**اوصاف اخلاقی خداوند: تحلیل وجودشناختی**

**دکتر حبیب اله ابراهیمی، استادیار گروه معارف اسلامی 09177168067**

**دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران** **h.ebrahimi377@yahoo.com**

**چکیده**

**معمولاً در فلسفه برای معرفی خداوند از اوصافی چون وجوب، قدرت، حیات و کلاً اوصاف متافیزیکی بحث می­کنند و از اوصاف اخلاقی کمتر استفاده می‌شود، امّا اتّفاقاً در متون مقدس دینی، از جمله قرآن کریم، اوصافی مانند مهربانی، عدالت و بخشندگی در مورد خدا به کار رفته است که در زبان متعارف انسانی، به اوصاف اخلاقی معروف‌اند. وقتی به تصویر قرآنی و روایی مراجعه می­کنیم، مشاهده می­کنیم که تصویر اخلاقی از خداوند، بیشتر نقش دارد. به تعبیری می‌توان گفت؛ کل تصویری که در یک گفتمان اخلاقی- وقتی با یک زبان ارزشی سخن می‌گوییم- استفاده می­کنیم، در قرآن وجود دارد؛ مثلاً اگر مرا بخوانید، شما را اجابت می­کنم یا این‌که خداوند خلف وعده نمی‌کند. اتفاقاً این جنبه، یعنی؛ توصیف اخلاقی خداوند، بسیار بیشتر از اوصاف متافیزیکی، مورد اقبال عمومی است و انسان‌ها بیشتر، از این دریچه وارد دین می‌شوند تا آن توصیف‌های فیلسوفانه و متافیزیکی. بسیاری با ابتنای اخلاق بر امر و نهی الاهی، زمینه امکان توصیف اخلاقی خداوند را زیر سؤال برده‌اند. در جهان اسلام به اشاعره و در فلسفه تحلیلی جدید غرب، می‌توان به ویلیام آلستون، فیلیپ کوئین و روبرت آدامز، از فیلسوفان معاصر اشاره نمود. به هرحال اوصاف اخلاقی خداوند برای هر مؤمنی مهم است و بخشی از معرفت دینی او را تشکیل می‌دهد؛ در حالی‌که مرادف‌کردن اوصاف اخلاقی با امر و نهی الاهی، خالی کردن محتوای گزاره‌های اخلاقی درباره خداست و تبدیل آن‌ها به همان‌گویی و تکرار. در این نوشتار، تحلیل وجودشناختی و آنتولوژی این اوصاف، با بازخوانی دقیق لوازم این امر در آراء حکمای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که بر اساس این تحلیل، اوصاف اخلاقی خداوند واجد آنتولوژی خواهد بود.**

**کلید واژه‌ها: اوصاف اخلاقی خداوند، امکان فلسفی، قرآن کریم، حکمت اسلامی.**