## Tahqīqāt-e Kalāmi

Islamic Theology Studies
An Academic Quarterly
Vol.11, No.41, July-September 2023

## Semantic Fields of Divine Will in Qur'anic Verses

## Abstract

Divine will, as the most important concept in explaining divine activity, is among the concepts that have been paid attention to throughout the history of Kalām, and various ideas such as "movement", "motif" and "knowledge" have been used to explain its nature. Contrary to many theories, the Holy Qur' an considers the will to be an event and one of the attributes of the act and as a divine acts, which includes both fields of creation and legislation, the realization of which is of levels. The alternatives or companions of will in the Qur'an, such as Mashiyyah (lit. providence), takidīr (lit. predestination), kaḍā (lit. to judge), kitab (lit. the book), idhn (lit. permission) and adjal (lit. deadline for life), are in fact these levels, although only the names of these levels can be found in the Holy Qur' an, and no results can be obtained from their influence and impression or their progress and delay, in the system of narrations, this matter is well explained. The image of the divine will offered in the Qur an is almost far from what is common today in the theological and philosophical tradition, which considers the will as one of the attributes of the essence and equal and comparable to the attribute of divine knowledge, and this important matter will have a significant role in the process of deducing the belief statements.

Keywords: will, providence, kaḍā, ḳadar, attribute of essence and act.

1. Faculty member of the Islamic Sciences and Culture Academy, research center of Philosophy and Kalām. akbarkarbassi@gmail.com

# الأبحاث الكلامية <br> نصلية - علمية بحنية <br> اللـنة الحادية عشرة، العدد الواحدد والأربعون <br>  

## المجالات الدلالية للإرادة الإلهية في الآيات القرآنية

الألفاظ المحورية

(akbarkarbassi@gmail.com)


مقدمه
بحث از افعال الثبى، يكى عنصر مهّم و متمايز در اديان الثّهى به شمار مى آيل. بهراستى يكى لز بالزذترين تمايزهاى اديان توحيدى با اديان شُرقى را بايل در تأكيد احيانِ ابراهيمى گرداكرد


به حضور فعلِ خدا در جهان، تأكيد شُده و فاعليّت او بر جسته شُده است. به حضوز فعلِ خلدا در جهـان، تأكيد شُده و فاعليّت او بر جسته شُلده است
 درصدد يافتّن عاملى بودهاند تا ضمن به دست دادن فر آيند تحقّق فعل، ترجيح يكى فعل بر فعل












 تبيين اراده دارنل و بازشناسى و تبيين اراده خداوند در اين متون نيز بر همين منوال پرسود و





$$
\begin{aligned}
& \text { ببراستى اراده چیست؟ }
\end{aligned}
$$

الثهى و به طور طبيعى، اراده خداوند، به حانُيه رانده شُده است. نشان داده خواهد شُد كه اراده










 از ذات. كزافه نيست اكر ادّعا كنيم كه مستقل انگاري الراده از ذات، مشخّصهُ بارز انديشه متكتّمان كوفى در سده دوم هجرى استـ











 شيوة انديشهورزي معتزليّّن، پالزاى از انديشُمندانِ اماميمّه مانند نوبختيان يا سيّد مرتضى و شيخ


















 كالام فلسفى تغيير پيدا كرد.

 و تحليل معناشناسانه اين صفت بر پايه همين اطالاعات است تا تا نشان داده شاد شود كه آنجّه امروزه
 ورويكردى است كه قرآن كريم از اين صفت الراده نموده است.



كمتر مىتراند از وازههاى ديگر جلا بماند و بهتنهايى به هستى خود ادامه دهل. معناشناسان

 بيرون مى آيل (ايزوتسو، اصطالاحى است براى اشُاره به مطانعةُ معناى عناصر زبان، بهويزَه مطالُعةُ شُرايط حقيقى جملات






 معناشناسى، برزسى تحليلى در باب قسمـت يا قسمتهايى از كل يك جهانبينى است كه از طريق كلمات كليدى تنظيم شُده و از لُحاظٍ نغوى اقسام مرود بححث را بيان مىكند (ايزوتسو،



 بر اين اساس است كه دستيازی به مفهوم اراده در دستخاء معناشناسى قر آنى، نيازمند واكاوى بافتهاى كاربردى اين وازثه هر متن قرآن كريم الست. امّا قبل از آن بازشُناخت اين والزه هر ميان لغتيثّزهان امرى بايسته است است.
. الاده در لغت
اراده، مصدن فعل ثلاثى مزيد از باب افعال است كه از ريشه ((زَوْده) كرشْته شُده است.






