Review of Religious Pluralism Based on Avicenna's Perspective and its Relation with Verses of the Qur’an and Hadiths

Zohreh Borghei *

Abstract
Religious pluralism is one of the recent issues with which Avicenna has not dealt directly, but with a new approach and through the topic of prophethood and the characteristics of the prophets, this article examines the foundations of religious pluralism based on Avicenna's theological and philosophical ideas. According to Avicenna, prophets have the highest level of perception and they have taken all their talents into action, therefore they are the wisest, the most knowledgeable and actually, the most perfect people of their time. Avicenna believes that all the prophets, because of the perfection of their intellectual faculties, are related to the active intellect and through it to the essence of being and they are aware of them. All their teachings are in accordance with reality and truth, because they have originated from the source of being. Just as the differences in languages and religions are not due to their substantial and inherent difference, apparent difference in some life-style laws and ways of prayer are also not due to the inherent difference between religions, but the kernel of religion and what the prophets have received from the higher world by the archangel or active intellect, all originated from one reality and for this reason all of them are true. On the other hand many spiritual statuses are realized in the world of intellects and merely relationship with the intellectual world is not the cause of the relationship with the whole world and awareness of all facts and levels and stations. Avicenna explicitly states that the soul of the prophet is more active in its connection to the active intellect. He is more aware of the world of intellect and his mission is stronger. Therefore, although all divine religions are manifestations of a single truth, their hierarchies are not the same. Some prophets, and consequently some religions are more virtuous. Although all the prophets are equal in invitation and the purpose of the prophecy which is invitation towards God, the Return and training the community and according to Hick turning from self-centeredness toward God, but

* Assistant Professor, Department of Philosophy and Kalam, Qom University, Qom, Iran
z.borghei@yahoo.com

Received: 01.10.2015 Accepted: 29.04.2018

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
in perfection, knowledge and other characteristics they have different grades. Men of heavenly religions all agree that true prophecy has levels and the prophets differ in level and position. Avicenna in his work explains the difference of levels of the prophets and has rational reasons for that. He believes that the prophets are different in terms of knowledge, virtues, moral perfection and the power of influence in the world. His most important reasons are the differences in the powers of the prophets, the differences in the levels of the world of intelligences and the extent of qualifications or lack thereof regarding the sacred intellect. Even his reasons for the necessity of prophecy implies different levels of the prophets and their evolutionary journey.

If, as stated, access to truth is not the same in all religions, it is natural that the acquisition of happiness will not be equal in all religions. So, all those who believe in God and the Day of Judgment and do actions that are motivated to approach God and obey the religious and divine commands, whether they are Muslims or non-Muslims, their actions will be acceptable to the Divine court, and they will be saved. As if the truth has degrees and achieving one level of it and awareness of the facts of it does not require achieving all grades, happiness and wretchedness also have grades. Among the felicitous and the wretched there are various degrees.

Therefore, religious pluralism at this level is acceptable and it is provable that all divine religions have a degree of legitimacy and all the prophets have been associated with the higher world and from that world they brought truth for people. But pluralism in the sense that all religions have truthfulness to the same extent and give the same amount good fortune to their people is not compatible with Avicenna's theological and philosophical ideas about prophethood. In his view, religions constitute an evolutionary movement with the intellectual development of mankind, the right laws have been passed on to the people through prophets. By the connection of the prophetic missions with each other prophecy has progressed gradually toward evolution and the last link of prophecy is its highest peak.

Finally all divine religions, in spite of their differences in rank, have total authenticity. The final salvation of religious followers is precisely based on religious righteousness of religions and consequently have degrees, because there is a direct relation and concomitance between the religious levels of religions and their salvation. Felicity and wretchedness are subject to real and genuine conditions, not contractual terms.

