# مفهوم «فطرت» در تبیین نسبت حکمت نظـری و حکمت عملـی

# با تأکید بر اندیشه استاد مرتضی مطهری

بتول یوسفی[[1]](#footnote-1)

# چکیده:

حکمت نظری و عملی یکی از مباحث مطرح در علوم اسلامی می­باشد که از دیرباز درباره ماهیت و نسبتشان نظرات گوناگونی توسط حکما و فلاسفه طرح شده و در دوران معاصر نیز با واژه­های جدیدی همانند جهان­بینی و ایدئولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا با بررسی دقیق واژه حکمت از منظر لغت­شناسان، مفسرین، حکما و فلاسفه، به فهم قابل قبولی از آن رسیده و سپس با بیان دیدگاه­ ملاصدرا، امام محمد غزالی، امام خمینی(ره)، آیت الله سبحانی، علامه طباطبایی و استاد مطهری، به چگونگی نسبت و ارتباط حکمت نظری و حکمت عملی با تأکید بر اندیشه استاد مطهری می­پردازد؛ طبق نتایج تحقیق، برخی حکمت عملی را جزء حکمت نظری و برخی عین یکدیگر و برخی دیگر لازم ملزوم همدیگر می­دانستند. استاد مطهری هر چند اصول حکمت عملی را به حقایق مطرح در حکمت نظری برگردانده اما آن را تماماً جزء حکمت نظری نمی­داند و فطرت الهی که خداوند در وجود انسان­ها به ودیعت نهاده را نیز یکی از منابع تشخیص و الهامِ افعال انسانی(حکمت عملی) ذکر می­کند.

**کلید واژگان**: حکمت، حکمت نظری، حکمت عملی، فطرت، استاد مطهری

1. - دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

پست الکترونیک: usefib110ef@gmail.com - شماره تماس: 09389834014 [↑](#footnote-ref-1)