 طلب") را دز معناى اراده دخيل دانسته، امّا از كازبست مفهوم ("گزينش و اختيار") در تعريف

 191) و همنوا با جوهرى در الصشاح، مشيّت را هممعننا با اراده دانسته است (جوهرى،
 معاني مغايرى دانسته شدهاند؛ براى نمونه، ابوهالل عسكرى در معجم النروق اللغّوية، مشيّت



 ابوهلالن، نسبت ميان مشيّت و اراده، عموم و خصوص مطلق است؛ چخنانكه با هو الرادهاى، مشيّت هست، امّا با هر مشيّتى لزوماً الراده نيست. به هر حال، نقطه مشترك تمام تعارينى كه ارائه شل، قصد و عزمى است كه فاعل آن آزاد، مختنار و آكاه به انجام فـعل است است.
ז. اراده در قرآن





 است. قر آن با همنشين كردن والزه ((ألّله) و (ا(اراده)، خخداوند را موجودى مريد و صاحب اراده

معرّقى كرده تا موضع خويش را نسبت به مريد بودن خداوند مشند مشخص كرده باشُد. موضوعى كهـ


 ادامه اين چچند دسته آيات و محتواى آن بررسيده شده است.
ا-ז.اراده المثى به معناى خواست و هدف













 همانطور كه پِداست در اين نمونه آيَات، اراده در معناى لغوى به كاريثته است.










بر بندكان دانسته است (مائده: T).

امّا كاربست معناى لغوى الراده در آيات، تنها منحصر در امور تشر يعى نيست، بلكه دستهاى




 محافظت از كنج يتيمانى است كه هِردى صالح دالح داشتند.



 (YA

ץ 「-「. اراده الهیى به مثابةٔ فعلى از افعال خداوند


 T (Y) تبيينگرى و هدايت بهغنوان فعل يروردكار شُمرده شده است.


















 ارادة خداوند بر يكى موضوع خاص سخن می می ارينند.






تكوينى بروردكار هستند. ارادهاى كه تحقّق نيافتن متعلّق در آن محال بوده و هيج جيز ماني مانع



































 جانشين اراده دانست، امّا اين دو كلمه، به تمام معنى مترادف نيستند. به هر هر حالل معناشنشاسان










 و حرج به ميان نمى آيّلـ


 94





























 خواستِ خداوند، ذاتى او نيست و مرتبهاى خارج لز ذاتش دارد. بدعلاوه، خداوند مشيّ مريّت







سلطه و سلطنت، يششتر در مورد ارادة خداوند هـد هم مشاهده و وآيات آن ياد شد.

 (آلعمران: YV) است كه طى آن مصاديقى لز امور تكوينى مرتبط با تقدير خداوند







 رزق، هدايت و ضلالت، اعطاى علم و حكمت، رحمت، فضل، عغو ياعقوبت و... هستند.







 معناى اراده استعمال شده است.



£-٪. گَستره و متعلّقات اراده خداوند در قرآن



















[^0] آيه، تطڭهير، مراد اصلى خدلاوند و تكليف، مرادِ تنعى او است،

 (IV)، به طور شرطى مراد خداوند است، امّا برخى موارد، حتّى به طور معلّق نيز مراد خداوند



 گرفت كه اگر خداوند هلاكت فردى را اراده كرده، ظلمى ننموده است. اين نكته در بحت شـرو


نتيجهكيرى
اراده در قرآن كريم با وازگان ديگُرى همـچون مشيّت، قضا، قدر، كتاب، اذن و اجل،
همنشين و يا جانشين است. تحليل معناشناسانهُ اين نمونه از آيات، حاوى اين پيام بود كه هر چجند در آياتى اراده بهمعناى لغوى به كار رفته اسبت، امّا دز بسيازى ديگُر از آيات، مانثند ا...مَ


 سؤالى است كه در نسبتسنجى اراده با ذات خداوند مطرح مى شود كه آيا اراده زا صفات ذات
 تشريع را در بر مى گيرد؛ در واقع سلطه ارُدة خخداونل آنجنان است كه وقتى اراده تحقق چجيزى را مىنمايل، قطعاً آن چيز محقّق مىشود و تخلّف از آن گَ


 خداوند مىدانذ. امروزه اكر فاعليّت الثهى بر پايه همين تلقّى از اراده، فاعليّت بالُعنايه و يا $9 V$




[^0]:    
    $\stackrel{3}{3}$