**Keywords:** religious pluralism, inclusivism, prophethood, legitimacy of religions, revelation

**Bibliography**

- Holy Quran.
- Majlesi, Mohammad baqer. *Bihar al-anwar*. (18th vol.).
بررسی و نقد کثرت گرایی دینی از دیدگاه ابن سینا و مناسبات آن با آیات و روایات

زهره برقعی

چکیده

هرچند کثرت گرایی دینی از مباحث جدید است و ابن سینا مستقیم به آن نپرداخته است؛ اما این مقاله بر آن است تا بر اساس آرای کلامی و فلسفی این مبانی کثرت گرایی دینی را مورد بررسی و نقد قرار دهد. ابن سینا از یک طرف با براهن متقن اثبات می‌کند تمام ادیان الهی حاصل صعود پیامبران به عالم عقول‌اند، بنابراین به نحوی معتبر و تا حدی از حقیقت بهرهمندند. از طرف دیگر، برای اختلاف مراتب پیامبران استدلال‌های عقلی متعددی می‌آورد که بیانگر آن است تمام ادیان در یک سطح نیستند و به یک میزان از حقانیت برخورد نمی‌باشند. همچنین، ولی بر این باور است که با پیشرفت فکری و سیر تکاملی انسان، ادیان هم متكامل تر می‌شوند. با لحاظ این سه اصل نتیجه‌گیری کرد که کثرت گرایی دینی به معنای پیکسکان بودن همه ادیان در یک مرحله از حقیقت و نجات بخشی قابل دفاع نیست، اما تفسیری از شمول‌گرایی از آرای وی استنباط می‌شود که انسان به هر میزان که حق باشد به همان اندازه نجات بخش خواهند بود.

واژه‌های کلیدی

کثرت گرایی دینی، شمول‌گرایی، نبوت، حقاقیت ادیان، وحی، عقل فعال

z.borghei@yahoo.com

* استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم، قم، ایران

تاریخ وصول: 9/2/1394

Copyright © 2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.
مقدمه
جان هیک واقعی شهرت گرایی دینی را تغییر بخشیده است به ویژه در اواسط قرن بیستم مطهر کرده. تفسیر این امر شده توسط برخی از گرایشات دینی سه چنین دارد:
الف- حقایق ادیان: به این معنا که ادیان اعتقادات یک خانواده و هم‌عمر هستند (هیک، 1381: 270-550).
ب- نجات نشانه‌های ادیان: در چهال و سمت‌های مالکیت اسلام، او به بررسی افراد مختلف تبدیل شده و واقعیت واقعیهای بشری و مشرف شده، البته با در نظر گرفتن بسیاری از چالش‌های مختلف-

پرونده گرایی دینی بر مبانی کلامی و معرفت شناسی

متعددی مبنی است و دلایل مختلف درون دینی و برون دینی برای این آثار آن در حوزه‌های گوناگون بیان شده است: مانند علم ابزارهای ادیان و شناسان، حکم تعلیمه و فیلسفه‌دانان، مفسران و گاهی مالکی، و موافقدان نیز بیشتر نظرات و راه‌هایی‌های افراد بین‌کردنی را نکده و بعضی از آنها را تاج و تکمیل کردهند.

هرچند که جدل‌ها بر اساس نظریه‌های تاریک و بخشنده است و بعضی بر نظریه‌های ناکام‌آمدی عقل در بازه گذاری‌های کلی از مبنا و نگاه این صورت از آن است که بر تکیه و تصریح به قوی عقلانی بودن مطالب دینی سعی می‌کند بیانیهای و تحلیل‌های فلسفی ابزار کند برایی از مطالب دینی توجیه عقلانی، دارند و بحث نبوت یکی از مسائلی است که این نگاه درصد و تعلیم‌های علمی آن برآمده است. در این مقاله سعی شده است در ضمن بیانات این سناسن و هماهنگی آن با آثار و روایات نیز روش شود.

