن بسته شده باشد بلکه استمرار دارد. بله معیار داوری منشور نبوت است، اما داور در این میدان پس از پیامبر اکرم (ص) در مرحله اول ائمه اطهار (ع) و در مرحله بعد عالمان دینی هستند. نوعی از این داوری ها مبتنی بر نظام حکومتی است و شرط آن این است که امام و حجت خداوند مبسوط الید باشد اما در خیلی از دوره های این شرط تحقق پیدا نکرده است.

بشارت و انذار

قرآن کریم دو وظیفه انبیاء الهی را بشارت و انذار دانسته است. می فرماید: «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرين‏»[[1]](#footnote-1). این ماموریت دو بخش دارد: متن بشارت ها و انذارها و دیگری آنچه مربوط به مبشرین و منذرین است. ختم نبوت، در مرحله اول یعنی متن بشارت ها و انذار ها صورت گرفته اما بخش دوم ختم نشده است.

امر به معروف و نهی از منکر

یکی دیگر از وظایف انبیاء الهی، امر به معروف و نهی از منکر بوده است. بخشی از معروف ها و منکر ها عقلی و برخی نقلی است. این ماموریت نیز با ختم نبوت، پایان نیافته و کما کان استمرار دارد.

اقامه قسط و عدل در زندگی بشر

قرآن کریم در سوره حدید می فرماید: « لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط».[[2]](#footnote-2) قسط و عدل قلمرو گسترده ای دارد و همه شئون زندگی اختیاری انسان را در بر می گیرد. در ارتباط انسان با خداوند، ارتباط به خود، ارتباط با دیگران و ارتباط به جهان، مساله قسط و عدل مطرح است. اینگونه نیست که انسان هر رفتاری را بخواهد نسبت به عالم و طبیعت انجام دهد، بلکه برخی رفتارهای انسان، مصداق عدل و برخی مصداق ظلم و جور است مثلا رها کردن زباله ها در محیط زیست، مصداق جور و کاشت درخت مصداق قسط است.

برخی در معنای آیه گفته اند: انبیاء در برپایی قسط، ماموریتی نداشتند بلکه این کار یک امر مردمی بوده است و خود مردم باید قیام کنند و لذا این کار به مردم واگذار شده است. انبیاء تنها باید چهارچوب ها را بیان کرده و توصیه کنند. اما این معنا صحیح نیست زیرا برپایی قسط خصوصا در عرصه اجتماعی نیازمند ابزار و اهرم است و آن برپایی نظام سیاسی است. در ادامه آیه هم می فرماید: « وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاس‏» مراد از آهن در اینجا ابزاری است برای قدرت هم به لحاظ نظامی و هم اقتصادی. روشن است که این قدرت و ابزار باید در دست افراد خاصی باشد تا بتواند به این وظیفه عمل کنند. در مورد حضرت ولی عصر (عج) نیز همین ماموریت بیان شده است آنجا که می فرماید: «لیملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جوارا».

اتمام حجت بر بشر

ادامه این بحث انشاءالله در جلسه آینده بیان می شود

﴿.....﴾ اللهم صل علی محمد و آل محمد

1. سوره بقره، آیه 213 [↑](#footnote-ref-1)
2. سوره حدید، آیه 25 [↑](#footnote-ref-2)