**تأثیر رحمت الهی بر صلح از منظر حکمت متعالیه**

**هادی وکیلی**

استاديار، عضو هيات علمي گروه مطالعات تطبيقي عرفان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

drhvakili@gmail.com

**طیبه میرمحمدحسینی**

دانشجوی دکتری حکمت متعالیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Tayebeh.hoseini135@gmail.com

**چکیده:** اشتیاق و میل انسان به صلح و آرامش در تمام برهه‌های تاریخی نشان‌دهنده فطری بودن این نیاز اوست. از سوی دیگر همواره موانع جدی برای رسیدن به این اشتیاق و نیاز انسان وجود داشته است. برای از بین بردن این موانع و رسیدن به جهانی آرام و عاری از خشونت، حکمت متعالیه راهی متقن و استوار است. در این فلسفه هر چند سخنی به صراحت در مورد صلح گفته نشده اما مبانی‌ای وجود دارد که می‌تواند پاسخی به این نیاز درونی انسان باشد. یکی از این مبانی رحمت واسعه خداوند و خلیفه الله بودن انسان است. ملاصدرا انسان را نسخه الهی یا همان خلیفه‌الله می‌داند که مظهر تمام اسماء و صفات الهی از جمله رحمانیت اوست. رحمت واسعه خداوند، سبقت این رحمت بر غضب و رویکرد و نحوه مدارای خداوند با ظالمان و بدکاران، بیانگر این نکته است که عالم بر مبنای صلح و دوستی آفریده شده و بر همین مبنا نیز پیش می‌رود. بر این اساس می‌توان فضای جنگ و خشونت و دشمنی را با رحمت و محبت و مدارا به فضای صلح و آرامش و دوستی تبدیل کرد. در این نوشتار سعی بر آن است که با واکاوی رحمت واسعه خداوند در حکمت متعالیه و تسری دادن آن به رفتار انسان‌ها راهی به سوی صلح گشوده شود.

**کلیدواژه‌ها:** صلح، حکمت متعالیه، رحمت