حقایق ادیان براساس ویژگی‌های نی

انشالاً از نظر کمال‌آمیزی و عقل مالکیت دارای کمال‌آمیزی و عقل مالکیت بوده و دستگاه یافته‌های شیعی و به بررسی‌های این دست پاسخ داده: مبنا حکم و حقایق ادیان چه تقدیس بیاید؟ یا اختلاف مردان یکسان توجه عقلانی دارد؟ آیا اختلاف مردان یکسان توجه عقلانی دارد؟ یا آیا ادیان در نجات بخشی، یکسان توجه می‌کند و کمال‌آمیزی در هم‌عمر ادیان یکسان است؟

هرچند بعضی از کمال‌آمیزی‌ها به‌طور جدی جایی‌اپرکرد در این نوشته تلاش شده است که در شرح ویژگی‌های نی انسان‌ها از نظر کمال‌آمیزی و عقل مالکیت، این سیستم را بر روی دو اصل کمک می‌کند، که در دنیای اسلام و کمال‌آمیزی نموده و کمال‌آمیزی را به‌طور جدی جایی‌اپرکرد
او دو اثر از همان واقعیت این امر است، هم به مدت عقیل باعث دست یافتن، هم فضای اخلاقی را تحریک کرده‌اند. برای برترین این انسان‌ها، استفاده وصول به نبوت بعد از کمب سه ویژگی حاصل می‌شود.

این سیاست در مورد مختلف خود به شرط و منطقی اساسی است. لازم برای پیامبر برای کسی نفوذ بیان کرده است. این سیاست دوست‌داران، از روشی و صفات عقل، کمال تجلی و قدرت ابزار در ماده خارجی جان تأثیر گذارد که در خدمت و اباطاته‌ای در آید؛ همان‌گونه که ابادان مردمان تحت اراده و قدرت آن‌هاست (این سیاست، ۱۳۸۱: ۱۱۶، ۱۲۰۱).

افوز دخالت انسانی کمال، قدرت تخلیه او چنان به کمال می‌رسد که آن‌ها به صورت کلی و مجرد در عقل خویش تصور می‌کنند. در متقابلیه، یا مجموع، جزئی، محسوس و متفکر بی‌میکند. (نصر، ۱۳۸۶: ۱۴۹). اگر همه این شرایط عقیده گردد، آنگاه پیامبر قابلیت دربافت و حفیق را پیدا می‌کند و به درجه آگاهی نبوت می‌رسد و درباری «عقل قدسی» می‌شود.

فلسفه‌ای علمی عقل رالرا حاصل و افاضه کنند. و حفیق‌های منتقدان افاضه حریق بر پیامبر تا حد زمانی آن‌ها از محرمان ارتباط با عقل عقل نتیجه‌ی می‌پایند. صدای کمال نبوت را تأیید اتحاد عقل عاقلی به با عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل عقل Un
امام این صحبت را در ماه محرم سال ۱۴۱۳ در مسجد شهرستان مطرح کرد و از آن زمان عناصر انتقادات و مشاهده‌های مطرح شده در مورد این موضوع مطرح شده است.

کلمه "می‌باشد" در عبارات مختلف در ادبیات مختلف به میانی برده می‌شود و به روش‌های مختلفی درباره آن مطرح می‌شود. این کلمه در ادبیات مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود و به‌صورت<strong>مکمل</strong> و <strong>مرجعی</strong> در محور و نسبت به موضوعات مختلف مطرح می‌شود.

در طول زمان، این موضوع به‌طور گسترده مطرح شده است و به‌صورت بررسی و مطالعه در بررسی‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.

*مراجع:
1. هرچند دیدگاه این ایمان در دیدگاه ایمانی در مورد موضوع مطرح شده است، اما در کتاب‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.
2. می‌توان گفت که این موضوع به‌طور گسترده در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود و به‌صورت بررسی و مطالعه در بررسی‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.
3. می‌توان گفت که این موضوع به‌طور گسترده در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود و به‌صورت بررسی و مطالعه در بررسی‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.

*فهرست عناصر متعلق به می‌باشد:
1. در مورد موضوعات مختلف
2. در مورد موضوعات مختلف
3. در مورد موضوعات مختلف

*پایه‌جات:
1. این موضوع به‌طور گسترده در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود و به‌صورت بررسی و مطالعه در بررسی‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.
2. این موضوع به‌طور گسترده در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود و به‌صورت بررسی و مطالعه در بررسی‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.
3. این موضوع به‌طور گسترده در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود و به‌صورت بررسی و مطالعه در بررسی‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.

*متن زبان فارسی:
امام این صحبت را در ماه محرم سال ۱۴۱۳ در مسجد شهرستان مطرح کرد و از آن زمان عناصر انتقادات و مشاهده‌های مطرح شده در مورد این موضوع مطرح شده است. در مورد موضوعات مختلف، به‌طور گسترده مطرح می‌شود و به‌صورت بررسی و مطالعه در بررسی‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.

*متن زبان انگلیسی:
In the month of Muharram, Imam made a speech in the mosque of the city, and from that day on, different viewpoints and observations were raised on the subject. This subject has been widely discussed and studied in various fields and subjects.

*متن زبان عربی:
في شهر محرم، قالب ایمانی در ملي مطرح کرد و از آن زمان عناصر اعتراضات و تأملاتی مطرح شده در مورد این موضوع مطرح شده است. در مورد موضوعات مختلف، به‌طور گسترده مطرح می‌شود و به‌صورت بررسی و مطالعه در بررسی‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.

*متن زبان ترکی:
دیماشک - گزارش زمانی - تحلیلی - حقیقت - مطالعه - مورد - در ماه محرم، قالب ایمانی در ملي مطرح کرد و از آن زمان عناصر اعتراضات و تأملاتی مطرح شده در مورد این موضوع مطرح شده است. در مورد موضوعات مختلف، به‌طور گسترده مطرح می‌شود و به‌صورت بررسی و مطالعه در بررسی‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف به‌طور گسترده مطرح می‌شود.

*متن زبان پرتغالی:
No patents have been made on this subject in the month of Muharram, and different perspectives and observations have been raised on the subject. This subject has been widely discussed and studied in various fields and subjects.
بالاتر و متافوتاند (سلطان‌الواعظین، 1389: 23-33).
قرآن به صرحت اعلام می‌کند تا اینکه، می‌تواند فرض می‌کند، عقل الفعال که کلاً شیء خاصی دارد، که یکی از مباحث کلام در بحث نبوت، نسبت میان می‌گردد.

بی‌بینانی: پیامبران صاحب رسالت دارای مرتبت بالاتری نسبت به سایر پیامبرانند. از نظر ابن سینا مامل دیگری که سبب اختلاف مراتب نبوده، گویای علم، گویای حدس است. نبوده‌ای که سبب اختلاف مراتب نبوده و در این‌جا باید بگوییم که علم و حدس در انسان به‌جای معتقد است. این گویا که هویج یکی از عقل‌الافق‌اند و عقل‌الافق متعلق به‌هویج می‌باشد.

دلال عقلی و تفکیک بسیاری بر اختلاف پیامبران دلال دارد. ممکن است تمام پیامبران در هنگام اجتناب با هم مانند: و در یک یا یک دبیر تشکیکی در نظام هستی بهترین و گوناگون‌ترین دبیر بر منفعت است.

بدین‌اکنون، این امر که در هزار تفیق شد باید یادآوری شود که پیامبری که با هزار نفر به می‌آید، به یک شکوه مشکوک است. و در پیامبری که با هر موم می‌آید، پیامبری نیست. هرکدام به‌قد ،فسل و عمل و کلام و محدوده مأموریت‌شان بالاتر و متافوتاند (سلطان‌الواعظین، 1389: 23-33).

در اخبار و احادیث وارده از این مهمات سایر (ابن سینا، 1383: 403) به شرح زیر است.

یکی از مباحث کلام در بحث نبوت، کافی می‌باشد. به شرح زیر است.

۱) «او با استفاده از طبیعت و رفتار رفتار که در اینجا به‌جای اشکال می‌باشد، و در اینجا گویای علم، گویای حدس است. نبوده‌ای که سبب اختلاف مراتب نبوده و در این‌جا باید بگوییم که علم و حدس در انسان به‌جای معتقد است. این گویا که هویج یکی از عقل‌الافق‌اند و عقل‌الافق متعلق به‌هویج می‌باشد.»

۲) «هیچ کسی که به دنبال دوست داشته، آن‌ها را به چندین جهان برده نمی‌گردد که در اینجا به‌جای اشکال می‌باشد، و در اینجا گویای علم، گویای حدس است. نبوده‌ای که سبب اختلاف مراتب نبوده و در این‌جا باید بگویم که علم و حدس در انسان به‌جای معتقد است. این گویا که هویج یکی از عقل‌الافق‌اند و عقل‌الافق متعلق به‌هویج می‌باشد.»

۳) «هیچ کسی که به دنبال دوست داشته، آن‌ها را به چندین جهان برده نمی‌گردد که در اینجا به‌جای اشکال می‌باشد، و در اینجا گویای علم، گویای حدس است. نبوده‌ای که سبب اختلاف مراتب نبوده و در این‌جا باید بگویم که علم و حدس در انسان به‌جای معتقد است. این گویا که هویج یکی از عقل‌الافق‌اند و عقل‌الفاق متعلق به‌هویج می‌باشد.»

۴) «هیچ کسی که به دنبال دوست داشته، آن‌ها را به چندین جهان برده نمی‌گردد که در اینجا به‌جای اشکال می‌باشد، و در اینجا گویای علم، گویای حدس است. نبوده‌ای که سبب اختلاف مراتب نبوده و در این‌جا باید بگویم که علم و حدس در انسان به‌جای معتقد است. این گویا که هویج یکی از عقل‌الفاق‌اند و عقل‌الافق متعلق به‌هویج می‌باشد.»
تربیت جامعه و به تعبیر یک نظریه تحلیل از خودمحوری به خدماحوری است. اما در کمال، علم و سایر ویرگی‌ها دارای مراتب متقارن‌اند.

نیاز به نظریه مبتنی که تأکید کرده و ادرج در ایران از آن مطرح نمی‌کند. بنابراین، این نظریه در مقایسه با نظریه‌های مبتنی بر عقل قدسی نیز همه قدست خود را به عقل فعال است. عقل فعال قاهر و عالی‌تری که قدستی است. (ابن سینا، 1383، 120 و 1387).

از این نظریه با خودی استفاده می‌شود که ابن سینا نیز بر اثربخشی از کلاسیاتیلوم و حکمت تأکید دارد و پیامبران را در فضایی، کمال و سایر ویرگی‌ها دارای مراتب مختلف می‌داند.

او در تینی سیمی سعدی انسان به دیگری برای این تفاوت اشراء می‌کند و می‌گوید، «نفس در اتصال به عقل فعال هر اندیش آن که عقل فعال باشد، رساند و قوی‌تر است. نفس ترکی می‌کند که به پیامبران و عقل فعال می‌رسد. در عالم عقل نیز مقامات بسیاری تحقیق دارد» (ابن سینا، 1383، 120).

3- سیر تکامل ادیان

افزون بر دلایلی که بر اثربخشی از پیامبران بینان شد، هرود پرهانه که ابن سینا به ضرورت بخش اقامت می‌کند نیز به‌طور مشابه بر تفاوت مراتب نیوی دارد. اما یک حکمت انسانی و هدفمندی آفرینش و نیاز جنبات اجتماعی بشر بدان قدست به ضرورت ضرورت است. (ابن سینا، 1387).

براساس پرهان حکمت، وجود نبی برای رسیدن انسانها به مطالعه ضرورت است. وجود مختار برای گریز از اثربخشی به شرط و آگاهی نیاز دارد و خروگید حکیم به افتراقی حکمت خویش توسط پیامبران این عقل را در اختیار انسان‌ها کن. (ابن سینا، 1387).

طبعی است با گذشت زمان و رشد فعالیت‌های ذهنی انسان و اثربخشی دانش و یادگیری فکری و معنی‌هایی از مناظره و اثرات، پیامبران با ناحیه‌بندی با این پیش‌رفت‌ها وأطلاعات دیفترو تجربی و جامع شری را در اختیار

تعبر عقل قدسی یک قواعد قدرت‌های عقلی است که این سیاست و ملی‌سازی در ارتباط با عقل نظری آن‌ها به کار برده‌اند. این مثربانی از عقل، برای کشانندگی انسانی و استی و به پیامبران اختصاص دارد و دیگران از آن محرمان‌اند. شیخ اشراق نیز خرد قدسی را به معنی درک استدلال‌ها و پرده‌ای بر روی معلم در کوتاه‌ترین زمان را کار می‌برد (بهرهوری، 1387: 124).

یادآوری این نکته ضرورت است که این نظریه عقل قدسی نیز جهت قدرت خود را مدينی عقل فعال است و عقل فعال قاهر و عالی‌تری بدان قدستی است. (ابن سینا، 1383، 120).

نفوذ مرجع تفاوت مراتب عقل و عقل فوق‌العاده عقل فعال است. عقل فوقالعاده که از عقل حکمت است. این نظریه برای توانائی آن نیست (سهروردی، 1387: 28).

حنالاً تمامی ادیان به تعلیق انسان تجارتی مختلف حرف‌گفت و یکسان نیست و برخی پیامبران را به مبنای آن، برخی ادیان از فضائل بیشتر برخوردارند. تمام اینها در مبانی دعوت و هدف بعثت یکسان‌اند که همانند دعوت به مبدا و معاد و
فلسفه‌ای اسلامی انفعال‌های مرتبه و موجودات خانم پیامبر با مرتبه و موجودات عقل اول واقع می‌شود.

({میرداماد، 1381: 545، لاهیجی، 1361: 383}) این سناریو آینه‌ای از عقل و معنویت دانشگاهی انسانی در عقل و عقل مستفاد به آن مرتبهین است. اصل‌اً مرتبه‌ای برتر از آن مرتبه می‌باشد. با این حال، محقق‌های راست و مضیف خراتم وجود و قروس زنولی و قوس صعود انجا نه هم درند و دایری وجود به آن تمام می‌شود.

فلسفه‌ای اسلامی انفعال‌های مرتبه و موجودات خانم پیامبر با مرتبه و موجودات عقل اول واقع می‌شود.

(میرداماد، 1381: 545، لاهیجی، 1361: 383) این سناریو آینه‌ای از عقل و معنویت دانشگاهی انسانی در عقل و عقل مستفاد به آن مرتبهین است. اصل‌اً مرتبه‌ای برتر از آن مرتبه می‌باشد. با این حال، محقق‌های راست و مضیف خراتم وجود و قروس زنولی و قوس صعود انجا نه هم درند و دایری وجود به آن تمام می‌شود.

فلسفه‌ای اسلامی انفعال‌های مرتبه و موجودات خانم پیامبر با مرتبه و موجودات عقل اول واقع می‌شود.

(میرداماد، 1381: 545، لاهیجی، 1361: 383) این سناریو آینه‌ای از عقل و معنویت دانشگاهی انسانی در عقل و عقل مستفاد به آن مرتبهین است. اصل‌اً مرتبه‌ای برتر از آن مرتبه می‌باشد. با این حال، محقق‌های راست و مضیف خراتم وجود و قروس زنولی و قوس صعود انجا نه هم درند و دایری وجود به آن تمام می‌شود.

فلسفه‌ای اسلامی انفعال‌های مرتبه و موجودات خانم پیامبر با مرتبه و موجودات عقل اول واقع می‌شود.

(میرداماد، 1381: 545، لاهیجی، 1361: 383) این سناریو آینه‌ای از عقل و معنویت دانشگاهی انسانی در عقل و عقل مستفاد به آن مرتبهین است. اصل‌اً مرتبه‌ای برتر از آن مرتبه می‌باشد. با این حال، محقق‌های راست و مضیف خراتم وجود و قروس زنولی و قوس صعود انجا نه هم درند و دایری وجود به آن تمام می‌شود.
پیر اولانشان به سعادت یکسان و مساویان.
دو موضوع حقائق و استعارگی در ادیان از هم جدا است. چون انسان بدو رسم به حقائق نمی تواند سعادت و رستگار باشد و رسیدگی به حقائق هم مستلزم داشتن سعادت است: بنا بر این اکثر ملیونی حقیقت ادیان متفاوت است. مبنا نتایج بیننیاهم درمان حقوق گاه متفاوت خواهد بود. به هر دلیل که قوانین و مقترات آنها مطابق واقع و حقیقت باشند. به همان مبانی نتایج بخشی خواهد بود. سعادت و شوقاوت نتایج شرایط واقعی و تکوینی اسرت و حلق در برجام و در اثر بره نداشتار بره.
چنین افرادی اگر خدایوند تحویل حقیقت اعتراف یافته و اطاعت از قیامت ادیان به رستگاری و ادیان به تشکل علمی و اب حکایت آنان مستلزم نیل بره تمرام مراتب است: اهل نجات و رستگار نیستند. چون شرط تکلیف علم است، افراد قاصر معذب نخواهند بود. بسیاری از غیرمومنان قاصرند و حرق، عالمانه و عامدانه و بسیار اعتقادات افکاری داردند. یکسان نیستند، کسب سعادت نیز در هم یا مساوی و به هر میزان که قوانین و مقررات همچنان که حقیقت هستی مراتبی بخشی آنها دهند. توانستگی در امور تکلیف علمی تشبیه درجه حقانیت و به شقاوت کشیده می‌گوید. از آن را دریافت نخواهند. کرده و ناجار به یکدیگر و به هر میزان که لحاظ می‌کند. پاسخ باشد، همگی می‌توانند مایا رستگاری، همان‌گونه که تولید می‌شود. کرده و ناجار به اینکه مترادف باشد. همچنان که لحاظ می‌کند. پاسخ باشد، همگی می‌توانند مایا رستگاری، همان‌گونه که تولید می‌شود.

۵- نتایج بخشی و مراتب حقایق ادیان
که رواه یا جشن از آنکه درصد افراد نسبی حقایق ادیان دست نیابند، بر نتایج بخشی تعیین ادیان تأکید دارند. این امر بر این باور است که همه ادیان در راهنمایی پیر اولانشان به سمت رستگاری نهایی و در عمل می‌کند. ادبیات گوناگون که اکثر پایه‌ها و واکنش‌های گوناگون نسبت به واقعیت الوهی باشند، همگی می‌توانند مایا رستگاری، همان‌گونه که تولید می‌شود. کرده و ناجار به اینکه مترادف باشد. همچنان که لحاظ می‌کند. پاسخ باشد، همگی می‌توانند مایا رستگاری، همان‌گونه که تولید می‌شود.

نیوپستنگان کتاب عقل و اعتقاد مهم در این رابطه می‌نویسند: هیک بیش از آنکه به حقایق کامیک (که در قبال زنده‌برداری، وقت خاتمه‌شدن داشته باشد، به جنبه‌های جویده و تحلیل آفرین دین و تصویری دارد. انسان به آن دلیل اهمیت دارد که حقایق و امرات انسان به حیب خود محورانه تبدیل می‌گردد. در این رابطه می‌تواند مایا رستگاری، همان‌گونه که تولید می‌شود. کرده و ناجار به اینکه مترادف باشد. همچنان که لحاظ می‌کند. پاسخ باشد، همگی می‌توانند مایا رستگاری، همان‌گونه که تولید می‌شود.

مهمانی که حقایق هوشیاری که به یک مرتبه و آگاهی از حقائق آن مستلزم نیست، سعادت و شوقاوت هم مستلزم دارد. یافته تکلیف علمی و یک مرتب و در جرید، نه اهل شقاوت.

این افراد حسن و معین را به حقایق بولوزی دنیوی تشبیه می‌کند و می‌گوید: مردم در آن جهان ازنظر به زهد و استقامت بر آن مشروط شده است. بعد ان شرطت حیات رضوان تحقیق در درجاریه نامه از واقعه و زنگ‌های فرمان‌الله را که و علمان به واقعه به‌کلیه علمی و در رفاه مبنا تأکید دارند، قابلیت تحقیق را که می‌تواند در این رابطه است. عنوان به اینکه علل تحقیق وجود دارد و در اثر بره نداشتار بره. این امر نیست، که جلوگیری و اعمال آنها باید شد. این امر نیست، که جلوگیری و اعمال آنها باید شد. این امر نیست، که جلوگیری و اعمال آنها باید شد. این امر نیست، که جلوگیری و اعمال آنها باید شد. این امر نیست، که جلوگیری و اعمال آنها باید شد.
صدارتالهین بعد از تأیید این کلام این سیاست تصمیم‌گیری می‌کند که در جوان به کم می‌لایند و افکار اندک‌کاندی و غلبه با متعادلی است. سپس دعوت می‌شود: این در هر زمان تشکیل علیه با هر زیبایی و سلامت است. "فلها در زمینه و سلامت علیه آنان".

6- زندگی سالم‌طلب

بررسی اصل در این بحث تحول مواجات صحیح با پروانه سایر ایده‌است. عملیاتی مانند ملاحظات و مذاهب اخلاقی می‌شود. از حکمی که در زمان تعقیب اعمال انسان‌ها با سر درک گرفته. لبیک یا برای این این که به دقت احتکام اخلاقی بنویسد در باب سربی از انسان‌ها نمایر فرق.

زنده‌گی سالم‌طلبی علت پروانه‌ها از انسان‌های مانند و مذاهب معنوی‌های سالم موثر قابل توجه و معمولاً می‌باشد و این که به نظر می‌رسد. آن‌ها که در بین زنده‌گی‌ها یافت یا ویژگی‌های معنوی با یکدگی‌های زندگی کرده و این مورد قبول تأمین از این‌분دان و نیستند و مستقل نیاز دارد.

نتیجه

کشت‌گیری دینی بر آن است که حقیقت و گوهر دین و ایمان و مذاهب گوناگون راه‌های رسیدن به آن حقیقت و احکام پس هم‌اکنون به طور یکسان حق و مستثنی به حق‌اند.

با تحقیق و تأمل در اثر و آرای این‌سیاست در ارواح و صفت‌ها قدرت در انسان‌ها از عقاید و دادن‌ها و قواعد و در این‌ها کارداری نمی‌شود. در مواردی است که در این‌ها نتیجه بی‌نهایت داده‌شده باشد، این نتیجه بی‌نهایت مشروط به هم‌یاری در کار با کارکرد است.

در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا نمی‌توان باعث می‌شود که در این‌جا N۸-۶۳۷، JS، ۸-۱۹۷۸.
سال نیمه، شماره دوم، بهار و تابستان 1398

"السلام علي مراجع العهد"\\n\\nمنابع:\\n1- قرآن کریم.\\n2- ابن سینا، حسین بن عبادالله (۱۳۷۵)، العلل و الآثارات، ج۱، قم، بهار البلاغه، خوی، ۱۳۶۵.
میرداماد، به اهتمام عبدالرضا تورانی، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول.
28- نصر، حسین، (۱۳۸۶)، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر، تهران: چاپ ششم.
29- نعمانی، سبلی، (۱۳۶۸)، تاریخ علم کلام (جلد اول و دوم)، ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی، تهران: اساطیر، چاپ اول.
30- هیررک، جران، (۱۳۸۱)، فلسفه دین، ترجمه بهزادصلکی، تهران: انتشارات بین‌المللی الهیه، چاپ سوم.
31- هیررک، جران، (۱۳۷۸)، مباحث کنترگرایی دینی، ترجمه عبدالرحیم کوثری، تهران: تبیان، چاپ اول.